## 10 ta' Jannar, 1995

## Imhallef:-

## Onor. Noel V. Arrigo LL.D.

Georgina Azzopardi

versus

Mario Said

## Ritrattazzjoni ta' kawża - Sospensjoni ta' l-esekuzzjoni ta' Sentenza Attakkata - Garanzija

F'din is-sentenza il-Qorti ezaminat ir-rekwiziti tal-ligi fir-rigward talgaranziji mehtiega f'każ fejn issir talba ghas-sospensjoni ta' 1 esekuzzjoni ta' sentenza attakkata b'talba ghar-ritrattazzjoni.

## Il-Qorti:-

Rat ic̀-citazzjoni ppreżentata fit-30 ta' Mejju, 1994 li permezz taghha l-attrici wara li ppremettiet:

Li b'sentenza ta' din il-Qorti tat-13 ta' Mejju, 1992 fl-ismijiet Mario Said vs Georgina Azzopardi (Ċitażż. Nru. 904/84AM) il-Qorti tal-Kummerc iddecidiet il-kawża billi laqghet it-talba talkonvenut Mario Said u kkundannat lill-attrici sabiex thallas issomma ta' hames mitt lira maltija (Lm500), bl-imghaxijiet u blispejjeż kif mitluba;

Illi permezz ta' libell intavolat quddiem din il-Qorti, Georgina Azzopardi talbet it-thassir tas-sentenza tat-13 ta' Mejju, 1992 u rritrattazzjoni ta' l-istess a tenur ta' l-artikolu 811 (e) jew alternattivament ta' l-artikolu 811(1) tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili (Kap. 12);

Illi flimkien ma' din ić-ċitazzjoni l-attrici Georgina Azzopardi tat garanzija tajba ghall-esekuzzjoni tas-sentenza fuq imsemmija fl-eventwalita` illi din ma tigix imnassra;

Illi jekk is-sentenza tat-13 ta' Mejju, 1992 tigi esegwita minkejja t-talba ta'l-attrici ghar-ritrattazzjoni, hija sejra tissubixxi pregudizzju akbar milli t-twaqqif ta' l-esekuzzjoni tas-sentenza tikkaguna lill-konvenut;

Talab li ghalhekk il-konvenut jghid ghaliex din il-Qorti m'ghandhiex:

Tordna t-twaqqifta' 1 -esekuzzjoni tas-sentenza ta' din il-Qorti tat-13 ta' Frar, 1992 fl-ismijiet Mario Said vs Georgina Azzopardi (Cit. Nru. 904/84AM) kif intqal fuq u ghar-ragunijiet fuq imsemmija;

Rat id-dikjarazzjoni guramentata tagћha;
Rat id-digriet taghha tas-16 ta' Settembru, 1994 fejn hija awtorizzat korrezzjoni f'isem 1-istess attrici;

Rat in-nota ta' l-eċcezzjonijiet tal-konvenut ippreżentata fit-3 ta' Ottubru, 1993 fejn eċcepixxa illi:

Fl-ewwel lok l-ećcipjenti qatt ma kellu relazzjoni guridika ma' Georgina Aquilina u konsegwentement ghandu jigi lliberat millosservanza tal-gudizzju;

Bla pregudizzju ghall-premess ić-citazzjoni hi rrita u nulla stante li mhiex akkompanjata bil-garanziji rikjesti mill-artikolu 823 (2) (a) ul-artikolu 249 tal-Kap. 12 biex jaghmlu tajjeb ghall-ispejjeż tal-kawża de quo;

Inoltre lanqas ma jidher li gie intavolat rikors ghat-twaqqifta' 1-esekuzzjoni tas-sentenza kif irid l-artikolu 823(4) tal-Kap. 12;

Fil-meritu l-esekuzzjoni tas-sentenza ma gigib l-ebda pregudizzju lill-attrici $u$ konsegwentement din il-Qorti m'ghandhiex takkolji d-domanda taghha;

## Salvi eċcezzjonijiet ohra;

Rat id-dikjarazzjoni guramentata tieghu u l-lista tax-xhieda;
Rat il-verbal ta' l-4 ta' Ottubru, 1994 fejn il-konvenut irtiralewwel ećcezzjoni tieghiu, f'liema seduta l-kawża baqghet ghall-finali trattazzjoni fuq it-tieni u t-tielet eċcezzzjoni;

