8 ta' Frar, 1904.

## Imhallef:

Onor. Dr. E. Magri, LL_D.<br>Francesco Abela

versus

Frank Gera et.
Indivisifillita n solidarjetà tactens - Reatitutio in integrum."

Sakemm u-koenfitewit tal-istess fond enfitewtiku ma floux millpadrun dirett liberati mill-indivisibilita' u woiddarieta' talkanone. $u$ ma jigux oninnu separatament rikonoxsuti, l-obbligazejoni taghhom phall-pagament tac-cens hifa indivissibbli $u$ solidalt. Inoltre minhabba l-elentent tas-soltdarjeta" l-enfitewota', f'kceota ta' devoluzziont, mhics ammess fitiob il-kjamala fil-kawha tar-subenftewta mortus, saif favier tieghu kwalunkwe dritt to regress kontra l-koobbitgati. Din issolidarjeta' taghti d-ditt lil kull kreditur u jaghzel uil min irid midi-debtruri solidali biex fdur fugu gnall-hlas.

Il-figura puridika tar-"Restifutio in Integrum" mhix espressament kontenplata win-lidt taghna u glet deffem konsidrata bhala dak l-att it permezz tieghte, ghall-matiof ta' ekwotta', u in forza ta' kawza legttima difi reholut kuntratt if jkun
 persuta it klenct thun jeneramment minurl. Hu pactikn fil-
 kordata ir-restituzziond "in intero" irid ikun hemm djusta kapsa. F'kes ta' maggorenni ir-'Reotitutto' ma timphatax tekk min jitlobha ma yipprovax il min gie ingannat u d-dritiljet. tieghu lesi. Din il-lezjont trid tkun tikkonsisti fdannu reali u posittiv. Dan il-benefichu ma fistax jigt invokat minn min b'fatt tieghte proprtu tkun iddedikadd minn xi dritt.

Fl-ahhar nett ulooll il-Qorti tafferma tl-principfu If r-pimedju ekwitattiv tal-azajoni tar-"Restitubio in Integrum" ma jifile koncess lin-neglidenti.

## n-Qorti,

Rat l-att taci-citazzjoni li b'h l-attur wara li jsiru ddikjarazzjonijiet u l-provvedimenti li jkun hemm bżonn billi b'sentenza ta' din il-Qorti tat-3 ta' Frar, 1959 moghtíja filkawza -ismijiet Frank Gulia u ohrajn vs. Avukat Dr. Francis Portanier et. 1 -assenti Vincenzo Borda gie kundannat ihallag l-ammont ta' tlieta u tletin lira sterlina ( $\mathbf{f 3 3}$ ) lill.
atturi f'dik il-kawza ghall-hdax il-sena cens li ghalqu missena 1948 sas-sena 1958 tas-sit lilu koncess in enfitewsi perpetwo b'kuntratt -atti tan-Nutar Gio Batta Saydon tal-11 ta' Gunju, 1900, dokument esibit f'dik il-kawza u gie prefiss ghal dan il-pagament it-terminu ta' xahrejn li ma giex prorogat, u gie inoltri decis illi f'nuqgas ta' dan il-pagament lenfitewsi fuq imsemmija hija risoluta bid-devoluzzjoni talbenefikati eretti fuq il-fond enfitewtiku a favur ta' l-atturi f'dik il-kawka, padruni diretti ta' dik l-enftewsi, u billi 1 imsemmi Borda ma hallasx u t-terminu skada u ma giex prorogat, u billi l-instant jipposjedi l-fond numru 45 li jaghmel parti mill-imsemmi fond enfitewtiku soggett ghal pagament ta' seba xelini u nofs, jew ammont verjuri fis-sena; $u$ billi dik is-sentenza giet moghtija minghajr l-ebda kompartecipazzjoni ta' l-instant $u$ ad insaputa tieghu, u b'hekk jinsa.b pregudikat billi l-fond tieghu fuq imsemmi, jista' jigi kolpit mill-effetti ta' dik is-sentenza prevja d-dikjarazzjoni illi dawn il-fatti jkkostitwixxu kawzij gravi u rilevanti biex l-instant jitlob il-provvedimenti hawn taht indihati; talab li ghar-ragunijiet fuq indikati jigi dikjarat u decis li is-sentenza fuq imsemmija ma tikkolpix il-fond fuq imsemmi numru 45, Zonqor Terrace, Marsaskala u subordinatament l-istant jigi reintegra.t flistat quo anteriuri ghallprolazzjoni ta' dik is-sentenza u ghall-prefissjoni u skadenza tat-terminu biha prefiss, u jigi prefiss terminu gdid biex l-instant jista' jhallas u b'dan il-mod jippurga l-mora filpagament, bl-ispejjeえ.

Rat . . . omissis . . .

