## 16 ta' Jannar, 1956

## Imhallef:

## Onor. Dr. J. Caruana Colombo, B.Litt., LL.D.

Maria Micaltef et. versus Avukat Dr. Alfredo Mercieca ne.

## Legat - "Conditio" - "Modus"

Il-suristi hellho fïrihonosva illi d-distinzioni bej" "comditio" u "modus" hi ta' importanza hbira. /I-"modus" mhens fax'olira hilief obligazzjoni
 gratifihata; minghajr dan il-"modus". din !-ohligutzioni jew kuntratt ihun perfettament gratuwilu, $u$ jsir liberalità. mentri l-"modus" inaqqas il-beneficiju tal-persuna graifihata u jirrendi l-kuntratl imperfettament omeruz: u ghalhekk il'tmodus' huwa koncepibhli biss fid-donazzjonijiat u fil-fibberalitajiet testamentarji, jew almenu fdawk il-kuntratti li. ghalkemm apparentemett forrispettivi, jikhomjenu perè taflita ta liheralità. u fil-limiti ta' din il-liberalitít l-att hu kapaci li jkun sottopost gital piz. shal "onus", jigifieri ghal "mudus".
II-"modus" jiddiferitai mill-"conditio" (1) ghalies il-"conditio' quit ma xhandha effikacja keerciltiva, innm merament effell sospensiv jew rizoIutfiv, wagt flli t-"modus" jipproduci effett Roercirtiv, u mhux sospensiv; (2) ghaliex. jekh il-kondiazjoni hija impossibbli jew illecita, "vitiafur et vitiat". filmaqt illi, jekk il-"modo" hu impossibbli jew illecilu, ikun null fī stess, inma ma jaxsoğgetfax ghal nullità il-liberalità li ghaliha jacciedi, "vitiafur tantum".
lekk, mbaghad, ikun hemm dubju jekk l-intenzjoni rad-disponenti kienetx dik ${ }^{i}$ japponi "condizione" jew "modo", gtiandu jigi prezunt il-"modo". u mhax il'"kondizzioni". U gie ritenut illi prelegat imfolli b'rimunerazzjoni ta' servigi ga prestati puill-legatarju, li kellu jibqa' jippresta dawk is-servigi lit-testatur sal-mewt, ghandu jigi ritertut bhala modali a konsewwibhli minnu, ghalkemm ma jkunx haqa' jippresta dawk is-
servigi sal-mewt tat-testatur, jekk il-kontinwazzjoni tas-servigi tkun saret impossibbli minhabba fatt indipendenti mill-volontà tal-legatariu. Fid-dispozizzjonijiet modali hija ammessa largament kwalunkwe raguni ta' skuia, fis-sens illi, jekk il-gratifikat ma jadempix il-"modus" ghal xi raguni tajba, li ma siddimostrax dolo jew kolpa, l-istess gratifikat ma piddekadix mill-liberalito.
Il-Qorti;-Rat l-att tać-citazzjoni li bih l-attrici filkwalità taghha fuq imsemmija, wara li tippremetti illi Rosa Farrugia, li mietet fis-17 ta' Frar, 1953, bit-testment taghha maghmul fl-atti tan-Nutar Victor Bisazza tat-30 ta' Dicembru 1946 (dok. A) halliet bhala legat lill-attrici Maria Micallef is-somma ta’ $£ 200$ bhala rimunerazzjoni talli laqetha f'darha, u tas-servizzi, kuri u assistenzi li kienet ilha tipprestalha minn hames snin qabel, bl-obligu li tibqa' tipprestalha s-servigi u l-kuri taghha sal-mewt; u illi l-attrici talbet lill-konvenut nomine biex ihallasha dan il-legat, izda dana, b'ittra uffiçjali tas-17 ta' Settembru, 1953, infurmaha formalment illi ma kienx bil-hsieb li jhallas dan il-legat, peress illi huwa deherlu li l -attricii mhix intitolata ghallistess legat; titlob illi, premessa kull dikjarazzjoni neccessarja u mehud kull provvediment opportun, il-konvenut nomine jigi minn dina 1 -Qorti kundannat ihallas lill-attrici ssomma ta' $£ 200$ lilha mhollija bhala legat minn Rosa Farrugia bit-testment fuq imsemmi. Bla pregudizzju ghall-konsegwiment ta' legati ohira mћollija lill-attrici mill-istess testatricic, u bla pregudizzju ghal kwalunkwe dritt iehor spettanti lill-attricí. Bl-ispejjeż kontra l-konvenut nomine, li g̀ie mharrek biex jidher ghas-subizzjoni;

