GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
महाराष्ट्र शासन

## OUTLINE <br> OF <br> ACTIVITIES

For 1977-78 and 1978-79
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT

9९७ல-७८ व 9९७く-७९ मधील
कार्यक्रमाची रूपरेषा
विधी ब. न्याय विभाग़

## GOVERNMENT OF MAHARASHTRA

## OUTLINE OF ACTIVITIES

' (LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT) FOR 1977-78 AND 1978-79

## CONTENTS

Chapter Subject Page
I Functions of the Department ..... 1
II Opinion and advice ..... 2
III Legislation ..... 3
IV Litigation ..... 4
V Conveyancing ..... 16
VI Law Commission ..... 17
VII Judiciary ..... 18
VIII Charity Organisation ..... 22
IX Administrator General and Official Trustee ..... 27
$X$ Registrar of Firms ..... 31
XI Judicial Officers' Training Institute ..... 32
XII Sheriff of Bombay ..... 34
XIII Indian Law Reporter ..... 34
XIV Legal Aid Schemes ..... 35
XV Legal Aid and Advice Board ..... 36
XVI Legal Advisers and Counsels ..... 37
XVII Revision of Rules and Orders ..... 39
XVIII Budget Provision ... ..... 40

## CHAPTER I

## Fendic: Functions of the Law and Judiciary Department

The Law and Judiciary Department is mainly a technical Department comprising two sides-Legal and Non-Legal (Administrative). The functions of the Legal Side, which is technical, consist of -
(i) Legal advice to Government and to Heads of Departments.
(ii) Supervision and conduct in all Courts of Civil and Criminal Litigation in which Government or Government Officers are concerned or interested including writs and appeals in the High Court and the Supreme Court:
(iii) Drafting and other technical matters relating to legislation in the Legislature of the State in regard to State and concurrent subjects, and Legal advice to Government in connection therewith ;
(iv) Appointment of Law Commission for recommending the revision and modernisation of Laws and other reforms in the Laws of the State.
(v) Admiralty jurisdiction, suits and summonses and the legal professions ;
(vi) All Government conveyancing work in the State ;
(vii) Administration of the Notaries Act, 1952, and Administration of the Advocates Act, 1961.
The functions of the non-legal side consist of :-
(i) Administration of Civil and Criminal Justice in the State ;
(ii) Appointment, remuneration, fees, etc. of all Law Officers of the State.
(iii) Administration of the Bombay Public Trusts Act, 1950, and references under the Charitable Endowments Act, 1890, and the Societies Registration Act, 1860.
(iv) Arrangement and Supervision over the appointment of Executor of the will of any person or over Trustee of a Deed of Trust ;
(v) Registration of Firms and Registration of non-Trading Corporations;
(vi) Imparting Training to Judicial Officer's in the State ;
(vii) Serving and execution of summons, notices and warrants of the High Court and other Courts in Bombay (Proper) ;
(viii) Printing the judgments and reports of the High Court ;
(ix) Operation of the Legal Aid Schemes;
( $x$ ) Writing off of any decretal dues.
(xi) Revision of Rules and orders and replacement series to Bombay Code:
(xii) Preparation of the Budget Estimates and revised estimates of the Department and all offices under its administrative Control ;
(xiii) Submission of information to the Public Accounts Committee and Estimate Committee.

## CHAPTER II <br> $\cdot 1$ <br> Opinion and advice

This Department is mainly concerned with the legal advise to 16 Departments of the Mantralaya and also to give opinions/advice to the Heads of Departments in Greater Bombay in respect of matters pertaining to Constitutional Law, Administrative Law, Tenure, Services, Local, Government, University Laws etc. In addition, it also, deals with and supervises Criminal Litigations in the State which includes appeal against acquittal, revision applications, Habbeas Corpus Petitions etc.

During the year 1977, advice was given in 1515 Civil and Criminal Cases referred by the administrative departments to this Departmenti.: is :iij

## CHAPTER III

## Legislation

## Part I.-Principal Legislation

From 1st April 1977 to 31 st March 1978, 58 Acts have been enacrea nma published. Out of them the following five Acts in addition to seven Appropriation Acts are self contained measures, namely :-
(1) The Maharashtra Housing and Area Development Act, 1976 (Mah. XXVIII of 1977).
(2) The Maharashtra Municipal Councils and Municipal Corporation (Postponement of Elections due to ensuing General Elections to the State Legislative Assembly) Act, 1977 (Mah. XLVIII of 1970.
(3) The Maharashtra Co-operative Sugar Factories 'Ünder erection' and certain others) (Postponement of Elections) Act, 1977 (Mah. XLIX of 1977).
$y$
(4) The Maharashtra Viliage Panchayats (Postponement of electious due to ensuing General Elections to the State Legislativo Assembly, Zilla Parishads and Panchayat Samitis). Act. 1977 (Mah. LI of 1977).
(5) The Maharashtra Employees of Private Schools (Conditions of service), Regulation Act, 1977 (Mah. III of 1978).
About 62 Bills and 9 Ordinances have been drafted and supplied to the departments. All the 9 ordinances have been promulgated and published in the Maharashtra Government Gazette.

## PART II-Subordinate Legislation

All important statutory notifications, rules, orders etc. including rules, orders and model bye-laws under the Essential Commodities, Act. Zilla Parishads and Panchayat Samities Act, Regional and Town Planning Act, Sales Tax Act, Maharashtra Land Revenue Code, Maharashtra Municipalities Act, Bombay Prohibition Act; Maharashtra Mathadi, Hamal and other Manual Workers (Regulation of Employment and Welfare) Act, and various labour laws etc. were issued by the Administrative Department, after their scrutiny by this Department.

## CHAPTER'IV

## * <br> Litigation

## Part (I)-City Litigation

1. The following is the statement of important proceedings viz. Supreme Court Appeals and Applications and Writ Petitions, Special Civil Applications and Misc. Petitions in the High Court at Bombay and Writ Petitions filed in the High Courts of other Stătes,. High Court Suits, City Civil Court Suits, Small 'Causes Court Suits, References in Sales Tax Matters, Misc. Applications and Arbitration Proceedings received in this Department, during the period from 1st January 1977 to December 1977.
(1) Special Civil Applications ..... 1,452
(2) Miscellaneous Petitions ..... 848
(3) Writ Petitions in other High Courts, other than Bombay ..... 18
High Court (other High Courts).
(4) High Court Suits ..... 25
(5) City Civil Court Suits ..... 278
(6) Small Causes: Court Suits ..... 76
(7) Notice of Suits to be filed in the City Civil Court and ..... 56
Small Causes Court.
(8) Miscellaneous Civil Applications in the City Civil Court. ..... 76
(9) Miscellaneous Appeals to be filed in City Civil Court ..... 37
(10) Supreme Court Matters ..... 59
(11) References in Sales Tax Matters ..... 86
(12) Company Petitions ..... 19
(13) Applications before the Motor Accident Claim Tribunal ..... 36
(14) Arbitration Matters ..... 9
(15) Pauper Petitions ..... 7
(16) Mills Matters ..... 12
(17) High Court Testamentory and Inter State Jurisdiction ..... 6 Petitions.
(18) Institution of Suits and Recovery of Sales Tax Dues ..... '36matters (High Court, City Civil Court, Small CausesCourts).
(19) Insolvency Petitions ..... 7
(20) Miscellaneous Matters ..... 63

The following are the important cases in which the State of Maharashtra was or is a party.

## l-Litigation Section

1. The Maharashtra Debt Relief Act, 1976.-The Supreme Court in its judgment, dated 28 th January 1977, upheld the Constitutional validity of the Maharashtra Debt Relief Act, 1976, which provides for the liquidation of money-lenders' debts of marginal farmers, rural artisans, rural labourers and workers in the State.
2. Supreme Court Civil Misc. Petition No. 7263 of 1976 (Sadashiv Ragho Kolambe and others vs. State of Maharashitra).-This Petition has arisen out of judgment and order, dated the 20th July 1976 of the Bombay High Court in Special Civil Application No. 1064 of 1976. The matter relates to implementation of the Maharashtra Restoration of Lands to Scheduled Tribes Act of 1974. There are 6 appeals intervening the main appeal. The Supreme Court has given stay order suspending in particuiar the proceedings under sections 3 and 4 of the Act, till final hearing. The matter was likely to come up for hearing on 4th April 1977.
3. Writ Petitions filed under article 226 of the Constitution as amended by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976.-The High Court of Bombay had formulated five questions to decide original and appellate jurisdiction of the High Court vis-a-vis 42nd Amendment. The High Court decided the matter on 25th April 1977. The gist of the decision is as iollows :-
(a) The interim orders passed by the court prior to February, 1977, would remain unaffected if such orders had been made after hearing the opposite party and the copies of the petitions and documents in support of grant of interim relief were furnished to the respondents.
(b) In respect of challenge to the validity of Central Laws the High Court can grant an interim order if necessary but cannot dispose of the petition finally which is the province of Supreme Court.
(c) The High Court's jurisdiction under article 226(3) is not ousted even though an adequate efficacious and beneficial alternate remedy is available to the petitioner.
(d) Article 226(4), (5) and (6) as amended has no application where the fundamental rights conferred by Part III of the Constitution and referred to in sub-article (1) (a) are involved.
4. Supreme Court Appeals Nos. 2640 to 2649 and 2652 to 2653/76 (Shri Uttarwar Vs. State of Maharashtra). Shri Uttarwar first went in appeal to the Supreme Court against the decision of the High Court, Nagpur Bench, Nagpur, in Special Civil Application No. 1394/75 (Supreme Court Appeals Nos. 2640 to 2649 and 2652 to 2653/76). The Supreme Court decided the matter against the petitioner and dismissed similar appeals ined in the Supreme Court. Shri Uttarwar has filed a fresh appeal to the Supreme Court in the month of January 1977 on the ground that the
amendment to the Constitution empowering Government to ban the appeallate jurisdiction of the Court, is itself unconstitutional. According to the petitioner, the Supreme Court's prior decision requires revision. The Supreme Court Vacation Judge, Justice P. N. Bhagwati had issued ex parte injunction prohibition implementing the Supreme Court's decision in these matters. The matter will come up for preliminary hearing on or after 18th July 1977. The Assistant Government Advocate, Supreme Court has been asked to send a detailed report so that Government could brief an eminent counsel in the matter.
5. Special Leave Petition (Civil) No. 2928 of 1977 (State of Maharashtra Vs. Musa Ali Modak).-Shri Musa Ali Modak had challenged the order of Government removing him from the post of a Chairman, Panchayat Samiti, Deorukh, District Ratnagiri, in the High Court of Bombay (S. C. A. No. 988 of 1972). The High Court issued interim stay of the Government Order. Against this order State went in appeal to the Supreme Court and obtained orders of the Court to maintain status quo as on 29th May 1977. Appeal will be heard for admission after 18th July 1977. The appeal was heard on 25th July 1977. The Court directed to withdraw the appeal the same having become infructuous.
6. Three Petitions Nos. 63, 61 and 64 of 1977 have been filed in the Supreme Court, under article 32 of the Constitution of India, challenging the validity of the 42nd Amendment to the Constitution of India. Instructions have been issued to the Assistant Government Advocate, Supreme Court, New Delhi, for filing Intervention Applications, on behalf of this Slate in Writ Petitions Nos. 63 and 61 of 1977.
7. Election Petition No. 1 of 1977 has been filed ia" the High Court (Original Side), Bombay under section 80 read with sections 100 and 101 of the Representation of People Act, 1951, by one Shri Shankarrao D. Mane of, Kolhapur against Shri Dajiba B. Desai of Belgam, to which Shri Shamrao G. Mali, a resident of Kolbapur and Shri D. T. Joseph, the then Collector of Kolhapur has been impleaded as respondents Nos. 2 and 3. respectively. The Additional Government Pleader, High Court (Original Side), Bombay, has been instructed to file his appearance on behalf of the Collector of Koihapur and to hand over the brief of this matter to the Senior Counsel as it is an important matter.
8. Misc. Petitions Nos. 865, 866 and 867 of 1977.-Admission to Medical Colleges.-The three petitions appeared for admission before the High Court on 4th August 1977. The learned Advocate General appeared on behalf of the State of Maharashtra. The main contention of the petitioner was that mathematics was previously considered as a science subject for the purpose of admission to medical colleges and the marks obtained in mathematics were included in the percentage requisite for admission to medical colleges. The court upheld the view that marks obtained only in physicschemistry and biology should be considered for admission to medical college and not mathematics and was pleased to dismiss all the three petitions. However the petitioner filed an appeal before the division bench of
the learned Chief Justice and the Honourable Justice Mr. Tulzapurkar who have allowed the appeal and admitted the petition. The appeal was finally heard and the High Court by its order and judgement, dated 24th August 1977, dismissed the appeal filed by petitioner.
'9: In Short Cause suit No. 3852 of 1977 filed in the Cily Civil Court, Bombay by Messrs. Bedrock Tyre and, Rubber Co. vs. Mumbai. Mazdoor

- Sabha and 290 others, the court issued an injunction order on 20th May 1977 directing the Bailiff to drive out the workers who were on strike'from 2nd April 1977 from the factory premises. However the workers' declined to accept the notice and continued to be on the factory premises. The Court thereupon passed fresh orders on 23rd May 1977 ordering the Bailiff to take assistance of the police to implement the order of injunction. dated the 20th May 1977.

Since the Commissioner of Police desired to have some clear cut policy in such matters and since the matter was of supreme importance for the police department, Advocate General's opinion was obtained in the matter The Advocate General has opined that the court should be moved to set aside the orders of 23rd May 1977 so far as they relate to the directions to the police for giving assistance to the Bailiff for the implementation of the injunction orders of the court. The Government Pleader, City Ciyil Court has accordingly been instructed to move the court in the matier,
10. Misc. Petitions Nos. 770 and 885 of 1972 (V. N. Khadkikar and M. P. Mutgikar vs. State).-The above two Sales Tax Officers have challenged the orders of compulsory retirement at the age of 50 years in the High Court, Bombay. They were compulsorily retired from Government service on the recommendations of the Special Review. Committee. The petition was made absolute and the court ordered the respondent to reinstate the petitioners on the lower posts i.e. as Sales. Tax Inspectors. Against this order of the High Court the State has filed an appeal before the Division Bench of the High Court which has been admitted but no stay has been granted.

Part II Mofussil Litigation
The mofussil civil litigation in Vidarbha region comprising of 8 Districts is looked after by the Deputy Secretary to Government of Maharashtra, Law and Judiciary Department, Nagpur. The Civil Litigation in the remaining 17 Districts is looked after by the Department (proper): The main function of this Department is to supervise and conduct the mofussil civil litigation in which Government or Government Officers are concerned or interested including First Appeals in the Districts, Second Appeals in the High Court and Supreme Court and in other mofussil courts in any other States in India. Similarly this Department supervises and conducts the civil litigation in the mofussil courts on behalf of other States or the officers of other States in India. So also this Department supervises and conducts the civi
litigations in which Union of India including Posts and Telegraph Department and Government of India Officers are concerned or interested including First Appeals in District Courts, Second Appeal/Revision Applications in High Court and Supreme Court. In addition to the aforesaid functions tins Department deals with the work of giving advice in mofussil civil litigation cases to all the 16 Departments of the Mantralaya and to Heads of Departments in respect of matters arising out of mofussil civil litigation.
This Department supervises and conducts the mofussil civil litigation by sanctioning the appearances of Government Pleader, sanctioning the defences of suits, or sanctioning the institution of suits on behalf of Government or Government officers, scrutinising and approving the written statements or Plaints issuing suitable instructions in each suit or furnish briefs in important matters to the Government Pleaders, filing appeals in High Cour or Supreme Court.
For the purpose of effecting proper control over the Government mofussil litigation in the Districts, recently the Government of Maharashtra has minoduced a new Scheme of undertaking inspections of the offices of District Government Pleaders from 1977. The Solicitor (Mofussil Litigation) and the Additional Solicitor (Mofussil Litigation) along with other two members are required to undertake these inspections. Such inspections have so far been undertaken in the Districts of Sangli, Satara, Nashik, Jalgaon, Ratnaguri, and Beed. These inspections have been proved to be very much useful for effective supervision and control of Government civil litigation in mofussil areas and in removing many difficulties and misunderstandings in the minds of the Law Officers and in improving the quality of work in the District offices. The Inspection party personally meets the Collector of the District, Superintending Engineer, Irrigation Circle, Superintending Engineer, Public Works Circle, Superintendent of Police of the District, District Judge, and other judicial officers and the President and members of the Bar and discusses the matters relating to the Government litigation. These meetings create co-ordination and help to expedite the requisite information etc. and remove the delay etc.

The following is the statement of important proceedings dealt with by this Department during the period from 1st January 1977 to 31st December 1977 :-
(including the office of the Deputy Secretary to Government of Maharashtra, Law and Judiciary Department, Nagpur).

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. Total number of Civil Suits filed against } \\
& \text { the State of Maharashtra in Mofuss1] } \\
& \text { Courts during the year 1977. } \\
& \text { 2. Total number of Civil Suits in. Which Defence } \\
& \text { was sanctioned by the Government. }
\end{aligned}
$$

3. Total number of civil suits instituted on 26 behalf of Government or Government officers.

## 9

4. Total number of suits decided against the 1694 suits. Government.
5. Total number of cases examined from the point of view of filing appeals against the decisions unfavourable to Government in civil matters.
6. Total number of suits which were compromised during the year 1977.
7. Total number of cases in which decisions were taken to file Appeals.
8. Total number of cases in which decision to acquiesce in were taken.
9. Total number of unofficial references including opinion matters arising out of notices under section 80 of the. Code of Civil Procedure disposed of.
10. Total number of Miscellaneous matters (not 13892 cases.
covered in 1-9 above).
11. Total No. of Appeals filed in the Supreme
Court, New Delhi, against the State of
Maharashtra.
12. Total No. of Appeals filed in the Supreme Court, New Delhi on behalf of the State of Maharashtra.

## 13. Total number of suits filed against the State of Maharashtra in the Civil Courts (Mofussil) in other States.

## 14. Total number of suits filed on behalf of the State of Maharashtra in the Civil Courts (Mofussil) in Other States.

The following are the important cases in which the State of Maharashtra was or is a party :-
(1) Regular Civil Suit No. 355 of 1971, 356/71, 357/71, 358/71 and 359 of 1971 and R. C. S. No. 239/73 and R. C. S. No. 706/73 were filed in the Court of the Civil Judge, Senior Division. Nashik by the Government of Maharashtra against Sarvashri Wamanrao Yardi, Chairman and Keshavrao More, Secretary of the Bharat Sevak Samaj for realisation of certain amounts towards the advances and penalties from both the defendants. All the suits were heared together by the Joint Civil Judge, Senior Division, Nashik on 29th August 1975 and the court decided the suits in favour of the Government. But for the long period the Darkhast was not filed against the judgment. Debtors. However, on 13th January 1977 the District Government Pleader, Nashik has filed the Darkhast in the Cóurt of ths

Civil Judge, Senior Division, Nashik against Shri Wamanrao Yardi and Keshavrao More as detailed below :-


Thus the above noted darkhasts have been filed to recover amounts as stated above plus costs of all these darkhast from Shri Yardi and Shri More. Warrants under Order 21 Rule 43 C. P. C. were issued against Sarvashri More and Yardi to recover the amount as detailed above. However, it is reported by the Court bailiff that Shri Yardi does not reside at the address mentioned in the darkhast. So also it is reported that Mr. More does not reside in Shani Galli and resides at Patil colony near H. P. T. College. The Court bailiffs along with the representative of the Department concerned have gone to Patil Colony for executing the warrants against Shri More. But he did not meet the bailiffs and the Bailiffs found only one'cot and a small watch at More's house, which is not attached for such large amounts. Then the darkhasts were fixed on 10th March ' 1977 for compliance i.e. for giving full addresses of Mr. Yardi and More. But the same were not furnished by the Department concerned. Now all the above noted darkhasts are pending in the Court. Mr. Yardi has gone to Pune and he comes at Nashik from time to time and goes to Pune. It is very difficult to execute the said warrants against Shri Yardi and More for want of complete addresses as well as for want of moveable properties.
In respect of criminal prosecution against Sarvashri Yardi and More it seems the Superintending Engineer, Nashik, Irrigation Circle, Nashik is pursuing the matter in consultation with the Police.
(2) The Special Civil Suit No. 37 of 1967 filed in the Court of the Civil Judge, Senior Division; Dhulia by Messrs. Ambika Construction Company, Amalner against the State of Maharashtra for realisation of Rs. 22,125-16 as contract dues along with the interest thereon in respect of construction of Cottage Hospital at Shirpur. The suit was decided by the court on 31st January 1970 against the Government. An appeal against this decision was filed (First Appeal No. 451 of 1970) by the State on 9th April. 1970, after depositing the decretal amount in the lower court. A stay (Misc. Civil Application No. 3250/70), for payment was also nbtained from the High Court on 10th March 1971. The main First Civil Appeal No, 451 of 1970 is still pending in the High Court, Bombay.
(3) The Special Civil SititNos: 7 of 1951 and 44 of 1951 were filed in the Court of the Civil Judge, Senior Division. Sholapur by one Shri Ramji Raoji Sojpal against the State for realisation of contractual dues from the Government in respect of the construction of irrigation tanks at villages Parewadi and Sangvi in Karmala Taluka of Sholapur District. In the suit No. 7/51 the plaintiff had claimed a total amount of Rs. 4,19,256. and in suit No. 44/51 he had claimed a total amount of Rs. 3,58,787-2-0. Both these suits were contested by the State. The trial court heard these two suits together and partly decreed them. The suit Nos. 7/51 and 44/51 were decided by the Trial Court on 23rd February 1966. The major portion of the plaintiff's claim in Suit No. 7 of 1951 was rejected by the Court and the plaintiff was granted a decree for Rs. 28.632 with proportionate costs of the suit Being aggrieved by this decision the plaintiff filed an appeal (First Appeal No. 651 of 1956) in the High Court, Bombay. Similarly out of the plaintiff's claim of Rs. 3,56,782-2-0 in the Suit Case No. 44/51 the court granted the decree for Rs. 30,147 only. Being aggrieved by this decision also the plaintiff filed another appeal No. 652 of 1956 in the High Court, Bombay. The State Government had filed cross objections in these two appeals. in Appeal No. 651/56, it was decided that cross objections in respect of the following items which had been decreed be filed (1) Rs. 5134, (2) Rs. 23.081 and (3) costs. In appeal No. 652/56, it was decided to file cross objections in respect of the following items which had been decreed by the Trial Court viz.: (1) Rs. 21,473 , (2) Rs. 4,674 and (3) Costs. It may here be noted that in Suit No. 44/51 from which appeal No. 652/56 arose, an item of Rs. 4,000 deposited with Government had also been decreed and it was decided that, that item should not form the subject matter of the crossobjections.
Both the Appeals (Nos. 651/56 and 652/56) were heard together by the High Court on 21st December 1961. Appeals were partly allowed by the High Court and the cross objections filed by the Government were also partly allowed. The result of the cross objections was that the appeais preferred by the Contractor were dismissed while his claim in both the suits was decreed by the Lower Court stood reduced to Rs. 5,619 with interest at 4 per cent. per annum from the date of suit and proportionate cost in Special Civil Suit No. 7 of 51 (First Appeal No. 651 of 56) and Rs. 11.200 with same rate of intelrest and proportionate cost of the sister suit. The Figh Court further directed the plaintiff in both the suits to pay the cost of the Government on lost claim throughout. The decision of the High Court which was mpore or less in favour of the State Government was acquiesced in on 12th June 1962 and I. \& P: D. endorsed it on 15th June 1962. In the meanwhile as redorted by the District Government Pleader, Sholapur the amount of Rs. 32,797-9-0 and Rs. 31,370-1-0 were deposited by the Executive Engineer. Sholapur on 15th February 1957 by a cheque directly, out of which Rs. 32.797-9-C from Special Civil Suit No. 44 of 51 were paid to the plaintiff Ravji Soipal on 22nd March 1957 while the remaining amount of Rs. 380 was credited to Government as lapsed deposit, the refund having not been claimed in time by the Executive Engineer. In the companion suit i.e. Special Civil

Suit No. 7 of 51 , the whole amount was paid to the deceased plaintiff on 22nd March 1957. The District Government Pleader, further reports that the fact of filing cross objections by the State Government was never made known to him nor was he moved to obtain the stay or to insist upen furnishing of security by the Decree Holder.
In 1970 the I. \& P. D. had raised certain points for clarification. Those points were replied to the I. \& P. D. on 7th August 1970 as follow :-
(a) The decision not to go in appeal was taken by the Irrigation and Power Department on advise of the Solicitor (M.L.), the decree in the opinion of the Solicitor being reasonable and at the same time the decision having been taken to wait till the Decree Holder filed any appeals enabling the State Government to file the cross objections. When once the cross objections were filed in time, the interest of the State Government was duly protected;
(b) the amount in question having been deposited in the Court directly without the knowledge of the District Government Pleader, and he being not intimated by the I. \& P. D. of having filed cross objections, no steps appear to have been taken to obtain stay or to insist upon the furnishing of security by the Decree Holder before he was allowed to withdraw the amount;
(c) If the property is the property belonging to the deceased in the hands of his heirs or if it is a joint family property, then it can evea now be attached and sold in execution, provided it is sufficiently identified.
The L. \& J. D. had many times told to the I. \& P. D. that this Department is not responsible for the payment of decretal amount which was paid to the plaintiff without the knowledge of the District Government Pleader, Sholapur.

However, for the purpose of executing the decree of the High Court, Bombay two Miscellaneous Applications Nos. $405 / 64$ and $406 / 64$ of Sholapur were filed and those twe Miscellaneous Applications have been got transferred to the City Civil Court, Bombay. Still these applications are pending in the City Civil Court, Bombay.
4. Counter Claim in Special Civil Suit No. 5 of 1972.-In the year 1966, or so the Government in B. \& C. D. had invited tenders for the construction of Mandwa Port in Kulaba District. The Plaintiff's tender was accepted and the work order was issued on 5th April 1966. The said work was required to be completed within a period of 36 months i.e. on or before 5th April 1969. But the work could not be completed within the stipulated period. According to the Plaintiff due to the innumerable lapses on the part of the Government officers the work could not go smoothly. The designs were changed from time to time. The specificatins were also changed. The advice and the instructions sought from the Defendant remained unanswered for months together. As a result the wok could not be completed rwithin the prescribed period. It was the allegation of the Plaintiff Corporation that due to this attitude of the

Defendant it became impossible for the plaintiff to do the work on the rates quoted in the tender. Therefore, the Plaintiff demanded Rs. 5,36,594 from the Government, on the ground that he had to incur this extra expenditure due to the attitude of the Department. Ultimately by serving a notice dated 20th September 1971 the Plaintiff claimed Rs. 21,56,605 as estimated in his tender and abandoned the work unfinished. The said work was however, got executed from different contractors at a bigher rate. Afterwards the Plaintiff filed a Special Civil Suit No. 5 of 1972 against the State Government for recovery of an amount of Rs. $5,72,061 \cdot 00$. The written statement in respect of this case was approved and the defence of the said suit was sanctioned under G. R., \& J. D. No. 24086/M, dated 5th October 1972.

