# QORTI ĊIVILI PRIM'AWLA <br> 1 ta' Lulju, 1997 <br> <br> Imhallef:- <br> <br> Imhallef:- <br> Onor. Noel V. Arrigo LL.D. <br> Albert Camilleri et <br> <br> versus <br> <br> versus <br> Avukat Richard Galea Debono et 

## Preskrizzjoni

L-istitut tal-preskrizzjoni jizgura li wara certu zmien lobbligazzjonijiet bejn il-partijiet jigu definiti peress li lordinament guridiku ma jistax jippermetti illi l-litigi jibqgћu imdendlin minghajr ma jig̀u rizolti.

Però dejjem u kostantement gie ritenut fid-dottrina li giet ukoll segwita mill-gurisprudenza tal-Qrati taghna, illi dan l-istitut ghandu jigi interpretata bl-aktar mod restrittiv u li, fil-kap civili, il-Qorti $m$ 'ghandhiex testendi l-aplikazzjoni ta' ećcezzjoni mogntija a báazi ta' preskrizzjoni la b'mod generiku u lanqas billi tapplika artikolu tal-ligi b 'analogija ma' artikolu iehor.

## II-Qorti:-

Rat ić-ćitazzjoni ppreżentata mill-atturi fit-3 ta' Settembru, 1994 fejn ippremettew:

Illi I-Korporazzjoni kienet intrabtet li tintrodući ghallimpjegati taghiha skema ta' pensjoni simili ghal dik li kienet
operattiva mill-Gvern, liema obbligu 1-Korporazzjoni kienet assumiet bi skrittura ddatata 22 ta' Lulju, 1975 u sussegwentement ikkonfermata bi ftehim iehor li sar mill-istess Korporazzjoni fis-sena 1981;

Illi l-atturi huma gà mpjegati ta' l-istess Korporazzjoni li ftit żmien qabel l-iffirmat tal-ftehim fuq riferit, preċizament fl-1 ta' Jannar, 1975 kienet assumiet is-servizz allura pprovdut millCable and Wireless Limited ta' liema l-atturi ukoll kienu originarjament impjegati;

Illi l-Korporazzjoni naqset mill-obbligu kontrattwali taghha u dan in-nuqqas huwa pales filli hija qatt ma implimentat u qieghda tirrifjuta li tintrodući l-iskema tal-pensjoni ai termini tal-ftehim li ghalihom saret referenza;

Illi l-intendiment ghall-introduzzjoni ta' l-iskema ta' pensjoni sar fi sfond ta' ćirkostanzi konnessi ma' l-assunzjoni mill-Korporazzjoni tas-Servizzi gà pprovduti mill-Cable and Wireless Limited fir-rigward kundizzjonijiet ta' xoghol ta' eximpjegati ta' din ta' l-ahhar li gew inkorporati bhala impjegati tal-Korporazzjoni bi tnaqqis fis-sular ghal-liema l-iskema kienet ser taghmel tajjeb;

Illi l-atturi, illum pensjonanti, sofrew u qeghdin isofru danni finanzjarji minhabba l-inadempjenza tal-Korporazzjoni u dana kif jigi ahjar ippruvat waqt it-trattazzjoni tal-kawża;

Illi kull tentatti anke receenti biex tinstab soluzzjoni ghallvertenza gie reż inutili minhabba l-intransig̀enza talKorporazzjoni li anke opponiet ir-rinviju f'gudizzju quddiem itTribunal Industrijali biex l-istess tigi determinata;

Talbu li ghalhekk il-konvenut fil-kapaciità tieghu fuq
premessa jghid ghaliex dina l-Qorti m'ghandhiex:
Tiddikjara u tiddeciidi illi l-ftehim tat-23 ta' Lulju, 1975 u dak sussegwenti milhuq fis-sena 1981 huwa validu u viinkolanti; u dana prevja jekk il-każ li l-Korporazzjoni hija inadempjenti fl-obbligi minnha assunti ai termini ta' l-istess citat ftehim;

B'riserva ghal kull azzjoni ohra spettanti lill-atturi u blispejjeż kontra l-konvenut nomine li jibqa' ngunt ghassubizzjoni;

Rat id-dikjarazzjoni guramentata taghhom u l-lista taxxhieda;

Rat in-nota ta' l-eċċezzjonijiet tal-Korporazzjoni konvenuta ppreżentata fit-22 ta' Novembru, 1993 fejn eċċepew:

Illi preliminarjament it-talba attrici hija insostenibbli stante li l-Qorti ma tistax tintalab taghti deċiżjoni purament dikjaratorja dwar il-validità o meno ta' kuntratt. Talba f'ćitazzjoni trid tittenta tasal ghal rimedju effettiv u legali u ma tistax timmira lejn dikjarazzjoni pur et sempliciter;

Mingћajr pregudizzju ukoll, it-talba attrici hija infondata kemm fil-fatt kif ukoll fid-dritt;

Rat id-dikjarazzjoni guramentata taghha u l-lista taxxhieda;

Fil-kawża kienu qeghdin jingabru l-provi quddiem 1 Assistent Gudizzjarju Dr. Paul Caruana Curran sakemm fil-5 ta' Frar, 1996 il-Korporazzjoni konvenuta ećċepiet ulterjorment il-
preskrizzjoni ghat-talbiet attrici a bażi ta' l-artikolu 2156 (f) talKodicí Ċivili, Kapitolu 16, tal-Lig̀ijiet ta' Malta;

