26 ta' Marzu, 1965

## Imhallef:

Onor. Dr: A. Gauci Maistre, MaD.
Joseph Attard nomine
versus

Av. Dr. Rene A. Cremona et noe
Prova - Sentenza ta' Tribunal Esteru - Awtenticiti ta' kopja - Res Judicata - Ordni Pubbltku - Curisdizxjoai Art. 638, 829, 830 tal-Kodici tal-Procedura Civili.

Meta certi atti bhal kopji ta' sentenzi ta' tribunal esteru tkollhom ber : $t$-awtentikazzjoni milt-Konstu Brittandku tal-post tein iki.nui gew emanati. biex ikollhom forza probatorja guddiem tl-Qrati taghna, dan ifisser illi jekk ikunu sprovotsti minn dina l-awtentikazzioni ghandhom bzonn ta' prova tal-aotenticita taghhom barra dik li tirrizulta minnhom infishom.

F'kat ta' ectezzioni tar-Res Judicata, l-element ta' 1 -"eadem catan petendi" jista' fissusti wokoll mhux biss mid'domanda talattur tzda wooll mill-eccezzfoni ul jaghti l-konvenut.

Jekk parti tissottometti ruhha onall-gurisdizzioni ta' Qorti estera, ma tistax vara tallega lits-sentenza tal-Qorti estera tmur kontra $l$-orani Pubbliku ta' Malla sempidement ghaliex hemm diskrepanza bein is-sistema procedurall tal-Qorti Estera u dik Maltija.

Il-Qorti, rat l-att tac-citazzjoni li bih l-attur - wara li ppremetta illi l-konvenut kien ikkonceda lill-istanti nomine leaklusività fil-pjazza ta' Malta dwar prodotti (zraben) tal-istess konvenut, ad eccezzione ta' fornituri lil Paolo Farrugia ta' tas-Sliema; u li in vista ta' dina 1 -koncesesjoni 1 -instanti ghamel spejjez u ta !-opra assidwa tieghu biex ikabbar ilbejgh f'Malta tal-prodotti tal-konvenut u ghamel ordinazzjonijiet rilevanti tal-istess prodotti, li dejjem kien fi hsiebu jkabbar b-ideja tal-profitt li dana kien ihallielu; u illi l-konvenu, nonostanti -assikurazzjonijiet tieghu illi jekk xi merkanzija tieghu xienet qieghda tasal hawn Malta dana kien minghajr ma jaf hu u kuntrarju ghad-direttivi tieghu, fil-fatt baghat merkanzija lil haddiehor bi kżur tal-ftehim li kejlu ma' 1-instanti kif fuq imsemmi; u illi appena l-instanti kellu prova certa ta' dana 1 -ghemil tal-konvenut huwa didecida il jinhall mill-istess ftehim $u$ hassar ordnijiet ii ma kienux esegwiti, b'riserva li jitlob id-danni litu kkagjonati mill-konvenut; $u$ ilhi biex ikun jista' jithallas tad-danni li jigu lilu likwidati l-instanti nomine, li kellu jaghti lid-Ditta konvenuta l-ammont ta' £1197. 1s. 6. ma hallashiex u Hum stess ghadda ghad-depositu relativ tant 1 -awtorità ta' dina 1 -Qorti; prevja d-dikjarazzjoni okkorrendo, li l-konvenut kiser il-ftehim li kellu ma' 1 instanti dwar l-esklusività tal-importazzjoni f'Malta (ad eccezzione ta' Paolo Farrugia) tal-prodotti tal-istess konvenut - talab illi l-konvenut jigi dikjarat responsabbli tad-danni lejh u li jkun ikkundannat inallas in linea ta' danni dak l-ammont
li jigi likwidat minn dima 1-Qorti u konsimenti l-imess danni fit-ıelf tal-ispejjez̀ u industrija tal-isless athur ghat-ikabbir talbejgh f Malta tal-prodotic tul-konvenuti u fit-telf lal-qliegh mill-istess prodotii, u li huwa - l-atlur - jigi awtorizzat if jithbanka s-somma higi lilu akkordata skond it-talba precedenti in l-ispejjez ta dina l-kawtar mid-depositu maghmul minnu stess permezz tać-cedola prećitata.