Omissis:
Ikkunsidrat;
Illi b'testment fl-atti tan-Nutar Victor Bisazza tat-30 ta' Diċembru, 1946, Rosa Farrugia halliet b'legat lill-attriči s-somma ta' £200, b'aǵġunta ghal dak li kienet hallietilha b'testment iehor taghha fl-atti tan-Nutar Giorgio Pace tat12 ta' Dicembru, 1945, u dan sabiex tirrimuneraha talli laqgћetha f'darha, u tas-servig̀i, kuri u assistenzi li kienet ilha tipprestalha minn $\hbar a m e s$ snin qabel dak iż-żmien; u bl-obligu, però li tibqa' tipprestalha sa dak inhar
tal-mewt tagha. [irriżulta mix-xhieda ta' l-attrici u minn dak li gie rilevat fin-nota tal-konvenut tat-12 ta' Ottubru, 1954, illi meta, fil-bidu ta' l-aћhar gwerra, waqghetilha ddar, l-imsemmija Rosa Farrugia giet rikoverata fl-ospizju tax-x juћ, li kien allura gie anness mal-Klapp Hospital; imma in segwitu, f'Dicembru 1941, l-attrici rikoveratha fdarha, fejn zammitha sa Dicembru, 1949. Rosa Farrugia mictet fl-età ta' 89 sena fis-17 ta' Frar, 1953, fl-Isptar ta' San Vincenz de Paola, fein l-attricii kienet baghtitha, kif xehdet, fuq talba taghha stess u fuq rakkomandazzjoni tattabib Dr Edgar Ellul. Wara l-mewt ta' Rosa Farrugia, lattriči talbet lill-konvenut, bhala eżekutur testementarju taghha, biex ihallasha 1 -imsemmi legat, imma 1 -konvenut infurmaha li huwa ma kienx bil-fisieb li jhallsu, ghaliex huwa kien jidhirlu illi l-attrici ma kienetx intitolata ghall-istess legat, billi, kif ećcepixxa f'din il-kawża, u esprima ahjar fiddikjarazzjoni, dak il-legat gie mholli lilha bl-obligu li tkompli tippresta s-servigi taghha sal-gurnata tal-mewt taddisponenti Rosa Farrugia, imma dawk il-prestazzjonijiet gew diskontinwati fid-19 ta' Dicembru, 1949, bir-rikoveru ta' Rosa Farrugia fl-Isptar fuq imsemmi, fein dina baqghet sakemm mietet fis-17 ta' Frar, 1953, u ghalhekk il-kondizzjoni addjetta ghal-legat giet nieqsa u l-legat gie tacitament revokat, ossija tilef kwalunkwe effikaça u validità;

Ikkunsidrat;
Illi bażi ta' l-oppożizzjoni tal-konvenut ghat-talba ta' 1-attrici hi l-allegazzjoni tieghu li n-natura guridika tad-dispożizzjoni fuq imsemmija fit-testment ta' Rosa Farrugia hi kondizzjonali, u mhux modali; jigifieri illi l-legat gie mit-testatrici mholli lill-attrici "sub conditione", u mhux "sub modo". Il-guristi kollha jirrikonoxxu illi d-distinzjoni bejn "conditio" u "modus" hi ta' importanza kbira. Dina 1-Qorti (sedenti 1-Onor. Imhallef Dr. Alb. V. Camilleri), fis-sentenza taghiha tad-19 ta' Gunju, 1951, fil-kawża flismijiet "Debono vs. Borg" (Kollez. Vol. XXXV-II-443), kellha okkażjoni turi d-differenza markata bein "la condizione" u "il modo", kif ukoll ir-regoli li l-interpreti ddettaw sabiex jiddeterminaw jekk disposizzjoni hijiex modali
jew kondizzjonali. Dina 1-Qorti, kif presjeduta, taqbel ghal kollox ma' dawk il-principji żvolti fl-imsemmija sentenza, u ghalhekk, minghajr ma tirripetihom, taghmel riferenza ghalihom. Iżżid biss tghid, jekk hemm bżonn, u kif jidhrilha b'aktar semplicità, x'inhu l-"modus" u x'inhuma d-differenzi bejnu u ! !-"conditio";