Rat in-nota tal-ećcezzjonijiet tal-konvenuta Lydia Gulia li biha qalet li d-domandi tal-attur huma infondati fid-dritt u fil-fatt billi bir-risoluzzjoni tal-enfitewsi originali, spiḉca irrimedjabilment kull dritt derivanti minnha
tal-attur, li qatt ma gie rikonoxxut minnha u mill-konvenuti l-ohra;

Rat . . . omissis

Rat in-nota tal-eçezzjoni tal-konvenut Frank Gulia li biha qal li:

1: L-attur qatt ma gie rikonoxxut minnu bhala utilista subutilista jew possessur tal-fond imsemmi fićcitazzjoni;

2: Il-kawża decisa fit-3 ta' Frar, 1959 kienet gudizzju integru skond il-ligi u ghalhekk taghmel fronti ghal kull hadd in forza ted-disposizzjonijiet tal-ligi vigent;

3: L-attur ma hax kura li jhallas ić-cens ghal aktar minn ghaxar snin u ghalhekk ghandu jimputa lilu nnifsu jekk imtiabba dan huwa tilef il-fond;

4: F'xolj"men' ta' enfitewsi imhabba morosità mhrox il-każ li l-Qorti tista' g'gedded it-terminu jew terminu gdid ghal purgazzjoni tal-mora;

5: Jekk l-attur ihoss li min kien (di fronti ghalih) obbl:gat ihallas ic-cens naqas li jaghmel dan, huwa ghandu dejjem azzjoni ghad-danni, b'riserva ta' ecdezzjonijiet ohra;

Rat . . . om'ssis . . .
Ikkuns:drat:

Li mill-atti ta'-kawía jidher li l-attur, li kien subenfitewta tas-sit u benefikati tal-assenti Vincenzo Borda imsemmija flatt tacecitazzjoni, q'eghed jitlob li jigi dikjarat $u$
decis li s-sentenza moghtija min dina 1-Qorti fit-3 ta' Frar, 1959 fuq imsemmija ma tikkolpix il-fond numru 45, Zonqor Terrace, Marsaskala u subordinatament lil-instanti jigi reintegrat flistat "quo anteriuri" ghal prolazzjoni ta.' dik is-sentenza u ghal prefissjoni uskadenza ta' terminu biha prefiss; u jigi prefiss terminu gdid b:ex l-instanti jista jhallas, u b'dana l-mod jippurga 1-mora fil-pagament;

Ikkunsidrat:

Li fuq l-ewwel talba, ma hemmx kwistjoni li l-attur ma kienx parti fil-kawża fuq riferita, u anqas ma giet imqanqla ebda. obbjezzjon! ghar-rigward tal-attur li huma mhuwiex subenfitewta ta' Vincenzo Borda; u jinsab stabilit li l-fond tieghu jaghmel parti mill-fond sebenfitewtiku koncess in enftewsi temporanja lill-Vincenzo Borda, minn Giulia Guia b'kuntratt ricevut min Nutar Gio Batta Saydon fil-4 ta' Settembru 1894.

## Ikkuns:drat:

Li mill-provi rrizulta li l-attur me giex rikonoxxut m:llpadrun dirett bil-forma rikjesta mill-ligi, u li huwa qatt ma hallas cens allavolja kien jaf li l-post kien gravat b'cens u li l-aventi kawía tieghu kienu morusi wkoll fil-hlas tad-cens skond kif irrizulta mis-sentenza fuq riferita;

Ikkunsidrat:
Li sakemm il-koenfitewti tal-istess fond enfitewtiku ma jiğux mill-padrun dirett liberati mill-indivisibiltà u solidarjetà tal-kanone u ma jigux minnu separatament rikonoxxuti, l-obbligazzjoni taghhom ghall-pagament tać-cens hija indivisibbli u solidali ; u imhabba l-element tas-solidarjeta
(-enfitewta, f'kawia ta' devoluzrjoni, mhuwiex ammess jitlob il-kjamata fil-kawka tas-subenfitewta morus, salv favur tieghu kwalunkwe dritt ta' regress kontra l-koobbligati. Infatti a-solidarjeta taghti id-dritt lil kull kreditur li jaghżel lii min irid mid-debituri solidali biex idur fuqu ghall-hlas, u d-debitur m'ghandux hlief id-dritt tar-regress (art, 1139 u 1149 Kod. Civ. Kollez. XXXV, 1, 261).