## OMISSIS:

Rat int-nota tal-ećcezzjonijiet tal-Avukat Dottor Giovanni Sammu fil-kwalita tieghu premessa (fol. 33) li biha ecdepixxa (1) ii i-Calzaturificio Vulcano ta Aleardo Castelli gatt ma kien appunta lid-ditta attric̀i bhala rapprezentanti eaklusiv tieghu f'Malta ughalhekk dina ma listax tippretendi ebda danni; (2) illi waqı il-mori ta' dina l-kawża giet dećiza mittribunal kompetenti ta' Vigevano, b'sencenza tad-8 ta' Mejju, 1982, kawza ohra ti-ismijiet inversi, li kienet ipprovokat digriet moghti minn dina toQorti fid-29 ta' April, 1960, li bih dina 1-kawża giet imhollija sine die peress illi f'dina l-kawik hu xieraq li tigi mistennija sentenza mit-tribunal estern li ged jittratta kwistjoni simili (3) illi bis-sentenza predetta tal-Qorti ta' Vigevano giet michuda kull pretensjoni tad-ditta attriči, kif jirrizulta mid-disposti taghha, skond kopja awtentika prodota man-nota tat-eccezzjonijiet (Dok. "A") b'animu li tigi ritirata, imhabba dan il-ġudikat esteru li tratta u ddecieda l-istess kwistjoni, anke fuq it-principju tal-non bis in idem, it-talbiet attrici ghandhom jiǵu michuda, prevja okkorrendo r-revoka tal-mandat moghti lith-perit legali Dottor Alberto Mercieca;

## OMISSIS:

Tikkunsidra ill l-perit legali fir-relazzjoni tieghu wasal ghall-konkluzjoni (fus. 75) illi kien hemm lok li tigi akkola i-eceezzjoni preliminari tar-res judicata sollevata mill-konve-
nut nomine.

Tikkunsidra qabel xejn illi l-konvenut esebixxa kopja ta' sentenza tat-Tribunal Civili ta' Vigevano moghtija fi-14 ta' Mejiu, 1952, u certifikata bhala konformi ghall-original millkancillieri tal-istess tribunal. Minn din il-kopja jirtizulta illi d-Ditta konvenuta kienet icceitat lid-Ditta attrici quddiem ittribunal ta' Vigevano ghall-kundanna taghha ghall-hlas ta' liri Taljani $2,265,900$ bl-interessi, import ta' fornitura ta' iraben, u li d-ditta konvenuta f'dik il-kawzia u attriči f'dina 1 kawiza, wara li talbet li tigi menlusa mit-talba, talbet li rikonvenzjonatment tigi "accertata linadempienza contrattuale dell'attore nei confronti della società convenuta, e condannare questi a corrispondere a questa, a risarcimento di danni subiti nella somma di lire $5,000,000$ oltre gli interessi legali dalla domanda." Id-danni li kienet qieghda tippretendi (d-Ditta Gatt) kienu "derivati dalla violazione del diritto spettantele di rappresentanza esclusiva dei prodotti Castelli" fil-waqt li d-ditta "Castelli" attrici quddiem it-tribunal Taljan "contestò di avere concesso l'eschisività alla grossista convenuta..." L-istess tribunal wara ii rreleva qabel xejn illi d-ditta konvenuta ma kkontestatx "i fatti costitutivi del proprio debito" u li kwindi kienu dovuti lire $2,265,900$ ghall-kawzali esposta ghadda biex jeżamina d-tomanda rikonvenzjonali u fuq il-provi hi sema' $u$ wara li ma hax konjizzjoni tad-deposizzjoni tal-konvenut billi deherlu li ma kienetx ammissibbli a tenur tal-artikolu 246 tal-Kodici tal-Procedura Taljan, wasal ghall-konklużjoni li r-rapport bejn il-kontendenti ma kienx inkwadrabbili filkuntratt ta' agenzija regolat mill-artikolu 1742 CC. u kwindi kellu jigi ritenut li ma kienitx saret il-prova da parti ta' Gatt tal-klawsola tal-esklusivitr tal-bejgh;

Skond dak li jirriżuita mill-kopja legali tas-sentenza in kwistjoni l-att tać-citazzjoni gie notifikat lir-rappreżentan: legali ta' Gatt fid-19 ta' Frar, 1959, però l-istess Gatt xched iili
n-notifika lilu personalment saret mill-Consolat Taljan wara ii kienet bdiet it-kawki preżenti (tnejn (2) ta' April, 1959) - u wara li kien digà deher il-Qorti hawn Malta. Qal ukoll li mar diversi drabi Vigerano waqt li kienet qeghda ssir j1-kawa hemmhekk $u$ deher ukoll quddiem dik il-Qorti imma, ma xehed-: ix-xhieda tieghu tiiendet permezz 1a' ittri rogatorjali hawn Malta, u l-avukat Taljan kien qallu, meta ried jixhed Vigevano. li ma selax.