I1-"modus" mhux hag'ohra hlief obligazzjoni aćcessorja ghal kuntratt ta' indoli gratuwita, li tig̀i mposta lill-persuna gratifikata. Minghajr dan-il-"modus", din l-obligazzjoni, il-kuntratt ikun perfettament gratuwitu, u jsir liberalità. II-"modus" inaqqas il-benefićcju tal-persuna gratifikata $u$ jirrendi $I$-kuntratt imperfettament oneruz. Ghalhekk If-"modus" hu koncepibbli biss fid-donazzjonijiet u filliberalitajiet testamentarji, jew almenu f'dawk il-kuntratti li, ghalkemm apparentement korrispettivi, jikkontjenu peró tahlita ta' liberalità, u fil-limiti ta' din il-liberalità l-att hu kapaci li jkun sottopost ghal piz, ghal "onus", jigifieri ghal "modus";

Il-"modus" jiddifferixxi mill-"conditio" (1) ghaliex "la condizione" qatt ma ghandha effikacja koerćittiza imma inerament effett sospensiv jew rizoluttiv, waqt illi "il modo" jipproduci effett koercittiv, u mhux sospensiv. Il-persuna gratifikata takkwista mill-ewwel il-proprjetà mhollija lilha, $u$ dan minghajr ma toqghod tistenna l-adempiment tal"modus", imma hija tkun tista' tiği mġeghlha teżegwixxi l-"morius" jekk tkun aćcettata l-liberalità; (2) ghaliex, jekk "la conaizione" hi impossibbli jew illecita, "vitiatur et vitiat", filwaqt illi, jekk "il modo" hu mpossibbli jew illecitu, ikun null fih stess, imma ma jassoggettax ghal nullità 1liberalità li ghaliha jaćcedi, "vitiatur tantum";

Illi, wara dan it-tifsir, dina 1-Qorti hija tal-fehma li ddispożizzjoni fil-kwistjoni hi ta' natura modali. Tabilhaqq (a) 1 -imsemmja dispożizzjoni timponi bl-iżjed mod čar piż fuq l-attrici fl-interess esklużiv tad-disponenti; u skond iddottrina citata fl-imsemmija sentenza, sabiex dispozizzzioni tkun tista' tinghad li hija ta' karattru modali, hu rikjest illi l-"onus" impost lil xi parti ma jkunx jirrigwarda l-interess proprju tal-persuna gratifikata, iżda, dak tal-persuna li
tkun imponiet dak l-"onus"; (b) in-natura ta' l-istess "onus" impost f'dik id-dispożizzjoni ma taċċenna bl-ebda mod ghal xi event futur u inċert, li, kif intqal, irid ikun il-każ ta' dispożizzjoni kondizzjonali li minnha tkan tiddependi 1 istess kondizzjoni; (c) it-testatrici adoperat il-kliem "bloblıgu", u mhux ıl-kliem "bil-kondizzjoni", li setghet, u verosimilment kienet żgur tadopera, kieku riedet tirrendi dik id-dıspozizzjoni kondizzjonali;

Wara kollox, it-testatrici halliet dak il-legat lill-attrici "sabiex tirrimuneraha talli......"; u ghalhekk dik id-dispozizz joni hi ta' legat rimuneratorju, li ma jimpedix l-akkwist da parti tal-legatarju mal-mewt tad-disponenti, u li kien intiz biex jirretribwixxi lill-gratifikata, l-attrici, g $\ddagger$ as-servigi li allura kienet ga tat u kienet ghadha taghti lil Rosa Farrugia, barra ghal dawk li kellha taghti 'l quddiem sal-mewt ta' din ta' l-ahhar;

Il-konvenut jissottometti illı l-oneri mpost bid-dispozizzjoni msemmija hu ta' natura tali li necessarjament kellu jigi eżegwit matul il-hajja tat-testatricij, jew qabel ma llegatarja, l-attrici, tkun ikkonsegwiet il-legat, u ghalhekk, billi l-attrici ma setghetx tikkonsegwixxi i-legat qabel 1 adempiment tal-fatt ordnat mit-testatrići, id-dispożizzioni ghandha titqies maghmula "sub conditione". Imma, kif jinsab ukoll rilevat fl-imsemmija sentenza, ghalkemm hu minnu li l-haga legata "sub modo" ma kienetx tkun giet lilllegatarju hlief meta huwa jkun adempixxa jew assigura l-volontà tat-testatur, jibqa' dejjem illi d-differenza bejn il"modus" u l-"conditio" tirrisjedi fil-fatt precipwu li fil"modus" ma jigix sospiż l-effett tal-legat kif jiğri dwar ilkondizzjoni, li tissospendi l-eżistenza u l-eżekuzzjoni taddispożizzjoni. Fi kliem iehor, il-"modus" hu aggiunta lil xi dispożizzjoni testamentarja li tkun timporta, di fronti ghallpartijiet jew ghal xi wahda minnhom, xi obligu li jimmodifika d-dispożizzjoni; iżda din il-kondizzjoni riżoluttiva tacita ma ghandhiex l-effett tal-kondizzjoni riżoluttiva espressa;