In the meanwhile the P.W.D. proposed to file a seperate civil suit against the Plaintiff for recovering the amount of excess payment and damages etc. But as it was not possible for the Department to assess the damages and make any categorical claim against the Plaintiff it was decided to amend the written statement already filed in the court by reserving the right to institute a separate civil suit against the plaintiff. Afterwards, it seems there was a proposal to compromise the suit. But it seems the proposal was not materialised. During the course of the compromise talks, it seems the P.W.D. had submitted a Report to the Minister. The Plaintiff demanded that this document be produced in the court. The State claimtd privilege in respect of this document. The lower court granted his prayer. But the State preferred a Revision Application No. 66 of 1977 which was considered by the High Court, Bombay and decided the appeal in favour of the State Government. This matter was again taken up in the Court of C. J. (S. D.), Alibag as the matter was remanded by the High Court in Revn. Application No. 66 of 1977. After considering the case, the C. J. (S. D.), Alibag on 30th July 1977 again rejected the State Government's request and crdered that the said document will form the part of the record of the suit. After considering the case in L. \& J. D. in detail a Revn. Application for challenging the order of C. J., S. D., Alibag, dated the 30th July 1977 has been filed in the High Court, Bombay. The said Revn. Application No. 581 of 1977 is decided by the High Court, Bombay, on 5th December 1977 and the privilege claim of the State regarding production of documents is upheld.

Further in 1976 the P. W. \& H. D. assessed the damages suffered by the State Government due to the breach of contract committed by the Plaintiff and wanted to proceed against the Plaintiff. As proposed in 1972 instead of filing a separate civil suit against Messrs. India Electric Corporation, in 1976, it was decided to file a counter claim or to claim a sct off in the very suit. Therefore, the D. G. P.. Kulaba was instructed to file an additional written statement as contemplated under Order VIII, rule 6 of the Civil Procedure Code, setling out the claim of set off. (vide G. L., L. \& J. D. No. 672/E/Confidential, dated 27th August 1976). After scrutinising the matter an additional written statement in the form of counter-claim was filed in the court of Civil Judge, Senior Division, Alibag,
on 3rd October 1977. This decision was taken by the Government on the following grounds, namely :-
"According to the provisions of ruie 6 of the Order VIII of the Civil Procedure Code, 1908 the Defendant has a right to take up a defence on any ground which has arisen after the institution of the suit. Thus, when the new ground arose before the fiiling of the written statement by the Defendant it is open to the Defendant to take it as a defence in his written statement. This remedy has been availed of by amending the written statement in 1972. So also under rule 6 of order VIII of the Civil Procedure Code, it is optional with the Defendant to raise the plea of set off in the written statement or file an independent action (cf. 1941 Mad. 847). But where the Defendant pleads set off, he must claim the entire claim by way of set off and any subsequent claim will be barred by Order II, Rule 2. The legal set off can be claimed as of right (1975 P \& H. 112). The essential conditions of claim of set off are :-
(i) the suit must be for the recovery of money.
(ii) the Defendants claim must be for an ascertained sum of money.
(iii) the sum must be legaily recoverable by the Defendant from the Plaintiff.
(iv) the sum of set off should not exceed the pecuniary units of the jurisdiction of the court; and
( $v$ ) both the parties must fill in the same character as they fill in the Plaintiff's suit.
The present proposal to claim set off satisfies all the aforesaid essential conditions. Further in addition to the plea of set off the defendant State has a right to file a counter claim under the new rules $6-\mathrm{A}$ and $6-\mathrm{B}$ of Order VIII of the Civil Procedure Code. If the counter claim is excluded under rule 6 -C then the remedy to file a separate suit will still be available to the Defendant Stita and in case the original suit No. 5/72 of the Plaintiff is dismissed the colutht claim will continue under rule 6-D. So also, if the counter claim is swieeded the Defendant will get this balance of the claim under rule 6-F. Therefore, it was considered feasible in view of this legal position that there appears to be no harm in filing the counter claim in the present case.

But the said additional written statement was rejected by the Civil Judge, Junior Division. Kulaba, on 1st November 1977. This decision was challenged in the High Court by filing a Revision Petition on behalf of the State. However, the said Revision petition was also rejected by the High Court on 9th December 1977 for the reasons that "the counter claim is filed after the defence is delivered and the time limited for delivering the defence has expired".

The question of taking the matter to the Supreme Court was considered in consultation with the Home Department and it was decided not to go in appeal in the Supreme Court. It was considered that though the Revision

Application was rejected in the High Court, the second remedy for recovering the Government dues is still available to the Government by way of filing a separate civil suit aganist Messrs. Indian Electric Corporation. Therefore, il was decided to file a separate civil suit against the said Corporation vide G. R., L. \& J. D. No. 1821/M, dated the 3rd March 1978. The said case is under process.

## Part (iii) Criminal Litigation

During the year 1977 so far 15 Criminal Litigation is concerned, 1303 proposals for filing appeals against acquittal and for enhancement in the High Court of Judicature at Bombay and 83 proposals for filing cases in Supreme Court have been disposed of.

Instructions were issued to the Assistant Government Advocate, Suprime Court of India to oppose the Special Leave Petitions/appeals in 60 cases in which notices from the Registrar, Supreme Court were received.

## CHAPTER V

## Conveyancing

The following are the important cases of conveyancing dealt with by this Department :-

1. Scrutiny of draft agreement to be entered into between the Government and the King George V Memorial, Bombay, for the maintenance of the detained statutory beggars under the Bombay Prevention of Begging Act, 1959.
2. Scrutiny of draft lease to be executed between the Governor of Karnataka and the Governor of Maharashtra for grant of lease of forest land for the purpose of Tielari Hydro Electric Project of Government of Maharashtra.
3. Scrutiny of the amendment suggested by the Directorate of Industries to the form of agreement to be executed between the Governor of Maharashtra and the applicants who have applied to the Government for being enrolled as a member for receiving the benefits under the quality marketing scheme introduced by Government.
4. Scrutiny of modifications to the draft licence to be entered into between the Govermment and allottees of barren hills from the forest area of Maharashtra State.
5. Scrutiny of Bulk Guarantee Deed to be executed by Government in favour of Rural Electrification Conporation Limited in connection with the several loans to be advanced by the said Corporation to the Maharashtra State Electricity Board during the year 1977-78 for implementing various schemes for rural electrification in the State.
6. Drafting of agreement to be entered into between the Government and the Members of the Indian Oil and Produce Exporters Association in connection with the supply by the said Association to the Government of Imported Refined Rapeseed. Oil.
7. Scrutiny of agreement to be entered into between the Government and Hyderabad Chemical Supplies Private Limited for sale to that company of sulphur dust lying in various Government godowns in the State.
8. Scrutiny of undertaking to be obtained from students who are given provisional admission to medical colleges against the additional seats which have been provisionally sanctioned by the Medical Council of India.
9. Scrutiny of show cause notice to be given to the Bombay Suburban Electric Supply Company Limited.
10. Shri B. R. Ranade, Advocate from Pune has been appointed as a notary under the Notaries Act, 1952.
11. Scrutiny of Deed of guarantee in respect of repayment of principal and payment of interest for the term loan of Rs. 6.19 crores that is to be given to the Maharashtra Elektrosmelt Limited by the Industrial Developa ment Bank of India.

## CHAPTER VI

## Law Commission

Maharashtra State Law Commission was constituted by Government on 9th March 1977 for a period of three years with very exhaustive terms of reference, which, inter alia, includes examination of all laws falling under the State list and concurrent list and rules and regulations framed under those laws. The Commission consists of eleven members including the Advocate General of the State of Maharashtra as a Chairman. The Member-Secretary of the Commission assumed the charge of office on 15th March 1977. In the first sitting held on 8th April, 1977, the Commission selected following subjects on priority basis :-
(1) Rent laws,
(2) Laws relating to co-operative societies.
(3) Land reforms, and
(4) Laws relating to slums.

Till 25th February 1978, the Commission held 40 sittings and the Committees appointed by the Commission from time to time held 16 sittings. The Commission forwarded five reports till December 1977 as shown below :-
(1) Code of Criminal Procedure (Sections 145 to 148)-July 1977.
(2) Code of Criminal Procedure (Sections 167 and 438)-August 1977.
(3) Bombay Rents, Hotel and Lodging House Rates Control Act, 1947 (Part 1)-September 1977.
(4) Hyderabad House (Rent, Eviction and Lease) Control Act. 1954October 1977.
(5) Law relating to slums.
(i) Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1975.
(ii) Maharashtra Vacant Lands (Prohibition of Unauthorised Occupation) and Summary Eviction Act, 1975-December 1977.
Following subjects are under examinaton of the Commision :-
(i) Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960.
(ii) Matrimonial Laws (Hindu Marriage Act, 1955 and Indian Divorce Act, 1869).
Reports on the subjects under examination will be forwarded in due course.

## CHAPTER VII

## Judiciary

The Judiciary Department, as the heading connotes, is mainly concerned with administration of Civil and Criminal Justice in the State. The organisation of Judiciary Department is a shown below :-

| High Court |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| The District Judge |  |  |  | Chief Metro | The Chief | The Princi- |
| Courts of Small Causes at Pune and Nagpur | Civil | Courts |  |  | Court of |  |
|  | Courts | Courts | Judical | trate, | Causes, | and Sessicns |
|  | of | of | Magistrate | Bombay | Bombay | Judge, |
|  | Senior Division | Junior Division | Judicial |  |  | Greater Bombay |
|  |  |  | Magistrate, | $\tan$ |  |  |
|  |  |  | First Class | Matistrates, Bombay | Small Causes | The Judge of City |
|  |  |  |  |  | Court, | Civil Court |
|  |  |  |  |  | Bombay | and Ad |
|  |  |  |  |  |  | Sessions |
|  | : |  |  |  |  | Judges, |
|  | : |  |  |  |  | Bombay |

The High Court at Bombay is presided over by the Chief Justice with the assistance of 34 Judges. The Administrative Side of the High Court is managed by the Prothonotary and Senior Master on the Original Side, and by the Registrar or Additional Registrar on the Appellate Side.

A permanent bench of the High Court, has been established at Nagpur, having 5 Judges. The Administrative Side of the Court is looked after by the Special Officer, appointed for that Court. Of the 35 High Court Judges, 23 are permanent and 12 are additional.

The Prothonotary and Senior Master has under him the following . Offices:-
(1) Office of the Prothonotary and Senior Master.
(2) Office of the Commissioner for Taking Accounts.
(3) Office of the Taxing Master.
(4) Office of the Insolvency Registrar.
(5) Office of the Accounts Officer.
(6) Office of the Official Assignee.
(7) Office of the Court Receiver.
(8) Chief Translator and Interpreter, High Court, Bombay.

The Appellate Side of the High Court, Bombay, which is managed by the Registrar, has under him the Office of the Registrar and the Translators.

## Courts of the Meiropolitan Magistrates

There are at present 49 Courts of the Metropolitan Magistrates in Greater Bombay, including the Chief Metropolitan Magistrate, 12 Additional Chief Metropolitan Magistrates, 3 Metropolitan Magistrates (Railways), 1 Metropolitan Magistrate (Juvenile) and 2 Metropolitan Magistrates (Mobile) under the administrative control of the Chief Metropolitan Magistrate.

The administrative side of the work is looked after by the Registrar, Metripolitan Magistrates Courts.

## Bombay City Civil and Sessions Court

Since 1948, the Bombay City Civil and Sessions Court has been established for the Greater Bombay area. The City Civil Court has been given jurisdiction in cases of suits the pecuniary value of which does not exceed Rs. 25,000 . This jurisdiction is enhanced to Rs. 50,000 with effect from 1st January 1978. The Sessions Court for Greater Bombay tries all sessions cases arising from the Greater Bombay area which were formerly tried by the Bombay High Court. Both these Courts are subordinate to the Bombay High Court. The number of judges is 34 including the Principal Judge and one Additional Principal Judge ( 18 permanent plus 16 temporary). They attend to civil work and criminal work alternatively. The administrative work on the civil side is looked after by the Registrar, City Civil Court and on the Criminal Side by the Registrar, City Sessions Court. Now under the Code of Criminal Procedure, 1973, Appeals and Revision Applications from the decision of the Chief Metropolitan Magistrate, Additional Chief Metropolitan Magistrate, and Metropolitan Magistrates in Greater Bombay lie to the City Sessions Court.

## Small Causes Courts

These Courts are at present lociated at Bombay, Pune and Nagpur. The Judges presiding over these courts are invested with Small Causes powers and do not try any Criminal Cases. In the mofussil also Junior and Senior Division Civil Judges have small causes powers and sit as Small Causes Courts. The Small Causes Judges in Pune and Nagpur try suits upto the value of Rs. 2,000 according to the Small Causes powers with which they are invested. They have now been invested with powers of Rs. 5,000 with effect from 1st April 1978. The pecuniary jurisdiction of the Presidency Small Causes Courts is Rs. 3,000 . This jurisdiction is now enhanced to Rs. 10,000 with effect from 1st January 1978.

The Small Causes Court, Bombay, is presided over by 33 Judges including the Chief Judge and 8 Additional Chief Judges. The administrative side of the work is looked after by Registrar and Additional Registrar, Small Causes Court, Bombay. Additions to the number of Judqes have been made from time to time in view of the increase in work and the present number of Judges stands at 33.

The separation of the Judiciary from the Executive has been effected in the Maharashtra State. Consequently, the Criminal Courts are now
subordinate to the High Court under section 12 of the Code of Criminal Procedure, 1973, there shall be a Chief Judicial Magistrate in each District. Accordingly 25 posts of Chief Judicial Magistrates one for each District and two posts of Additional Chief Judicial Magistrates one each at Pune and Nagpur have been created.

## The District Courts

The District Judge's Court is the highest judicial authority in a district. In addition to this Court, there are Courts of Assistant Judges and Civil Judges of the Senior and Junior Divisions. The Assistant Judges' Courts are located at the Headquarters town of the District and so are the Courts of the Civil Judges of the Senior Division. The District Judge supervises the Courts of the Assistant Judges and Civil Judges of both the Divisions.

There are 25 posts of District Judges and 3 posts of Joint Judges.
In addition. 5 posts of District Judges have been created for the inspection of the Subordinate Courts in the Mofussil and for proper supervision and expeditious disposal of cases in the Courts of Civil Judges and Magistrates and tackling with the problem of corruption in them. These District Judges have been posted as Joint Judges at Pune, Thane, Nagpur, Akola and Aurangabad.

The District Judge exercises two kinds of jurisdiction (1) Original and (2) Appellate. The District Court is the Principal Court of Original Civil Jurisdiction in a district. It is also a Court of Appeal for decrees and orders passed by the Subordinate Courts in which an appeal can be preferred. The District Judge also exercises general control over all the Civil Courts and their establishment and inspects the proceedings of these Courts.

An Assistant Judge tries original cases pecuniary value oi which does not exceed Rs. 15,000 . This limit is enhanced to Rs. 40,000 with effect from 1sL January 1978. The Civil Judge, Junior Division, has been empowered to try suits of the value of Rs. 10,000 , while the Judges of Senior Division, can try suits upto any pecuniary limit. The pecuniary limit of the Civil Judges has been enchanced from Rs. 10,000 to Rs. 25,000 with effect from 1st January 1978.

The District Judges are also the Sessions Judges for the Districts concerned and as such they try original cases also. In this work they are assisted by the Assistant Judges who are also invested with Sessions Powers. They are the highest judicial authority in district. The Sessions Judges try cases which are committed to them by the Magistrates after preliminary enquiry and also hear appeals against decisions of the Subordinate Magistrates. A Sessions Judge or an Additional Sessions Judge can pass any sentence authorised by law but any sentence of death passed by any such Judge is subject to confirmation by the High Court. An Assistant Sessions Judge can pass any sentence authorised by law except a sentence of death or of imprisonment for life or of imprisonment for a term exceeding ten years.

There are two classes of Magistrates, viz. (1) Judicial Magistrates and (2) Executive Magistrates as shown below:-

> Judicial Magistrates.

## Executive Magistrates

(1) Chief Judicial Magistrates
(1) District Magistrates.
(2) Additional Chief Judicial Magi-
(2) Sub-Divisional Magistrates. strates.
(3) Judicial Magistrates I and II Class.
(4) Special Judicial Magistrates.
(5) Chief Metropolitan Magistrates.
(6) Additional Chief Metropolitan Magistrates.
(7) Metropolitan Magistrates.
(8) Special Metropolitan Magistrates.

[^0]
## CHAPTER VIII

## Charity Oxganisation

1. General.-The Bombay Public Trusts Act, 1950 came into force with effect from 21st January 1952. For the purpose of administration of the Act, seven Regions viz. Greater Bombay, Pune, Kolhapur, Nashik, Nagpur, Akola and Aurangabad are established. The Charity Commissioner is the Head of the Charity Organisation having his office at Bombay and exercises his powers under the Bombay Public Trusts Act, 1950, throughout the State of Maharashtra. Nineteen Sub-Regional Offices have been set up at the District places where there are no Regional Offices.
2. Registration of Public Trusts.-The work of Registration of Publi: Trusts is done in the Regional Offices. The total number of applications received by the Charity Organisation for registration for the period from 1st November 1976 to 31st October 1977 were 2,950 and during the said period 2,923 applications were disposed off. The total number of Public Trusts registered during the period from 1st November 1976 to 31st October 1977 was 2,923.

Instructions have already been issued to find out the hidden trusts and Dharmadas to the Inspectors of Regional Offices and the Sub-Regioual Offices and this will also increase the number of Public Trusts likely to be registered during the next year.
3. Directory.-The work of preparation of Directories of the Public Trusts in Maharashtra has been taken up from April 1977. The preparaLion of Directory for the Greater Bombay Region is nearing completion and the work of Directories for other Regions will be taken up during the ensuing years and attempt is being made to make these Directories more useful by compiling information in different categories such as Trusts dealing with Educational Scholarship, Medical help, Donations for relief of distressed and poverty etc. The Directory of Greater Bombay Region is expected to be printed by the end of October 1978 and that of Regions by the end of March 1979.
4. Accumulated Surplus.-Scrutiny of audited statements of accounts of Public Trusts is continued further also with a view to find out if the surplus could be utilised for secular education and/or medical relief. It is proposed to concentrate on this during the subsequent year also.
5. Investment of Trust Funds.-(i) The Organisation continued to exercise control on the investment of all Public Trusts with a view to ensure that corpus and unspent income of the Trusts are invested in accordance with the provisions of section 35 of the Bombay Public Trusts Act, 1950.
(ii) The Charity Commissioner continued to exercise control over the working of trusts by requiring them to obtain his sanction for investment of trust funds (other than Public Securities). During the period under
review viz. 1st November 1976 to 31st October 1977, 200 applications were received under section 35 of the Bombay Public Trusts Act, while the number of applications disposed off is 181.

## Proceedings before the Charity Commissioner

6. Miscellaneous.-Under section 36 of the Bombay Public Trusts Act, 1950 the trustees are required to obtain previous sanction of the Charity Commissioner for alienation of immovable property. The number of applications under section 36 received and disposed off during the period from 1st November 1976 to 31st October 1977, is 192 and 135 respectively. Similarly the number of applications under section 36A of the Act received and disposed off during the period were 354 and 343 respectively.

Judicial Proceedings.-Section 51 of the Bombay Public Trusts Act, 1950 provides for prior permission of the Charity Commissioner for filing a suit relating to a pubiic trust under section 50 of the Bombay Public Trusis Act. During this period the number of applications received and disposed oil were 81 and 71 respectively. Under Government Order, Law and Judiciary Depariment, No. 14821/P, dated 3rd July 1974, powers exercisable and duties and functions to be performed by the Charity Commissioner under section 51 of the Bombay Public Trusts Act, subject to the adminis rative control of the Cnarity Cimmissioner as regards transfer or withdrawal of any case from the file of the Officer to the otner have also been delegated to all Deputy Charity Commissioners and Assistant Charity Commissioners.

In the capacity as the Appellate Authority, the Charity Commissioner and Joint Charity Commissioner and Deputy Charity Commissioners with Appellate powers at Bombay disposed off 77 appeals. The Charity Commissioner and Joint Charity Commissioner and Deputy Charity Commissioner with Appellate powers have disposed off 29 revision applications under section 70A. The Charily Commissioner and Joint Charity Commissioner have disposed off 135 Miscellaneous Applications under Rule 36, and 28 inquiries under section 40 of the Bombay Public Trusts Act, 1950. The number of appeals, revision applications and inquiries under section 40 filed during the period were 64.
Proceedings under section 50A.-Under section 50A, the Charity Commissioner is empowered to frame, amalgamate or modify Schemes. During this period the number of applications received and the suo motu proceedings started and disposed off were 261 and 199 iespectively.

Proceeding under sections 47 and 41D.-44 applications under sections 47 and 28 applications under section 41D of the Bombay Public Trusts Act have been disposed off.

Directions issued and injunctions granted.-During the period under report, in 30 cases, directions under section 41A were issued to the trustees and in 16 cases injunctions under section 41E. were issued to the trustees. The powers of the Charity Commissioner to issue directions to any trustees
of a Public Trust or any person concerned therewith under section 41A of the said Act are now also conferred on and exercised by the Deputy and Assistant Charity Commissioners, as per the Government Order, No. 12674 / P, dated 10 th June 1975 of the Charity Organisation, within their respective jurisdictions.
7. Litigation Work.-The litigation work can be divided into following categories :-
(A) Proceedings initiated by the trustees/parties/interested persons etc.-
(i) Applications/appeals etc. against the orders/decisions by the Charity Commissioner and other authorities under the Act where the Charity Commissioner is a necessary party.
(ii) Independant proceedings under the provisions of the Act and other laws initiated by the parties to which Charity Commissioner is a necessary party.
(B) Proceedings initiated by the Charity Commissioner, Maharashtra State, Bombay-
(i) The proceedings under the provisions of the Act intiated by Charity Commissioner as a Corporation sole on his own and as a person interested in the trust.
(ii) The Charity Commissioner was party to 159 cases in various District Courts and High Courts as necessary party and he made his independant submission to the Government. The parties have filed 82 suits in various Courts in which Charity Commissioner appeared and/ or will be putting his say in details before the Courts.
(iii) The Charity Commissioner has not filed any suit or application etc. during the period of the report (i.e. 1st November 1976 to 31st October 1977). Charity Commissioner intends to file few suits in the next year. Charity Commissioner has filed about 3 suits after 1st November 1977.
8. Endorwments which vest in or the management of which vests in the State Government.-Under Chapter VII-A of the Bombay Public Trusts Act, 1950, all religious and charitable institutions and endowments which vcst in or the manaegment of which vests in the State Government are to be dealt with under the special provisions contained in this Chapter.

The Government have been pleased to appoint a new Devasthan Manage-: ment Committee, Western Maharashtra with its Headquarters at Kolhapur foi the management of Government managed Trusts from the Districts of Koihapur, Ratnagiri, Sangli, Pune, Thane and Kulaba, under Notification, Law and Judiciary Department, No. 11181/P, dated 21st May 1974 and No. 12930/P, dated 14th June 1974 to commence its work with effect from 22nd May 1974. As many as 3,067 Hindu Endowments from the above six districts have been transferred to this Committee for management. This Committee consists of seven persons with Chairman and Treasurer appointed from amongst the members. The first meeting of this Committee was held on 14th June 1974, at Kolhapur as required under Rule 31C of the Bombay Public Trusts Rules, 1951.

A proposal to appoint a similar Committee has been forwarded to Government for five districts of the Marathwada Region. The information as regards the income, expenditure, surplus balances of Investment in respect of Govermment managed Trusts from Marathwada area have been collected and already been forwarded to Government so as to get the clear idea of the financial aspect of these Government managed Endowments for the purpose of the formation of the Committee for Marathwada area.
9. Charitable Endowments.-The work of Charitable Endowments has now been finally transferred to the Administrator General and Official Trustee with effect from 1st February 1977.
10. Administration of the Societies Registration Act, 1860.-During the period under report, the Charity Commissioner continued to administer the Societies Registration Act and functioned as the Registrar of Societies for the entire State of Maharashtra.

The Regional Officers are appointed as Assistant Registrar of Societies for their respective regions and they are exercising powers and performing duties and functions of the Registrar under all the provisions of the Societies Registration Act, 1860 within their respective regions. ${ }^{-}$

The number of Societies registered from 1st November 1976 to 31st October 1977 was 1,743 and officewise split-up is as follows :-

| Name of the Region |  |  | No. of Societies |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| 1. Greater Bombay | $\ldots$ | $\ldots$ | 570 |
| 2. Pune | $\ldots$ | $\ldots$ | $\ldots$ |
| 3. Kolhapur | $\ldots$ | $\ldots$ | 282 |
| 4. Nagpur | $\ldots$ | $\ldots$ | 320 |
| 5. Akola | $\ldots$ | $\ldots$ | 109 |
| 6. Aurangabad | $\ldots$ | $\ldots$ | 138 |
| 7. Nashik | $\ldots$ | $\cdots$ | 142 |
|  |  |  | 1,743 |

11. Budget-Public Trusts.-Under the new amendment, the Public Trust whose income exceeds Rs. 5,000 . in the case of a Trust for a religious purpose, and Rs. 10,000 in other cases, are required to send budget to the respective Regional Oficers directly for scrutiny. The submission of budgets helps to keep control on the expenditure of the Public Trusts.
12. Control over collections of funds for religious and charitable purpose under section 4IC.-There were several complaints about unauthorised collections and contributions by anti-social elements and harrasment to common man at their hands. The provisions of section 41C, therefore, were enforced strictly and a press note was issued ordering all concerned persons to seek permission for such collections. The Regional Officers, under the control and supervision of the Chatity Commissioner, have been
authorised under this section to issue necessary sanctions to persons, other than registered Public Trusts, for collection of funds and to stop collections or impose conditions for accounting and utilisation of funds.
13. Contribution leviable under section 58 of the Bombay Public Trusts Act.-In accordance with the principles laid down in Supreme Court Judgment, dated 10th February 1975 in Appeal No. 488/73 in the matter of State of Maharashtra vs. Salvation Army Case, the contribution is being now fixed on the basis of outgoings for the year. taking into account the urrears receivable. The rate for the year 1st April 1977 to 31st March 1978 has been fixed at 4 per cent on the gross annual income of the trust. This rate will be reviewed for the next financial year.
14. Pandhapur Temples Matter.-The application made by the Government of Maharashtra to the High Court of Bombay for transferring the 9 suits filed by Priestly Classes in District Court, Solapur, to the file of High Court was withdrawn by the Government and the suits are now to be proceeded with at Solapur. The Charity Commissioner was not joined as party to the said suits. The Charity Commissioner, Maharashtra State intends to move the Court to have him added as parties to the said suits.
15. Present Achievement.-During the year 1977-78 the organisation was geared up to exercise stricter control for working of the Public Charitable Trusts. The number of inspections by the Officers of the Organisation was considerably stepped up and vigorious attempts were also made to recover arrears of contribution. Meetings of the trustees were also held in almost all the Districts and the provisions of the Act were expiained to the trustees. Similarly the meetings of Chartered Accountants were also held in some Districts to acquaint the Charity Organisation with their difficulties and to guide them in the various matters connected with the maintenance of accounts and filing of Accounting Returns with the Charity Organisation. The Administrative inspections of all the Offices was carried out during last year. The Charity Organisation purchased two vehicles to facilitate Inspections of Offices and Trusts. With the purchase of these two vehicles the rate of inspection of the public trusts is expected to rise during the ensuing years.