L-attur fin-nota tieghu fol. 53 edćepixxa preliminarjament li l-kopja tas-sentenza esibita ma ghandha ebda forza probatorja billi m'hix awtentikata mill-konslu Ingliz a tenur tal-artikolu 628 tal-Kodici tal-Procedura Civili. Ma jidhirx li a-nuqqas tal-awtentikazzjoni da parti tal-konslu Inglit tista' tkun ta' ostakolu ghall-effelt probatorju tal-kopja tas-sentenza esibita mill-konvenut. Skond kif irriteniet il-Qorti tal-Appell tal-Maestà Taghha, in re "Dottor Massimiliano Debono vs Bernardo Zammit" 15 ta' April, 1929 Kollez. Vol. XXVII P. I pag. 810, jekk certi atti fosthom dawk ta' Qorti estera ghandhom bżonn l-awtentikazzjoni mill-konslu, Brittaniku, tal-post fejn ikunu gew emanati, dan ifisser ilii jekk ikunu sprovvisti minn dina d-awtentikazzjoni ghandhom bzonn ta' prova talawtenticità taghhom barra dik li tirriżulia minnhom inifishom, u din il-prova tista' tigi desunta mill-fatt illi min ikun oppona ghall- ammissibilità taghha jkun ghamel riferiment esplicitu ghaliha f'xi nota tieghu: "Atteso che si fatta prova nella specie trovarsi fornita dallo stesso convenuto il quale avendo nella sua note a fol. 158 fatto esplicito riferimento in sostegno della sua tesi ai documenti in questione venne ad ammetterne lautenticita" (pag. 812 sentenza ċitata). Issa meta wiehed jaqra n-nota tal-attur isib illi hemm riferenza kontinwa ghal - ina s-sentenza 1 mili-kommenti tiegtu fugha jsib il-konfer-


L-attur issottometta aubordinatament illi ma kienx hemm l-eadem causa petendi billi l-azzjoni quddiem it-tribunal ta* Vigevano giet intavolata mill-konvenut odjern u mhux milluttur u f'dik il-kawia giet sollevata in via di eccerrionc ilkompensazzjoni mhabba l-inadempjenza tad-Ditta Castelli, u f-azzjoni kienet diretta kontra l-attur odjern ghall-hias ta somma li kienet ga giet depositata quddiem dina 1-Qorti. Kieku l-attur odjern illimita ruhu biex jitlob il-liberatoria mit-talba ghall-kundanna tal-hlas tal-prezz tal-merkanzija mitluba minn Castello sic et simpliciter allura kien jista' jinghad li ma hemmx l-eadem causa petendi, imma meta Gatt, konvenut quddiem il-Qorti ta' Vigevano talab kompensazzjoni mhabba l-inadempjenza tad-Ditta Castelli li ma rrispettatx 1 -esklusività tar-rappreżentanza li kien jippretendi li kienet taghtu l-istess ditta, u meta t-tribunal ta' Vigevano ciahad il-pretensjoni tal-attur odjern ghaliex ma kienx ipprova dina l-eskhusività hemm deciizjoni proprju fuq l-istess pont li jifforma l-meritu lal-kawża odjerna u kwindi hemm 1-eadem causa petendi. jghid a propositi 1) Mattirolo "Diritto giudiziario Civile Vol. V, pag. 58 No. 50 C 'Il tema della controversia giudiziarsa, ossia la questione da trattarsi e da risolversi in giudizio, non dipende soltanto dalla domanda dellattore, ma anche dalla risposta del convenuto; il quale può limitarlo, e può anche ampliarlo entro la sfera del diritto che venne dedotto in contestazione; sicchè sia a lui concesso di proporla, nello stesso giudizio, domande riconvenzionali, dipendenti dal titolo, che e diverso da quello proposto dall'attore, ma che pur già appartiene alla causa principale come mezzo di eccezione." $U$ kien proprju ghaliex kien hemm kawża pendenti quddiem ittribunal ta' Vigevano $u$ biex wiehed ikun j ${ }^{\wedge}$ x'sejjer ikun $1-$ eżitu ta' dik il-kawża li l-ka v, a odjerna baqgret sine die. Evidentement $i$-attur issa qieghed ighid li m'hemmx l-istess causa petendi ghaliex l-eżitu kien sfavorevoli ghalih: kieku ma kienx hemm l-identità tal-kawża kien jinsisti li l-kawża iegnu tibaa' miexia auddem il-Qorti ta' Maita,