Huwa ovvju illi 1-andament tal-kawża kellha tigi interrotta proćeduralment sakemm tig̀i dećiza dina l-ećċezzjoni preliminari;

Din l-ećċezzjoni giet ittrattata fis-seduta tas-27 ta' Settembru, 1996 fejn xehed ukoll rappreżentant talKorporazzjoni konvenuta u dan ghall-fini ta' l-artikolu 2160 (1), Kapitolu 16;

Jinghad minn issa li ghalkemm il-kliem użat mill-istess xhud mhuwiex tant idoneu, l-Qorti tifhem illi n-nuqqas ta' rikonoxximent tad-debitu jista' jservi bhala stqarrija li lKorporazzjoni konvenuta mhijiex debitrići u dana fit-termini stipulati mill-istess artikolu 2160;

L-artikolu 2156 (f) li fuqu hija bbażata l-eċċezzjoni ulterjuri hekk jipprovdi:
"L-azzjonijiet ghall-hlas ta' kull kreditu iehor li gej minn operazzjonijiet kummerćjali jew minn hwejjeg ohra meta lkreditu ma jkunx jaqa', skond dina l-ligi jew ligijiet ohra, taht preskrizzjoni aqsar jew ma jkunx jirriżulta minn att pubbliku";

L-atturi tramite 1 -abbli difensur taghhom isostnu li dana 1artikolu mhuwiex applikabbli ghall-każ preżenti. Di più jsostnu ukoll li l-ećċezzjoni ta' preskrizzjoni ma tistax tinghata meta jkun hemm kontestazzjoni fil-meritu;

Irid jinghad illi 1-filosofija legali li tiğgustifika dan l-istitut ta' preskrizzjoni, huwa illi wara certu żmien l-obbligazzjonijiet
bejn partijiet iridu jig̀u definiti. L-ordinament g̀uridiku ma jistax jippermetti illi l-litiġi jibqghu mdendlin minghajr ma jigu riżolta. Dan mhux biss ghax fih innifsu jista' jkollu effett negattiv soċjali/legali iżda ukoll, mil-lat prattiku ghax aktar ma jghaddi ż-żmien aktar isir diffićli biex jitressqu dawk il-provi nece essarji a tempo vergine biex issir il-ğustizzja. Dan ilprinċipju però ghandu jkun kontro-ibbilanćjat bil-fatt illi lpreskrizzjoni f'diversi każijiet fejn tinghata l-ećċezzjoni b'sućċess, twassal biex obbligazzjoni verament eżistenti tig̀i estinta;

Huwa ghalhekk illi dejjem u kostantement gie ritenut fiddottrina li giet ukoll segwita mill-gurisprudenza tal-Qrati taghna illi dan l-istitut ghandu jigi interpretat bl-aktar mod restrittiv u li fil-kamp čivili l-Qorti m'ghandhiex testendi l-applikazzjoni ta' eċċezzjoni moghtija a bażi ta' preskrizzjoni la b'mod generiku u lanqas billi tapplika artikolu tal-lig̀i b'analogija ma' artikolu iehor;

Fi ftit kliem il-Qorti hija obbligata li teżamina bil-lenti jekk l-artikolu kkwotat ikoprix it-talbiet attrici;

Fil-każ preżenti ghandu jkun ovvju illi 1-artikolu 2156 (f) jitkellem fuq azzjonijiet ghall-hlas ta' kreditu. Huwa daqstant ovvju illi fić-citazzjoni attricii ma hemm ebda talba ta' din innatura. Il-Qorti jidhrilha li żgur mhux il-kompitu taghha f'din is-sentenza parzjali, tmur oltre u tispekula x'jista' jigri fil-futur fil-kaz̀ li dina l-azzjoni attrici i tirnexxi;

Il-Qorti setghet waqfet hawn bić-ćahda ta' din l-ećċezzjoni ghar-raġunijiet fuq moghtija;

Dehrilha però li kellha teżamina u tikkummenta ukoll fuq 1 -argument legali l-iehor imressaq mill-atturi, u li, l-ećċezzjoni
ta' preskrizzjoni ma tistax tinghata meta jkun hemm ukoll eććezzjoni dwar l-ineżistenza assoluta tal-kreditu;
"Huwa veru li hemm ċerti ećċezzjonijiet li jekk jiǵg moghtija jaghmlu mod li ma tistax tiġi moghtija l-eććezzjoni tal-prekrizzjoni. Hekk, per eżempju, l-eććezzjoni ta' 1ineżistenza assoluta tal-kreditu jew dik tal-kompensazzjoni" (Qorti ta' 1-Appell - Sede Inferjuri - Caruana versus Spiteri, 7 ta' Jannar, 1939);

Logikament però din 1 -argumentazzjoni ghalkemm korretta ma tapplikax ghal każ preżenti. Fl-ewwel lok anke ttieni ećċezzjoni fil-meritu, ghalkemm pjuttost vaga ma tistax tigi interpretata bhala ciahda assoluta tal-kreditu;

Però u forsi aktar relevanti peress illi kif fuq intqal ilkawżali mhijiex azzjoni ghall-kreditu u ghalhekk din ilgurisprudenza ma tistax treği;

Ghar-ragunijiet fuq moghtija, il-kawża ghandha tkompli tinstema' mill-istess Assistent Gudizzjarju fuq l-eċċezzjonijiet l-ohra tas-soćjetà konvenuta;

Spejjeż ta' din is-sentenza huma a karigu talKorporazzjoni konvenuta.