## CHAPTER IX

## Administratar General and Cficial Trustee

1. Functions of the Administrater General.-(1) To act as an Executor of the will of any person when appointed as such by that person.
(2) As an Administrator in place of a private Executor or Administrator who has already obtained Probate or Letters of Administration.
(3) As an Administrator under an Order of the Court when there are no heirs or they are not willing to act.
.(4) As an Administrator in small estates below Rs. 15,000 when there are no heirs or they are not willing to act. The Administrator General takes over administration of such estates under section 30 of the Administrafor General Act, 1963 by his own order.
(5) To issue Certificates under the Act in respect of assets which do not exceed Rs. 15,000 in the State of Maharashtra on application, to heirs who are entitled thereto.
There are at present 184 Estates comprising-237 accounts of the approximate value of Rs. $34,35,000$.

The particulars of the assets in the estates and the approximate value are as under:-

Nos. of Shares Approximate value Rs.

| (1) Shares | $\ldots$ | $\ldots$ | 19685 |
| :--- | :---: | :---: | ---: |
| (2) Securities | $\ldots$ | $\ldots$ | $19,68,500$ |
| (3) Ornaments | $\ldots$ | $\ldots$ | $6,86,210$ |
| (4) Immoveable properties | $\ldots$ |  | $1,60,270$ |
|  |  |  |  |

Three estates have been received in this office for administration during the period ending December 1977. Two estates were closed up to December 1977. The number of petitions for grant of Certificate of the Administrator General, received during the period ending December 1977 were 434 and the number of certificates issued during the period ending December 1977 were 400.
The receipt of income by way of fees and commission by the Administrafor General, Maharashtra State was Rs. $92,940 \cdot 15$ during the period ending December 1977.

As regards the work of the Administrator General, Maharashtra State for the year 1978-79, the administration of estates as at present will continue uniess an estate is wound up.

It is anticipated that about ten new estates will be received during th year 1978 for which correspondence is already in progress. The work wil further increase in connection with the issue of Administrator General Certificates under sections 29 and 30 of the Administrator General's Ad 45 of 1963 as more and more people come to know about the increase o Administrator General jurisdiction from Rs. 5,000 to Rs. 15,000 as amender by Act No. 8 of 1972. More petitions from outside Greater Bombay ar being filed

Section 29 of the Act as amended empowers the Administrator Gener ${ }^{3}$ to issue certificates to the heirs of deceased persons whose assets in Mah rashtra State do not exceed Rs. 15,000 in value. Section 30 of the $A$ : empowers the Administrator General by his own order to administer th: estate of a deceased person whose assets do not exceed Rs. 15,000 in valu ${ }^{2}$ without obtaining Letters of Administration, in such a manner as if suc; leiters had been granted to him. The work as regards enquiring aris 1ssue of Administrator General's Certificates is judicial in nature.
2. Function of the Official Trustee.-(1) To act as a trustee of a Trus Deed or a Deed of Settlement under a Will.
(2) To act as sole Executor and sole trustee under a Will.
(3) To act as Trustee when there are no Trustee capable or willing act or in place of a Trustee desirous of retiring.
(4) To act as a Trustee of the share or gift or legacy of an infant $d_{i}$ Junatic.
(5) To act as Trustee of Public or Semi-public funds.
(6) To act as Trustee by an order of the Court.

There are at present 455 trusts comprising 777 trust accounts of thi approximate value of Rs. $47,785 \cdot 00$ and $£ 53,660$.

The particulars of the assets and the approximate value are mentioner below :-

Nos. of Shares Approximate value Rs.

| (1) Shares | $\ldots$ | $\ldots$ | $2,72,479$ | $2,74,16,900$ |  |
| :--- | :---: | :---: | ---: | ---: | ---: |
| (2) Securities | $\ldots$ | $\ldots$ |  | $2,47,62,000$ |  |
| (3) Sterling | $\ldots$ | $\ldots$ | 53,660 |  |  |
| (4) Ornaments | $\ldots$ | $\ldots$ | 66,257 |  |  |
| (5) Immoveable | properties | $\ldots$ |  | $30,17,443$ |  |

No new trusts were received during the year ending December 1977 2 trusts were closed during the said period.
The receipts of income by way of fees and commission in trusts during th period ending December 1977 was Rs. 53,412.41.

As regards the work of the Official Trustee, Maharashtra State for 1978. 79 it is anticipated that the trusts at present under admnistration will continue to be administered during 1978-79 unless a trust is determined during the period.
A charitable trust by name "Captain George Frederick Andeen Memorial Trust Scholarship" is managed by this office. The said trust is created by an Anglo-Indian late Captain G. F. Andeen under his will appointing Official Trustee, Maharashtra State (then Bombay) as its executor for the benefit of Anglo-Indians. Under the provisions of the said trust Scholarships are granted to poor and deserving Anglo-Indian students studying in Schools and colleges all over India. These scholarships are awarded by Official Trustee by calling applications from such students and selecting them in consultation with the committee of members of the All India Anglo-Indians Association. There is also a provision under the said trust to maintain fully ;an orphan girl and a boy of Anglo-Indian Community from their childhood till they get well set-up in their life, the girl till she gets married and the boy till he gets set up in life. Such a girl and a boy was maintained by this office since the receipt of the abovementioned Trust i.e. from 1951, very recently the girl who was being maintained got married and the boy who was being maintained got well set-up in life. Now another orphan girl and boy is being selected in the year 1978-79 in consultation with the abovementioned committee and the same will be maintained from out of the trust funds here after till they get well set up in their life as mentioned above. The office has changed the investments of the trusts funds for better yield of income whereby income of the trust has been increased with the result Official Trustee's commission also has been increased.
There is another trust by name and titled "Sir Currimbhoy Ebrahim "Baronetcy (Repeal and Distribution)" managed by this office. By the Sir Currimbhoy Ebrahim Baronetcy (Repeal and Distribution of Trust properties Act 1959) (Bombay Act IX of 1960) the trust properties were vested in the Official Trustee, Maharashtra State and under section 5 of the said Act the Official Trustee was directed to call for claims from the heirs of the Baronet. The Official Trustee having received several claims made an application to the High Court pursuant to Section 7(2) of the Act and the case is pending in the Supreme Court. There are 7 immoveable properties ( 5 in Bombay and 2 at Poona) held in the aforesaid trust of the total value of about Rs. $18,90,000$. There are 411 tenants in the said properties and rent collected from the tenants approximately amounts to Rs. 22,200 . There are also moveable properties in the form of Government securities of the total value of Rs. $2,00,000$.

There is also another trust created by a: foreigner viz Mrs. Lilian $\mathbf{O}$. Doughty Adams Wylie under her Will. Two accounts of the Trust (there are in all seven accounts of the trust) are held by the office in the name and title as (1) Mrs. Lilian O. Doughty Adams Wylie Account English Will, (2) Mrs. Lilian O. Doughty Adams Wylie Account Foreign Will. The income of the said accounts, is being paid to the Red Cross Society for the expenses H 4251-3
of the Hospital at Bombay Central by name "Adams Wylic Memorial Hospital " for extending the medical treatment (Indoor as well as out-door) to the poor and needy patients irrespective of caste and creed. As peria High Court's Order, Official Trustee is now paying Rs. one lakh per yeart from 1976 in two equal instalments, to the Society.

This office is also administering one trust by name "Rehmatbai w/ot Haji Abdul Satar Haji Essa" wherein provision is made under the Will of Rehmatbai to extend help to the poor Muslims who desire to perform the Haj Pilgrimage. Such help is given to the poor and needy Muslime whenever occassion arises and any poor muslim applies for the same.

The Official Trustee, Maharashtra State has been appointed as the Treasure? of Charitable Endowments for the State of Maharashtra in the place of ${ }^{\mathrm{t}}$ the Charity Commissioner, Maharashtra by Government Notification No. BPT 1075/217/107/VI, dated 1st February, 1977. The work of taking charge of endowment Trusts has been completed in April 1977 and further fune ${ }^{\text {en }}$ tions are in progress.
At present there are 535 Endowment Trusts in Maharashtra State. Apart from this there are further 28 Endowments Trusts where the Charity Commissioner, Maharashtra State acts as an Agent of the Treasurer of Charitable Endowment Funds appointed by the Central Government. These 28 Charitable Endowments are also to be administered by the Official Trustee, Maharashtra State. So far as the State Endowments funds are concerned, these are of the approximate value of Rs. $1,50,00,000$ and the face value of 28 Endowments is about Rs. $1,00,00,000$. From the facts mentioned above it will be seen that the Official Trustee will be in charge of about 563 .Endowments Trusts. of the approximate value of about Rs. $2,50,00,000$. The appointment of the Official Trustee as the Treasurer of the 563 Endowment Fund will no doubt increase the work of the office by nearly about $1 \frac{1}{2}$ times. The income by way of fees and commissions will also increase.

The work in connection with the Ganpati Temple Trust continues to increase. Cash collections received from the Offertory boxes now average about Rs. 30,000 per month. In addition to this the cash collected at the temple by way of Abhishek money and donations (besides gold and silven articles) and sale of coconuts amounts to average of about Rs. 33,000 per month.

## CHAPTER X

## Registrar of Firms

Registrar of Firms, administers the Indian Partnership Act, 1932, which is ai Central Act. This office was formerly looked after by Central Government for about 24 years. Registrar of Companies, was the Registrar of Firms, till it was separated in 1956, from Company Registrar: After bifurcation, it was given to State Government for administration. The office of the Registrar of Firms, Bombay is the only fulfiedged office in the entire State of Maharashtra, which is at present looking after Bombay and Pune Divisions. However there are other offices at Nagpur and Aurangabad, which are' at present managed by Revenue and Forests Department. This office is also a controlling office, for the budget purposes and for other things in respect of above offices. The budget of this office is non-planned one.
The Registrar of Firms, Bombay is also appointed as Registrar of NonTrading Corporations under the Bombay Non-Trading Corporations Act, 1959 for the entire State of Maharashtra. The Bombay Non-Trading Corporation Act. 1959, is nothing but the replica of section 25 of the Indian Companies Act. The activities of the Registrar of Firms are of registration of firms and registration of Non-trading Corporations. These Corporations are mainly formed for promoting commerce and industries etc.

At present, there are about $2,50,000$ firms, registered in the Bombay office alone, under the Indian Partnership Act, 1932. The number of registration of firms at Nagpur and Aurangabad is about 20,000 and 7,000 respectively. The yearly registration of this department particularly Bombay office alone is.about 10 to 12 thousand.

This office is also entrusted with the work of collecting the Profession Tax from the registered firms @ Rs. 150 per annum.

The control of this office has been transferred to Law and Judiciary Department from Industries, Energy and Labour Department with effect from October 1975.

## CHAPTER XI <br> Judicial Officers' Training Institute

With a view to imparting adequate training in the administrative work of a Court and conducting periodical refresher courses for the Judicial Officers, an Instituter for training of the Judicial Officers, both direct recruits and in service Junior Judicial Officers, was established at Nagpur. It started functioning with effect from the 1st September 1972. The institute is headed by a Director who is a retired High Court Judge. Besides him there are two Lecturers of the rank of City Civil Court Judges, an Administrative Officer, a Superintendent, Librarian and twenty-three other non-gazetted employees. The object in starting this Institute, was to raise the standards of the judiciary and the quality of justice dispensed in the original courts at the lowest level in the State.
The training imparted at this Institute is along the following lines:-
(a) What is expected from a good judge and how to write good judgments ;
(b) Possible errors that must be avoided in the practical application of law :
(c) The correct attitude and approach to a judicial work-Civil and Criminal; and
(d) The standards of proper judicial conduct, decorum and behaviour with the Bar and Public.

The scheme is residential in character and the Judicial Officers selected for training, including those posted at Nagpur, have necessarily to reside in the Institute where they are provided free lodging and boarding. In every batch, fiftern, Idicial officers are deputed to undergo the training for the nipe weeks. The training has been divided into five stages.
Tae first stage of the training-Foundational Training in the Administration of Justice is designed to enable the newly appointed judicial officers to understand the nature of their duties, so that they acquire judicial mind and accordingly act judicially while sitting on the Bench. They also understand the relationship which should exist between a judge on the one hand and the members of the Bar, staff, the police and the public on the other.

The second stage of the training-Practice and Procedure in Courts is intended to enable the newly appointed judicial officers to obtain, sufficient knowledge of the practical application of law and procedure. with particular stress on eliminating delays cause for diverse reasons at various stages of a suit. proceeding or criminal case; avoiding unnecessary and unjustifiable adjournments; importance of going through the essential stages of a suit or trial of a criminal case; the necessity of exercising judicial discretion with necessary care and caution: framing of orders and the art of writing judgments.

In the third stage of training (5th week), the trainee judicial officers are taken to the District and Sessions Courts to watch the actual conduct of cases. During the sixth week, they visit the High Court to observe how arguments are advanced and how matters are conducted there. The difficulties experienced by the young judicial officers are then discussed and solved and questions of law and procedure are explained.

In the fourth stage (7th week) of the training Administration and Office Management the-Judicial Officers acquaint themselves with the actual working of the office of the administrative set up of a judicial department of a district. In this week, the judicial officers are required to visit the offices of the High Contt, District. Court, and Taluka Court to acquaint themselves with the maintenance of various registers, forms and files, system of accounts and methods of inspection.

In the fifth and the last stage of the training during the eighth and ninth weeks, the trainee judicial officers acquire knowledge about the working of Police Station, Forensic Laboratory, Jail, Revenue and Accounts system. The stage has been divided into two parts-
(1) Instruction ; and
(2) Visits to Institutions.

For the purpose of giving instructions about the working of the aforesaid offices, lectures, by experienced police officers. Assistant Director of Forensic Laboratory, Treasury Officer, Revenue Officers and Jail authorities are arranged. As regards the visits, the trainee judicial officers are taken to the Police Station, Forensic Science Laboratory, Central Prison, Mamlatdar's office and Sub-Treasury to acquire knowledge about the working of the said institutions.

A series of lectures by (1) eminent local lawyers, (2) competent experienced lecturers in Law College, (3) Senior Government Officers, like Senior Polic Prosecutor, Senior Treasury Officer, etc. (4) eminent Judges, (5) expert doctors, and (6) Forensic and Hand-writing Experts are also arranged in each session on different important subjects or topics useful to the judicial officers and relevant literature and publications are placed at their disposal.
Since 1st September 1972, the Institute has imparted training to 422 Judicial Officers deputed in 29 batches. Reports from various quarters already received reveal that judges who have undergone training at the Institure do seem to conduct them-selves with greater confidence and better decorum on the Bench.

## CHAPTER XII

## Sherifif of Bombay

The office of the Sheriff of Bombay, is a process serving and executing Department and summons, notices and warrants issued by the High Court and the City Civil Court, Bombay are served and executed through bailifts. In addition; the work of receiving fees in High Court matters, filing processes, despatch of processes, fixing auction sales in suit matters, is done through the clerk bailiffs in this office.

## CHAPTER XIII

## Indian Law Reporter

The function of the office of the Editor, Indian Law Reporter, Bombay is to prepare and edit the manuscripts for the monthly issues of Indian Law Reports, Bombay Series. These manuscripts are then sent to the Governmtnt Press at Yeryada for printing and publishing. These issues contain the cases determined by the High Court at Bombay, including Nagpur Bench. This is the only official series. For the purpose of preparing manuscripts of the reports and the judgements which are ultimately sent to the Press for printing, the members of the staff are required to visit the Decree Department of the High Court, Libraries for finding references and cross-references of various authorities and to go through the reports and judgment and the proofs received from the Press for corrections carefully word by word.

## CHAPTER XIV

## Legal Aid Schemes

This Department is operating the following schemes viz :-
(i) Grant of Legal Assistance to members of Backward Classes whose annual income does not exceed Rs: 2,400 in proceedings in Civil and Criminal Courts (including Mamlatdar's Court functioning under the Mamlatdar's Courts Act, 1906) or before any public officer in the State outside Greater Bombay and also to all proceedings relating to appeals or revision applicatons in the High Court against decisions of the lower Courts in areas outside Greater Bombay.
(ii) Scheme for the grant of free legal assistance to Harijans in Civil proceedings for claiming damages by way of compensation in cases in which harassment is caused to them.
Both these schemes are non-plan schemes and are being continued from year to year. During the year 1977-78, total provision of Rs. 75,000 has been made for these schemes and an expenditure of Rs. 45,200 has been incurred upto 31st December 1977 extending the benefit of the Scheme to 225 beneficiaries.

In addition to the above two Schemes, this Department also deals with the non-plan scheme for the grant of free legal assistance to undefended poor accused persons whose annual income does not exceed Rs. 1,800 in Sessions Cases in Mofussil and Rs. 2,500 in Greater Bombay.

There is another Scheme for grant of free legal assistance to the Indian Soldiers and their families in Civil and Criminal Cases instituted in the Courts of this State which is in operation since 1963. A similar scheme for the benefit of low income, ex-servicemen and their families in Civil and Criminal Cases instituted in the Courts in this State is also administered by this Department. Both these Schemes are temporary and continued every year.

## CHAPTER XV

## Legal Aid and Advice Board

Article 39A of the Constitution of India provides that the State Government should secure that the operation of the legal system promotes Justice, on a basis of equal opportunity, and shall in particular, provide for free legal aid, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities. Government has, therefore, constituted a Legal Aid and Advice Board to be called "The Maharashtra State Legal Aid and Advice Board". According to the terms of reference, the Board has prepared a draft scheme to provide free legal aid to the persons of weaker sections of the community in the State whose annual income does not exceed Rs. 2,500. The Scheme is still under consideration of Government.

However, it has been decided by Government that the existing legal aid Schemes, for backward classes, which are in force and more favourable to them should be continued.

## CHAPTER XVI

## Legal Advisers and Counsels

(i) For the conduct of Government Litigation, Law Officers have been appointed under the Bombay Law Officers (Conditions of Service), Rules, List of the Law Officers in the State is given below :-

High Court, Bombay.
(1) The Advocate General, Bombay.
(2) The Government Pleader and Public Prosecutor, High Court, Bombay.
(3) The Assistant Government Pleaders and Public Prosecutors, High Court, Bombay.
(4) The Honourable Assistants to the Government Pleader and Public Prosecutor, High Court, Bombay.
(5) The Government Pleader, High Court (Original Side), Bombay.
(6) The Assistant Government Pleaders, High Court (Original Side). Bombay.
(7) The Additional Government Pleaders, High Court (Appellate Side), Bombay.
(8) The Assistant Government Pleaders, High Court, Bombay (Appellate Side).

## High Court Bench at Nagpur.

(9) The Additonal Government Pleader and Public Prosecutor, High Court, Nagpur.
(10) The Assistant Government Pleaders and Public Prosecutors, High Court, Nagpur.
(11) The Hon. Assistants to the Additional Government Pleader, High Court, Nagpur.

Sessions Court, Bombay.
(12) The Public Prosecutor for Greater Bombay.
(13) The Additional Public Prosecutors for Greater Bombay.
(14) A panel of Special Prosecutors in Bombay (For Sessions Court and courts of Metropolitan Magistrates).

City Civil Court, Bombay.
(15) The Government Pleader, City Civil Court, Bombay.
(16) The Additional Government Pleaders, City Civil Court, Bombay.
(17) The Asistant Government Pleaders, City Civil Court, Bombay.

Small Causes Court, Bombay.
(18) The Government Pleader, Small Causes Court, Bombay.

Maharashira Revenue Tribunal
(19) The Splecial Government Pleader, Maharashtra Revenue Tribunal, Bombay.

Mofussil Courts.
(20) District Government Pleaders and Public Prosecutors, Assistant Government Pleaders and Additional Public Prosecutors and Hon. Assistants to the District Government Pleader and Public Prosecutor at Headquarter of each District.
(21) Subordinate Government Pleaders (one at each Taluka Place).
(22) Special Government Pleader, Maharashtra Revenue Tiibunal, Pune, Nagpur, Kolhapur and Aurangabad.
(ii) Appointment of Law Officers.-Appointments of all the law officers are made by Government and they hold office during the pleasure of Government. However, according to rule 4(3) of the Bombay Law Officers (Conditions of Service) Rules; 1939, all law officers except the Advocate General are appointed generally for a term of three years. They are not regular Government servants. They are eligible for reappointment after the expiry of the term provided their work is found satisfactory.
(iii) Appointment of Special Counsel/Special Public Prosecutor :-
(a) In important cases, Government appoints Special Public Prosecutors/Special Counsel to conduct the cases. They are paid special fees i.e., more than the fees laid down in the Bombay Law Officers (Conditions of Service) Rules, 1939.
(b) There is a panel constituted for appointment of Special Public Prosecutor in Bombay for conducting the cases in Courts of Metropolitan Magistrates and Sessions Court, Bombay. Appointment of the Advocates on panel as Special Public Prosecutor is required to be notified by issuing a notification under section 24 (6) of the Criminal Procedure Code.

## CHAPTER XVII

## Revision of Rules and Orders

One of the important and oldest publications managed by the Law and Judiciary Department is a compilation called Maharashtra Rules and Orders. It is in two Series i.e. Rules and Orders issued under State Acts and those issued under Central Acts. The present edition is the Seventh Edition of 1971-72. The first Series consists of nine volumes and about 7400 pages. The second consists of eight volumes and about 5500 pages. It contains all important Rules and Orders made by the State Government under various State and Central Acts, including the Constitution of India. Private law publishing companies are reluctant to render such service, as it is not profitable to them. But this service, which contains all important subordinate legislation in one place, is found very useful by the Government and semi Government Departments and officers and the members of the Legislature and local authorities, the Courts, the members of the Bar and the members of the public in general and has to be continued by Government and kept up-to-date and within the reach of all. The cost of the entire set of both series is Rs. $169 \cdot 50$. Volumes are issued in loose leaf style. As the Rules and Orders go on changing very rapidly and new Rules and Orders are being made from time to time, replacement series are prepared and issued at suitable intervals, so that the outdated pages could be replaced and the volumes can be kept up-to-date.

During the year 1977-78 the finally printed copies of the Replacement Series No. I to Maharashtra Rules and Orders under the State Acts, containing 4011 pages, as modified and corrected from 1st January 1971 to 31st December 1974 were received from the Government Press, Bombay.

Out of eight batches of Replacement Series No. I to Maharashtra Rules and Orders under Central Act, containing 1557 pages, proofs of four batches as corrected and modified from 1st January 1972 to 30th June 1976, containing approximately 800 pages have been sent to Government Press for final printing during the year 1977-78.

Since the Maharashtra Rules and Orders have been published in loose leaf style and it is absolutely necessary in the public interest to maintain these Rules and Orders up-to-date the work of preparing second Replacement Series to Maharashtra Rules and Orders has been taken up on hand.
The process of maintaining these Rules and Orders up-to-date is a continuous one and this will be attended to in the ensuing year (i.e. 1978-79) on priority basis.

