## 28 ta' Jannar, 1956.

## Im末allef: <br> Onor. Dr. A. V. Camilleri, B.Litt., LL.D.

John Cutajar versus Amelia Cutajar ot.

## Separazzjoni Persomali - Kura tat-Tfal - Emigrazzjoni

Apparti l-hsieb ta' ordni morali u dak ta' ordni legali, li ghandhom setgha fil-materia sa' kura u kustodja tat-tfal in generali, Il-principju dominanti "in subjecto materia". Ii jiddetermina normalment u generalment il-kwistjonijiet li jinsorgu dwar il-kura tar-tfal. huwa dak tal-aktar utilità $u$ dak tal-aqwa wantagis 4 nteress dal-istess tfal minuri fl-isfond taćcirkustanzi personali u "de facto" li jkunu jïrizululaw mill-provi ral-każ li jrid jiggi riżolut.
Il-parti umanitario ghandha certament l-importanza saghta fir-relazzjoni tal-persuni li jkunu taw il-hajia lill-istess minuri; eppure l-istess ma ghandhiex tipprevali fuq l-interess $\boldsymbol{u}$ vantag̈g dirett zal-istess tfal.
$B^{\prime}$ applikazzioni ta' dawn il-principji, fil-każ preżenn, fein si trattava ta' ragel u mara mizziewgin u mifrudin legalment, u fejn is-lifla minuri taphhom kienet giet bis-sentenza moghtija fil-kawża tas-separazzioni affidata lill-omm, dina, li riedet temigra ghall-Awstralja, siet awtorizzata tiehu maghta f'dak il-pajijz lil dik it-difla minurt kontra l-oppozizzjoni tar-ragel. avvolja b'hekk dan kien ser jigi privar milli ikun jista' jara Iil bintu; billi l-Qorti rriteniet li ficicirkustanzi tal-kat I-fnteress y I-vantagंg tat-fifla mill-punto di wista tal-edukazzioni taghta fisens lat u minn dak tal-uilidd u l-akbar vantage tal-istess tifla, ma Klenx sudieribbli mutament fil-provvediment moghti dwar il-kura ta' dik it-tifla fis-sentenza tas-separazzioni personall.
Il-Qorti;-Rat l-att tace citazzjoni li biha l-attur, premessi d-dikjarazzjonijiet kollha neçessarji u moghtija l-prov-
vedimenti opportuni, peress illi 1 -attur jinsab separat millkonvenuta Amelia Cutajar in forza ta' sentenza moghtija minn din 1-Onorabbli Qorti fil-kawża "Amelia Cutajar vs. John Cutajar", deciiza fit-30 ta' Novembru 1950; u peress illi in forza tal-imsemmija sentenza t-tifla komuni Gioconda Cutajar giet affidata ghall-kura tal-konvenuta; u peress li I-konvenuta bi hsiebha temigra ghall-Awstralja u tiehu maghha l-imsemmija tifla komuni Gioconda Cutajar; u peress illi l-attur, ghall-interess morali u ghall-edukazzjoni talimsemmija minuri, kif ukoll ghat-trobbija tat-tifla, mhux tal-parir li din tmur go pajjiż li mhux purament kattoliku, u kif ukoll, bhala missier it-tifla tieghu, mhix haga umanitarja li jigi privat milli jkun jista' jara l-istess tiffa minuri tieghu Gioconda Cutajar; u peress illi b'digriet moghti millQorti Civili Sekond'Awla, fuq rikors tal-attur, fit-22 ta' Dicembru 1955 (digriet nru. 1927/1955), dik l-istess Qorti, in vista tal-provvediment moghti fuq rikors ta' mart l-attur, fl-interess tal-minuri, candet 1 -istess talba tal-attur li $t$-tifla komuni tigi kollokata fl-Istitut ta' Cini jew f'istitut iehor; u peress illi b'digriet iehor moghti mill-Qorti Civili Sekond' Awla fuq talba tal-konvenuta, fit-22 ta' Dicembru 1955 (digriet nru. 1820/1955), dik l-istess Qorti lagghet it-talba talkonvenuta, fis-sens li giet awtorizzata tiehu maghha l-Awstralja, fejn tixtieq temigra flimkien mal-genituri taghha, ittifla minuri Gioconda Cutajar, u l-Ufficjal inkarikat millPassaporti gie awtorizzat jirrilaxxja ghal dan l-effett iddokumenti neċessarji; prevja d-dikjarazzjoni li mhux fl-interess tat-tifla minuri, ghar-ragunijiet fuq indikati, li tibga' fdata lill-omm, meta dina sejra temigra, u li invece huwa ta' nteress tat-tifla li tibqa' hawn Malta, jew taht il-kura ta missierha, jew f'istitut, skond kif tordna din il-Qorti, sat: kemm din issir maggjorenni; talab li jigu revokati minn dina l-Qorti d-digrieti fuq imsemmija nru. 1907/1955 u 1820/1955, tat-22 ta' Dičembru 1955, moghtija mill-Qortí Civili Sekond'Awla; u li jigi minflok dećíz li t-tifla minuri Gioconda Cutajar tibqa' hawn Malta, affidata jew taht ilkura ta' miscierha, l-attur, jew kollakata f'istitut, skong, kif
tordna s-sentenza ta' din l-Onorabbli Qorti; u li konsegwentement ma ghandux jigi rilaxxjat passaport lill-minuri G:oconda Cutajar. Bl-ispejjeż, kompriżi dawk tal-proċeduri quddiem il-Qorti Civili Sekond'Awla;