## Ikkunsidrat:

Li ghalhekk il-presenza tal-attur fil-kawza tad-devoluzzjoni "ob canones non solutos", ma kienitx mentiega ghaliex idd-debitu tad-cens huwa individwu ghaliex individwa hija r-rikonjizzjoni tad-dominju li ghaiiha jǵi mhallas ićcens. "Infatti l-indivisibilità tać-cens hija stabilita fl-art. 1583 (1) tal-Kodicic Civili fejn, tra altro, huwa dispost it jekk l-enfitewsi tigt trasferita lill-zewg persuni jew izjed, ilpadrun dirett jista' jitlob ictecens kollu min ghand kull wiehed li jkun mill-possessuri; u ghalhekk l-obbligazzjoni tarrilaxx bhala konsegwenza tal-mankata obbligazzjoni talIlas tać-cens hija indivisibbli, kif indivissibk:i hija l-obbiigazzjoni tal-hlas tać-cens, u l-azzjoni relativa li hija reali jew mista $t$ gi ezercitata fuq il-fond enfitewtiku, anki jekk dana jinsab trasferit lis-subenfitewti (Kollez. VIII, 265 u XXXV, 1, 121). Kwindi dina 1-azzjoni tad-devoluzzjoni tippartecipa mill-istess natura indivissibli tal-azzjoni princl pali.

Ikkunsidrat:
Li taht c-erkustanzi billi get stabilita l-prova, bis-sentenza fuq indikata, li l-azzjoni tad-devoluzzjoni saret $\mathrm{fi}^{\text {: }}$. konfront ta' almenu wiehed (Vincenzo Borda) mill-enftew. ti, f'dif il-kawża ma kienx hemm bżonn li jkunu imharkin
il-possessuri kollha tal-fond enfitewtiku. Dana l-principju gie rikonoxxut mill-gurisprudenza taghna aktar recenti (Kollez XXVI, 1, 481, XXXVII, 1, 97), fuq 1-Awtorita tad. dottrina guridika utal-ǵurisprudenza esteri (Voet. "SI ager vectiqalis" Lib. VI, Lit. 111 n. 37; Amato, "Variarum Reso. lutinum" Lib. 11, Resolutio 80, No. 13, Molina "De Con. tractibus, Trattato secondo, Disputatio 453, no. 12, pag. 525; Sent. App. Napoli 23 feb. 1900 Toro e Dep. 1900 Enfi. teusi No. 62). Fosthom it-Toullier (Vol. III, Ve VI taledizzjoni antika) jixraq li jigi citat ghaliex jesprimi il. motiv tal-koncett tal-indivisibilità ta' dina 1 -azzjoni f'dana il-mod: "Tutte queste decisioni sono fonda'e sul motivo che non si debbono dividere i beni fondi benchè siano divisibli, cosi nell'adempimento come nenla revisuione delle obbligazioni quando sono stati considerati nel contratto come formanti un sol corpo destinato a restare intero, a che non si puó dividere senza notabile pregudizio, sia per l'uuno sia per lialtro contraente".

## Ikkunsidrat:

Li in vista ta' motivi premessi dina l-Qorti hija talfehma li ma kienitx mehtiega l-presenza tal-attur fil-kawża fuq riferita, u li konsegwentement il-fond minnu possedut jinsab kolpit bl-effet ${ }^{1}$ kollha ta' dik is-sentenza.

Ikkuns'drat:
Li fuq it-talba ghar-"restitutio in integrum" tal-attur ghall-istat anterjuri ghall-prolazzjoni ta' dik is-sentenza, qabel xejn ghandu jinghad li dina l-figura guridika mhiex espressamen: kontemplata mill-ligi taghna, u giet min dejjem konsidrata bhala dak l-att li permezz tieghu, ghallmotivi ta' ekwità, $u$ in forza ta' kawża legittima jigi riso-
lut kuntratt li jkun strettament validu skond il-ligi, iżda jkun ta' hsara lit-terza persuna, li kienet tkun generalment minuri, u dana in vista tal-"jnconsulta facilitas" li hija konegwenzs tal-istess tenera eta (Ulpiano l-11 para 4 de minor 4, 4).

## Ikkunsidrat:

Li fil-kas in desamina, mhiex qeghda tintalab ebda resoluzzjoni tas-sentenza fuq indikata; izda li l-attur ikun restitwit "in integrum" kontra d-dekorriment tat-terminu fiha prefiss. Dina hija domanda ta' natura specjali; ma timplika ebda impujazzjoni tas-sentenza; u dawna l-Qrati kienu dejjem proklivi li jilqawha, anki fil-kas tal-maǵgorenni, f'kasijiet ferm limitati, u ghal motiv "assai rilevante"; u min jinvokaha "deve dimostrare, oltre le lesione, un giusto impedimento od un altra giusta causa di scusa". Infatti gia mis-seklu li ghadda t-Tribunali taghna affermaw l-principji ta' dina s-sanatorja 'Per potere essere accordata la restituzione in intero è necessario che vi concorra una giusta causa secondo il diritto, trattandosi di persone maggiori di eta la restituzione in intero non viena accordata se non qualora provassero di essere state ingannate, circonvenuta, od in altro modo lese o pregiudicate. Perchè tale lesione e pregiudizio possano servire di base onde domandare la restituzione in intero, trattandosi sempre di persone maggiorenni è necessario che tale lesione consista in un danno reale e positivo, e non già nella perdita di uno sperato lucro. Detto beneficio non può essere invocato da colui che per fatto proprio decade da un diritto che gli è competente (Kollez. VI, 532, VII, 388). Dawna l-koncetti gew milqugha u enunčjati fil-gurisprudenza aktar reçenti (Kollez. XXIX, 1,276. XXXIV, 1. 332, 348).