Anzi l-konvenut imur aktar il-quddiem, u jissottometti illi l-attrici lanqas ma tista' tippretendi parti mill-legat pro-
porzjonata ghall-entita' tas-servigi ga' prestati; ghaliex hu principju li 1 -kondizzjoni hija indiviżibbli u l-adempiment parzjali taghha mhux sufficjenti biex jaghti l-ezistenza lilllegat, langas parzjalment. Imma dina s-sottomissjoni taghti l-agju li jigi osservat illi t-testatrici halliet lill-attricic l-legat fuq imsemmi "bhala żieda" ghal dak li hija ga kienet hallietilha bit-testment l-iehor tagh ha imsemmi, dak fi-atti tanNutar Giorgio Pace tat-12 ta' Dicembru 1945, fejn hija ddikjarat illi dak li kienet halliet u tat lill-attrici, kienet fallietulha u taghtulha in kumpens tal-prestazzjonijiet u assistenzi lilha moghtija u li ghadha tipprestalha, u viex tirrimuneraha talli laqghetha f'darha, u tas-servigi, kuri u assistenzi li "ilha tipprestalha". Dana jgib gfall-konsegwenza li t-testatrici $\ddagger$ asset illi ma kienetx irrimunerat biżżejjed lill-attrici fit-testment taghha ta' qabel, u bil-legat fuq imsemmi riedet in parti r-rimunerazzjoni li kienet ga' tatha $u$ in parti stabbiliet ir-rimunerazzjoni ghas-servigi li mponietilha lobligu li tipprestalha sal-mewt tagh ha. Gfalhekk ma jidherx li hemm xi dubju dwar dik id-dispozizzjoni hijex modali jew kondizzjonali;

Del resto, hu biżżejjed magћruf illi, meta jibqa' dubju jekk l-intenzjoni tad-disponenti kienetx dik li tapponi ghallatt "condizione" jew "modo", ghandu jig̀i preżunt il"modo", u mhux "la condizione" (Pacifici Mazzoni, Istituz. Vol. VI, 395; Giorgi, Obbligaz. Vol. IV, 389; Vol. XVIII-II106; XXXII-I-272; XXXIII-II-97; XXXV-II-443);

Illi jigi wkoll osservat li, fi kwalunkwe każ, l-attrici i ma naqsetx mill-obligu li gie lilha mpost mit-testatrici. Hija kompliet tippresta f'darha s-servigii ui-kuri mehtiega lil Rosa Farrugia anki wara t-testment ga msemmi rat30 ta' Dićembu. 1946, jiğifieri sad-19 ta' Dćembru 19.49, meta ma żammithiex aktar magћha ghaliex, kif jirriżulta soddisfacentement mill-provi, kienet l-istess testatriči li riedet tmur I-isptar fuq imsemmi, kif ukoll it-tabib kuranti taghba rrakkomanda dak it-trasferiment ghall-ahjar kura taghha. U dan hu evidenti. Jirriżulta illi l-attrici kienet prezenti meta Rosa Farrugia ghamlet dak it-testment, u ghalhekk kienet taf bl-imsemmija dispożizzjoni u bl-obligu
mpost lilha; konsegwentement hu wisq naturali illi, kieku ma kienx hemm dik ir-rikjesta ta' Rosa Farrugia u dik irrakkomandazzjoni tat-tabib Dr Ellul, l-attrici ma kienetx tibghat l-isptar lit-testatrici li allura ga kellha 86 sena, biex gurnata l-interessati jghidulha illi ma kienetx intitolata ghaII-legat ghaliex ma kienetx ottemperat ghal kollox ghallobligu mpost lilha mit-testatricí;

Dik ir-rikjesta tat-testatrici kienet virtwalment revoka tal-obligu mpost minnha; ghaliex in-nuqqas ta' tkomplija tasservigi kien dovut ghall-fatt tal-istess testatrici u ndipendenti mill-volonta' ta' 1-attrici. Appuntu f'każ identiku bhal dan, gie ritenut illi prelegat imholli b'rimunerazzioni u kumpens ta' servigi, kuri u assistenzi ga prestati mill-legatarju, li kellu jibqa' jippresta s-servigi sal-mewt tat-testaturi, ghandu jigi ritenut bhala modali u konsegwibbli minnu, ghalkemm ma baqghax jippresta dawk is-servig: sal-mewt tat-testaturi, billi l-kontinwazzjoni saret impossibbli minhabba fatt indipendenti mill-volonta tal-prelegatarju (Vol. XVIII- II-137);

