## 15 ta' Dicembru 1965

## lmasllef:

Onor. Dr. Victor R. Sammut, B.A., LL.D.<br>Joseph Barbara

versus

Carmelo Barbara
Transazajoni - Self - Preżentazzjoni - Art 1820, 2261(e) $\because 265$ tal-Kodicic Civili.
Transazzioni ttemm biss il-pendenci li jeur kontemplati millpartijiet meta ttransigiew a avvolia jigu uzati espressiontitet
li juru $\boldsymbol{i}$ saret transazzjoni generali, il-Qorti ma tistax tichad till-partijlet id-dritt il jipprovaw li zi pretensjoni jdida tagnhom ma kienetx kompriza fit-transazzjond.

Biex tigl akkolta edciezzjont ta' preskrizzioni i-ectcipjent irid jikkonferma bil-jurament li ma huwiex debitur jew li ma jiftakarx jekk hallasx.

Ma hux btzzejjad li hu jixhed li hu ma jafx li phandu jaghti, ohax din it-formola hija sufficjenti biss f'kaz ta' eredi.

Il-Qorti, rat l-att tace-citazzjoni li bih l-attur, premessì ddikjarazzjonijiet mehtiega u moghtija l-provvedimenti opportuni, talab li l-konvenut jigi kundannat li jhallas lill-attur issomma ta' mitt lira ( $£ 100$ ) fi hu ssellef minghand l -attur "brevi manu", bl-ispejjez kompriżj dawk tal-ittra ufficjali tal14 ta' Mejju, tal-1965 kontra l-konvenut, u bl-imghaxijiet legali u b'riserva ta' krediti ulterjuri u azzjonijiet ohra kontra 1-konvenut;

Rat id-dikjari zzjoni tal-attur u n-nota tax-xhieda tieghu;
Rat in-nota tal-eccezezzjonijiet tal-konvenut (fol. 5 tal-process), li biha qal illi hu m'ghandu jaghti xejn lill-attur ghaliex, apparti konsiderazzjonijiet ohra, kull pendenza bejniethom giet likwidata bonarjament, kif jirrizulta mill-kuntratt stipulat fis-sbatax (17) ta' Cunju elf disa mija u tlieta u ham$\sin$ (1953) fl-atti tan-Nutar Dottor Francesco Tabone Adami, u illi, subordinatament u minghajr pregudizzju tal-premess, ghandha tigi applikata l-preskrizzjoni, kontemplata fl-artikolu 2261 (e) tal-Kodici Civili.

Rat id-dikjarazzjoni tal-konvenut u n-nota tax-xhieda tieghu;

Hadet konjizzjoni tal-process;

## Semghet l-avukali;

## Ikkunsidral:

L-attur fix-xhieda tieghu (fol. 16) iddikjara: ㄲll cirka ssena 1946. huh, il-konvenul, if kien ha uffictju tal-lotto, kellu jaghmel depozitu ta' mitt lira ( 100 ) mal-Gvern. Dawn il-mitt ira (E100) silifhomlu hu minghajr akritura, ul-konvenul jobliga ruhu li jaghtihomlu lura meta jkun jiata'. Frehim dwas mghax ma sarx. Fil-1961 il-kontendenti kienu Ruma, u darba waqt li kienu passiggata flimkien l-atlur talbu biex ihallsu neta jkun jista'. Il-konvenut wiegbu: "Koliox sewwa, issa :aghmel mill-ahjar".

Il-konvenul, min-naha l-ohra xehed li ma ghandu l-ebda dea li l-attur siffu mitt lira. Aćeteta li kienu Ruma flimkien, imma qai li ma ghandu ebda idea, u mhux probabbli, li sar j-diskors li semma l-allur. Acécelta wkoll illi kellu jsir minnu sepozitu la milt lira máa-Gvern meta huwa fetah banka tal:otur peró qai illi f'dik l-okkażjoni kellu flus u d-depositu sar minn flusu.

## Ikkunsidrat dwar l-ewwel ecċezzjoni;

Giet esibita kopja tal-kuntratt tas-17 ta' Gunju 1953 (Dok. $X$ fol. 9 sa 12) li bih il-konvenut isostai li giet likwidata u maghluqa kull pendenza bejniethom.

B'dan il-kuntratt l-attur ittrasferixxa lill-konvenut, b'titolu ta* permuta, is-sehem li kellu mill-wirt ta' Francesco Barbara.

Fil-parti konklusiva tal-kuntratt ta permuta gie dikjarat (fol. 12): "Inoltri 1-komparenti Sinjuri Giuseppe u Carmelo .hwa Barbara jiddikjaraw ghal kwalunkwe fini u effett tal-ligi
illi huma illikwidaw bonarjament il-pendenzi kollha li kellhom bejniethom u li huma ma ghandhomx x'jaqsmu aktar ma' xulxin u ghaldaqstant il-lum ihallu lil xulxin ampja $u$ finali ricevuta".

Meta sar l-imsemmi kuntratt, iddikjara l-attur (xhieda a fol. 16) id-mill lira ma kellhom $x$ 'jaqsmu xejn mieghu u ma ssemmew bl-ebda mod.