Ikkunsidrat:

Li dana r-rimedju, taht il-kondizzjonijiet gis espressi, ms kienx ikun ammess fll-kas ta' termini li hums preskritti mill-ligi; ; ikda billi hawn ninsabu f'materja ta' termini "che per consuetudine si sogliono prefiggere.a deacrizione senza che alcuna legge prescriva il loro prefiggimento" huwa lecitu ghall-attur li jaghmel dina t-talba (v. sent. App. "Magro vs. Tabone" 12 ta' Mejju, 1924, i Kollez XXVI, 1, 521).

Tkkunsidrat:

Li mill-provi irríulta li mhuwiex indubitat li l-attur imkabbe d-dekorriment tat-timien impost f'dik is-sentenza tad-devoluzzjoni sejjer isofri dannu rilevanti iżda dana 1 element tal-azzjoni m'ghandux jittiehed isolament, u ghandu jigi kunsidrat flimkien mar rekwiait l-iehor, li ciod jekis l-attur imhabba l-fatt tieghu proprju, iddekada min dana d-dritt.

## Ikkungidrat:

Li l-attur ma gieb ebda prova biex jig'gustifika t-talba; illimita ruhus billi ddikjara li huwa ma kienx jaf bleesitu tal-kawia hlief meta ghadda l-perijodu tax-xahrejn proroga li tat il-Qorti, u hawn, forsi jista' jinghad li l-attur ma kienx tenut, la ma kiens parti fil-kawka, ikun jaf x'gara fiha. Lida s-sitwazzjoni tieghu aggravat ruhha meta ddikjara li huwe qatt ma hallas cens, meta kien jaf li l-post kien soggett ghac-dens.

Ikkunsidrat:
Li l-atteggjament tal-attur huwa dak ta' persuna negligenti, ghaliex huwa messu kien jaf li meta ma thallasx iccens, tiddekadi minn xi dritt; u jekk halla kwati tmien snin
ighaddu minghajr ma jindenja ruhu li jhaltas ma setghax jippretendi li huwa jkollu xi vantaǵgi maǵguri minn dawk li seta' kellhom l-aventi kawia tieghu mhux rikonoxxuti, jekk dawna, me hallsux, bhala obbligati mieghu solidalment u indivisibilment lejn il-padrun dirett. Infatti, 1-attur ma setghax ma jkunx jaf li dana l-fond tieghu kien jifforma parti mis-sit koncess in enfitewsi lill-Vincenzo Borda, ghaliex dina n-notizja tinsab migjuba kjarament f'dik il-parti di- $_{\text {i- }}$ kuntratt li bih akkwista l-fond, li tirrigwarda d-deskrizzjoni tal-provenjenza tieghu;

## Ikkunsidrat:

Li kif gie ritenut, in konformità mat-test Roman, li rrimedju ekwitativ ta' dina l-azzjoni ma jigix konceses linnegligenti (Rota Recient Dečiz 257, 6o. 12) "Non enim neghigentibus subvenitur. sed necessitate resum impeditis" (Leg. 16 Dig. Trt. VI, Lib. IV).

Ikkunsidrat:
Li dina l-Qorti kienet tkun proklivi il tirravisa motiv ta' gustifikazzjoni tal-attur, kieku waslet ghall-konklussjoni li huwa messu gie imsejjah fil-kawza tad-devoluzzjoni. Billi però, dana ma kienx mehtieg, ghal regunijiet già permessi, anqas taht dana l-aspett id-diportament tal-attur ma jintitolahx li jisserva bir-rimedju ta' dina 1 -azzjoni.

Ikkunsidrat:
Li dwar il-kap tal-ispejjeż l-attur huwa intitolat li jiği adottat favur tieghu temperament, ghaliex ma rrizultax if f'xi mument "res adhuc integra" huwa gie min xi hadd infurmat bl-esitu tal-kawzia u bit-terminu fiha prefiss;

## Ghal dawna 1-motivi:

Tiddeciedi billi tichad it-talbiet tal-attur; u l-ispejjez stanti c-cirkustanzi, ghandhom jigu sopportati, in kwantu ghal zewg terzi mill-attur u terz mill-konvenuti.