## CHAPTER XVIII

## Budget Provisions

In the Budget Estimates, 1978-79 the following provisions have been made :-

214-Administration of Justice

|  |  |  | Rs. |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $b-H i g h ~ C o u r t s ~$ | Charged | - | 1,16,98,000 |
| d-Civil and Sessions Courts | Voted | ... | 5,17,15,000 |
| e-Small Causes Courts ... | Voted |  | 40,90,000 |
| $f$-Metropolitan Magistrates Courts | Voted | $\cdots$ | 46,50,000 |
| g-Criminal Courts - ... | Voted | ... | 47,91,000 |
| i-Administrator General and Official Trustee. | Voted | ... | 3,25,000 |
| 'j-Official Assignee . ... ... | Voted | ... | 4,50,000 |
| 1 -Sherif and Reporter | Charged. | .... | 1,77,000 |
|  | Voted | ... | 53,000 |
| $m$-Legal Advisors and Counsel | Voted | $\cdots$ | 59,00,000 |
| $n-$ Other Expenditure | Voted | ... | 40,000 |
| Total-214. ... | Chargéd Voted | ... | $\begin{aligned} & 1,18,75,000 \\ & \mathbf{7 , 2 0 , 1 4 , 0 0 0} \end{aligned}$ |

## 252-Secretariat General Services

| a-Law and Judiciary Department | $\ldots$. | Voted | $\ldots$ | $31,20,000$ |  |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| $\cdots$ | $\ddots$ | Total-252 | $\ldots$ | Voted | $\ldots$ |

265-Other Administrative Services
S-Other Expenditure-
$s(i)$-Charity Commissioner : $\quad . . \quad$ 14,12,000
 stration Act. or.
$\therefore$ (iii):-Regional Staff of the Charity . . . . . . . . $\begin{gathered}\text { Commissioner. }\end{gathered}$ Total-265 ... Voted ... 30,92,000



## महाराष्ट्र शासन

१९७७-७८ व १९७८-७९ मधील कार्यक्रमाची सूपरेषा विधी व न्याय विभाग

## अनुं्कमणिका

प्रकरण १: विधी व न्याय विभागाची कामे ..... 9
प्रकरण २: अभिप्राय व सल्ला ..... २
प्रकरण ३ : विधिविधान ..... २
प्रकरण $૪$ : अभियोग ..... ₹
प्रकरण ५: अभिह़स्तांतरलेखन ..... 94
प्रकरण ६: विधी आयोग ..... १६
प्रकरण ७: न्यायांग ..... qง
प्रकरण ८: धर्मादाय संघटना ..... २१
प्रकरण ९: महाप्रशासक व शासकीय विश्वस्त ..... २६
प्रकरण १०: भागीदार संस्थांचे निबंधक ..... ३。
प्रकरण ११ : न्यायिक अधिकान्यांची प्रशिक्षण संस्था ..... ३१
प्रकरण १२ : मुंबईचे शेरिफ ..... ३ ३
प्रकरण १३: प्रतिवेदक, भुंबई ..... ३४
प्रकरण १४: विधी सहाय्य योजना ..... ३
प्रकरण १५ : कायद्याची मदत व सल्लागार मंडळ ..... ३५
प्रकरण १६ विधी सल्लागार व समुपदेशक ..... ३५
प्रकरण़ १७ : नियम व आदेश यात सुधारणा ..... ३७
צ्रकरण १८: अर्थसंकल्पीय तरतुदी ..... ३く
पृष्ठ कमांक

## ड्रकरण ?

## विधी ब स्थाय विभागाची कामे

विघी व न्बाय विभाग हा मुस्थत: तांन्तिक विभाग असून त्याच्या दोन शाखा आहेत. एक विषी शाखा व दुसरी विधीतर (प्रशासन) शाखा. विधी शाखा तांत्रिक स्वरूपाची असून तिची कामे खालीलग्रमाणे आहेत :-
(१) शसनाला व विभाग प्रमुखांना विधिविषयक सल्का देणे;
(२) ज्यात शासन अथवा शासकीय अधिकारी संबंधित असतील किवा त्यांचे हितसंबंध गुंतलेले असतील अशा सर्व दिवाणी व फोजदारी न्यायालयांतील बटल्यांचे काम चालविणे व त्यावर देखरेख ठेवणे. यात उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यात दाखल केलेले रिट्स व. अपिले याँचाही समावेश आहें
(३) राज्य व समवर्ती विषय यासंबंधात राज्य विधानमंडळात करावयाच्या विधिविधानांचे मसुदे तयार करणे व त्याबाबतच्या इतर तांत्विक बाबी हाताळणे आणि त्यासंबंधात शासनाला विधिविषयक सल्ला देणे;
(४) राज्यांनी केलेल्या कायद्यांत योग्य ते बदल व इतर सुधारणा करण्याबाबत शिफारसी क्रण्यासाठी विधी आयोगाची स्थापना.
(५) नौअघिकरण अधिकारिता, दावे वे समन्द आाणि विघिव्यवसाय;
(६) राज्यातील शासकीय अभिह्त्तांतर लेखनविषयक सर्व कामे : $:$
(७) लेख प्रमाणक अधिनियम, $9 ९ ५ २$ याची अंमलबजावणी; आणिं; अधियक्ता अधिन्यिम, १९६१ याची अंमलबजावणी करणे.
विधीतर (प्रशासन) शाखेची कामे खालोलग्रमाणे असतात:-
(१) राज्यातील दिवाणी व फौजदारी न्यायदानाचे प्रशासन ;
(२) राज्यातील सर्व विधी अधिकान्यांच्या नेमणुका, त्यांचें परिश्रमिक, की इत्पादी;
(३) मुंबई सावंजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० च्या अंमलबजानणीचे काम व धर्मादाय दान निघी अधिनियम, १८९० व संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६० या खाली येणारी प्रकरणे;
(४) कोणत्याही इसमाने आपल्या मूंत्युपत्ताचा व्यवस्थापक किता विश्वस्त म्हणन नेमणूक केल्यानंतर त्याप्रमाणे ब्यवस्था करणे व त्यावर देखभाल करणे;
(५) भागीदारीसंबंधी अधिनियमांची अंमलबजावणी व ध्यापारेतर महामंडळाच्या अधिनियमाची अंमलबजावणी;
(६) राज्यातील न्यायिक अधिकान्यांना प्रशिक्षण;
(ט) उच्च न्यायालय व. मंबईतील इतर न्यायालये यांनी काठलेल़ी समन्स (भावाहनपन्ने) नोटीसा आणिण अधिपन्ने (बेलीफामार्फत) बजावणे ब त्यांची अंमलबजावणी;
(८) उच्च न्यायल्लयत्तीलं निकाल व अहवाल छाप़णे;
(९) विषी सहाय्य योजनांची अंमलबजावणी;

H1 4251-4a
(9०) हुकुमनाम्यान्वये घ्यावृयाच्या: कोणत्याही रकमा निर्लेबित करणे;
(११) अधिनियम स्थानिक नियम व्य आदेश (बॉम्बे कोड) यांचे पुनर्मुदूग व संकलने सुधारणें
(१२) या विभागाचे व विभागाच्या अधिपट्याखाली असलेल्प्या सर्व कार्याल्यांचे अर्यसंकल्पीय अंदाज बतवणे व सुधारित अंदाज तयार करणे;-
(१३) सार्वजनिक लेखा समिती व अंदाज समितीला माहिती पुरवणे.

## प्रकरण २

अभिपाय व सल्गा
मंनालयातील १६ विभागांना विधिविषयक सल्डां देणे आणि तसेच सांविधानीय विधी, प्रशासकीय विधी, पदावधी, सेवा, स्थानिक शासन, विद्यापीठ विधी इ. संबंधीच्या बाबतीत वृहृम्मंबईतील विभाग्रमुखांना अभिप्राय/सल्ल्रा देणे है मुख्यत: या विभागाचे काम आहे. याशिवाय, राज्यातील फीजदारी खटले हाताळण्याने आणि ल्यांवर देखरेख ठेवण्याचे कामदेखील हा विभाग करतो. या फ़ोजदारी बटल्यांत दोधमुक्तीविएद्ध अपील, पुनरीक्षण अंज, बंदी प्रत्यक्षीकरण, विनंती-अजं, इत्यादींचा समावेश होतो.

१९७७ या वर्षाच्या कालावघीत प्रशासकीय विभागांनी या विभागाकहे लिहून पार्ठविलेल्या १५१५ प्रकरणांच्या बाबतीत सल्ध्र देप्यात आला.

## प्रकरण ३

## विधिविधानं

भाग १ं-प्रमुख विधिविधान
$१$ एप्रिल १९७७ ते ३१ जानेवारी १९७८ पर्यंतु ५८ अधिनियम करण्यात आले व ते प्रसिद्ध करण्यात आाले. त्यापैकी •सात विनियोजन अधिनियर्रांबेरीज पुढील 4 . अधिनियम स्वतंन उपाययोजना आहेते.-
(१) महाराष्ट्र ग़हनिर्माण वः क्षेत्र विकास अधिनियम, १९७७.
(२) महाराष्ट नगरपालिका व महानगरपालिका- (राज्य विधानसमेच्या आगामी सार्वंत्विक निवडणुकीमुळ निवडणुका लांबणीवर टाकणे) अधिनियम; १९७७. .
(३) महाराष्ट्र सहकारी सालर कारसाने (उमारणी चालू असलेल :व विवक्षित इतर) (निवडणुका लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, भ९७९,
(४) महाराष्ट्र ग्रामपंचायती (यानंतर ल्रवकरच घेण्यात यावयाच्या राज्य विधानसभेच्या, जिल्हा परिखदांच्या आणि पंचायत समिल्यांच्या सार्वंत्विक निवडणुकांसाठी, निवडणुका हांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९७७.
(५) महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्चय शती) विनियमन अधिनियम, १९७७.

सुमारे ६२ विधेयके व ९ अध्यादेश तयार करण्यात आले असून विभागाकडें पाठविण्यात आले आहेत. नउह्हो अध्यादेश महाराष्ट्ट ज़ासनाच्या राजपश्रत प्रल्यापित व प्रसिद्ध करण्यात आले आहेता.

## भाग २-दुय्यम विधिविधान

प्रशासनिक विभागाने सर्व महत्वाच्या सांविधिक अधिसूचना, नियम, आदेशे ह्र्यदी आणि अट्यावश्यक वस्तूंबाबत अधिनियम, जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, विक्रीकर अधिनियम, महाराष्ट्र जमीन महस्ल संहिता, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, मुंबई दारुंदी अधिनियम, महाराष्ट्र माथाडी हमाल आणि ज्तर श्रमजीवी कामगार (सेवायोजन व कल्याण यांचे विनियमन), आणि निरनिराळे कामगार कायदे इल्यादींबालीळ नियम, आदेश्श व आदर्श उप-विधी या विभागाकडून परिनिरोक्षण करण्यात अल्यानंतर काबल्याः
$\qquad$ $r$

## प्रकरण 8

अभियोग

## भाग १-शहर अमियोग

सर्वोंच्न न्यायालय अपिले, मुंबई येयील उन्च न्यायालयात दाबल केलेले अर्ज व रिट विनंती-अर्ज; विशेष दिवाणी अर्ज व संकीण विनंती-अर्ज आणिः इतर राज्यांतील उन्जन्यायालयात दाबल केलेले रिट विनंती-अर्ज, उच्च न्यायालयातील दावे, शहर दिवाणी न्वायालयातील दावे, लघुवाद न्यायालयातील दावे, विक्रीकराबाबतनी प्रकरणे; संकीर्ण अर्ज व लवादविषयक प्रकरणे यांसारख्या या विभागाकडे आलेल्या प्रकरणांच्या महत्वाच्या कामकाजाने दिनांक १ जानेवारी १९७ ते दिनांक ३१ डिसेंबर १९७७ पयंतच्या कालावधीचे. विवरणपन बाली दिले आहे :-

|  | विशेष दिवाणी अर्ज | २ |
| :---: | :---: | :---: |
|  | संकीर्ण विनंती-अर्ज | ¢ |
|  | इतर उच्च न्यापालयातील fिट विनंती-अज्' | . 9 ${ }^{\text {c }}$ |
| (8) | उन्च न्यायालयातील दावे | ... २५ |
|  | शहर दिवाणी न्यायाललयातील दावे | २७८ |


| (६) लघुवाद म्यायालयातील दावे .. |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | दव्यांच्या नोटिसा. |  |  |  |
| (८) शहर दिवाणी न्यायालयातील किरकोळ दिवाणी अर्ज .. .. ט६ |  |  |  |  |
|  | घहर दिवाणी न्यायालयात दाखल करावयाची अपिले |  |  | ३७ |
| (90) सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणे |  |  |  |  |
| (११) विक्रीकरविषयक प्रकरणे |  |  |  |  |
| १२) कपनी विनंती-अज१३) मोटार अपघात दावे (न्यायाधिकरणासमोरील अज)) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (१४) लवादविषयक प्रकरणे |  |  |  |  |
|  | अर्कचन विनंती-अर्ज |  |  |  |
| (१६) ग़रण्यंविषयक प्रकरणे |  |  |  |  |
| (१७) उच्च न्यायालय मुत्यूपन्वविषयक व अमृत्यूपत्नीय अधिकारिता |  |  |  |  |
| (१८) दावे दाखल करणें वे विक्रीकरविषयकशहर दिवेणे रकम न्यायालय व लघुवाद न्यायालये). |  |  |  |  |
| (99) | नादारी विनंती-अर्ज |  |  |  |
| (२०) | संकीर्ण प्रकरणे |  |  | ६३ |

ज्या प्रकरणांत महाराष्ट्र राज्य पक्षकार होते किवा आहे अशी महत्व्वाची प्रकरणे पुढीलप्रमएणे आहेत:-
भहाराष्ट्र कर्जमुक्ती कायदा, १९७६
(१) सर्वोंज्ध न्यायालयाने आपल्या दिनांक ३८ जानेवारी १९७७ च्या निकालाद्वारे भहाराष्ट्र कर्जमुक्ती कायदा, १९७६ हा वैध असल्यावद्दलचा निर्णय दिला. या कायद्याद्वारे राज्यातील किरकोळ शेतकरी, खेड्यातील कारागीर, मजूर आणि कामगार यांची सावकारांकडील कर्जे गोठविण्याची तरतूद करण्यात आली.
(२) सर्वोच्च न्यायालय विशेष याचिका कमांक ७२६३/१९७६: (सदाशिन राधो कोळंबे आणिए इतर विर्द महाराष्ट्र राज्य) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्पेशल सिन्हील अँप्डीकेशन नं. $90 ६ ४ / १ ९ ७ ६, ~ द ि न ा ं क ~ २ ० ~ ज ु ल ू ~ १ ९ ७ ६ ~ च ् य ा ~ न ि ण ् ण य ा व ि र ु द ् ध ~ ह ी ~ य ा च ि क ा ~$ दाखल करण्यात आली होती. ही बाब (Maharashtra Restoration of Lands to Sehedule Tribes Act, 1974) च्या संबंधात आहे. मुर्य अपिलाबरोबर इतर सहा अपिलेदेसील दाखल करण्यात आली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अपिलाची अखेरची सुनावणी होईपयंत स्थगितीचा हुकूम दिला असून तो विशेषत: या कायद्याच्या कलम ३ व $\gamma$ खाली करावयाच्या कारवाईसंबंधात आहे. सदर बाब सर्दोच्च न्यायालयापुढे साधारणत: ४ एत्रिल १९७७ रोजी सुनावणीसाठी चेषे्याची शक्यता आहे.
(३) संविधानाच्या २२६ कलमाखाली (१९७६ च्या ४२ व्या संविधान दुरुस्तीने सुधारित केल्याप्रमाणे) उच्च न्यायालयात दाखल केलेले रिट दावे २५ एप्रिल १९७७ रोजी उच्च न्यायालयाध्या सदरू अर्जाबाबत खालील्रमाणे निकाल दिला :-

८०,900 व 909 खाली श्री. दाजिबा देसाई रा. बेळगाव, यांच्याविरद्ध दाखल केला असून त्यात श्री. शांमराव जी. माळी, रा: कोल्हापूर व श्री. डी. टी. जोसेफ, पूर्वीचे कोल्हापूरचे कलेक्टर, यांना अनुक्रमे प्रतिवादी क्रमांक २ व ₹ केले आहे. याबाबत अपर सरकारी वकील, उच्च न्यायलय, मूळ न्याय शाखा, मुंबई यांना कलेक्टर, कोल्हपूर यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्याबाबत योग्य त्या सुचना देग्यात आल्या आहेत व तसेच ही महत्वाची बाब असल्यामुळे ह्या केसचे "ब्रीक" एखाद्या ज्येष्ठ वकिलाला देण्यावाबत अदेश दिला आहे.
(८) पिटीशन क्रमांक ८६५, ८६६ आणि ८६७/७७.
....... वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेशाबाबत.
वरील तीन पिटिशन्स उच्च न्यायालयात दाखल करून घेण्याबाबत दिनांक $૪$ ऑगस्ट १९७७ रोजी सुनावणीसाठी आली होती. - महाराष्ट्र शासनाची बाजू अँन्होकेट जनरल यांनी मांडली. अर्जदारांचा मुख्य मुद्या असा होता की यापूर्वी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश देताना गणित हा विज्ञान विषय घरून या विषयात मिळालेले गुण विचारात घेतले जात असत व ते एकूण टक्केवारीत जमेस धरले जात. परंतु कोटाने असा मुध्रा उचलून धरला की फ़क्त पदार्थविज्ञान, रसायनशास्न व जीवशास्त्र या विषयांतील गुणच वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश देताना विचारात घ्यावेत व या मुद्यावर तिन्ही पिटीशन्स् खारीज केली. परंतु अर्जदारांनी यावर दाखल केलेले अपील मुल्य न्यायाधीश व न्यायमूती तुळजापूरकर यांनी दाबल करून घेतले आहे.
(९) २. सीटी सिन्हील कोर्ट, शॉर्ट कॉज सुट क्रमांक ३ट४२/७७ (मेसर्स. बेडरॉक टायर अंड रबर कंपनी वि. मुंबई मजदूर सभा) ह्यांमध्ये कोटाने २० मे १९७७ रोजी मुंबईचे शोरीफ यांचे बेलीफाना, $२$ एग्रिल १९७७ पासून संपावर असलेल्या कामगांराना कंपनीच्या आवारातून हुसकावून लावावे असा आदेश दिला होता.

कामगारांनी या आदेशाची पायमल्ली केल्याने २३ मे १९७७ रोजी कोटाने दुसन्या आदेशाटारे बेलीफांनी पोलिसांची मदत घेऊन कोर्टाच्या अने शाची अंमलबजावणी करावी असा हुकूम दिला.

पोलीस आयुक्त, मुंबई, यांनी कोर्टांच्या आदेशानुसार पोल्गिसांनी मदत घ्यावी की नाही हा आयुक्तांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा धोरणात्मक प्रश्न असून अंडन्टोकेट जनरल, महाराष्ट्र यांचा ह्याबाबत सल्ला ध्यावा अशी विनंती केली. अंडन्होकेट जनरल यांनीं पोलिसांनी बेलीफना मदत करावी हा कोटीचा आदेश योग्य नसल्याने त्यास आक्षेपं छऊऊन तो आदेश मागे ध्यावा असा दावा सिटी सिव्हील कोटात दाखल करावा असा सल्ला दिला. ह्या सल्ल्यानुसार सरकारी वकिलांना योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश देग्यात आले आहेत.
(१०) १९७२ च्या याचिका भमांक ७७० व ८८५.

श्री. व्ही. एन. खडकीकर व श्री. एम. पी. मुटगीकर

वरील दोन विक्रीकर अधिकान्यांना "स्पेशल रिक्ठयू कमिटी" च्या सुचनेत्रमाणे वयाच्या ५० व्या वर्षी सक्तीने निवृत्त करण्यात आले होते. ह्या हुकुमाविरुद्ध त्यांनी उग्च न्यायालयात वरील याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यांचा निकाल लागून कोटाने प्रतिवादींना असा हुकूम दिला की, व्यांनी वादींना ताबडतोब विक्रीकर निरीक्षक म्हणून परत कामावर घ्यावे. याविरुद्ध शासनाने उच्च न्यायालयच्चा खंडपिठापुढे अपील दाखल केले असून ते दाखल कह्ञन घेण्यात आले आहे. परंतु कोटर्टने स्थगितीचा हुकूम दिला नाही.

## भाग २——नुफसलमधोल अभियोग

विदर्भ विभागतील मुफसल दिवाणी खटल्यांकडे उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, नागूरर हे लक्ष ठेवतात. उरलेल्या १७ जिल्ह्यांतील दिवाणी सटल्यांकडे मुंबईच्या मंतालयातून लक्ष ठेवण्यात येते. जिल्ह्यामधील पहिली अविले, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायलये यंतील दुसरी अपिले आणि भारतातील इूतर कोणत्याही राज्यातील इतर मुफसल न्यायालयांतील अपिले यांसह ज्या मुफसल दिवाणी खटल्यांमध्ये शासन किवा शासकीय अधिकारी संबंधित किवा हितसंबंधित असतात अशा मुफसल दिवाणी खटल्यांवर लक्ष ठेचणे व ते चालवणे हे या विभागाचे मुस्य्य काम आहे. व्याचत्रमाणे या विभागातून इतर राज्यांच्या वतीने किवा भारतातील इतर राज्यांच्या अधिकान्यांच्या वतीने मुफसल न्यायाल्लांमधील दिवाणी खटल्यांवर लक्ष ठेवण्यात येते व खटले चालविले जातात. तसेच ही शाखा, जिल्हा न्यायालयांतील पहिले अपील, उचच न्यायालयातील/सर्वोच्च न्यायालयातील दुसरे अपील/ुुनरीक्षण अर्ज यांसह ज्या दिवाणी खटल्यांमध्ये टपाल व तार खाते fंकवा भारत सरकारचे अधिकारी यांच्यासह भारतांचे संधराज्य संबंधित किंवा हितसंबंधित असते अशा दिवाणी खटल्यांवर ऊक्ष ठेवण्यात येते व ते खटले चालवले जातात. उपरोक्त कामांव्यतिरिक्त या विभागातून मुफसल; दिवाण़ी खटल्यांतून उद्भवणान्या बाबींच्या संबंधात अंताल़याच्या सर्व १६ विभागांना आणि विभाग प्रमुखांना मुफसल दिवाणी खटल्यांमध्ये सल्ला देण्याचे काम करष्पात येते.

सरकारी वकिलांच्या उपस्थितीस मंजुरी देऊन, दाष्ग्रातील बचावास मंजुरी देऊन किवा शासनाच्या किवा शासकीय अधिकान्यांच्या वतीने दावे दाबल करण्यास मंजुरी देऊन हेखी निवेदने किवा वादपने यांची छाननी करून आणि त्यांना मान्यता देऊन, प्रत्येक दाव्यामध्ये योग्य सूचना देऊन किवा महत्त्वाच्या बाबतीत सरकारी वकिलांना _टाचणे पुरवून उच्च न्यायालयात किवा सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल कहुन हा विभाग मुफसल दिवाणी खटल्यांचे पर्यवेक्षण करतो व ते खटले चालवितो.

जिल्द्यातील शासकीय मुफसल खटल्यांवर योग्य नियंत्रण ठेवल्याच्या प्रयोजनासाठी अलिकडेच महाराष्ट्र शासनाने १९७७ पासून जिल्हा : शासकीय वकिखांच्या कार्यल्यांच्या तपासणीचे काम हाती छेण्याची एक नवीन योजना सुरू केली आहे. इतर दोन सदस्पांसह्ह सॉलिसिटर (मुफसल खटले) व अपर सॉलिसिटर (मुफसल खटले) यांनी या तपासण्या करावयाच्या असतात. अशा तपासणीचे काम सांगली, सातारा, नाशिक, जळगांव, रत्नागिरी आणि बीड येये हाती घेण्यात आले होते. मुफसल क्षेत्रातील शासकीय दिवाणी सटल्यांचे प्रभावी पर्यवेक्षण करण्याच्या आाणि ड्यावर नियंत्नण टेवण्याच्या बावतीत आणि बन्याचशा अडचणी दूर करण्याच्या व विधि अधिकान्यांच्या मनातील गैरसमज दूर करण्याच्या, तसेच जिल्हा कार्यालयांतील कामाचा दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने या तपासण्धा फारच उपवुक्त

ठरत अ़सल्याचे दिसुन आले. तपासणी पथकाने व्यक्तिश: जिल्द्याचा जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंबा, पाटबंधारे मंडल, अधीक्षक अभियंता, सरकारी बांधकाम मंडल, जिलह्माचे पोलीस अधीक्षक, जिल्हा न्यायाधीश आणि हतर न्याय अधिकारी व न्यायासनाच्चे अध्यक्ष व सदस्म यांची भेट घेतली आणि शासकीय खटल्यांच्या संबंधातील बाबींवर विचारविनिमय केला. या भेटीमुळे समन्वय साधला गेला आणि आवश्यक माहिती इ. त्वरित मिळण्यास मदत झाली व विलंब इ. टाळता आला.

१ जानेवारी १९७७ ते ३१ डिसेंबर १९७७ या कालावधीत या विभागाने ज्यांच्या वाबतीत कार्यवाही केलेली आहे अशी महत्त्वाची प्रकरणे पुढील तक्यात दर्शंविलेली आहेत.
(नागपूर येथील उप सचिवांच्या कार्यललयातील प्रकरणे धरून)
9. १९७७ या वर्षांत मुफसल न्यायालयांमध्ये महाराष्ट्र राज्याविरुद्ध दाखल ५२४ करण्यात आलेले एकूण दिवाणी दावे.
२. या दाव्यांच्या बाबतीत शासनाने बचावाल़ा मंजुरी दिली ऊसे एकूण दिवाणी, ५४७,
दावे.
३. शासनाच्या किवा शासकीय अधिकान्यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेले
एकूण दिवाणी दावे.
૪. शासनाविरुद्ध गेलेले एकूण दावे ... .. $9, \xi ९ \gamma$
५. दिवाणी बाबोंमध्ये शासनाच्याविरुद्ध निर्णय गेल्यामुळे अपील दासल १,६९४ करण्याच्या दृष्टीने तपासणी करण्यात आलेली एकूण प्रकरणे.
६. १९७७ या वर्षाँत ज़्यांच्या बाबतींत तडजोड करण्यात अली असे एकूण दावे.
७. ज्या प्रकरणांमध्ये अपिले दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात अला ३२३ अशी एकूण प्रकरणे:

 उदभवलेल्या मतम्रषंजार्थ पाठवण्याच्या बाबी धरून एकूण अनोपचारिक
संदर्भ संदमं.
90. - ( १ ते ९ ॠमांकात न येणाचा एकूण संकीर्ण बाबी) .. .. १३.८९२
99. नवी दिल्ली येथे सर्वोच्य न्यायालयात महाराष्ट्र राज्याविरुद्ध दाख़ल ३ करण्यात आलेली एकूण अपिले.
१२. नवी दिल्ली येये सर्वोच्य न्यायालयात महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने दाखल
करण्यात आलेली एकूण अपिले.
१३. इतर राज्यांमधील (मुफसल) दिवाणी न्यायालयांमध्ये महाराष्ट्र राज्यां- $५$ विरुद्ध दाख़ल करण्यात आलेले एकूण दावे.
१४. इतर राज्यांमधील (मुफसल.) दिवाणी न्यायाल़ययंमध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या एकही नाही. वतीने दाखल करण्यात आलेले एकूण दावे:

दोन
पुढील महुत्वाच्या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र राज्य एक पक्षकार होते निका आहे-
(9) महाराष्ट्र शांसनाने भारत सेवक समाजाचे अध्यक्ष श्री. वामनराव यार्दी ब चिटणीस श्री. केशवराव मोरे यांच्याविरुद्ध साधारण दिवाणी दावे कमांक.३५५/ט१ दावा ₹मांक ३५६/ט१ दावा अ्रमांक ३५७/७१, दावे ऋ. ३५८ व ३५९/७१ आणि $9 ९ ७ १$ चे दावे क्रमांक ३८५ व ३५९ आणण ७३ चा साधारण दिवाणी दावा क्रमांक २३९ है, नाशिक येथील दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, या न्यायाल्यात दाखल केले होते. हे दावे दोन्ही प्रतिवादींकडून अग्रिम व दंड यावद्दलची खकम वसूल करण्यासंबंधीचे होते. या सर्व दाव्यांची नाशिक येथील सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, यांनी दिनांक २९ आंगस्ट १९७५ रोजी एकदमच सुनावणी केली आणि या दाव्यांत निकाल शासनाच्या वाजूने देष्यात आला. परंतु दाव्यांतील ॠणकोंविरुद्ध बरेच दिवस दरखास्त दासल करण्यात काली नन्हती. तथापि, नाशिक् येथील सरकारी वकिलांनी दिनांक $q$ ३ जानेवारी $9 ९ ७$ रोजी श्री. वामनराव यार्दी आणि केशवराव मोरे यांविरद्ध नाशिक येथील दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, यांच्या न्यायालंयात दरसास्त दाखल केली. त्याचा तपशील पुठीलप्रमाणे आहेः-


अशा प्रकारे बर नमूद केलेल्या दरखास्ती या वर सांगितलेल्या रकमा व या सर्व दरखारतींचा खर्च शी. यार्दी व श्री. मोरें यांच्याकड्नन बसूल करण्यासाठी दाखल करण्यात आल्या आहेत. दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील न्यादेश (रूल) ४₹, आदेशक्रम (ऑॉर्डर) २१ अन्वये, वर तपशील नमूद केलेल्या रकमेच्या वसुलीसाठी सर्वश्री मोरे वं यार्दी यांच्याविरुद्ध वॉरंट जारी करण्यात आली होती. परंतु न्यायालयाच्या बेलिफाने असे कळविले की, श्री. यार्दी है त्या या दरखास्तीत नमूद केलेल्या पत्यावर राहत नाहीत. तसेच ल्याने असे देखील कळविले काहे की, श्री. मोरे हेसुद्धा शनी गल्लीत राहत नसून ते एच. पी. टी. कालेजजवळच्या पाटील काँलनीत राहतात. संबंधित विभागाच्या प्रतिनिधींसमावेत न्यायालयाचे वेलिफ श्री. मोरे यांजविरद्धच्या वॉरंटची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाटील कॉलनीत गेले होते, परंतु तेथे बेलिफाची ब श्री. मोरे यांची गाठ पडली नाही. श्री. मोरे यांच्या निवासस्थानी बेलीफास फक्त एक पलंग व एक घडधाळ या वस्तू मिळाल्या. वसूल करावयाची रक्कम बरीच मोठी असल्यामुळे या वस्तू जप्त करण्यात आल्या नाहीत. नंतर अनुपाल़नासाठी म्हणजेच श्री. य़ार्दी व श्री. मोरे

यांचे पूर्ण पत्ते देण्यासाठी ती दरखास्त दिनांक १० मार्च १९७७ रोजी सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली. परंतु संबंधित विभागाने पूर्ण पत्ते दिले नाहीत. आता वरील सर्व दरबास्तो न्यायालयापुढे प्रलंबित आहित. ध्री. यार्दी है आता पुणे मुक्कामी गेले असून तेथून ते वरचेवर नाशिक येथे येतात व पुण्पास परततात. पूर्ण फ्ते नसल्यामुळे तसेच जंगम म/लमत्ता नसल्या मुळ श्री. यार्दी व मोरे यांच्याविरुद्ध असलेल्या वॉरंटाची अंमलबजावणी करणे फार कठोण आहे.

