|  |  |
| --- | --- |
| **16.08.2021 р.** | **До Київського районного суду м. Одеси**  65080, м. Одеса, вул.Варненська,3б |
| **Позивач:** | **[Plantiff.FullName]**  [Plantiff.DateOfBirth]  РНОКПП: [Plantiff.TaxNumber]  [Plantiff.Address]  інші засоби зв’язку відсутні |
| **Відповідач:** | **[Defendant.FullName]**  [Defendant.DateOfBirth] р.н.  РНОКПП: [Defendant.TaxNumber]  [Defendant.Address]  інші засоби зв’язку невідомі |

**ПОЗОВНА ЗАЯВА**

**про розірвання шлюбу**

03 лютого 2006 року між Позивачем та Відповідачем було зареєстровано шлюб, про що 06 лютого 2006 року складено актовий запис № 85 (копія свідоцтва про шлюб додається, оригінал наявний у позивача та буде надано в судовому засіданні).

Діти від шлюбу у сторін відсутні.

Подружнє життя Позивача с Відповідачем не склалося. Їх погляди на сімейне життя, ведення спільного господарства і подружні стосунки виявилися різними, і досягти будь-якої згоди не вдалося. Проживаючи разом, вони сперечаються не тільки через важливі питання спільного життя, а й через будь-яку дрібницю, де їх думки не збігалися. Згодом навіть проживання разом стало неможливим, адже перетворилось на нескінченні сварки, докори та образи. Вони вже довгий час не ведуть спільного господарства, не спілкуються.

Відповідно до ст. 51 Конституції України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї.

Відповідно до частини третьої статті 56 Сімейного кодексу України (далі – СК України) кожен з подружжя має право припинити шлюбні відносини.

Згідно з частиною третьою статті 105 СК України шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду.

Відповідно до частини першої статті 110 СК України позов про розірвання шлюбу може бути пред'явлений одним із подружжя.

Відповідно до правової позиції Пленуму Верховного Суду України, викладеної в пункті 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 року № 11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя», проголошена Конституцією України охорона сім'ї державою полягає, зокрема, в тому, що шлюб може бути розірвано в судовому порядку лише за умови, якщо встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечитиме інтересам одного з них чи інтересам їх дітей.

У даному випадку збереження шлюбу суперечить як інтересам Позивач та Відповідача, так і інтересам дітей. Перебуваючи у зареєстрованому шлюбі, Позивач і Відповідач не можуть розпочати нові стосунки, створити нові сім’ї, які могли б зробити їх щасливими. Позивач з Відповідачем ще досить молоді, щоб побудувати міцні сім’ї, ростити дітей, розвиватися як особистості та члени суспільства. Перебуваючи у шлюбі, вони продовжують бути нещасливими, і така залежність від правового статусу подружжя тільки погіршує їх відносини, робить їх тягарем один для одного, викликає взаємне невдоволення і озлобленість.

Відповідно до статті 111 СК України суд вживає заходів щодо примирення подружжя, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства. У той же час відповідно до пункту 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 року № 11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» передбачене частиною першою статті 111 СК України вжиття судом заходів щодо примирення подружжя застосовується у випадку відсутності згоди одного з них на розірвання шлюбу за ініціативою однієї зі сторін або суду у формі відкладення розгляду справи слуханням та надання сторонам строку на примирення (п. 4 ч. 1 ст. 251 ЦПК), при визначенні строку на примирення суд заслуховує думку сторін та враховує конкретні обставини справи.

У даному випадку немає необхідності надавати Позивачу з Відповідачем строк для примирення. Примирення між ними неможливе, вони давно чужі люди. Надання строку для примирення лише подовжить їх душевні страждання у нещасливому шлюбі.

Позивачем не вживалося забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви.

Позивачем та його представником не подано інших позовів до Відповідача з тими самими вимогами з тих саме підстав.

Орієнтовний розмір судових витрат складає суму судового збору, сплаченого при поданні позову.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 56, 105, 110, 161 Сімейного кодексу України, статтями 175-177 Цивільного процесуального кодексу України, –

**ПРОШУ:**

1. Розірвати шлюб між [Plantiff.FullName] ([Plantiff.DateOfBirth], РНОКПП:[Plantiff.TaxNumber], [Plantiff.Address]) та [Defendant.FullName] ([Defendant.DateOfBirth], РНОКПП: [Defendant.TaxNumber], [Defendant.Address]), зареєстрований [Statement.DateOfMarriage] року актовий запис № [Statement.SignNumber].

**ДОДАТКИ:**

1. Роздруківка квитанції про сплату судового збору;
2. Копія свідоцтва про шлюб актовий запис № [Statement.SignNumber] від [Statement.DateOfMarriage];
3. Копія позовної заяви з додатками для Відповідача.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Plantiff.FullName]