## Omissis;

## Ikkunsidrat;

Hlli mill-provi u mid-dokumenti li ghalihom saret riferenza jirrizulta li dina l-Qorti, fit-30 ta' Novembru 1950 , fuq talba tal-konvenuta Amelia Cutajar, iddikjarat il-firda personali bejnha u bejn żewğha, l-attur odjern, ghar-ragunijiet hemm indikati u mhabba kolpi reciproci tal-kontendenti, però f'miżura akbar mill-parti tal-attur tal-lum, konvenut f'dik l-istess kawża, milli fl-imsemmija Amelia Cutajar; u wara li kkundannat biss lil John Cutajar jaghti retta alimentaria lill-martu u bintu, affidat il-kura tat-tifla komuni, ta' età minurj, ji jisimha Gioconda Cutajar, lilfistess ommha; bil-fakoltà li missierha jkun jista' jaraha skond $k$ if hemm dispost f'dik l-istess sentenza. Milli jidher. Amelia Cutajar marret tghix bit-tifla mal-genituri taghha. li kienu qegћedin ;ghinuha, peress li r-retta alimentarja fissata ma kienetx qeghedha sserviha. Fit-22 ta' Dicembru 1955, dina 1-Qorti fil-Gurisdizzjoni Volontarja Taghha. fuq talba tal-istess Amelia Cutajar, laqghet it-talba taghha sabiex tkun awtorizzta tieћu maghha l-Awstralja Iill-bintha, fejn kienet bi hsiebha temigra flimkien mal-genituri taghha (ara digriet ta' dik il-Qorti nru. 1820/1955); u fl-istess jum u sena dik l -istess Qorti, in vista tal-provvediment moghti bid-digriet precedenti, cahdet ir-rikors tal-attur, fejn fih kien talab li t -tifla minuri komuni tigi inveci kollokata fl-Istitut ta' Cini jew f"istitut iehor (ara digriet numru 1907/1955). In konsegwenza ta' dawn il-fattijiet relatati twieldet il-kawża odjerna;

Ikkunsidrat;
Illi l-motivi li fuqhom hija bażata t-talba tar-revoka tażżewg digrieti fuq imsemmija, sabiex it-tifla msemmija tigi mneћhija minn taht il-kura u kustodja ta' ommha, li sejra
temigra, u minflok tigi fdata jew lill-instanti jew lil xi istitut lokali, kif joghgobha tordna din il-Qorti, sakemm tirraġġungi i l-maggjor età, huma tnejn, u ċjoè (1) li fil-fehma tal-instanti mhux suggeribbli, ghall-istess interess morali u ghall-edukazzjoni tal-imsemmija minuri, li l-istess titlaq minn dawn il-Gżejjer sabiex tmur f'pajjiż li mhux purament kattoliku, u (2) li mhix haga umanitarja li l-instanti, missierha, jigi privat milli jkun jista' jara lill-istess bintu, jekk jigi mantenut id-digriet awtorizzanti lill-ommha tefodha magћha 1 Awstralja; liema żewg motivi huma riassunti fil-hames premessa tal-att taċ-citazzjoni u nkorporati fl-istess dikjarazzjoni mitluba;

## Ikkunsidrat;

Illi, apparti 1 -hsieb ta' ordni morali u dak ta' ordni legali, li ghandhom setgha fil-materja ta kurá u kustodja tat-tfal in generali, il-principju dominanti "in subjecta materia", li jiddetermina normalment u generalment il-kwistjonijiet bhal din insorta f'dina l-kawża, huwa dak tal-aktar utilità u dak tal-aqwa vantagg u nteress tal-istess minuri fl-isfond tać-cirkustanzi personali u "de facto" li jkunu jirriżultaw mill-provi tal-każ li jrid jig̀i riżolut;