श्री. यार्दी व श्री. मोरे यांच्यावर फीजदारी खटले भरण्याच्या बाबतीत नाशिक पाटबंधारे मंडल, नाशिकचे अधीक्षक अभियंता है पोलिसांशी विचारविनियम कह्न त्या प्रश्नाचा पाहुपरावा करीत आहेत असे दिसते.
(२) शिरपूर येथील कुटीर रूगणाल्याचच्या बांधकामाच्या संबंधात अंमळनेर येथील कंत्नाटदार मेससं अंबीकर कन्स्ट्रक्शन के. ने महाराष्ट्र सरकारविरुद दिवाणी न्यायाधीश, वरीष्ठ स्तर, घुळे-यांच्या न्य।यालयात, रुपये २२,१२५•१६ ही कंनाटाची येणेे रक्कम व त्यावरील ब्याज यांच्या वसुलीसाठी १९६७ चा दिवाणी दावा क. ३७ दाखल केला होता. या दाव्यात न्यायालयाने दिनांक ३१ जानेवारी १९७० रोजी सरकारविरुद्ध निकाल दिला. खालच्या न्यायालयात हुकूमनाम्याची रक्कम जमा केल्यानंतर सरकारने ९ एश्रिल १९७० रोजी त्या निकालाविहद्द अपील दाखल केले (१९७० चे पहिले अपील क. ४५१), १० मार्च १९७१ रोजी रक्कम चकती करण्यास मनाई करणारा हुकूम देखील उचच न्यायालयाकड्न मिळवण्यात आला (संकीर्ण दिवाणी अर्ज क्र. ३२५०/00). $99 ७ 0$ चे मुख्य पहिले अपीक क. $४ ५ १$ हे मुंबई उन्च न्यायालयाकडे अद्यापही प्रलंबित आहे.
(३) सोलापूर जिल्द्यान्या करमाळा तालुक्यातील पारवाडी व सांगली या गावांत पाटबंधान्याचे तलाव बांधण्याच्या कामाच्या संबंधात कोणी एक श्री. रामजी रावजी सोजपाल यांनी राज्य सरकारविरुद्ध दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, सोलापूर यांच्या न्यायालयात कंबाटापोटी सरकारकडून येणे असलेल्या रकमेच्या वसुलीसाठी १९५१ चे विशेष दिवाणी दावे क्रमांक ७ व ૪૪ दाखल केले होते. दावा ऋमांक ७/५१ मध्े वादीने रुपये ४,१९,२५६ रकमेची व दावा कमांक ४૪/५१ मध्ये रुपये ३,५८,७८७-२-० रकमेची मागणी केली होतीहे दोन्ही दावे सरकारने लढ़ले. खटला चालवणान्या न्यायालयाने दोन्ही दाष्यांची सुनावणी एकाच वेळी करून अंशत: हुकमनामा दिला. खटला चालवणान्या न्यायालयाने वाद ॠमांक ७/५१ व ४४/५१ यांवर २३ फेन्बुवारी १९६६ रोजी निकाल दिला. १९५१ चा दावा कमांक जे मधील वादीच्चा मागणीचा बराच मोठा भाग न्यायालयाने फेटाष्टून लावला व ल्याला खपये २८,६३२ एवढया रकमेचा व दाव्याच्या प्रमाणशीर खर्चाचा हुकूमनामा मंजूर केला. या निकालाने व्यधित होऊन वादीने व्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले (१९५६ चे पहिले अपील कमांक ६५१). तसेच दावा फ्रमांक रु/५१ मध्येसुद्धा वादीची मागणी रुपयें ३,५६,७८२-२-० एवढया रकमेची असताना न्यायालयाने फक्त रुपये ₹०,१४७ एवढया रकमेचाच हुकूमनामा मंजूर केला. या निकालामुळे देखील वंधित होऊन बादीने मुंबई उच्च न्यायालयांत $9 ९ ५ ६$ चे अपील अ्रमांक ६५२ है आण्ीी एक अपील दाखल केले. या दोन्ही अपिलांत सरकाऱतफे उलट हरेकती दाखल करण्यात काल्या होत्या. अपील कमांक ६५ $9 / 4 ६$ मध्ये ज्याबाबत हुकूमनामा मंजूर करण्यात आला होता त्या पुढील बाबींच्या संबंधात उलट हरकती दाखल कराब्या असा निण्णय घेण्यात आला होता. (१) रुपये ५१३४(२) रुपये २३,०८१ व
(३) खर्च अपील फ्रमांक ६५२/५६ मध्ये खटरा चालवणाज्या न्यायालयाने ज्याबाबत हुकमनामा मंजर केला होता त्यापुढील बाबींच्या संबंधात उलट हरकती दाखल करण्याचा तिणेय घेण्यात आला होता. (१) रु. २१, ४७३, (२) रु. ૪, ६७४ व (३) खर्चच्या ठिकाणी हे.नमूद करता येईल की, अपील कमांक ६५२/५६ है ज्यातून उद्भवले त्या दावा कमांक ૪४/५१ मध्ये सरकारकडे जमा केलेल्या रु. $\gamma, 000$ एवढचा रकमेचाही हुकूमनामा मंजूर करण्यात आला होता परंतु उलट हरकतीमध्ये ही बाब समाविष्ट न करण्याचा निर्णंय घेण्यात आला होता.

उच्च न्यायालयाने २१ डिसेंबर १९६१ रोजी कमांक ६५१/५६ व ६५२/५६ या दोन्ही अपिलांची सुनावणी एकदमच केली. उच्च न्यायालयाने अपीले व सरकारने दाखल केलेल्या उंलट हरकती अंशतः मान्य केल्या. उहट हरकतींच्या परिणामी कंत्नाटदाराची अर्पले फेटाळण्यात 'यालों आणि त्याच्या दोन्ही दाव्यांतील मागणीची रक्कम विशेष दिवाण़ी दावा क्रमांक ७/६१ (१९५६ चे पहिले अपील कमांक ६५१) यामध्ये रु. ६१९ इतकी कमी करून व त्यावर दाव्याच्या दिनांकापासून दरसाल $\gamma$ टक्के दराने ठ्याज अाणि प्रमागशीर खर्च द्यावा असा तर ल्यासोवतच्या दुसन्या दाव्यात ती रु. ११,२०० धतकी कमी करून ड्यावर त्याच दराने ब्याज व प्रमाणशीर खर्च द्यावा असा हुकूमनाना देण्यात आला." उचच ज्यायालयाने वादीला आणखी असाही आदेश दिला की, त्याने गमावलेल्या मागणीच्या रकमेवरील दोन्ही दाव्यातील सरकारचा खर्च भरून द्यावा. उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल कमी अधिक प्रमाणात, राज्य सरकारच्या वाजूनेच होता त्यामुले ध्यास दिनांक १२ जून १९६२ रोजी स्वीकृती द्देण्यात आली व दिनांक १५े जून १९६२ रोजी पाटबंधारे व वीज विभागाने ब्यास पुष्टी दिली. दरम्यानच्या काळात, सोलापूरच्या जिल्हा सरकारी वकिलाने कळवल्पाप्रमाणे -रु, ३२,७९७-९-० व रु. ३१,३७०-१-० एवढया रकमा कार्यकारी अभियंत्याने दिनांक १५ फेत्रुवारी १९५७ रोजी चेकने परस्पर जमा केल्या होत्या. त्यावैकी रु: ३२,७९७-९-० एवढी विशेष दिवाणी दावा कमांक ૪४/५१ मधील रक्कम दिनांक २२ मार्चं १९५७ रोजी वादी रावजी सोजपाल यांस देण्यात आली, व उरलेली रक्कम र. ३८० परत देण्याची मागणी कार्यकारी अभियंत्याने वेळेवर दाखल केली नाही इयामुळे ती रक्कम बाद क्सालेली जमा रक्कम म्हणून सरकारकडे जमा करण्यात आली. विशेष दिवाणी दावा कमांक ७/५१ या बरोबरच्या दुसच्या दाव्याची संपूर्ण रक्कम मृत वादीस दिनांक. २२ मे १९५७ रोजी देण्यात आली. जिल्हा सरकारी वकिलाने आणखी असेही कठवले आहे की, राज्य सरकारने उलट हरकती दाखल केल्याबद्दलची वस्तुस्थिती त्याला केन्हाच माहीत करून देण्यात आली नव्हती. तसेच स्याला मनाई हुकूम मिळवण्यास किवा हुकूमनामाधारकाकडून प्रतिभूति घेण्याव्विषयी आग्रह्ह धरण्यास सांगण्यात आले नव्हते.

१९७० मध्ये ६ाटबंधारे वं वीज विभागाने खुकाशासाठी काही मुद्दे उपस्थित केले होते. ल्या मुद्यांवर $७$ - ऑगस्ट-१९७० रोजी पाटबंधारे क बीज विभागाला पुढीऋभ्रमाणें. उत्तरे देण्यात आलीं:-
(अ) सॉलिसिसिटर (मु.ख.) यांचे मत असे होते की, न्यायालयाचा हुकूमनामा रास्त होतां. म्हणन अपिलात न जाण्याचा निर्णाय, पाटबंधारे व वीज विभागाने त्यांच्या सल्ल्यान नुसारच घंतला होता. त्याचवेळी असाही निर्णय घेष्यात अ अला की, हुकूमनामाधारक स्वतः कोणतेही अपील दाखल करीपयंत वाट प्हावी, म्हणजे सरकारला उल्ट्ट हरकती
दासल करण्यानी संधी मिळेल. उलट हरकतीचे मुद्दे वेळेवर दाखल करष्यात अल्यामुळे राज्य शासनाचे हितसंबंघ सुरक्षित राहिले
(ब) जिल्हा सरक़ररी वकिलाला नकळवता प्रस्तुत रक्कम सरळ न्यायालयात भरण्यात आल्यामुळे अरणि उलटं हरकतीचे मुद्दे दाखल करण्यात अले असल्याचे पाटबंधारे व वीज विभागाने त्याला न कळविल्यामुळ हुकूमनामधारकाला रक्कम काबूनं घेण्याची परवानगी देण्यापूर्वी मनाई हुकूम मिळविण्यासाठी ‘किवा हुकूमनामधारकाने प्रतिपूति" ध्यावी याबद्द्ल आग्रह धरण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना करण्यात आली नव्हती असे दिसते.
(क) एसादी मालमत्ता ही एसाद्याची मालमत्ता असून ती त्याच्या वारसांच्चा ताब्यात असेल. किवा ती मालमत्ता एखाद्या एकन कुटुंबाच्या मालकीची असेल तर, त्या बाबतीत तिच्यावर अद्यापही हुकमनाम्याची अंमलबजावणी कर्न जप्ती आणणे आणि तो विकणे शक्य आहे, मान्न अर्शी मालमत्ता नेमकी कोणती हे निश्चित द्वालेले असले पाहिजे.
 हुकूमनाम्यातीक रककम दिली जाण्यास हा विभाग जबाबदार नाही असे पाटबंधारे व वीज विभागाला कित्येक देळी कळविलेले होते.
तथापि, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रयोजनासाठी सोलापूर येथील दोन संकीर्ण ऊर्ज क. ४०५/६४ व ४०६/६४ हे दाखल करण्यात अले

४ सन १९७२ चा विखोष विवाणी दावा अमांक $५$ मधील प्रतिदावा:-
 कुलावा जिल्ह्यातील मांडवा बंदराच्या बांधकामासाठी निविदा मागवल्या होत्या. वादीची निंविदा स्वीकारण्यांत आली आरण $५$ एश्रिल $9 ९ ६ ६$ रोजी कार्यदिश देण्यात आला होता.
 करणे आवश्यक होते. परंतु काम ठरलेल्या मुदतीत पूर्ण होऊ शकले नाही. शासकीय अधिकान्यांच्या हातून छालेल्या असंख्य चुकांमुळे है कार्म सुरळीतपणे होंक शकले नाही असे

 अनेक महिने उत्तरे आली नाहीत. यामुळे, हे काम विहित कालावघीत पूर्ण होऊ शकले नाही.




 난)




दरम्यान, सरकारी बांधकाम विभागाने अधिक प्रदान व नुकसानीची रक्कम वसूल करण्यासाठी वादीविरुद्ध स्वतंन दिवाणी दावा दाखल करण्याचे योजिले. परंतु विभागाला नुकसानीचे निर्धारण करणे आणि वादीविरुद्ध कोणत्याही प्रकारची मागणी करणे शक्य नसल्यामुळे वादीविरुद्ध स्वतंन्न दिवाणी दावा दाखल करण्याचा हक्क राखून ठेनून यापूर्वीच फाईल करण्यात आलेल्या लेखी निवेदनात सुधारणा करण्याचे ठरविले. त्यानंतर, या दाव्यात तडजोड करण्याचा प्स्ताव करण्यात आला. परंतु, तो प्रस्ताव प्रत्यक्षात आणला गेला नाही असे दिसते. तडजोडीची बोलणी चालू असताना बांधकाम विभागाने मंत्यांना अहवाल सादर केला. हे कागदपन न्यायाल्यामध्ये दाखल करावे अशी वादीने मागणी केलो. या कागदपव्नांच्या संबंधात राज्याने विशेषाधिकाराची मागणी केली. खालच्या न्यायालयाने त्याचा अर्ज मंजूर केला. परंतु राज्याने पुनरीक्षण विनंती अर्ज १९७७ चा विनंती अर्ज फ. ६६ दाखल केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने अर्जावर विचार केला व राज्य शासनाच्या बाजूने अपिलाचा निर्णय दिला. उच्व न्यायालयाने १९७७ चा पुनरीक्षण विनती अर्ज क. ६६ परत पाठवल्यामुळे अणिबाग दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) यंच्या न्यायालयात दावा पुन्हा चालू करण्यात छाला. दाव्यावर विचार केल्यानंतर दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) अलिबाग यांनी दिनांक ३० जुले १९७७ रोजी पुन्हा शासनाची विनंती फेटाळली व हे दस्तऐवज दाव्याच्या अभिलेखाचा भाग होईल असा अदेश दिला. या प्रकरणाचा विबी व न्याय विभागाने तपशीलवार विचार केला व दिवाणी न्यायधीश (वरिष्ठ स्तर), अण्जिवाग यांनी दिनांक ३० जुलँ ११७७ रोजी दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणारा पुनरीक्षण विनंती ऊर्ज दाखल केला. उक्त पुनरीक्षण विनंती अर्जावर १९७७ चा क. ५८१ मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक ५ डिसेंबर $१ ९ ७ ७$ रोजी निर्णय दिला. दस्तऐवज सादर करण्यासंबंधीची राज्याची विशेषाधिकाराची मागणी मान्य करण्यात ऊली. पुढे १९७६ मध्ये सरकारी बांधकाम व गृहनिर्माण विभागाने, वादीने कराराचा भंग केल्यामुळे राज्य शासनास आलेल्या नुकसानीचां अंदाज केला व वादी विरद्ध दावा दाखल करण्याचे ठरवले.

१९७२ मध्ये सुचविल्याप्रमाणे, सर्वंश्री इंडिया इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन विरद्ध स्वतंत्न दिवाणी दावा दाखल करण्याऐवजी, प्रतिदावा (काऊंटर कलेम) दाखल करण्याचा किवा त्याच दाव्यात भरपाईची मागणी करण्याचा निर्णय १९७६ मध्ये छेण्यात आला. म्हणून, दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या न्यादेश ६ आदेश क्रम आठमध्ये अभिप्रेत असल्याप्रमाणे, भरपाईच्या मागणीबाबत तडजोड करण्यासाठी आणसी एक निवेदन दाखल करावे अशा सुचना कुलाबा जिलघ्याच्या जिल्हा सरकारी वकिलास देण्यात आल्या होत्या. (दिनांक २७ ऑगस्ट १९७६ चे विधी व न्याय विभागाचे शंसकीय पत्र क्र. छ७२/इ/प्रतिदावा पहा.) याबाबीची छाननी केल्यानंतर, प्रतिदाव्याच्या स्वरूपातील लेखी निवेदन ३ ऑक्टोबर १९७७ रोजी, अलिबागचे दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर यांच्या न्यायालयात दाखल करण्यात आले. भासनाने हा निर्णय ज्या मुद्यांवर घेतला ते मुद्दे असे :-

दिवाणी प्रक्रिया संहिता, $9 ९ \circ ८$, मधील न्यादेश ६ंवं आदेशक्रम आठच्या तरतुदींनुसार दावा दाखल़ केल्यानंतर, उद्भवलेल्या कोणत्याही मुद्याचा बचाव करण्याचा प्रतिवादीस अधिकारं आहे.ग प्रतिवादीने लेखी निवेदन दासल करण्यापूर्वी हा मुद्दा उपस्थित क्षालेला असल्याने, प्रतिवादीस लेखी निवेदनात ल्याना बचावार्थं उपयोग करता येतो. १९७२ मध्ये लेखी निवेदनात सुधारणा कएन या उपायाचा अवलंब फरण्यात आला. उ्याचप्रमाणे, दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील न्यादेश ६, आदेश ऋ्रम आठ अन्वये लेखी निवेदनातील भरपाईसाठी

विनंती करण्याचा किवा स्वतंत्न दावा दाखल करण्याचा विकल्पही प्रतिवादीस आहे. (मद्रास १९४१ चा ८४७). परंतु प्रतिवादीने भरपाईसाठी दावा लढ़वल्यास, त्याने भरपाईच्या रूपाने संपूर्ण ‘रकमेची मागणी केली पाहिजे, त्यानंतर केलेली कोणतीही मागणी न्यादेश २, नियमक्रम २ अन्वयें बाद होते. कायदेशीर भरपाईची मागणी अधिकार म्हणून करता येईल. (१९७५ चा पंजाब व हरियाणा ११२). भरपाईच्या मागणीसाठी आवश्यक शर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत :-
(एक) दावा हा पँशाच्या वसुलीसाठीच असला पाहिजे,
(दोन) वादीची मागणी निश्चित रकमेसाठी असली पाहिजे,
(तीन) रक्कम ही कायदेशीर रीत्या वादीकडून प्रतिवादीने वसूंल करण्यायोग्य असली पाहिजे,
(चार) भरपाईची रक्कम न्यायालयाच्या आयिक अधिकारितेपेक्षा अधिक असता कामा नये,
(पाच) दोही पक्षकारांनी, वादीच्या वादपत्नात जे विधांन केलेले असेल तेच विधान करणे आवश्यक आहे.

भरपाईची मागणी करण्यासंबंधीच्या सध्याच्या प्रस्तावाच्या बाबतीत वरील सर्व घर्ती पूर्ण होत आद्हेत. भरपाई मिळण्यासाठी विनंती करण्याशिवाय प्रतिवादी राज्याला दिवाणी प्रक्रियासंहितेतील आदेशक्रम आठच्यां नवीन न्यदेश ६-क व ६-ख अन्वये प्रतिदावा दाखल करण्याचाही अधिकार आहे. प्रतिंदावा जर न्यादेश हु-क मधून वगळण्यात आला असेल तर, प्रतिवादी राज्याला स्वतंन दावा दाखल करण्याचा उपाय अजूनही खुला आहे आणि वादीचा मूळचा क. $4 / \vartheta$ ह हा दावा फेटाळणात आला असेंल ल्या बाबतीत, नियम छ-ड खाली प्रतिदावा चाहू राहील. तसेच प्रतिदाव्यात यश मिळाल्यासे, प्रतिवादीला न्यादेश ६-प अन्वये मागणीची उर्वरित रक्कम मिळेल. म्हणून, ही कायदेशीर परिस्थिती विचारात घेता, सध्याच्या प्रकरणात प्रतिदावा दाखल करण्यात कीणतेही नुकसान होणार नाही असे वाटते.

परंतु दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कुलाबा यांनी दिनांक 9 नोब्हेंबर $१ ९ ७ ३ ~ र ो ज ी ~$ उक्त अतिरिक्त हेखी निवेदन फेटाळले, राज्याच्या, वतीने, उच्च न्यायालयात पुनरीक्षण विनंती अर्ज दाखल करून या निर्णयाला आक्षेप घेण्यात आला. तथापि, ' वचाव सादर केल्यानंतर प्रतिदाना सादर करण्यात आला आाणि बचाव देण्यासाठी असलेली कालमंर्यादा संपरी या कारणावर दिनांक $\rho$ डिसेंबर $१ ९ ७ ७ ~ र ो ज ी ~ उ च ् च ~ न ् य ा य ा ल य ा न े ह ी ~ उ क ् त ~ प ु न र ी क ् ष ण ~$ विनंतो अर्ज फेटोंळला.

ग्ह विभागाचा सल्ला घेऊन हा अश्न सर्वोचच न्यायालयात नेण्याबाबत विचार करण्यात आला व. सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल न, करण्याचे ठरवण्यात आले. उन्च न्यायालयाने जरी पुनरीक्षण विनंती अर्ज फेटाळला असल़ा तरी मेसस़ इंडियन इड्येक्ट्रिक कार्प्रोशरन विरुद्य

## भाग ३-फरौजदारी खटले

सन १९७७ मघ्ये, फौजदारी शाखेच्या बाबतीत, मुंबई येथील उच्च न्यायालयात दोष मुक्तीविरद्ध अपिले दाखल करण्याबद्द्लचे आणण शिक्षा वाढविण्याबद्दलचे १,३०३ प्रस्ताव आणि सर्तोच्व न्यायालयात दावे दाखल करण्याबद्दलचे ८३ प्रस्ताव निकालात काढण्यात आलेले आहेत.

ज्या द. विशेष अनुज्ञा विनंती-अजांच्या/अपिलांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रबंधक यांच्याकडून नोटिसा आल्या होत्या त्या विशेष विनंती-अर्जाना/अपिलांना विरोध करण्याबद्दल भारत।च्या सर्वोच्च न्यायललयाच्या सहाय्यक शासकीय अधिवक्त्याला अनुदेश देण्यात आले होते.