Gie kostantement ritenut mill-Qrati taghna, a baži ta' l-Art. 1820 Kodici Civili (gia Art. 1486 ta' l-Ord. VII tal-1868) illi t-transazzjoni temm biss il-pendenzi ii gew ikkuntemplati mill-partijiet meta ttransigew; u avvolja jiğu użati espressjonijjet li juru li saret transazzjoni generali, iH-Qorti ma tistax tichad lill-partijiet id-dritt li jippruvaw ii xi pretensjoni gdida taghhom ma kientitx kompriza fit-transazzjoni (App. 31.5.1935 Neg. Joseph Darmanin noe vs BaBnchiere Giovanni Scicluna, Kollez. Vol. XXIX, i, 1237).

Dan il-principju ghandu japplika wioll ghall-kaz talkuntratt in kwiatjoni, fejn il-partijiet kienu owvjament qegndin jikkontemplaw iowirt kemm imsemmi u jitterminaw il-pendenzi taghhom in konnessjoni mieghu.

Ghalhekk ma jistax jinghad illi dak il-kuntratt ippreveda u rrisolva 1 -kreditu pretiz̀ f'din il-kawża.

Konsegwentement l-ewwel eccezzjonijiet tal-konvenut hija nfondata u ma tistax tigi akkolta.

Ikkunsidrat dwar l-ececezzjoni tal-preskrizzjoni.
H1-preskrizzioni eċcepita mill-konvenut hija l-preskrizzjoni brevi kontemplata mill-Art. 2261 (e) Kodići Civili. cioe dik ta hames snin jhall-azzionijiet ghal radi ta' flus moghtija
b'self, meta s-self ma jirrizultax minn att pubbliku.
Ghal din il-preskrizzjoni japplike d-dispost la' l-Art. 2265 skond liema l-preskrizzjoni m'ghandhiex effell jekk il-parti li teccepiha, meta jinghala lilha l-gurament, ma tistqarrx li ma ghandhiex taghti jew li ma tiftakarx jekk sarx il-pagament.

Id-dicitura ta din id-disposizzjoni hija dissimili minn dik tal-artikolu 2275 tal-Kodići Francizz u minn dik tal-Artiklu 2142 tal-Kodići Taljen.

Il-Kodiči Frančiż jikkwalifika 1-ğurament bhala intiž "to ascertain whether there has been any payment in fact". (The French Civil Code translated into English - E. Blackwood Wright).

Il-Kodici Taljan isemmi d-deferiment tal-ǵurament "per accettare se realmente hayavuto luogo la estinzione del debito".

Dan jimporta konferma li d-debitu jkun gie mhallas jew ģie estint bil-modi l-ohra li jispićçaw l-obbligazzjonijiet, bhal kompensazzjoni, remissjoni ecć.

Il-formola speçjali tal-ligi taghna hija diversa, u tirrikjedi. biex issehh il-preskrizzjoni, ji l-ećcipjent jikkonferma li ma huwiex debitur jew li ma jiftakarx jekk hallasx.

Il-Qorti ma hijiex sodisfatta illi 1 -gurament li ha l-konvenut iwassal ghar-rekwisiti tal-imsemmi Artikolu 2265, ghaliex ma nnegax li huwa debitur u ma galx li ma jiftakarx fenk hallasx. imma !limitu ruhu jghid illi ma ghandux idea
tuh silfu mitt lisa u li ma ghandu ebda idea, u mhux proSobli, if f'Ruma sar id-diskors li semma l-attur, jigifieri illi an talbu r-resticuzaioni $u$ ti hu wieghed li ihallas.

Fi kliem iehor, il-konvenut qal li ma jafx li ghandu jaghti. Li din id-dikjarazzjoni ma hijiex bizzzejjed, jidher, fid-fehma ta' din il-Qorti, mil-tieni paragrafu tal-istess Art. 2265, li jaccetta asserzjoni simili, biex issehh il-preskrizzjoni, fil-każ biss ii min jeccéepixxi l-preskrizzjoni jkun eredi ta', jew aventi kawiza mill-persuna li taghha l-attur jippretendi li huwa kreditur.

L-attur asserixxa illi l-konvenut irrikonoxxilu 1 -kreditu tueghu f'Ruma fis-sena 1961, u l-Qorti ma ssibx raguni fghala ma ghandux jitwemmen. Dan ir-rikonoxximent jikkostitwixxi interruzzjoni tal-preskrizzjoni, peress li minn dik iddata ma ddekorriex il-perijodu ta' hames snin.

Ghalhekk tirrespingi l-eċċezzjoni tal-preskrizzjoni.
Fil-meritu min-naha tal-attur teżisti asserzjoni kategorika u preciza tieghu dwar il-pretensjoni tieghu, kif jidher middeposizzjoni tieghu fuq riferita, u minn naha tal-konvenut ma hemmx hlief dikjarazzjoni pjuttost vaga li biha qieghed jipprova jehles mill-kreditu avanzat mill-attur.

Ghalhekk it-talba tal-attur tinsab pruvata.
Ghaldaqstant:
Tilqa' t-talba tal-attur bl-ispejjeż kontra l-konvenut.

