# 16 ta' Marzu, 1965 

## Imhallef:

Onor. Dr. Ddoardo Magri LLLD.

Glovann stimer et.

## versus

Phillp Borg Cardona
Mara Mizzewgia - Nullità - Kunsons tar-Ragiel - Mandat - Art. 1014, 1373 (1), 1362(1), 1971 u 1959 tal-Kodici Civili.

Obltgazzjoni ta' mara mizzewga dtoar operazzjonttiet it ma ftanlux fil-bzonnijiet tad-dar soliti u ta' kuljum, mhiliex nulla jekk zewğha jkun ta l-kunsens tieghu ohall-obligazzjontyiet kontratti minn martu.

Il-mara tista' tigi kostitwita mandatarja ta' zewóha u l-mandat jista' fig̀i konferit lilha ankt bil-fomm biss uanki tacitament.

Il-Qorti, rat l-att tać-étazzjoni li bih l-atturi - premessa d-dikjarazzjonijiet kolha neċessarji u moghti kull provvediment opportun; premess li l-atturi bieghu u kkonsenjaw lillkonvenut u lil martu oǵgetti ta' l-ikel, ta' lbies u ta' bzonn tad-dar matul dawn l-anhar hames snin bil-prezz ta' thiet mija u tmienja u tmenin lira, xelin u seba' soldi ( $\mathbf{£ 3 8 8} \mathbf{1 . 1 . 7 \text { ) skond }}$ kif jidher $\mathrm{f}^{\prime}$ fol: 15 tad-Dokument A esibit mac-citazzjoni animo ritirandi, u premess li l-prezz kien jithallas frati redentement ta' zew Dok: A, il-konvenut ghad ghandu jaghti biland ta' mija u sitt liri, xelin u seba' soldi ( $£ 106.1 .7$ ); u li l-ahhar akkont thatlas fi-1 ta' Marzu, 1964, (fol: 8); u premess illi ;-konvenut qieghed jallega li m'ghandu jaghti xejn lill-atturi - talbu li l-konvenut, prevja jekk hemm bzonn, dikjarazzjoni li huwa
debitur ta' l-atturi fis-soma ta' mija u sitt liri xelin u seba' soldi jew somma obra verjuri, jigi minn din il-Qorti kkundannat ihallas till-atturi s-somma ta' erbatax-il lira ( $\mathbf{f 1 4}$ ) Korrispondenti ghal seba' rati skaduti mill-15 ta' Marzu, 1964, sal-20 ta' Gunju, 1964; b'riserva ghal kull azzjoni ohra spettanti lillatturi rigward il-pagament ta' rati ulterjuri; bl-ispejjez kompriz̀i dawk ta' l-ittra ufficjali tal-11 ta' April, 1984 kontra ikonvenut.

## OMISSIS;

Ikkunsidrat:
Li t-talba ta' l-atturi hija diretta biex totjeni dikjarazzjoni li huma kredituri tal-konvenut fis-somma ta' $£ 106$. 1. 7; u biex jigu kanonizzati kredituri ta' l-jstess konvenut fis-somma ta’ £14, korrisponđenti ghal seba' rati skaduti mill-15 ta Marzu, 1904 sal-ğurnata li giet prezèntata écitazzjoni, pagabbli bit-kewg liri ( $£ 2$ ) il-wahda kul hmistax il-gurnata.

Li l-konvenut ećċeppixxa li huwa qatt ma tratta ma' $1-$ atturi u d-dejn in kwistjoni mhux tali li jobbliga l-konvenut in vista tal-mandat tacitu, billi l-og'gelli mixtrija minn martu ma jidhlux fil-kategorija tal-bżonnijiet domestići u ta' kull jum. Kwindi, l-obbligazzjoni ta' martu hija nulla ghax saret bla kunsens $u$ intervent ta' żewgha; u f'kwalunkwe kat mart il-konvenut giet dolozament imdahhla f'dana d-dejn li gic mhallas.

## Ikkunsidrat:

Li qabel xejn ghandha tigi ezaminata l-kwistjoni jekk ilkonvenut kienx jaf li martu kienet qeghda takkwista diversi oggetti minghand l-atturi if rizultaw mili-kwintern (Dok: A) (a fol: 4 tal-prodess).