## प्रकरण ५

## अभिहस्तांतर लेखन

या विभागाने अभिह्त्तांतर लेखनाबाबतची पुढौल महत्त्वाची प्रकरणे हाताळली :-
(9) महारष्ट्र सरकार व किग जॉर्ज मेमोरियल, मुंबई या संस्येमध्ये भिकारी प्रतिबंधक कायदा, १९५९ अन्वये ठेवण्यंत आलेल्या भिकान्याँची देखभाल करण्यासंबंधीन्या कराराचे परिनिरीक्षण.
(२) महाराष्ट्र सरकार व कर्नाटक यांच्यामधील तिलारी हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रॉजेक्टबाबत वनजमीन भाडे पट्टयाने देण्याबावत झालेल्यन कराराचे परिनिरीक्षण.
(३) महाराष्ट्र सरकार व क्वॉलीटी मार्केंींग स्किमसध्ये समाविष्ट करण्पाबाबत असलेले अर्जंदार यंजंजमध्ये करण्यात येणान्या करारास संचालक उयोग विभाग .यांनी सुचविलेल्या दुरुस्तीचे परिनिरीक्षण.
(४) महाराष्ट्र सरकारने जंगलातील पडीक टेकड्ड जमीन देण्यासंबंधीच्या करारनाम्याला सुचविलेल्या दुरुस्यांचे परिनिरीक्षण.
(५) महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाची ग्रामीण सर्वकष विद्युतीकरणाची योजना शासनाची मुद्दल व व्यावरील क्याज देण्याबाबतची हमी देण्यासंवंधीच्या कराराचे परिनिरीक्षण.
(६) महाराष्ट्र सरकार व भारतीय बेल उत्पादक व निर्यात संस्था यांच्यामधील आयात केलेल्या शुद्ध तेलाबाबतच्या कराराचा म़सुद़ा.
(ज) मंमाराष्ट्रं सरकार व हैद्राबाद केमिकल सप्लाय कंपनी प्रायक्हेट लिमिटेड यांच्यामधील सल्फर डस्ट खरेढ़ी करप्याबाबतच्या कराराचे परिनिरीक्षण.
H 4251-5

## १६

(८) वैद्यकीय परिषदेने मंजूर केलेल्या अधिक जागांनुसार बैद्यकीय महाविद्यालयात देण्यात येणाचा तात्युरत्या प्रवेशाबद्द्ल विद्यार्ध्याकडून घेण्यात येणान्या उपक्रमाचे परिनिरीक्षण.
(९) मुंबई सबरबन इलेक्ट्रीक सप्लाय लिमिटेड या कंपनीस कारणे दाखवा नोटीक्य देण्यासंबंधीच्या मसुद्याचे परिनिरीक्षण़.
(१०) श्री. बलवंत रामचंद्र रानडे यांची पुणे येथे लेख प्रमाणक म्हणून नियुक्ती.
(११) औद्योगिक विकास बंकेने महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड या कंपनीस दिलेचे कज्ज व ल्यावरील ब्याज यासंबंधी शासनाने दिलेल्या हमीवाबतच्या कराराचे परिनिरीक्षम.

## प्रकरण ६

## विद्धी आयोग

महाराष्ट्र राज्यासाठी विघी आयोगाची (Law Commission) नेमणूक दिनांक $\varsigma$ मांच १९७७ रोजी ३ वर्षासाठी करण्यात येउन्न, त्याकडे घटनेतील राज्यसूची व समवर्तीसूचीखाली राज्यांनी केलेल्या कायद्यात व नियमात वगंरे योग्य तो बदल करण्याबाबत शिफारशी करण्याबावत अधिकार दिले़ आहेत. या आयोगावर ११ सदस्य असून राज्याचे महाअधिवक्ता है अध्यक्ष आहेत. आयोगाच्या सभासद-सचिवांनी दिनांक १५ मार्च १९७७ रोजी आपल्या पदाची सूत्ते हाती घंतलो. आयोगाच्या दिनांक $<$ एत्रिल $9 ९ ७ ७$ रोजी झालेल्या पहिल्या बैठकीमष्ये खालील विषयांसंबंधी कायदे तपासणीसाठी ऋमाने निवडण्यात आले :-
(१) भाडे नियंवनण.
(२) को-ऑपरेटिम्ह सोसायटीज.
(३) जमीन सुधारणा.
(४) गहिच्छवस्ती.

आतापर्यंत (२५ मार्च १९७८) आयोगाच्या ४० बैठकी झाल्या व आयोगाच्या उपसमितीच्या १६ बैठकी झाल्या. आयोगाने डिसेंबर १९७७ अखेरपर्यंत पाच अहवाल सादर केले आहेत.
(१): फौजदारी प्रक्रिया संहिता (कलम १४५ ते १४८) .. जुलँ १९७७.
(२) फौजदारी प्रक्रिया संहिता (कलम १६७ च ४३८) . $\quad \therefore$ आँगस्ट १९७७.
(३) मुंबई भाडे नियंत्नण कायदा, १९४७ (भाग १ ला) .. सर्ट्टेबर १९७७.
(४) हेदराबाद भाडे विषयक कायदा, १९५४ .. .. थॉक्टोबर १९७७.
(५) (१) महाराष्ट्र गल्च्छछवस्ती निर्मुलन कायदा, १९७५
(२) महाराष्ट्र वहेकंट लंड (प्रोहिविशन ऑॉफ अनलँथोराईण्ड डिसेंबर १९७७ ऑक्यूपैशन) ओन्ड समरी इव्हिक्शन अँक्ट १९७५.

खालील विषयावरील कायदे संष्या आयोग तपाशीत आहे:-
(१) महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज ऊँकट, १९६०.
(२) विवाहविषयक कायदे (हिंद्न मेरेज ऊक्ट), १९५५ व हिंत़ घटस्फोट कायदा, १८६९.

सद्या तपासणी चालू असलेल्या विषयावरील अहवाल लवकरच पाठविष्यातंत येतील.

## प्रकरण ७

## न्यायंग

न्वाय विभाग हा शीर्षकातून सूचित होणाच्या अर्थाप्रमाणे, मुख्यत्वे राज्यातील दिवाणी ब फौजदारी न्यायंदानाशी संबंधित आहे. न्याय विभागाची संघटना पुठे दर्शंविल्यां्रमाणे आादे :-


## डचच न्यायास्य

मुंबई येथील न्यायालयाच्या सर्वोच्नपदी मुख्य न्यायाघीश असून त्यांच्या मदतीस ३४ न्यायाधीश असतात. उच्च न्यायालयाची प्रशासकीय व्यवस्था मूळ न्याय शाखेत प्रबंधक मूळ न्याय शाखा व अपील शखेकडे प्रबंधक किवा अपर प्रबंधक पाहतातः

नागपूर येथे पाच न्यायाधीश न्यात आहेत असे एक, उच्च न्यायालयाचे स्थायी मंबळ स्थापन करण्यात आले आहे. न्यायालयाची प्रशासनिक बाजू त्या न्यायालयासाठी नेमलेले विशेष. अधिकारी सांभाळतात. उन्च न्यायालयाच्या ३५ न्यायधधीशांपैकी २३. स्थायी ब १२ अतिरिक्त आहेत.

प्रबंधक, मूळ न्याय शाखा; य़ांच्या नियंन्नणाख़ाली पुठील कर्यालये येतात :-
(१) प्रबंघक, मूळ न्यायं शाखा यांचे कार्यालय ;
(२) हेखा अन्वेषण आयुक्तांचे कार्यालय ;
(३) परिव्यय निर्धारकांचे कार्यालय ;
(४) नादारी प्रबंधकांचे कार्यालय ;
(५) लेखा अधिकान्यांचे कार्यल्लिय ;
(६) सरकारी मुख्बड्याराचे कार्यालय ;
(७) न्ययालयधारकाचे कायलिय :
(く) मुख्य अनुवादक व दुभाषी, उच्च न्यायालय, मुंबई.
मुंबई उच्च न्यायालयाची उपील काखेची व्यवस्था प्रबंधक पाहतात व प्रबंधक व अनुवादक यांचे कार्यालय त्यांच्या अधिकाराखाली येते.

## प्रतिवेदक, मूंबई

मुंबई येथील उन्च न्यायालयाच्या न्यायनिण्णयाचे प्रतिवृत्त देण्यासाठी संपादक, भारतीय
विधि प्रतिवृत्ते व आवश्यक कर्मचारीवर्ग असलेले एक छोटे कार्यल्लय अस्तित्वात आहु.

## महानगर बंडाधिकांन्यांची न्यायालये

मुख्य महानगर दंडाधिकान्यांच्या प्रशासनिक नियंन्नणखालो बृहन्मुंबईत सध्या महानगर दंडाधिकान्यांची ४९ न्यायालये असून त्यात मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांचे न्यायालय, बारा अपर मुख्य महानगर दंडाधिकारी, तीन महानगर दंडार्धिकारी (रेल्व), एक महातगर दंडाधिकारी (बालगुन्हेगारी) यांची न्यायालये, तसेच दोन महानगर दंडाधिकान्यांची (फिरती) न्यायालये यांचा समावेश आहे.

कामा़ी प्रंशासनिक बाजू प्रवंधक, महानगर दंडाधिकारी न्यायालये हे पाहतात.
मुंबई नगर विवाणी ब सत्न न्यायालये
१९४८ सालापासून बृहन्मुंबई क्षेत्रासाठी मुंबई नगर दिवाणी व सत्न न्यायालय स्थापन करष्यात आले अधहे. ज़्रया दाव्यांचे अधिक मूल्य २५,००० रुपयांहून अधिक नाही अशा प्रकरणांच्या बावतीत शहर दिवाणी न्यायालयांना (क्षेत्नाधिकार) अधिकारक्षेत्र देण्यात आले आहे. हे अधिकतरक्षेत्र दिनांक १ जानेवारी १९७८ पासून रु. 40,000 पर्यत वाढविष्यात आले आहै. बृहन्मुंबईच्या क्षेत्रात उद्भवणारी व पूर्वी भुंबई उच्च न्यायलायाने चालविलेली सर्व सत्न प्रकरणे, वृहन्मुंबईच्या सन्न न्यायालयात चालविली-जातात. हीं दोन्ही न्यायालये मुंब़ई उन्त्त न्यायालयालक़ दुय्यम आहेत. प्रमुख न्यायाधीश व एक अपर प्रमुख्ब न्यायाधीश घहून न्यायाधिशांची संख्या ३४ (१८ स्थायी व़ १६ अस्थायी) आहे: हे न्यायाधीश़ द्रिवाणी व कौजदारी कामे आळोपळीने पााहतात दिवाणी शाखेचे प्रशासनिक काम नरार दिवाणी न्यायालयाचे प्रबंधक आणि फौजदारी शाखेचे प्रशासनिक काम सन्न न्यायालयाचे प्रबंधक पाहतात्, भात

फौजदारीं प्रक्रिया संहिता, १९७३ अन्दये अपिले व बृहन्मुंबईतील मुब्य महानगर दंडाधिकारी, अपर भुख्य महानगर दंडाधिकारी आणि महानगर दंडाधिकारी यांच्या निर्णयावरील पुनरीक्षणाचे अर्ज नगर सने न्यायालयाकडे जातात:

## हघुवाद न्यायालये

सध्या ही न्यायालये मुंबई, पुणे व नागपूर येथे आहेत. या न्यायालयांचे प्रमुख़ महुणून काम पाहणान्या न्यायाधिशांना फक्त लघुवादाचेच अधिकार असतात आाणि कोणतेहीं फीजदारी दावे या न्यायालयात चालविले जात नाहीत. मुफसल क्षेत्रात देखील कनिष्ठ व वरिष्ठ स्तरंर दिवाणी न्यायाधिशांना लघुवादाच्या बांबतीत अधिकार असतात व ते लघुवांद न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून कान पाँहतात. (मुफसल) पुणे व नागपूर क्षेत्तातील लघुवाद न्यायाधीश, त्यांना दिलेल्या लघुवादाच्या बाबतीतील अधिकारांनुसार रु. $२, 000$ मुल्यांपयंतचे दावे चालवितात. त्याना दिनांक $१$ एत्रिल १९७८ पासून रुपये $५, 000$ मूल्यापयंतचे दावे चालविण्याचा अधिकार दिलेला आहे. इलाखा शहरं लघुवाद न्यायालयांचा आधिक क्षेन्नाधिकार $₹, 000$ रपयांपयंत वाढविण्यात आला आहे. हे अधिक क्षेत्राधिकार दिनांक 9 .जानेवारी १९७८ पासून 90,000 रुपयांपयंत वाढवंण्यात आले आहेत.

भुंबई येथील लघुवाद न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश क आठ अपर मुष्य न्यायाधीश धरून ३३ न्यायाधीश आंहेत. कामाची प्रशासनिक बाजू मुंबई येथील लधुवाद़ न्यायालयाचे प्रबंधक व अपर प्रबंघक पाहतातं. कामती़ल वाढ लक्षात घेऊन न्यायाघिशांच्या संख्येत वेळोवेळी वाठ करण्यात आली आहे, आणि स़ध्या न्यायाधिशांची संख्या ३३ आहे.

महाराष्ट्र राज्यात न्यायांग व घासनांग अलग करण्यात आली आहेत. परिणामत: फोजदारी न्यायालये ही आता उच्च न्यायालयापुठे दुर्यम ठरतात. फोजदारी प्रक्रिया संहिता, $9 ९ ७ ३$ याच्या कलम १२ अन्वये प्रत्येक जिल्ह्यात एक मुख्य न्याय दंडाधिकारी असेलक; तद्नुसार प्रत्येक जिल्ह्यसाठी एक यात्रमाणे मुल्य न्याय दंडाधिकान्यांची २५ पदे व पुणे व नागपूर येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे दोन अपर मुस्य न्याय : दंडाधिकान्यांची पदे निर्माण करण्पात आली आहेत.

## जिल्ह न्यायालये

जिल्हा न्यायाधिशाचे न्यायालय हे जिन्ह्यातील उच्चतम न्यायिक प्राधिकरण आाहे या न्यायालयाबेरीज तेये सहाय्यक न्यायाधिशांची न्यायालये व वरिष्ठ व कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधिशांची न्यायालये आहेत. सहाय्यक न्यायाधिशांची तसेच वरिष्ट स्तर दिवाणी न्यायधिशांची न्यायालये जिल्हाचे मुल्यालय असलेल्या नगरात आहेत. जिल्हा न्यायाधीरा, सहायक न्यायाधिशांच्या तसेच दोन्ही स्तरांच्या दिवाणी न्यायाधिशांच्या न्यायालयांचे पर्येवेक्षण करतात.

जिल्हा न्यायाधिशांची २५ पदे असून सहन्यायाघिशांचीं ३ पदे आहेत. ल्याबेरीज मुफसह क्षेन्वातील दुय्यम न्यायालयांचे निरीक्षण करण्याकरिता आणि दिवाणी न्यायाधीश व दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयातील प्रकरणांच्या योग्य पर्यंवेक्षणासाठी व ती शीध्र निकालात काढण्यासाठी आणि स्यांच्यातील घ्रष्टाचाराची समस्या ह्राताळण्यांसाठी जिल्हा न्यायाधिशांची ५ पदे निर्माण करण्यात आलो आहेते या जिस्ह्रा न्यायाधिशांना पुणे, ठाणे, नागपूर, अकोका


H4251-6
 ช०,०0० पयंत वाठवष्यात आतली आहै. दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर यांना रूपये 90,00




जिल्हा न्यायाधीश हे संबंधित जिल्द्याचे सत्न न्यायाधीशसुंद्धा आहेत. त्यामुळे ते फोजंदारी प्रकरणांचीसुद्धा न्याय चौकशी करतात. या कामात त्यांना; सत्र न्यायाधिशाच्या शक्ती प्रदान केलेले सहाय्यक न्यायाधीश मदत करतात. ते जिएह्यातील सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी आहेत.

途里

 न्यायाधीश हे मृत्युदंडाचा शिक्षादेश fिना जन्मठेपेचा शिक्षादेश किवा 90 वर्षहून अधिंक
 देऊ शंकतील.
दंडाधिकान्याचे (१) न्याय दंडाधिकारी ' व (२) कार्यकारी दंडाधिकारी

सध्या कोणतेही बगं दोनचे दंडाधिकारी वव विशेष न्याय दंडाधिकारी नाहीत, पण फन्त
 पकरणांची न्याय चौकशी करण्यासं बृहल्मुंबईचे महानगर दंछाधिकारी है जबाबदार आह्टेत
२१


> प्रकरण ८ धर्मादाय संघटना
मुंबई सार्वंजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५०, २१ जानेवारी १९५२ पायून
 घमादाय संघटनेचे प्रमब असून त्यांचे कार्यालय मंबई येथे आाहे. खानि या मंबई सार्वेंजनिक विश्वस्त ब्यवस्था अधिनियम, $१ ९ ५ ०$ अन्वये ल्यांना प्राप्त द्यालेल्या शक्तींचा ते संपूर्ण महाराष्ट्र र्यजज्यमर वापर करतात, ज्या जिञ्हांच्चा किकाणी प्रादेशिक कार्यालये नहीत अशा एकोणीस जिल्हात उप-्रादेसिक कार्यालये स्थापन करण्यात आली आहेत्व.

 कालावर्धीत धर्मादाय संघटनेकडे नोंदणी करण्यासाठी एकूण २,९५० अज्ज बाले. उक्त कालावघीत २,९२३ अर्ज निकालात काठण्यात आले. १ नोग्हेंबर $१ ९ ७ ६$ ते ३१ ऑक्टोबर


[^1]१. निर्देशिका.——हाराष्ट्रातील़ सार्वजनिक विश्वस्त मंडळाच्या निर्देशिका तयार करण्याचे कामकाज एत्रिल १९७७ पासून सुरू आहे. बृहन्मुंबई विभागाची निर्देशिका तयार करण्याचे काम जवळ जवळ संपत आलेले असून इतर विभागांच्या निर्देशिका तयार करण्याचे काम हाती घेतले जाईङ. शिष्यवृत्त्या, वैद्यकीय मदत, गरीब व आपदग्रस्तासाठी अर्ताथक सहाय्य वग्रे सवलतींबाबतची उपयोगी माहिती सदर निर्देशिकांत उपलब्ध असेल.

बहन्मुंबई विभाग़ाची निर्देशिका साधारणपणे ऑक्टोबर १९७८ पर्यन्त तर इत्तर विभागांची निर्दोशिका मार्च १९७९ पर्यन्त छापून तयार होतील अशी अपेक्षा आहे.
४. संचित शिलकी उत्पम्न.-धर्म निरक्षेंप शिक्षणासांठो fकवा वैद्यकीय सहाय्यासाठी संचित शिलकी उत्पनाचा उपयोग करता येईल किकवा काय हेही शोधिन काढण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक विश्वस्त मंडकाच्या लेख्यांच्या लेखा परीक्षेत विवरणप्तांच छाननी काम पुठे चालू ठेनष्यात आले आहे.
: ५. विश्वस्त निधीचीचो गुंतनणूक.-(१) मूळ रक्कम व विश्वस्त मंडळाच्या उत्पन्नायैकी खंर्च न द्वालेला भांग मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त उ्यवस्या अंधिनियम, $9 ९ 40$ चे कलम ३५ याच्या उपबंधनुसार गुंतवण्यात आले आहे किवा नाही है पाहण्याच्या दृष्टीने भरपूर उत्पन्न असलेल्या सार्वजनिंक विश्वस्त मंडळाच्या हिशोराबावर संपूर्ण नियंन्नणं ठेवणेचे काम या संघटनेने चालू ठेवले आहे.
(२) विश्वस्त निशीच्या (सार्वजनिक कर्जरोखे वगळून) गुंतवणुकीसाठी धर्मादाय आयुक्तांची मंजुरी घेणे आवश्यक ठरवून विश्वस्त मंडकाच्यों कार्यांवर घर्ांदाय आयुक्ताने नियंन्नण चालू ठेवले. अहवाहाच्या वर्षी म्हणजे १ नोन्हेंबर १९७६ ते ३१ ऑक्टोबर १९७७ या कालावरीत मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमाचे कलम ३५ अन्वये २०८ अर्ज आले व त्यापकी $9<१$ निकालात काढण्यात काले.
६. धर्मावाय आयुक्त यांच्या पुठोल कामकाज.-(अ) संकीर्ण-ममुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, 9940 चे कलम ३६ अन्वये स्थावर मालमतेचे हस्तांतरण करण्यासाठी विश्वस्तांनी धर्रादाय आयुक्तांची मजुरी मिळविणे आवश्यक आहे. $१$ नोन्हेंबर $१ ९ ७ ६ ~ त े ~ ३ १ ~ ऑ क ् ट ो ब र ~$ १९७७ या कालावधीत कलम ३६ अन्वये आलेल्या व निकालत काढलेल्या अर्जाची संख्या अंनुकमे $१ ९ २$ वं १३५ इतकी आहे. त्याच्रमाणे या अधिनियमाचे कलम ३६-अ अन्वये आलेल्या व निकालात काढलेल्या अजाँची संख्या अनुक्रमे ३५४ व ३४३ इतकी आहे.
(ब) न्यायिक कार्यबाही,-मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, $9940^{\circ}$ चे कल़म ५० अन्वये सार्वजनिक विश्वंस्त मंडळासंबंधी दावा दाखल करण्यासांठी धमादाय आयुक्तांच्या प्रवर्वनुमतीची त्तरतूद सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, $994^{\circ}$ चे कलम 49 मध्ये कैलेली आहे. या काड़ावधीत आलेल्या व निकालात काढ़लेल्या अजाँची संख्या अनुक्रमे ८9 व. $७ 9$ इतकी होती. एका अधिकान्याच्या फाईल मधून कोणतेही प्रकरण दुसन्या अधि:कान्याकडे हस्त्तांतरित करण्याच्या किका ते काठून घेण्याच्या संबंधात धर्मादाय आयुक्तांच्या प्रशासकीय नियंनगाधीन राहून मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अघिनियम, و९५० चे कलम 49 अन्बये वापरावयाचे धर्मादाय आयुक्तांचे अधिकार व पार पांडावयाची कर्तख्ये व कार्ये ही श्रासकीय आदेश, विधी व न्याय विभाग ऋमांक १४८२१-पी, दिनांक ३ जुलँ १९७४ अन्वये सर्व घर्मादायंयु उप-आयुक्त व धर्मादाय सहाय्यक आयुक्त यांच्याकड्ही सोपविण्यात कालो आहेत.


केलेले नाही. धर्मादाय आयुक्तांनी पुठील वर्षाकरिता काही एक दावे दाखल न करता $१$ नोन्हेंबर १९७७ रोजी ३ दावे दाखल केले.
८. बाननिधी फिवा ज्या दाननिधींची व्यबस्था राज्य घासनाकडे निहित आहे,-म्मुंबई सार्वंजनिक विश्वस्त अधिनियम, $9 ९ ५ ० ०$ च्या प्रकरण ७-अ खालो न्या धर्मादाय संस्था आणि द्वाननिधी किवा ज्या धर्मादाय संस्या व दाननिषींची व्यवस्था राज्य घासनाकडे निहित आहे अशा धर्मादाय संस्था व दाननिधी या प्रकरणात असलेल्या खास तरतुदीप्रमाणे हाताळावे लागतात. विधी व. न्याय विभाग क्रमांक १११८१पो, दिनांक २१ मे १९७४ व .क्रमांक १२९३०पी, दिनांक १४ जून १९७४ च्या अघिसूचनेखाली २२ मे १९७४ पासून आपले काम सुरू करण्यासाठी कोल्हापूर, रत्नागिरी, सांगली, पुणे, ठाणे व कुलाबा या जिल्द्यांतील शासकीय व्यवस्थेबालील विश्वस्त निधीची व्यवस्था पाहण्यासाठी कोल्हापुर येथे मुख्य कार्यालय असलेली एक देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, शासनाने स्थापन केली आहे. वरील सहा जिल्घ्यांतून ३,०६७ हिंदू दाननिधी व्यवस्थापनासाठी वा समितीकडे हस्तांतरित केलेले आहेत. ही समिती $\vartheta$ सभासदांची असून त्या सभासदांमधुनच अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष यांची नेमणूक केलेली असते. मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, $9 ९ ५ १$ च्या नियम ३१-क खाली आवश्यक असल्याप्रमाणे या समितीची पहिली सभा १४ जून १९७४ रोजी कोल्हापूर येथे भरविण्यात आली.
९. घर्मादाय दाननिधी.-धर्मादाय दाननिधीचे कामकाज 9 फेब्रुवारी $9 ९ ७ ७ ~ प ा स ू ू न ~$ कायमचे महा प्रशासक आणि शासकीय विश्वस्त यांच्याकडे हस्तांतर करण्यात आले आहे,
90. संस्या नोंदणी अधिनियम, १८६० ची अंमलबजावणो.-अहवालाच्या कालात. धर्मादाय आयुक्त, यांनी संस्था नोंदणी अधिनियमाची अंमलबजावणी करणयाचे काम चालू ठेवले व संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी संस्थांचे निबंधक म्हणून काम केले.

प्रादेशिक अधिकारी ब्याँच्या त्या त्या भागांसाठी सहायक निबंधक म्हणून नेमलेले असून ते त्यांच्या त्यांच्या विभागात संस्या नोंदणी अधिनियम, $१ ८ ६ ०$ च्या सर्वं तरतुदी खालील अधिकारांचा वापर करीत असून कर्तव्ये व कामे पार पाडीत आहेत.

३१ डिसेंबर १९७६ व ३० ऑक्टोबर १९७७ पर्यन्त नोंदविण्यात आलेल्या संस्यांची संख्या खालीलग्रमाणे होती :-

१9. विश्वस्त मंडळाचे अर्थसंकल्प,-नवीन सुधारणेनुसार ज्या सार्वजनिक वियवस्त मंडळाचे उत्पन्न धामिक कारणासत्ठी असलेल्या विश्वस्त मंडकाच्या बाबतीत रु. 4,000 व अन्य बाबतीत रु. 90,000 पेक्षा अधिक असेल तर ल्यांनी आपले अर्थसंकल्प धर्मादाय आययक्तांकडे पाठविणे आवश्यक आह्हे. यामुळे सार्वजनिक विश्वस्त मंडळाच्या खर्चावर नियंगण ठेवण्यासही मदत होईल. हे अर्थसंकल्प धर्मदाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंवई यांच्याकडे पाठविणे आवश्यक आहे. तथापि, नवीन सुधारणेअन्वये प्रादेशिक कार्यालयांकडे अर्थसंकल्प स्वीकारणेचे व त्यांचे परिनिरीक्षण करण्याचे अधिकार सुपूर्दं करण्यात आले आहेत.
१२. कलम ४१-क अन्बये धार्मिक च धर्मादाय कारणांसाठी निधी गोळा करप्पावर नियंनण-समाज विघातक घटकांकडून अनधिकृतपणे निधी व वर्गणी गोळा करण्यात आल्याबद्दल व त्यांच्याकड्नन तास झाल्याबद्ल अनेक तक्रारी आल्या म्हणून कलम $\gamma q$-अ च्या उपंबंधांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात आले व अशा प्रकारे निधी गोळा करण्यासाठी सर्व संबंधित व्यक्तींनी परवानगी घेतली पाहिजे असे आदेश देणारे प्रसिद्धीपन्नक काढण्यात आले. सार्वजनिक विश्वस्त मंडळाव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींनी घार्मिक व धर्मादाय कारणांसाठी निधी गोळा करण्यावर नियंत्नण ठेवण्याच्या दूष्टीने धर्मादाय आयुक्त है निधींची बसुली धांबवूं शकतात किवा जादा शिल्लक रकमेचा हिशोब देण्याबद्ल व तिचा धापर करण्यावर अटी लादू शकतात. धर्मादाय आयुक्त, यांच्या अधिपत्याखालील प्रादेशिक अधिकान्यांना सार्वजनिक उत्सवासाठी वर्गणी गोळा करण्यास परवानगी देष्याचे अधिकार दिलेले भाहेत आणि ल्याप्रमाणे निधीची वसुली थांवविणे अगर वसुलीवर नियंनण ठेवणे व त्याची तपासणी करष्याचे अधिकार दिलेले आர्हेत.
१३. मुंबई विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, फलम ५८ अन्वये बसूलं करता पेणारे अंशदान.-महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध मुक्तीसेना यांचे १९७३ चे अपील कमांक ४८८ या संबंघात सर्वोच्च न्य।यालयाने 90 फेयुवारी $9 ९ ७ ६$ रोजी निर्णय दिला. त्या निर्णयानुसार अंशदानांचा दर संघटनेचा वाषिक खर्चं विचारात घेऊन ठरविला जातो. $q$ एप्रिल $q ९ ७ ७$ ते ३१ मार्च १९७८ या वर्षससाठी अंशदानाचा दर विश्वस्तांच्या ठोबळ उत्पष्षाच्या $૪$ टकक्यांने आकारला जरतो. हा दर पुठील वित्तीय वर्षासाठी पुनः ठरविण्यात येईल.
१४. पंढरपूर देवालयसंबंधी.-महाराष्ट्र शासनाने सोलापूर येथील जिल्हा न्यायाः धिशाच्या दिवाणी न्यायालयातील $\rho$ वाद उच्च न्यायालयाकङे स्थानांतरित केले जावेत म्हणून उं्च न्यायालयात अर्ज दाखल केलेले वाद काढून घेऊन सदर बाब सोलापूर येये सुरू आहेत.