Ir-rakkomandazzjoni, mbghad, tat-tabib kuranti kienet incitament biex l-attrici teżegwixxi aktar fedelment dak l-obligu, li bih hija kellha tara u tiehu hisieb li Rosa Earrugia tibqa" tigi kurata u servuta sewwa sa meta tmut; liema kuri u servigi t-tabib uriha illi kienu jkun ahjar ftisptar milli fodarha; b'mod illi hija ma kienetx tkun qeghdha tuniforma ruhha sewwa ghall-obligu mpost lilha kieku żammet f'darha lil Rosa Farrugia, apparti illi kienet tkun qeghda tinur kontra l-volontà tal-istess testatrici. Barra minn dan, jirriżulta illi l-attrici baqghet tmur tara lit-testatrici fi-isptar imsemmi ta' spiss u regolarment sakemm mietet, u kull darba kienet tefdilha xi affarijiet, u kwindi kienet tikkonstata "de visu" illi Rosa Farrugia kienet qieghda tigi servuta u kurata sewwa. Dawn il-viziti, filhisieb ta' dina l-Qorti, kienu jikkostitwixxu wkoll is-servi弓ji li hija kellha tirrendi. Ma jirriżultax illi Rosa Farrugia qait ilmentat illi kienet f'dak l-isptar, jew illi kienet qeghda tigi mibghuta hemm kontra l-volontà taghtha. Fil-fatt hija ma rrevokatx lill-attrici l-legat li kienet hallietilha, u ghal-
hekk uriet illi hija kienet riedet li jibqa' jsehn;
Il-konvenut hawn jobbjetta u jghid, fil-waqt illi jiccita s-sentenza ta' dina 1-Qorti tad-19 ta' Lulju, 1884, fil-kawża "Ciancio vs. Matrenza" (Vol. X, 539), illi fid-dispożizzjonijiet kondizzjonali d-dekadenza tallegatarja mill-gratifikazzjoni f'kaz ta' inadempiment hi insita fil-legat stess, u ghalhekk ebda neciessità ma kellha t-testatrici li tirrevoka espressament id-dispozizzjoni fuq imsemmija biex tirregolarizza d-dispozizzjoni tagtha di fronti ghall-impediment sopraggunt li semmi l-attrici. Imma, kif irriteniet dina 1 Qorti fit-30 ta' Awissu 1947, fil-kawża A-ismijiet "Agius vs. Cachia" (Vol, XXXILI-II-97), gie dejjem ritenut fid-dottrina illi, jekk fil-kuntratti sinallagmatici jista' jkun hemm it-kondizzjoni rizoluttiva tacita, fit-testmenti, ghaliex unildterali, dik id-dekadenza mhix ta' natura ta' dawk l-attijiet. Wara kollox, l-atteggjament ta' Rosa Farrugia fl-isptar ga msemmi, fejn, kif jirriżulta, kienet tilqa' bil-hegga lill-attric̀i, tghannaqha maghha, u tghidilha illi liha biss kellha, ghaliex hija biss kienet tmur taraha, juri illi hija ma tantċ riedet, anzi illi hija ma riedetx, tirrevoka d-dispożizzioni fuq imsemmija li halliet favur l-attrici;

Jizdied jinghad illi fid-dispozzizzjonijiet modali hi ammessa largament kwalunkwe raguni ta' skuża, fis-sens li, jekk il-gratifikat ma jadempix il-"modus" ghal xi rağuni tajba, li ma tiddimostrax dolo jew kolpa, l-istess gratifikat ma jiddekadix mill-liberalità (Vol. XXXIII-II-97). U r-raģuni addotta mill-attrici, jigifieri ghaliex hija ma komplietx isservi u tikkura f'darha lil Rosa Farrugia, mhux biss ma tirrizultax illi kienet skuża, imma tirriżulta li kienet ġustifikata, kif inghad, bla ebda dolo jew kolpa minn naћa tagћha;

Ghal dawn ir-raġunijiet;
Tiddeciedi adeżivament ghat-talba tal-attrici; imma ninhabba ćcèrkustanzi tal-każ tordna illi l-ispejjeż jibgghu bejn il-partijiet minghajr taxxa, bid-dritt tar-Registru a kariku tal-konvenut nomine.