Rat il-verbal tat-18 ta' Ottubru, 1994 skond liema verbal ilkawża giet differita ghas-sentenza bil-fakolta li l-partijiet jaghmiu noti ta' osservazzjonijiet rispettivi;

Rat in-noti ta' l-osservazzjonijiet sottomessi mill-istess partijiet;

Rat l-atti l-ohra kollha tal-kawża;

Semghet lill-partijiet tramite d-difensuri taghhom;

Ikkunsidrat:

Illi kif ga' ntqal ii-partijiet qablu li f'dan l-istadju il-kawża ghandha tibqa' ghas-sentenza fuq it-tieni ut-tielet eccezzjoni talkonvenut;

Illi dawn iż-żewg e écezzzjonijiet jinkwadraw ruh̆hom dwar linterpretazzjoni li din il-Qorti ghandha taghti lill-artikolu 823 talKodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili, Kapitolu 12. Hekk jaqra l-artikolu 823, subartikolu (1):
"It-talba ghar-ritrattazzjoni ma twaqqafx l-esekuzzjoni tassentenza attakkata";

Dan huwa principju normali, pero' s-subartikolu (2) hekk jipprovdi:
" $B$ 'dak kollu li hemm fid-disposizzjonijiet tas-subartikolu (1) ta' dan l-artikolu, il-Qorti li quddiemha tintalab ritrattazzjoni tista', a distanza, b'citazzjoni, tal-parti li taghmel din it-talba, tordna ttwaqqif ta' l-esekuzzjoni tas-sentenza, jekk (a) flimkien mat-talba taghha dik il-parti taghti garanzija tajba ghall-esekuzzjoni tassentenza jekk ma tigix imhassra, maghduda dik il-garanzija, kif imsemmija fl-artikolu 10 ta' l-artikolu 266 u (b) jigi muri, ghassodisfazzjoni tal-Qorti, illi l-esekuzzjoni tas-sentenza aktarx tikkaguna pregudizzju akbar lil dik il-parti milli t-twaqqif ta' lesekuzzjoni tkun tikkaguna lill-parti kuntrarja";

F'dan il-każ saret ić-ċitazzjoni kif imsemmi f'dan issubartikolu, pero` l-garanzija li giet moghtija qed tigi attakkata fittieni eċcezzzjonj tal-konvenut u dan kif ipprovdut fis-sub-inčiż (a);

Is-sub-incizz (b) mhuwiex relevanti ghal din l-eċcezzjoni iżda ghandu relevanza importantissima aktar tard meta wiehed jigi ghallmeritu ta' din il-kawża;

Fl-eċcezzjoni tieghu, il-konvenut jaghmel referenza ghallartikolu 249 tal-Kapitolu 12, pero` I-ligi taghmel referenza ghassubartikolu (10) ta' l-artikolu 266 . Hekk jipprovdi s-subartikolu (10) ta' l-artikolu 266:
"Meta sentenza tkun giet iddikjarata esegwibbli provvizorjament skond dan l-artikolu, l-esekuzzjoni tagћha ghandha titwaqqaf jekk il-parti interessata taghti garanzija tajba ghallesekuzzjoni tas-sentenza malli tghaddi b'gudikat, maghduda, meta l-haga tirreferixxi ghall-hlas ta' flus, garanzija ghall-hlas ta' limgћax, u metal-haga tirreferixxi ghal hwejjeg ohra, garanzija biex taghmel tajjeb ghal kull hsara li tista' tigi kkagunata lilha minhabba t-traskuragni jew htija taghha u biex trodd kull frottijiet li jistghu jittiehdu minnha";

Is-subartikolu (11) ta' 1-istess artikolu 266 jitkellem fuq sufficjenza o meno tal-garanzija li mhijiex il-kwistjoni f'din leccezzjoni preżenti;

Illi ma hemmx kwistjoni li fil-fatt il-garanzija giet prodotta pero', isostni l-konvenut, din kellha ssir skond kif jipprovdi l-istess artikolu 823 flimkien mat-talba. Dan ma sarx u ghalhekk il-garanzija mhijiex adegwata;