शासनाने सध्या ठरविले आहे की, आवेदनाच्या सुनावणीबद्दल त्वरित तहकुबी मिळावी कारण शासनाने दिलेले वचन मागे घेण्याची शक्यता आहे. सदर वादात धर्मादाय आयुक्त हे पक्षकार म्हणून सामील घालेले नाहीत. पुठच्या वर्षी वादात धर्मादाय आयुक्त हे प्रमुख पक्षकार म्हणून संयुक्त आवेदन देणार आहेत.
१५. चालू धडामोडी.-सार्वजनिक धर्मादाय संस्यांवर १९७७-७८ सालात कटेकोर नियंतण ठेवण्यासाठी संघटनेच्या कामात जास्त गती आणण्यात आलो. संघटनेच्या अधिकाच्यांनी निरिक्षणाध्या का माला गती दिली. तसेच अंशदानाची थकबाकी वसूल फरप्पाचे
आटोकाट प्रयत्न केले．धर्मादाय आयुक्त，यांनी विश्वस्तांच्या सभा साधारण सर्व जिल्घ्यांच्या ठिकाणी घेतल्या व कायद्याच्या तरतुदीचा मार्ग विश्वस्तांना खुला केला．तसेच सनदी लेखापालांच्या




 T⿳亠二口⿱一土刂
प्रकरण $९$
महाप्रशासक ब चासकीय विश्स्त
 त्याप्रमाणे व्याच्य। मृत्युपन्ताचे व्यवस्थापक मुणून काम करणे．
 मृत्युपनाप्रमाणे किवा प्रशासनपत्न मिळविले आहे असा प्रशासक म्हणून काम करणे：
（३）जेण्हा कोणीही वारस नसतील किवा वारस काम कहु इच्छित नसतील तेम्हा
（ $($ ）उपये $१, 0)$ किवा वारस काम करू इच्छित नसतील तेन्हा प्रशासक म्हणुन काम करणे．महाप्रशासक हा महाप्रशासक अधिनियम，१९६३ याचे कलम ३० अन्वयू आपल्याच आदेशाने अशा （५）महाराष्ट्र राज्यातील ज्या मत्ता रु．१५，००० हन अधिक नसतील अंशा मतांच्चा （५）महाराष्ट्ट्रांज्यातील ज्या मत्ता रु．१५，००० हून अधिक नसतील अश्रा मत्ताच्या
बवबतीत ल्या मत्तांना हक्कदार असलेल्या वारसांना अधिनियमान्वये प्रमाणपन्ने देणे． सध्या १८४ छस्टेटी असून त्यामध्ये सुमारे र．३४，३५，०．0 किमतीच्या २३ं७ लेबा
आहेत． इस्टेटीतील मत्ता आणि ब्यांची अदमासे किमत यांचा तपशील पुठीलप्रमाणे आहे ：－

令：：
 संखा $\gamma \circ 0$ ह
डिसेंबर १९७७ अखेरपर्यतच्या कालावधीत, महाप्रशासक, महाराष्ट्र राज्य, यांना फीं व कमिशन याद्वारे रु. ९२,९४०.१५ एवढे उत्पन्न मिळाले.
महाप्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या १९७८-७९ च्या कामावाबत संगावयाचे म्हणजे एखाद्या इस्टटीचे समापन करण्यात आलेले असल्यख़रीज, सच्याच्यका संवं इस्टेटीचे प्रशासन
कार्य चाल राहील: कार्य चालू राहील.
सुमारे 90 नवीन इस्टेटी १९७८ सालामध्ये मिळतील अशी अपेक्षा आहे. या बाबतीतील पन्नव्यवहार अगोदरपासूनच सुरू आहे.
महाप्रशासकांची अधिकारिता १९७२ चा अधिनियम ॠमांक ८ यान्वये रु. ५,००० वर्न 8. 94,000 पर्यत वाढविण्यात आल्याँचे जसजसे अधिकाधिक लोकांना समंजेल तसतसे महाप्रशासक अधिनियम, १९६३ (१९६३ चा क्रमांक ४५) याच्या कलमे २९ व ३० अन्वये धावयाच्या महाप्रशासकांच्या प्रमाणपत्वांच्या संबंधीचे कांमकाज अणुो जास्त प्रभाणात वाढेल. बृहन्मुंबईबाहेरील भागत्तून अधिक विनंतो-अर्ज दाखल करण्यात येत. काहेत.
महाराष्ट्र राज्यातील ज्यांची मत्ता $१ ५, ० 00$ रुपयापेक्षा जास्त नाही अश़ मृत व्यक्तींच्या वारसाना या सुधारित अधिनियमाच्या कलम २९ अन्वये प्रमाणपने देण्याच्या घक्ती महाप्रशासकांना देण्पात आल्या आहेत. ज्यांची मालमत्ता $9,, 000$ रुपयांपेक्षा अधिक नाही
 शक्ती महाप्रशासकांना या अधिनियमांच्या कलम ३० अन्वये देण्यात आल्या आहेत. अशा बाबतीत जणू काही असे प्रशासनपत्न देण्यात आले अल्टे असे मानप्यात येईल. चौकशी व

यासकीय विश्वस्तांची कामें

 (₹) जेये विपवस्त काम पाहण्यास समर्थ नसतील fिवा काम पाहू हच्छित नसतील:
तेथे किना सेवानिवृत्त होऊ इच्छिणान्या विश्वस्तांचे जागी विश्वस्त म्हणुन काम पाहणे: (४) अज्ञ बालक किवा वेडा यांच्या हिझ्रयाचा, देणगीच़ा किवा वड़िलोपाजित मालमतेचे विशबस्त म्हणून काम.पाहणे. (0.C.). $1 \times \mathrm{A} 4425!-7(705-6.78)$
(५) सावंजनिक किवा निम-सार्वजनिक निधींचा विश्वस्त म्हणून काम पाहणे.
(६) न्यायालयाच्या. आदेशानुसार विश्वस्त म्हणून काम पाहणे.

सध्या ४५५ विश्वस्तव्यवस्था ७७७ खात्यांत विभागल्या असूंन सुमारे $૪, ७ ७, ८ ५, ४ ० ०$ व ५३,६६० पोंड एवढधा किमतीच्या विश्वस्त लेखा आहेत-

मत्तांचा तपशीक व मूल्ये अदमासे पुठीलग्रमाणे आहेत :-


डिसेंबर $9 ९ ७ ७$ रोज़ी संपणान्या वर्षात कोणतीही नवीन विश्वस्थव्यंवस्था मिकाली नाही: उक्त कालावधीत २. विश्वस्तव्यवस्था बंद करष्य़ात आल्या.

डिसेंबर १९७७ अखेरपर्यंतच्या कालावधीत विश्वस्त निधीमध्ये की व कमिशन यांच्या खपाने रु, ५३,४१२•४१ इतंके उत्पन्न आले.
शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाच्या १९७८-७९ च्या कामकाजाज्या संबंचात, सध्या प्रशासनात असलेले विश्वस्त निद्रीचे कामकाज, त्या कालावधीत एबादा विश्वस्त निधी परिसमाषित न क्षाल्यास, १९७८-७९ मुष्येही चालू राहील अभी अवेक्षा आरहे.
'करप्टन जर्ज फेडरिकल अँव्रान मेमोरियल ट्रूस्ट स्कौलरशिप' या नावाची एक धर्मादाय विश्वस्तव्यवस्पा असून ह्याची ब्यवस्था या कार्यालयाकड़न करण्यात येते. ही विश्वस्तव्यवस्था एक अँग्लो इंडियन गुहस्थ कॅप्टन जी. एफ. अद्रिन यांनी आपल्या मृत्यूपन्नान्वये निर्माण केली असून मह्राराष्ट्र राज्याल (तेष्ठाजे मुंबई) अंग्लो छंडियन लोकांच्या फायद्यासती मूत्पूपन ख्यवस्थापक म्हणनन नेमले आहें या उक्त विश्वस्थब्यवस्पेच्या हरतुकींन्वये, अखिल भारतातीए विद्याल्यात व मह्हाविद्यालयात शिक्षण षेणान्या असात अंल्लो इंड्यिन जमातीच्या गरीब

व लायक विद्धार्थांना किष्यवृत्या देप्यात येतात. शासकीय विश्वस्तांकडून या शिष्यवृत्या देप्पासाठी गरीव ब लायक विद्यार्य्योकडून अंज मागविण्यात येतात अाणिण अखिल भारतीय अंलो इंडियन असोसिएश्रनच्या सदस्प्यांच्या समितीचा सल्ला धेंनन विद्याध्यांची निवड करण्यात येते अाणि स्रिष्यवृत्या द्वेष्यात येतात. तसेच अंल्लो इंडियन जमातीतील एक अनाय मुलगा वे मुलगगी ल्यांच्या बालपणाँ्या अवस्थेपासून ते त्यांच्या आयुष्यात उत्तम प्रकारे सुस्थापित होईपरंत म्हणजे मुलीचा विवाह होईपयंतन्चा अवस्प्थपंतंत व मुलगा आयुष्यात सुस्थापित होईपंत ल्यांचे संपुरणपणे पालनपोषण करण्याचों तरूूद देबील उक्त विश्वस्त व्यवस्थेन्वये करण्यात आलेली आहे. उपरोक्त विश्वस्त ख्यवस्था मिळाल्यापासून, म्हणजे, १९५१ पासूत या कार्यालयाने अशा एका मुलाने व मुलीचे पालनपोषण केले होते. घगदी अलिकडेन ज्या मुलोचे पालनपोषण करष्पात येत होते, तिना विवाह क्षाला आरिण ज्या मुलाने पालन्पोषण करण्यात येत होते, तो आपल्या आयुष्यात उत्तम प्रकारे सुस्यापित क्षाला. आता उपरोक्त समितीचा सल्गा घेऊन १९७८-७९ साल्रामध्ये आणबी एका अनाय मुलाची व मुल्रोची निवड करावयानी आहे. आणि वर सांगितल्याप्रमाणे ती मूले ल्यांच्या आयूष्यात उत्तम प्रकारे सुस्थापित होईपयंत विश्वस्त निधीतून त्यांचे पालनपोषण करण्यात यैईल. दोन वर्षापूर्वी या कार्यालयाने विश्वस्त निदीपाषून अधिक उत्पन्न मिळावे म्हणून निघीच्या गुंतवणुकीत बदल केला आहे. ल्यममूळे विश्वस्त व्यवस्थेने उत्पन्न वाढते आहे अणि त्याचबरोबर जाएककीय विश्वस्तांचे कमिशनही वाढके आहे, 'सर करीमभौय ह्राहीम बैरोनेटसी (निरसन व वितरण) 'या नावाची व संबेचे आणबी एक विश्वस्त ब्यवस्था असून तिची या कार्यालयाकडूनन व्यवस्था पाहण्यात येते.

- सर करिमभॉय इब्राहिम बॅरोभेट (विश्स्त संपत्ती रद्द करणे व तिचे वाटप याबाबत) अधिनियम, $१ ९ ५ ९$ (सन १९६० चा मुंबई अधिनियम९) याद्वारे विश्वस्त संपत्ती अधिकृत विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे निहित करण्यात आली होती. आणि सदरह अधिनियमाच्या कलम ५ अन्वये अधिक्त विश्वस्ताला बँरोनेटच्या वारसाकड्डून दावे मागविण्याबाबत निर्देश देष्यात आले होते. अधिकृत विश्वस्तांकडे असे अनेक दावे आल्यामुछे त्यांनी संदरहाँ अधिनियमाचे कलम ७ (२) नुसार उच्चं न्यायालयाकडे एक अर्ज केला व ते प्रकरण सर्वोंच्च न्यायालयाकडे प्रलंबित आहे. सदरू विश्वस्ताकडे $७$ स्थावर मालमत्ता (मुंबई ५ व पुणे येथे २) असून त्यांची एकूण किमत सुमारे रु. १८,९०,००० इतकी आहे. सदरू मालमत्तांत ४११, भाडेकरी असून, त्यांख्याफडून वार्षिक सुभारे र. २२,२०० इतके भाडे वसूल केले जाते. तसेच त्यांच्याकडे सरकारी रोल्यांच्या स्वरूपात एकूण र. २,00,000 इतक्या किमतीच्या जंगम मालमता आहेत.

मिसेस लिलियन ओ. डाऊटी औडम्स विली या परदेशी बाईने आपल्यां मृत्यूपतान्वये नेमलेले आणखी एक विश्वस्त मंडळ आहे. सदरहु विश्वस्त मंडळाचेही दोन खाती (विश्वस्त मंडळाची एकूण $\vartheta$ खाती आहेत) : (१) मिसेस लिलियन ओ. डडाऊटी अंडम्स विली अकाउंट इंग्लिश बिल, (२) निसेस लिलियन ओ. डाऊटी ऊैंम्स विली अकाउंट फौरेन विल या नावाने कार्यालयात आहेत. सदरू खात्यांकांमून मिळणारे उत्पन्न, जात व: घर्म या गोष्टी लकात न घेता गरीव व गरण् हरणांता वैद्यकीय उपचार (आंतर व वास्ष) उंपलक्ष करन द्वेज्पाकरिता 'अैउग्म वि ? मेमोरियल हुस्सिटख' या
 H 4251-7a

देण्यात येंत आहे. उच्च न्यायालयाच्चा आदेशाप्रमाणे अधिकृत विश्वस्त आता सदरूह संस्थेस $१ ९ ७ ६ ~ प ा स ू न ~ द र स ा ल . ~ ए क ~ ल ् ग ~ र ु प य े ~ द ो न ~ स म ा न ~ ह प ् त ् य ा त ~ द े त ~ आ ह े . ~$
'रहमतबाई हाजी अब्दुल सतार हाजी इसा' या नावाच्या एका विश्वस्त मंडकाचा कारभार देखील हे कार्यालय पहात आहे. रहमतबाईच्या मृत्यूपत्नान्वये ल्यात अशी तरतूद करण्यात आलो आहे की, ज्या गरीब मुसलमान व्यक्तींना हाज यानेला जावयाचे असेल यांना मदत करावी. जे्हा कसा प्रसंग येतो तेव्हा गरीब व गरजू मुसलमान व्यक्तींना अशी मदत. देण्यात येते.

अधिकृत विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य, यांची दिनांक १ फेन्वुवारी १९७७ रोजीची शासकीय अधिसूचना कमांक बोपीटी. $90 ७ ४ / २ १ ७ / १ ० ७ / ६$, याद्वारे धर्मादाय अयाक्त, महाराष्ट्र यांच्याऐवजी, महाराष्ट्र राज्याचे धर्मादाय दाननिधीचे कोशाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. दाननिधी विश्वस्त मंडळाचा ताबा घेण्याचे काम एt्रिल $9 ९ ७ ७ ~ म ध ् य े ~ प ू र ् ण ~ छ ़ ा ल े ~$ आहे व पुढील कारवाई चालू आहे.

सध्या महाराष्ट्र राज्यात ५३५ दाननित्वी विश्वस्त मंडळे आहेत. याशिवाय, आणखी २८८ दाननिधी विश्वस्त मंडके असून धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, हे केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या धर्मादाय दाननिघींच्या कोषाध्यक्षाचे एजंट .महणून काम पह्वात असतात. ह्या २८ धर्माद्याय दाननिधींचा कारभार देखील अधिकृत विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य यांनी पहावयाचा आहे. राज्य दाननिधींबद्द्ल बोलावयाचे झाल्यास त्यांची अंदाजे fिंकमत रु. $9,40,00,600$ इतकी आहे अरणि या २८ दाननिधींची दर्शनी किमत ह. $9,00,00,000$ इतको आहे. वर उल्लेख केलेल्या वस्तुस्थितीनुसार असे दिसून येईल की, अधिकत विश्वस्त यांच्याकडे सुमारे रु. २,५०,00,000 इतक्या किमतीची ५६३ दाननिघी विश्वस्त मंडके असतीलें अधिकृत विश्वस्तांची ५६३ दाननिधींचे कोषाध्यक्ष म्हणून नेमणूक केल्यामुळे कार्यालयाचे काम जवकजघळ दीडपट वाढले आहे. फो व कमिशन यद्वारे मिळणान्या उत्पन्नात देखील वाढ होईल.

गपणती मंदिर विश्वस्त मंडळाच्या संबंधातील काम वाढतच अह्रे. धर्मादाय पेटयांतून गोळा झालेली रक्कम आता दरमहा सरासरी ह. ₹०,००० इतकी होते. याशिवंय, अभिषेक केल्याबद्दल मिळणारा पैसा व देणगया (सोने व चांदीच्या वस्तू याखेरीज) यांची रकक्रम दर्गमहा सरासरी हु. ३३,००० हृतकी होते.

## प्रकरण १०

## भागिदारी संस्यंचे निबंधक

भागिदारी संस्थांचे निबंधक हे, भारताचा भागिदार संबंधी अधिनियम, १९३२ या केंद्रीय अधिनियमाची अंमलबजावणी करतात. सुरवातीस केंद्रीय शासनाकडून या कार्यालयाची सुमारें २४ वर्षे व्यवस्था पाहिली गेली. कंपन्यांचे निबंधक हेच भागिदारी संस्थांचे निबंधक होते. परंतु सन १९५६ मध्ये त्यांचे विभक्तिकरण करण्यात आले. विभक्तिकरणातंतर भागिदारी संस्यांच्या निबंधकाच्या कार्याल्याचे प्रशासन राज्य शासनाकडे देण्यात आले,

व्यस्ताय संस्थांचे पबंधक, मुंबई, यांचे कार्यालय हे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील एकमेव स्वयंपूर्ण कार्यालय असून ते सध्या मुंबई व पुणे विभागाची व्यवस्था पहाते. तथापि, नागपूर व औरंगाबाद येथे इतर कार्यालये अस्सुन त्यांची व्यवस्था सध्या महसूल व वन विभागाकडून पाहाण्यात येत अहे. हे कार्यालय वरील कार्याल्यांच्या बावतीत अर्यंकंकल्पासाठी व इतर गोष्टींसतठी नियंत्नक कार्यलल म्हणून काम करते. या कार्यालयाचा अर्थसंकल्प योजेतेतर अर्थसंकल्प आहे.

मुंबई ब्यापारेतर महामंडळे अधिनियम, १९५९, या अन्वये, व्यवसाय संस्थांचे प्रबंधक, मुंबईं यांचा सर्व महाराष्ट्र राज्यासाठी ब्यापारेतर महामंडळाचे प्रबंघक म्हणुन देखील नेमण्यात आलेले अाहेत. मुँबई ब्यापारेतर महामंडळे अधिनियम, $9 ९ ५ ९$ हा भारतीय कंभन्याबाबत अधिनियम याच्या कलम २५ ची केवळ प्रतिकृती आाहे. व्यवसाय संस्थांची नोंदणी करणे व व्यापारेतर महगमंडकाची नोंदणी करणे हे व्यवसाय संस्थांचे प्रबंधक यांचे कार्य. आहे. वाणिज्य व उद्योग वग्रेना चालना देण्यासाठी ही मह़ामंडके मुख्यत्वेकरू स्थापन करण्यात येतात.

सध्या भारतीय भागीदारीबाबत अधिनियम; $9 ९ ३ २$ अन्वये केवळ मुंबईच्या कार्यालयात सुमारे. $२, ५ ०, 000$ व्यवसाय संस्था नोंदलेल्या आहेत. नामपूर व औरंगाबाद येये नोंदलेल्या च्यवसाय संस्थांची संख्या अनुकमे सुमारे 20,000 व 0,000 एवढी आहे. या विभागात विशेषत: मुंबई कायलल लयात दरवर्षी सुमारे 90 ते १२ हजार संस्या नोंदण्यात येतात. पर्व नोंदलेल्या व्यवसाय संस्थांवर बसविलेला ब्यवसायकर दरसाल रु. १५० दराने असूल्ड करप्याचे काम देखील या कार्यालयाकडे सोपविलेले आहे.

आँक्टोबर १९७५ पासून हे कार्यालय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडून विधी व याय विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आल़े आहे.

## प्रकरण १ ?

## न्यायिक अधिकान्यांची प्रशिक्षण संस्या

न्यायालयाच्या प्रशासनाज्या कामात पुरेसे प्रशिक्षण देप्यासाठी व न्यायिक अधिकान्यांसाठी नियतकालिक उजळणी पाठचक्रम चालविण्यासाठी थेट भरती झालेल्या व सेनेत असणान्या न्या़िक अधिकाच्यांच्या प्रशिक्षणासाठी, कनिष्ठ न्यायिक अधिकान्यांची प्रशिक्षण संस्था नागपूर येथे स्थापन करण्यत अली होती. 9 सप्टेंवर १९७२ पासून संस्थेचे काम सुरु त्र्भले. संस्येचे प्रमुख संचालक हे उच्च न्यायाल्ययाचे fिबुत्त न्यायाधीश आहेत, ल्याशिवाय शहर दिवाणी न्यायाल्याच्या न्यायाधिशान्या दर्जांचे दोन अधिव्याख्याते एक प्रघासकीय अधिकारी, अधीक्षक, ग्रंथपाल व २३ इतर अराजपन्नित कर्मचारी आहेत. न्यायांगाचा व राज्यातील कनिष्ठतम पातळीवरीक मूळ न्यायालयानी न्यायदानाचा दर्जा वाढविणे हा ही संस्या सुरु करण्याचा उद्देश होता.

या. संस्थेत दिलेले प्रशिक्षण पुढीलप्रमाणे आहे :-
(अ) चांगल्या न्मायाधिशकडून कशाची अपेक्षा आहे व चांगले न्यार्यनिणंय कसे रि्हांवे ;
(ब) प्रत्यक्ष व्यवहारात कायदा लागू करताना टाळावयास पाहिजेत अशा संभाव्य चुका ;
(क) न्यायिक कामात दिवाणी व फौजदारी कामे अनुसुरावयाचा अचूक कल व दृष्टिकोन ; आणि
(ड़) योग्य न्यायिक संचालन वकीलवर्ग व जनता यांच्या बावतीतील सभ्याचार व वर्तणूक यांचा दर्जा.
योजना निवासी स्वस्पाची आहे. नागपूर येथे पदस्थापित केलेले न्यायिक अधिकारी घरून, प्रशिक्षणासाठी निवडलेल्या न्यायिक अधिकान्यांना, राहण्याची व जेवष्याची विनामूल्य तरतूद असलेल्या या संस्येत आवश्यकपणे रहावे लागते. प्रत्येक ठुकडीत पंधरा न्यायिक अधिकान्यांची प्रतिनियुक्ती केलो जाते व त्यांना नऊ आठवडचांचे, प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षण पाच टप्यात विभागण्यात आले आहे.

न्यायदानातील प्रशिक्षण आघारमूत प्रशिक्षणाचा पहिला टप्पा हा असेल की, नवीन नियुक्त केलेल्या न्यायिक अधिकान्यांना त्यांच्या कर्तव्यांचे स्वरूप समजेल व त्यायोगे • त्यांचे मन न्यायिक बंनून न्यायपीठावर असताना ल्यांना न्यायिक रीत्या कार्य करता येईल. तसेच एका पक्षी न्यायदलधीश व दुसन्या पक्षी वकीलवर्ग, कमंचारीवर्ग, पोलीस ब जनता यांमह्ये कशा स्वरूपाचे संबंध असगे अवश्यक आहे त्यासंबंधीचीसुद्धा त्यांना कल्पना येईल.

प्रशिक्षण.-सराव अणि न्यायालयातील कामकाज पद्धती या. दुसन्या ट्प्यामुळे नवीन नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकान्यांना विधीची प्रयुक्ती व त्याचे कामकाज याचे पुरेसे ज्ञान मिकविणे शक्य होईल; त्यात दावां, कार्यवंही किवा फोजदारी प्रकरणाच्या निरनिराळया टप्प्यांत निरनिराळया कारणामुळे होणारा विलंब कसा टाळावा, अन्याय व अनावश्यक तहकुदी टाठणे, फोजदारी प्रकरणातील दावा फिवा न्याय चोकशी यांतील महत्त्वाच्या टण्याचा विचार करण्याचे महत्व लक्षात घेणे, न्यायिक, सद्सद्विवेकबुद्धीचा आवश्यक त्या काळजीने व दक्षतापूर्वक वापर करणें अदेश तयार करणे व न्यायनिर्णय लिहिप्याची कला यावर भर असेल.