Li l-Qorti, wara li eżaminat bir-reqqa l-provi miǵjuba mill-kontendenti, waslet ghall-konkluztjoni li l-ecicezzjoni talkonvenut, ma jixirqiliex li tigi milqugha, ghaliex kien jaf blakkwisti ta' martu u l-kunsens tieghu jirrizulta mić-črkostanzi gegwenti:

## OMISSIS;

Li ghalhekk il-Qorti tirritjeni li l-konvenut kien jaf uta J-kunsens tieghu ghal kull ma kienet qeghda tixtri martu minghand l-atturi, u f'kwalunkwe każ huwa evidenti li l-mara tal-konvenut kienet qeghda tobbliga ruhha bhala mandatarja ta' żewgha bil-fomm $u$ anki tacitament.

## Ikkunsidrat:

Ii skond l-artikolu 1373(1) tal-Kodiči Civili, d-dejn li taghmel il-mara bil-kunsens tar-ragel imorru a kariku talkommunjoni ta' l-akkwisti, li taghha huwa kap il-konvenut; ughalhekk l-azzjoni odjerna tinsab regolarment istitwita kontra l-konvenut, li fil-premessa kwalita huwa l-unika persuna Ii ghandha tirrispondi ghad-dejn ta' martu ("uti dominus" (art. 1362 (1) Kodici Civili) li qieghed jigi reklamat mill-atturi f'dina l-kawża.

Li huwa minnu li skond il-ligi (art. 1014) tal-Kodici Civili) kull konvenzjoni maghmulha minn mara mixiewga bla kunsens jew intervent ta' zewgha fl-att, jew minghajr l-awtorizzazzjoni tal-Qorti kompetenti hija nulla; però, dina J-komminazzjoni tal-ligi ma tibqax validament sostenibbli meta, bhal fil-kaz pretenti, jiriżulta li r-ragel ikun ta l-kungens tieghu ghall-obbligazzjonijiet kontratti minn martu; u ghalhekk, kwalunkwe dikjarazzjoni li tista' taghmel il-mara fis-mens li hija responsabbli tad-dejn, ma tiswix, ghaliex hija kontra Iligi (art. 1362 (2) Kod. Civ.). u ma tekwivalix ghall-entro-
missjoni tar-ragel minn dana d-dejn (Kollez. XXXIII, iv, 708).
Li, inoltri, l-ineffikaçja ta konvenzjoni li taghmel il-mara tista' tig̀i sanata anki bil-prova li hija kellha l-mandat tar-ragel anki ghal dawk l-operazzjonijiet li ma jidhlux fil-bzonnijiet tad-dar soliti u ta' kull jum. Dana jinghad ghaliex i-mara usta tiġi kostitwita mandatarja ta żewġha (art. 1971 Kod . Civ.) u i-mandat jista: jigi konferit lilha anki bil-fomm biss u anki tacitament (art. 1959 (c) Kod. Civ.) ; (Kollezz. XXVI, i, 340; XXXIV, i, 300).

Li l-aċéenn maghmul mill-konvenut dwar id-dolo ezercitat mill-atturi f'dawna 1 -venditi ma giex b'ebda mod pruvat u ghalhekk il-Qorti mhijiex sejra tiendu in konsiderazzjoni.
lkkunsidrat:
Li l-kreditu bilancijali ta' l-atturi ma jidhirx kontestat ghalkemm il-konvenut ećceppixxa li "skond martu gie mhallas"; martu anqas ma xehdet; u l-konvenut ma gieb ebda prova biex jikkontestah la flinterezza tieghu u anqas rigward l -im. port ta partiti separali. Il-prova tal-pagament tinkombi fillkonvenut; u fin-nuqqas ta' provi konvindenti ghandu jipprevali 1 -principju li 1 -kreditu dedoll huwa dovut.

Li l-mod tal-pagament u l-ammont tar-rati skaduti salgurnata li giet preżentata ć-citazzjoni gie pruvat a sodiafazzjon tal-Qorti ( $\mathbf{v}$. kwintern esibit a fol: 4 u depotizzjoni ta' l attrici fol: 28).

## Ghal dawna I-motivi:

Tiddeciedi billi tilga' t-talbiet ta' l-aturi, b-ippejjeż kontra 1-konvenut.