Fil-kamp li fuqu qeghedin nitkelmu, ghalikemm il-parti umanitarja ghandha certament l-importanza taghha fir-relazzjoni tal-persuni li jkunu taw il-hajia lill-istess minuri, eppure l-istess ma ghandhiex tipprevali fuq 1 -interess $u$ vantagg dirett tal-istess tfal; bhal ma ghandhiex ikollha filhajija ia' kulljum - kif lesperjenza tghallem - prevalenza l-affezzjoni jew l-attakkament lejn persuna, anki jekk deatat minn natura, fuq id-dover impost mir-rağuni fl-azzjonijiet tal-bniedem tant bhala membru tal-familja, kemm bhala membru tal-kommunità li lilha jkun jappartjeni. Meta lgћajn tar-raguni, f'xelta tal-azzjoni li bniedem ikun irid ta' bilfors jagћżel li jaghmel, turi dover, impellenti versu ċaria linea ta' kondotta, ghalkemm dik l-ghażla tkun timporta azzjoni drasjika fil-kamp umanitarju, eppure dik ilfyuxija ma tkunx hlief apparentement taifi; in kwantokk lančii tal-mo末た id-dover, li jeleva 1-bniedem, u mhux ibax-
xieh, ikun ghaleb kwalunkwe konsiderazzjoni of ra li di fronti g方alieh (dover) tkun anqas tajba u ąnqas dinjituża;

## Ikkunsidrat;

Illi, fil-kaź in diżamina, jinghad li di fronti ghat-tifla in $\mathrm{kwistjoni} l-k o n t e n d e n t i$ jinsabu fuq livell ugwali ghal dak li jirrigwarda parentela u drittijiet tal-persuna li bihom huma rivestiti; b'dana però, li fil-kawża tal-firda 1 -affidament tattifla in kwistjoni gie moghti minn dina l-Qorti, skond issavju gudizzju taghha, lill-omm. Dina l-istess tifla, kwindi, almenu mill-annu 1950, ghexet permanentement dejjem ma' ommha, u fl-ambjent u atmosfera fejn l-istess ommha, wara 1-kawża ta' separazzjoni personali, ipprexeljiet, bla ma jidher li kien hemm kontestazzjoni jew oppożizzjoni mill-instanti. Minn dan jitnissel li, in kwantu ghal dak li hija edukazzjoni fis-sens lat tal-kelma, li tikkomprendi tant dik morali kemm ukoll dik religjjuża, nonkè ukoll soćjali, sa ma qamet il-kwistioni odjerna l-instanti ma sab xi jghid xein dwar il-prossimità intima tal-konvenuta ma bintha, kif ukoll man-nies tal-familja ta' l-istess omm. Il-fatt li l-Awstralia. fein trid tiehu maghha l-bintha l-konvenuta, huwa paijiż mhux purament kattoliku, ma huwiex fid-dawl talhsieb taż-żmienijiet moderni, rağunị biżżejjed valida biex tissepara lit-tifla minn ommha a mill-atmosfera fejn ghexet wara 1 -firda personali; l-ghaliex fi kwalunkwe pajiiż, jekk ma jkunx pajjiz prettament kommunista jew ateu, jinsabu nies ta' hafna denominazzjonijiet religjużi, u kullhadd jipprattika dik ir-religion li jidhirlu l-ahjar ghalieh; u kif ommha telletgha fir-religjon kattolika appostolika rumana hawn f'dawn il-Gżejjer, ma jidherx mill-provi li hemm xi indizju ta' provi li hija mhix sejra thompli taghtiha dik l-edukazzioni religjuża u morali, jew l-istess konvenuta sejra hiia personalment taqleb ghal xi denominazzjoni religjjuza ohra;

Illi kwindi, ghal dak li jirrigwarda 1 -interess tat-tiffa milpunto di vista tal-edukazzjoni tagh ha fis-sens lat tal-kelma. ma iidtherx li dan jissuğ̇erixxi ebda mutaruent fil-kustodja jew kuta tat-tifla msemutolja',

Illi ghal dak li jirrigwarda l-edukazzjoni proprjá, jèw skolastika, jinghad li anki fl-Awstralja hemm skejjel diretti minn komthunltajiet religjużi kattoliç ghal kwalünkwè cetu ta' riles. Huwa notorju li hafna tfal gew mibughta f'dak il-pajjiż sabiex jiğu edukati u hall jakklinhatizzaw rünhiom minn čkunithom f'ambjetit kbir, ladarba ćckunija ta' dáwín il-Gżéjjer sfortunatament ma tistax tăghtihom dawk l-okkàzjonijiet ta' xoghol u żvilupp li ambjenti akbar jistghu jaghituhom; u kwindi anki l-vantagg u nteress tat-tifa jkun moqdi aktar jekk hija tibqa' ma' omitilia li sejra tmur hemm;