प्रशिक्षणाच्या तिसन्या टप्प्यात (५ व्या आठवडचात) प्रशिक्षार्थी न्यायिक अधिकान्यांना जिल्हा व सत्न न्यायालयात प्रत्यक्ष खटल्याचे कामकाज दाखविण्यासाठी नेण्यात येते. सहाव्या आठवडयात ते उन्च न्यायालयात युक्तिवाद कसा चालतो व तेये प्रकरण कशा प्रकारे हाताळण्यात येते हे पाहण्यासाठी उच्च न्यायालयांना भेटी देतात. त्यानंतर तरण न्याय अधिकान्यांना अनुभवाव्या लागणान्या अडचणींवर चर्चा करून त्या सोठवण्यात येतात ब कायदा व कार्यपद्धती याबाबतचे प्रश्न स्पष्ट करून सांगण्यात येतात.
प्रशिक्षणाचा चौथा टप्पा ( $७$ वा आठवडा) प्रशासन वं कार्यालंय व्यवस्थापन हां आहे. यामध्ये, न्याय अधिकारी, जिल्द्याच्या न्याय विभागाच्या प्रशासनिक रचनेतील कार्यालयांच्या प्रत्यक्ष कामकाजाची माहिती करून घेतात. या आठवड्यात विविध नोंदवह्यां, नमुने आरणि फायली ठेवणे, लेखापद्धती व निरीक्षण पद्धती यांची माहिती करून घेण्यासाठी न्याय

अधिकान्यांना उन्च न्ययालय, जिल्हा न्यायाल्य व तालुका न्यायालय यांच्या कायंलयांना भेटी द्याव्या लागतात.

प्रशिक्षणाच्या पाचव्या व शेवटच्या टष्प्यामध्ये म्हणजे आठव्या व नवव्या आठवडघामध्ये प्रशिक्षार्थी न्याय अधिकान्यांना पोलीस ठाणे, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगखाळा, तुरुग यांचे कामक्यज आणि महसूल व लेखा पद्धती यांची माहिती. मिळते. या ट्र्प्याची निभागणी दोन भागांभर्यें केली आहे :-
(१) अनुदेश, आणि
(२) संस्थांना भेटी देणे.

पूर्वोक्त कार्यालयांच्या कामकाजासंबंघी अनुदेश देण्यासाठी अनुभवी पोलीस अधिकारी न्यायसहायक वँज्ञानिक प्रयोगझाळेचे सहायक संचालक, कोषागार अधिकारी, महसूल अंखिकाऱी आणि तुरंग प्राधिकारी यांची व्याख्याने आयोजित करण्यात येतात. भेटींच्या बाबतीत, प्रशिक्षार्थी न्याय अधिकाध्यांना पोलीस ठाणे, न्यायसहायक नैज्ञानिक् प्रयोगशाढ़ा; मध्यवर्ती कारागृह, मामलेदारांचे कार्यालय आणि उपकोषागार या ठिकाणी, तेथे चालणान्या कामकाजाची माहिती करून घेप्यासाठी नेण्यात येते.

प्रत्येक सनामध्ये न्याय अधिकान्यांकरिता उपयुक्त असलेल्या निरनिराछया महत्वाच्या विषयंवर-(१) प्रबयात स्थानिक वकील, (२) विधि महाविद्यालयातील सक्षम अनुमनी अधिव्याख्याते, (३) वरिष्ठ पोलीस अभियोक्ता, वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, यांसारखे वरिष्ठ पासकीय अधिकारी, इल्यादी, (४) प्रखुयात न्यायाधीश; (५) तज्ञ डॉक़टर ; आणि (६) न्यायसहायक विज्ञान तज़ व हस्ताक्षर तज यांच्या व्याख्यनमाला देखोल आयोजित करण्यात येतात अणि र्यांना संबद्ध साहित्य-व प्रकाशने उपलुब करून द्षेण्यात घेतात.

9 सर्ट्टेबर १९७२ पासून संस्येमष्ये, २९ तुकडचत प्रतिनियुक्त केलेल्या ४२२. न्याय अधिकान्याना प्रशिक्षण देण्यात आले. या संस्थेमध्ये अशिक्षण धेतलेले न्यायाधीश खंखोखरच अधिक आतमविश्वासाने व सम्याचारपूर्वक काम चालनीत असल्याचे वृत विविध ठिकाणांहून यापूर्वीच मिळाले आहे.

## प्रकरण १२

मुंबईेचे होरिक
मुंबईच्या शेरीफांचे कायालय है आदेशिका बजांविणारे आंणि अंमलबजावणी करणारे खाते असून ते उन्न न्यायालय व शह्र दिवाणी न्यायालय, मुंबई यांनी काढलेली समन्स (आवाहन पत्ने), नोटिसा आणि अधिपन्ने बेली मार्फत बजावते आणि- त्यांची अंमलबजावणी करते. या व्यतिरिक्त, उच्च न्यायाल्यातील प्रकरणांमछये शुल्क घेणे, आदेशिका दप्तरी दाखल करणे, आदेशिका-पाठविणे, आणि दावा प्रकरणामघ्ये लिलाव विक्री-निश्चित करणे ही कामे या कार्यलियात बेलीफ सिषिकामार्फंत केली जातात.

## प्रकरण १३

## प्रतिबेदक मुंबई

संपादक, इंडियन लॉ रिपोटरे यांच्चां कार्यालयाने कारं म्हणजे इंडियन लो रिपोटर, मुंबई भालिका यांच्या मातिक अंकाताठी हस्तलिखिते तयार करणे आाणि ल्यांचे संपादन करणे. यानंतर ही हस्तलिखिते छापण्याकरिता आणि प्रकाशित केली जाण्याकरिता येखडा येयील भासकीय भुर्दणालयाकडे पाठविली जातात. या अंकामध्ये, नागपूर बंडपीठासहित मुंबई येथील उच्च न्यायालयाने निकाल दिलेल्या कज्जांचा अंतर्भाव असतो. ही एकमेव अधिकृत मालिका आहे. छापष्पासाठी मुद्रणालयाकडे पाठविष्पात येणान्या रिपोर्ट्व् आाणि निकालपने यांची हस्तलिखिके तयार करष्थासाठी, निरनियाबथा प्रमाणाचे संदर्म आणि विरोधी संदर्म शोधूत काढम्यासाठी कमंचरीवर्गांच्या सदस्यांना उच्न न्यायालयाने हुकूमनामा विभाग आर्णि प्रंचालये यात जादे लागते आरि रिपोटाश् व निकाल्पन भाणि मुद्वणालयातून हुछस्ती करिता आलेलेती भुफे यांचा प्रत्येक शब्द बाचावा लागतो.

## प्रकरण १४

## विदी सहाग्य योजना

ह्या विभागाकडून बालील योजना चालविल्या जात आहेत :-
(१) दिवाणी व फौजदारी न्यायालये (मामलतदार न्यायालये अधिनियम, $9 ९ ० ६$ द्वाबाली कार्य करीत असलेली मामझतदार व्यायालये धरुन) यांच्यापुढे चालू बसलेल्या किवा राज्यातील बृहल्युंबई बाहेरील कुठल्याही सरकारी अधिकान्यापुठे चालू असलेल्या कायंवाहीच्या बाबतीत, ल्याच्रमाणे बृहन्मुंदई क्षेत्वावाहेरील बालच्पा न्यायाल्ययने दिलेल्या निण्णया वहहीच्या बाबतीव, ल्याचभ्रमाणे बृहन्मुंवई क्षेताबाहेरील खालच्चा न्वायालयाने निलेल्या निर्णयविर्द्ध उन्च न्वायालयात के हेल्या अपिलाशी फिवा पुर्निक्षण अर्जाशी सबंधित अशा सर्व कार्वाहीच्या बाबतीत, त्याचप्रमागे बृहन्मुंबई क्षेताबाहेरील बालच्या न्यायाल्याने दिलेल्या निग्राविएदद उच्च न्यायालयात केलेल्या अपिलाभी किवा पुर्नरक्षण ऊर्जाझी संबंधित अशा सर्व कार्यवाहींच्या बावतीत ज्याने वाषिक उत्पष्न २४०० छुपयांहून अधिक नाही असा मागासवर्गीयांना कायधाचे सहार्य देणे ;
(२) आपल्याला करण्यात आलेल्या गांजवणुकीपाई भरपाईच्या र्पात नुकसान भराईचा दावा करणात्या हरिजनांना दिवाणी कार्यवाहीत कायद्याने विनामूल्य सुकाल्य
देगानी योजना.

हों दोन्ही योजना, योजनेतर योजना असून त्या वर्षाला पुके चालू ठेवण्यात घेतात. 9 P दिनांक ३० नोन्हेंवर १९७६, पर्यंत $४ ५, २ ० ०$ रूपये बर्च करण्पात आला आहे. ह्या योजनांचा लास २२५ लामघारकांना देण्यात आला आहे.

ह्या दोन योजनांबेरीज, आपला बचाव न करू शकणाच्या गरीब आरोपींच्या बाबतीत ज्या लोकांचे वार्षक उत्पन्न $q,<00$ रुपयांहून अधिक नाही अशा लोकांच्या बाबतीत ग्रामीण भागतील सत्रन्यायालयीन प्रकरणात आरणि २,५०० रुपयांहून अधिक नाही अशांच्या बाबतीत बृहन्मुंबईत कायद्याचे विनामूल्य सहाय्य देप्याच्या योजनेतर योजनेच्या बाबतीतही हा विभाग कार्यवाही करतो.

त्याशिवाय, ह्या र्रज्यातील दिवाणी व फोजदारी न्यायालयांत दाखल करष्पात आलेल्या प्रकरणांत भारतीय सैनिकांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना विनामुल्य कायद्याचे सहाय्य देेप्यानीही एक योजना अस्रून, ती fसेंबर $9 ९ ६ ३$ पासून सुरू आह्. तसेच या राज्यमतील दिवाणी व फीजदारी न्यायालयांत दाबल करण्यात आलेल्या प्रकरणांत कमी उत्पन्न असलेले लोक, माजी सैनिक आणि त्यांचे कुटुंबिय लोक यांच्या लाभासाठी असलेली तशान प्रकारची योजना ह्या विभागाकडून चालविण्यात येते. ह्या दोन्ही योजना अस्थायी स्वरुपच्या असून, त्या वर्षा-वर्षाने पुढ़ चालू ठेवप्यात येतात.

## प्रकरण १५

## कायद्याची मदत स सल्खागार मंडक

कायद्यांची यंज्नणा प्रत्येक नाररिकाला समान संधीच्या तत्तावर न्याय मिळवून देईल आणि विशेषत: अथिक किवा इतर असमर्थतेमुळे कुठल्याही नागरिकाला न्याय नाकारला जाऊ नये यासाठी त्याला कायद्याचे विनामूल्य सहाय्य मिळेल ह्राची राज्य घासनाने खास काळजी ध्यावी अशी तरतुद भारतीय संविधानाच्या ३९-अ ह्या अनुच्छेदात करण्यात आली आहे. म्हणून शासऩने "महाराष्ट्र राज्य कायद्याची मदत व सल्लागार मंडळ" या नावाने एक कायघ्याची मदत व सल्ला देणारे मंडळ स्थापन केले आहे, मंडळाला नेमून दिलेल्या चोकशी कक्षेनुसार, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न २,५०० रुपयांहून अधिक नाही अशां समाजाच्या दुबंल घटक असलेल्या लोकांना कायद्याची विनामुल्य मदत मिळेल अशी तरतूद करण्यासाठी है मंडळ एक योजना तयार करील. अद्यापी ही योजना शासनाच्या विचाराधीन आहे. तथापि, मागासवर्गीयांना कायघ्याची मदत देणान्या ज्या योजना सध्या अस्तित्वात आहेत आणि ज्या त्यांना अधिक फायदेशीर आहेत त्या योजना पुढे चालू ठेवण्यात याष्यात असा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

## प्रकरण १६

## विधी, सल्लगारार व समुपदेशक

(अ) विदी अधिकारी
(9) शासकीय दाव्यांचे काम चालविण्याकरिता, मुंबई विघी अधिकारी (सेवेच्या अटी) नियम या अन्वये विध्री अधिकान्याची नियुक्ती केलेली आहे. राज्यातील विविध अधिकान्यांची सूची पुढे दिली आहे :-

उच्च न्यायालय, मूंबई
(१) महा-अधिवक्ता, मुंबई.
(२) सरकारी वकील अणि सरकारी अभियोक्ता, उच्च न्यायालय, मुंबई.
(३) सहाय्यक संरकारी वकील आणि सरकारी अभियोक्ते, उच्च न्यायालय; मुंबई.
(४) संरकारी वकील आणि सरकारी अभियोक्ते यांचे मानसेवी सहाय्यक वकील, उच्च न्यायालय, मुंबई.
(५) सरकारी वकील, उच्च न्यायालय (मूळ न्यायशाखा), मुंबई.
(६) सहाव्यक सरकारी वकील, उच्च न्यायालय (मूळ न्यायशाखा), मुंबई.
(७) अप़र .सरकारी वकील,. उन्न न्यायालय (अपील न्यायशाखा)., मुंबई.
(C) सहाय्यक सरकारी वकील, उच्च न्यायालय (अपील न्यायशाखा), मुंवई.

नागपूर येथोल उच्च न्यायालयाचे न्यायपीठ
(९) अंपर सरकारी वकील आंणि सरकारी अभियोक्ता, उच्च न्यायालंय, नागपूर.
(90) सहाय्यक सरकारी वकील आणि सरकारी अभियोक्तो, उच्च न्यायालय, नागपूर
(११) अनर सरकारी वकीलाचे मानसेवी सहाय्यक, उच्च न्यायालय, नागपूर

सन न्यायालय, मूंबई
(१२) बृहन्म़ंबईकरिता सरकारी अभियोक्ता.
(१३) बृहम्म्ंवईकरिता अपर सरकारी अभियोक्ते.
(9४) मुंबईतील विशेष अभियोक्यांचे मंडळ (सत्न न्यायालय भाणि महानगर दंड़ाधिकारी न्यायाल़ये या़ंच्याकरिति).

शहर दिवाणी न्यायालय; मूंबई
(१५) सरकारीं वकील, शहर दिवाणी न्यायालयं, मुंवई.
(१६) अपर सरकारी बकील, शहर दिवाणी न्यायालय, मुंबई.
(१७) सहाय्यक्त सऱकारी वकील, शहर दिवाणी न्यायालय, भुंवई.:

## लघुवाद न्यायालयः मूंबई

(१८) संरकारी वकील, लघुवाद न्यायाल़य, मुंबई.

## महाराष्ट्र महसूलू न्यायाधिकरण

(१९) विशेष सरकारी वकील, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, मुंबई.:

## मुफसल न्यायालये

(२०) प्रत्येक जिल ह्याच्या मुख्यालयातील जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ते, सहाय्यक सरकारी वकील व अपर सरकारी अभियोक्ते आणि जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ते यांचे मानसेवी सहाय्यक.
(२१). दुर्यम सरकारी वकील (प्रत्येक तालुक्याज्या ठिकाणी एक)
(२२) विशेष सरकारी वकील, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर व
(२) विधी अधिकान्यांची नियुक्ती.—सर्व विधी अधिकान्यांची नियुक्ती घासनाकडून केली जाते, आणि शासनाची अर्जी असेपयंत ते अपले पद धारण करतात. मात्र, मुंबई विधी


यांच्याव्यतिरिक्त इतर सर्व विधी अधिकाच्यांची नियुक्ती भर्वसाधारणपणे तीन वषाँच्या मुदतीकरिता केली जाते. ते नियमित शासकीय कर्मचारी नसतात. त्यांचें काम समाधानकारक आढळल्यास, ल्यांची मुदत संपल्यानंतर्ही; ल्यांची पुर्नानयुक्ती केली ज़ाष्यास ते पात्न आहेत.
(३) विशेष समुपदेशी/विशेष संरकारी अभियोक्ता. यांची नियुक्ती :
(अ) महत्त्वाच्या कज्ज़ांच्या बाबतीत, शासन ल्या कज्जांची कामे चालविण्याकरिता विशेष़ सरकारी अभियोक्त/विशेष समुपदेशक यांची नियुक्ती करते. त्यांना विशेष शुल्क, म्हणजे मुंबई विधी अधिकारी (सेवा अटी) नियम, $9 ९ ३ ९$ यांमध्ये नेमून दिलेल्या शुल्काेेक्षा अधिक शुल्क दिले जाते.
(ब) महानगर दंडाधिकारी आणि सल न्यायालय, मुंबई, यांच्या न्यायालयांतोल कज्जांचे काम चलव्लविण्यासठी मुंबईमध्ये विशेष सरकारी अभियोक्यांची नियुक्ती करण्यासाठी एक मंडळ प्रस्थापित करण्यात आलेले आहे. विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून मंडळावर वकिलांची केलेली नियुक्ती, फौज़दारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २४ (६) अन्वये अघिसूचना काढून जाहीर करावी लागते.

## प्रकरण ใใ

## नियम व आदेश यात सुधारण

विधी ब न्याय विभागातर्फे चालवण्यात येणान्या एका अल्यंत महत्त्वाच्या आणि जुन्या प्रकाशनापैंकी 'एक प्रकाशन म्हणजे महाराष्ट्र नियम आणि आदेश या नावाचे संकलन होय. हे संकलन, राज्य अधिनियमांबाली काढलेले नियम आणि आदेश व केंद्रीय अधिनियमांबाली काढलेले नियम अणि आदेश अशा दोन मालिकांमध्ये असते. प्रस्तुत आवृती ही १९७११७२ ची सातनी आवृत्ती आहे. पहिल्या मालिकेमधये नऊ खंड अयून अंदाजे $७, \gamma$ ०े० पृष्ठे आहेत. तर दुसन्या मालिकेमध्ये आठ खंड असून अंदाजे $4, ५ ० 0$ पृष्ठे आहेत. राज्य अर्णि केंद्रीय विविध अधिनियमांखाली तसेच भारताच्या संविधानाखाली राज्य शासनाने कढलेल्या सर्व महर्वाच्या नियमांचा आणि आदेशांचां त्यात समावेश आहें. कायद्याच्या पुस्तकांचे प्रकाशन करणान्या खाजगी कंपन्यांना नियमांचे व आदेशंचे प्रकाशन फायदेशीर हौत नसल्यममुलें त्या कंपन्या अभी प्रकाशके काढग्यात नाखूष असतात. परंतु या प्रकाशनामधये सर्व महत्वाचे दुय्यम कायदे एकन केलेले असल्यामुळे, ते सरकारी आणि निमसरकारी विभाग, व अधिकारी वं विधानमंडळ आणि स्थानिक प्राधिकरणाचे सदस्य, न्यायालये, वकीलवर्ग यांना तसेच जनसामान्यांना अत्यंत उपयुक्त वाटते आणि म्हणून, हे प्रकाशन, शासनाने तसेच चालू ठेवून अदयाबत करणे आणि जनसामान्यांच्या आवाक्यात ठेवणे आवश्यक आहे. दोन्ही मालिकांच्या एकद्न संचाची किमत रूपये १६९ ५० आहे. हे बंड सुटया पृष्टांच्या स्वरूपात कढढण्यात येतात. नियम आणि आदेश वारंबार बदलत राहतात आणि वेळोवेळी नवीन नियम अणि आदेश करण्यात येतात. त्यामुळे पुनःस्थापन मालिका तयार करून त्या योग्य कालॉंतरांनी प्रसिद्ध करण्यात येतात. खंडातील पृष्ठे सुटी ठेवल्यामूले कालबाह्य पूष्ठें काढून ल्याजगी नवीन पुष्ठे घालता येतात व खंड अदयावत ठेवता येतात.

१९७७-७८ या वर्षात १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर १९७४ पयंत भभेद व दुरस्त्त केलेल्या राज्य अधिनियमंबालील महाराष्ट्र नियम आणि आादेश यांच्चा $\gamma, \circ 99$ पृथे असलेल्या पुनःः्यापन मालिका क्रमांक एवढया मुद्रित प्रती, भुंबईच्या भासकीय मुद्रणालयाकडून मिबाल्या.

केंदीरी य अधिनियमांबालील `महाराष्ट्र नियम अाणि आदेश याच्या ११५५७ पृष्ठ असहेल्या पुनःः्यापन मालिका कमांक एकंण्या आाठ मागापैकी १ जानेवारी १९९७२ पासूतन २० जुन १९७६ पर्यंत रूपमेद व दुछस्त केलेल्या अंदाजे $<00$ पृष्ठे असलेल्या चार भागांची मुद्रिते, अंतिम मुद्रणासटी शासकीय मुद्रणालयाकडे १९७७-७८ या वर्षात पाठवष्यात आली.

नहाराष्ट्र निगन अरणि आदेग गुर्टा पष्डांच्या स्वत्वपात प्रकाशित फरण्यत आल्यामुके अाणि जनसममत्याण्या हिताच्या दृष्टीने, है नियम आणि आदेश अवृयावत ठेवणे अल्यंत आवश्यक असल्यमुळे, महाराष्ट्ट निथम आाणि आदेश याची दुसरी पुनःस्यापन मालिका तयार करुण्यां काम हाती घेब्पात साले आहे.

हे नियम अाणि आदेशे अद्यावत ठेवण्यासंवंधीची प्रक्रिमा संतत स्वर्पानी आहे आाणि ती यैत्या वर्षात (म्णगजे १९७८-७९) प्रायम्पतत्वावर पार पाउली जाईल.

> प्रकरण १८
> अर्थसंकल्पोय तरतुदी

स़न १९७८-७९ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये खालील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत :-


## ३९

२५२, सचिवालय, सामान्य सेवा
(अ) विधो व न्याय विभाग .. .. दत्तमत
एकूण-२५२ .. दत्तमत .. $३ 9, २ 0,0.00$

२६५, इतर प्रशासनिक सेवा
एस्-दतर खर्च-
(एस) (एक) घर्मदाय आयुक्त
(एस) (दोन) संस्था नोंदणी अधिनियमाचे प्रशासन
(एस) (तीन) धर्मादाय आयुक्तांचा प्रादेशिक कर्म१४,१२,00॰ $4,4,000$ चारीवर्ग.

| एकूण-२६५ | ३०,९२,000 |
| :---: | :---: |

२८८, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण
इ-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याग कार्यक्रमं


२९५, ड्तर सामाजिक व सामूहिक सेवा धामिक व धर्मादाय दाननिध्री अधिनियमाचे प्रशासन एक-आयुक्त, औरंगाबाद विभाग दोन-धमादाय दाननिधी अधिनियमाचे प्रशासन् -तीन-केंद्रीय दाननिधीकरिता
चार-श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती

३०४, इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवा
(ड) इतर व्यवसाय उपक्रमाचे नियमन-निबंधक, भागीदारी संस्था, भुंबई, नागपूर व औरंगाबाद.
.

एकूण-२९५ .. दत्तमत

$2,00,000$

एकूण-३०४ . दत्तमत

## $\therefore \quad \gamma 0$

३६₹, स्थानिक संस्था इत्पावींना नुकसानभरफाईच्या
व अभिहस्तांकित रकमा देणे
(एक) स्थानिक संस्था इत्यादींना सह्रायक उनुदान .. दत्तमत .. ३८,४१,०००
(दोन) जिल्हा स्थानिक मंडळे, जिल्हा परिषदा इत्यादींना भारित 9<,000 द्यावयाच्या अभिहस्तांकित रकमा.


७६६, घासकीय करंचान्यांना फजं
(एक) मोटार वाहनांच्या खरेदीसाठी आगाऊ रकमा
(दोन) इतर वाहनांच्या खरेदीसाठो' अगाऊ रकमा
(तीन) सणासाठी आगाऊ कजे $9,<0,000$
(चार) हातमזगाच्या कापडाच्या खरेदीसाठी आगाऊ रकमा.
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-घरबांधणी अग्रिमे


## 89

## नवरत बाबी, १९७く-७९

## २१४, न्यायदान

रुपये
(१) צ्रबंधक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंवई यांच्या भारित .. ६६,००० कार्यललयामध्ये कंपनी प्रबंधकाचे पद व जादा कर्मचारीवर्ग निर्माण करणे.
(२) मुंबई येथील उन्च न्यायालयात न्यायालय लघुलेखकाची भारित .. १,२३,००० २४ पदे निर्माण करणे.
(३) निरनिराळया न्यायालयांसाठ़ी कायद्याची पुस्तके खरेंदी दत्त्तमत .. ५,६४,००० करणे.
(४) मुफसल क्षेत्रामधील निम्नश्रेणी लघुलेखकांच्या पदांचा दर्जा दत्तमत .. १,३६,००० उच्च श्रेणी लघुलेखकांच्या दर्जाएवढा वाढवणे.
(५) लघुवाद न्यायालय, मुंबई यांच्या रोख विभागामध्ये १६ दत्तमत .. ४१,००० अतिरिक्त अराजपन्नित पदे निर्माण करणे.
(६) बृहन्मुबईतील हलाखा शहर दंडाधिकान्याच्या न्यायालया- दत्तमत .. ६७,००० मध्ये टंकलेखकांची २७ पदे निर्भाण करणे.
(७) मेसर्स लिटल अँठ कंपनीच्या अदत्त बिलांची रक्कम देणे .. दत्तमत .. $4,00,000$
(८) राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असणाच्या व्यक्तींना . दत्तमत .. ५, 0,000 भदत करष्यासाठी विधिविषयक सहाय्य व सल्छक मंडळ योजनेखालील खर्ं.
(९) नागपूर येथील जिल्हा न्यायाल्याच्या नवीन इमारतीकरता दत्तमत .. १,१४,००० फानचर खरेदी.
(१०) अतिरिक्त ग्रंथालयासाठी कायद्याची पुस्तके खरेदी करण्या- दत्तमत .. ३५,००० साठी देणगी-

$$
\text { एकूण-२१४, न्यायदान .. \{ \{ भारित . . } \quad \text { १,८९,००० }
$$

PRINTED AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, BOMBAY


[^0]:    At present, there are no Second Class Magistrates and Special Judicial Magistrates, but only Judicial Magistrates of First Class have becn appointed. There are also Metropolitan Magistrates in Greater Bombay who are responsible for the trial of all criminal cases within the limits for Greater Bombay. There are no Special Metropolitan Magistrates. The Courts of Metropolitan Magistrates are under the control of the Chief Metropolitan Magistrate who is assisted in his administrative duties by a Registrar. As for Executive Magistrates, who are now under the administrative control of the Home Department, the following persons have been so appoined:-

    Collectors
    Resident Deputy Collectors
    Sub-Divisional Officers
    ... As District Magistrates.
    ... As Additional District Magistrates.
    The main function of Judicial Magistrates is that of administration of Criminal Justice within their jurisdiction. On the other hand, Executive Magistrates have no power to try offences. They exercise maintenance $o_{i}$ law and order. They are subordinate to Government and conduct what are popularly known as chapter cases. The ordinary powers of Executive Magistrates have been enumerated in sections 108, 109, 110, 145 and 147 of the Code of Criminal Procedure, 1973 in its application to the State of. Maharashtra.

[^1]:     नोंदप्या होणान्या विश्वस्त मंबळच्चा संख्येत वाढ होईल.