F'dan l-istadju din il-Qorti ittendi biex taqbel mat-teżi ta' lattrici li din il-garanzija mhux necessarjament ghandha tinghata flistess hin mać-citazzjoni u dana kif gie deciz dan l-aちћar mill-Qorti ta' l-Appell. Apparti minn dan, jidher li dan huwa każ genwin, ghax kif issostni l-istess attrici hija dejjem ghamlet referenza ghal din listess garanzija sew fić-citazzjoni, sew fid-dikjarazzjoni taghha u tiddikjara li din ma saritx qabel bi svista;

F'dawn ić-cirkostanzi din il-Qorti mhijiex sejra tapplika lligi b'mod tant rigoruż;

Ghal kull buon fini pero', irid jigi rrilevat illi l-garanzija moghtija mhijiex sufficjenti skond kif huwa pprovdut fis-subartikolu (10) ta' l-artikolu 266 u fil-każ illi din il-kawża tigi dečiża favorevolment favur l-attrici fuq il-meritu, hija jkollha l-obbligu fis-sentenza finali li tipprovdi garanzija kif inhu proprju stipulat fis-subartikolu (10) ta' l-artikolu 266 fuq imsemmi u mhux semplicement ghall-ispejjeż ta' dina ić-citazzjoni;

It-tielet ećcezzjoni tal-konvenut tinkwadra ruhha fl-ambitu tassubartikolu (4) ta' l-artikolu 823 liema subartikolu (4) hekk jghid:
"Il-preżentata tać-citazzjoni li jkun fiha t-talba ghat-twaqqif ta' l-esekuzzjoni tas-sentenza attakkata m'ghandhiex tahdem bhala twaqqif ta' l-esekuzzjoni ta' dik is-sentenza kemm-il darba wara rikors f'dak is-sens, il-Qorti ma tordnax ghal raguni tajba dak ittwaqqifta' esekuzzjoni";

Il-konvenut isostni li dan ir-rikors ma sarx u jekk sar ma kienx ir-rikors li qed tikkontempla l-ligi f'dan is-subartikolu;

L-attrici invece taghmel referenza ghar-rikors li kien gie ppreżentat fit-30 ta' Mejju, 1994;

Din il-Qorti tagbel mat-tezi tal-konvenut li l-ligi kellha f'mohha rikors ad hoc biex titwaqqaf l-esekuzzjoni tas-sentenza. Pero' meta wiehed ihares lejn it-talba, ikkontenuta fir-rikors ta' listess attrici fuq imsemmi fejn hija titlob "ghaldaqstant l-esponenti umilment titlob bir-rispett li dina 1-Onorabbli Qorti joghgobha tissospendi l-esekuzzjoni u l-proceduri kollha sussegwenti u relattivi ghall-mandat ta' qbid numru $2132 / 92$ sakemm jigu definittivament ittrattati u decizizi l-proceduri istitiwiti ghas-sospensjoni tas-sentenza fl-ismijiet Mario Said vs Gcorgina Azzopardi u deciża fit-13 ta' Mejju, 1992 u dana taћt kull provvediment ieћor li jidhrilha xieraq li timponi", il-Qorti jidhrilha li minkejja illi jidher li l-gћan principali ta 'dan ir-rikors kien lijiğu sospizi l-passi esekuttivi ucjoe' il-mandat ta' qbid imsemmi, dana jista' jigi facilment interpretat bhala talba ghat-twaqqif ta' l-esekuzzjoni tas-sentenza u ghalhekk il-Qorti qieghda wkoll tichad dina $t$-tielet ećcezzjoni;

Ghandu jigi rripetut illi dana bla ebda mod ma jaffettwa 1meritu tać-citazzjoni preżenti kif mitlub mill-artikolu 823 , subartikolu 2 , sub-inciiż (b) u dana minkejja li l-partijiet diga` ghamlu accenn fit-trattazzjoni u noti rispettivi taghhom ghall-meritu fuq dan il-punt;

Il-kawza pero` ma kinitx ghas-sentenza dwar il-meritu fug liema punt ghandhom jingabu aktar provi;

L-ispejjeż jibqghu rriservati ghall-gudizzju finali.