Illi kwalunkwe tentattiv li sar mill-attur biex itabbgha 1 -karattru morali tal-konvenuta hüwa bl-abbutidanza newtralixźat minn xhieda ohra; bHal tráa hutha l-kapjillín tal: post u qassisin ohra. Jinghad ukoll illi l-attur athmetta illi huwa jkun il-gurnata kollha barra ghax-xoghol; u missieru u zitu: Ii joqghodu mieghu, huma nies kbar fletă; barra minn dan; iz-zija tal-attur fi żmien imghoddi kienet rikoverata fl-Isptar tal-Mard tal-Mohh, dak li jirrendi mhux suggeribbli li thalli fidejha tifla ta' sitt snin u nofs;

Illi, ladarba l-akbar utilità u l-akbar vantaǵg tat-tifla, mill-punti di vista msemmija, juri li d-digrieti tal-Qorti, li gew attakkati, ghandhom ikunu mantenuti, dorninu jidher li kwalunkwe riflessjoni ohra li tista' ssir hija ozjuza; imma dina l-Qorti, però, thoss li b'dana kollu ghandha taghmel riflessjoni ohra; anki jekk forsi mhix assolutament neċessarja ghar-regolament tal-kawża mill-punto di tista legall; imma li hija, fil-ћsieb taghha, mehtiega u imperattivament nećessarja ghal dak li jirrigwarda l-giustizzja sostanzjali talistéss kawża. Infatti, l-attur qieghed jilmenta illi; jekk iddigrieti tal-Qorti attakkati jkunu manténüti, hüwa ma jkunx jista' jara lill-bintu aktar, jew almenu jiği privat minhhiä. Dana l-fatt; minnu migjifb il-quddiem; huwa inkontrastabbli, u ína jistax jig̀i negat li dina l-Qdrti thooss vivathent li huwá hága tā' twéegieh il-qalb kbit ghal finissilet li jinstab f'dind l-kondizzjoni ta' fatt; imma mill-baillda l-bfiraj; jekk 1d-digrieti msemmija jigu revokati, sofferenza f'miżura ák baf tkưn viżitata fuq il-konvenuta, li hija omm it-tifla, li żammitha
deijem magћha, Ii ghexet maghha wehedha bhala genitrici dawn l-ahhar hames snin, li kkoltivatha u li batiet biha, u li ratha bil-minuti tiżviluppa u tikber. Jinghad li, anki jekk ma ridux nikkoncedu li l-miżura ta' sofferenza tal-omm tkun akbar b'decizizoni avversa milli l-grad ta' sofferenza tal-missier fl-istess ipotesi, nikkonċedu almenu li ż-żewg kontendenti, skond id-diversi ipotesijiet, sejrin it-tnejn isofru ugwalment. F'dina 1 -kontingenza huwa ta' min jikkunsidra illi, fl-ipotesi li l-konvenuta jkollha decizizoni favorevoli, it-tifla tibqa' maghha u tibqa' titrabba fl-istess atmosfera li ghexet fiha dawn l-aћhar hames snin, mentri fl-ipotesi kuntrarja l-istess tifla jkollha ssofri mutament u kambjament repentin, u jekk l-attur ma jkunx, mhabba x-xoghol tieghu, jista’ jżommba, l-istess Gioconda Cutajar ikollha tigi, kif g e suggerit. kollokata f'xi istitut, b'mod li b'hekk tigi ssofri mnux biss il-privazzioni ta' ommha, imma ankı dik ta' misserha, u tikber forsi bil-piena u dizillużjoni li hafna drabi thal minuri f-istess kondizzjoni jhossu li trabbew bla dar ("without a home") imtabba l-inkomprensjoni tal-genituri taghom. Barra minn dan, tigil agggunta mal-gंenituri persuna chra offerenti, li thun assolutament innocenti, qabel żmiena. hi htif ta cirkustanzi li jkunu dovuti ghal dawk 1 istess persuni li n-natura trid li jhobbuha anki b'sakrificcju :a' hainthom:

Illi sa certu pont huwa wkoll interess tat-tiffa li ma tkunx privata mill-affezzjoni taż-żewg genituri taghha, la darba ghandha tkun, mhabba écirkustanzi, privata minn dik ta' wiehed jew wahda minnhom, li hija ma ssofrix tweggieh ta' qalb qabel żmienha;

Ifli kwalunkwe domanda ofra subordinata hija dipenlenti mid-deciżioni tal-kwistjoni prinćipali; $u$ dinı l-Qorti ma ghandhiex ghialfejn tidhol;

Illi minn dan li ntqal fuq dina l-Qorti hija tal-fehma soda li, tant fl-interess kemm fil-vantagg tat-tifla in kwistioni, kif ukoll gfar-ragunijiet fuq esposti, id-digrieti attakkati ghandhom ikunu mantenuti;

Ghalhekk;

## Taqta' u tiddečidi billi tičhad it-talba principali u dik

 konsegwenzjali;L-ispejjez jithallsu kollha mill-attur.