Utgezzjoni serja kontra l-imsemmija "entensa Bja dik Ii --Qorti ta' Vigevano ma haditx konjizzioni tax-thieda fogaiotjali moghtija mill-attur u dan a baki tal-articolu 246 li jiddisponi li "Non possono easere assunti come teatimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare ia loro partecipazione al giudizio." Milli jidher metal l attur ma mexxilux jixhed personalment quddiem it-tribunal ta' Vigevano, billi kif qallu d-difensur tieghu ma retax jaghmel hekk skond il-ligi Taliana, huwa xehed hawn Malta u baghat iddeposizzjoni tieghu quddiem dak it-tribunal li ddikjara mhux ammissibbli a bazi tal-ligi Taljana d-deposizzjoni tal-istess attur. Dana jirripunga ghas-sistema legislativ ta' Malta u seta' ppregudika serjament lill-attur kif sewwa rrileva l-perit, imma la darba l-attur apontaneament issottometta ruhu ghall-gurisdizzjoni tat-tribunal Taljan ma jistax jghid issa li s-sentenza moghtija mill-istess tribunal ma jistax ikollha effett hawn Malta. Kutl pajjiz ghandu s-sistema procedurali tieghu u ddiskrepanza bejn iż-zewg' sistemi procedurali ta' Malta u ta' 1 Italja ma jwasslux biex wiehed jirritjeni li s-sistema Tajjan jirripunja ghall-ordni pubbliku fis-sens tal-artikolu 830 (1) (c) (2) tal-Kodicii tal-Procedura Civili ta' Malta.

L-attur invoka wkoll id-dispost tal-artikolu 830 (1) (b) u (2) kombinat mal-artikolu 829 tal-Kodići tal-Procedura ghaliex ić-čitazzjoni odjerna giet presentata ferm qabel ma giet notifikata ${ }^{1}$-azzjoni ntavolata quddiem it-tribunal ta' Vigevano mid-ditta konvenuta u ebda ećcezzjoni ma kienet giet sollevata quddiem dawn il-Qrati ghal difett ta' gurisdizzjoni. Inqas dina l-oǵgezzjoni ma tidher attendibbli ghaliex kif sewwa rrileva i-perit legali l-attur qieghed jinjora l-ahhar parti tat-tielet paragrafu tal-artikolu 830 li jikkontempla 1-ká ta' sottomissjoni yolontarja ghall-gurisdizzjoni tat-tribunal esteru kif ghamel l-attur meta mhux biss deher quddiem it-tribunal ta' Vigevano imma avanza fl-istess gudizzju domandi rikonvenzjonali.

Ta min joeserva wkoll li kif jirrizulta mill-kopja fotostatika tal-kopja kommissjoni (fol. 5) l-partijiet kienu ghażu ddomidilju legali ta' Vigevano f'kà ta' xi kontroversja bejniethom u dina probabilment, jispjega wkoll lala d-difensur talattur odjerna ecfepixxa n-nugqas ta' gurisdizzjoni tal-Qrati Taljani fi-azzjoni intentata minn Castelli kontra l-attur odjern.

El-ahbarnett ghandu jigi rilevat kif sewwa osserva l-perit legali illi l-attur seta' dejjem interpona appell mid-decizjoni tal-Qorti ta' Vigevano jekk deherlu li gie aggravat bl-eskluzjoni tax-xhieda tieghu jew bl-applikazzjoni tal-ligi Taljana ghall-kuntratt li kellu jigi esegwit Malta meta H-ligi ta' Maita hija differenti, imma dawn m'humiex motiv biex ma tigix rikonoxxuta l-validità tad-decizjoni tal-Qorti ta' Vigevano u lkonsegwenti valur u forza tar-res judicata.

Ghal dawn ir-raǵunijiet tilqa' l-ećcezzjoni tar-res judicata opposta mill-konvenut nomine u la darba ma texiatiex l-eseklusività li j-attur jippretendi li d-Ditta konvenuta kienet ikkonceditlu u li fuqha huma bażati t-talbiet tieghu, tichad ittalbiet attrici. L-ispejjez tant tal-eċcezzjoni tar-res judicata kemm tat-talbiet attrici jibqghu bla taxxa.

