## 22 ta' Dicembru, 1948. Im末allin:

Is-方.'.O. Sir G. Borg, Kt., M.B.E., LL.D., President. L-Onor. Prof. Dr. E. Ganado, LL.D. L.Onor. Dr. L.A. Camilleri, LL.D.

Paulo Borg cersiss Neg. Francis Grech et.
Danni - Frolpa - Riżerva fici-cicazzjoni Preskrizzjoni - Interruzzjoni - Sosponsjoni -

Sentenza - Art. 2258 tal-Kodici Civili.
Il-prexkrizzjoni ta' l-azzjuni whal dommi derivanti minn fatt illecitu, jeto htija akwiljana, hija dik ta' sentein; uhall-kas mhix applikabili l-preskrizyigni tu' hames smin li higa applikabili fil-kaì ta' danni dericanti minn liuntratt jew liwasi-liuntratt. Ir-rièrva li ssir fic-cïtazzioni hia bizeijied biex tinterrumpi l-pres-
kirizzjuni; imma lin-notifika taci-eitazzjoni tibla tghaddi mill-jdiul iL-preskrizzjuni, u dik ir-riserva ma tibqax veljanti aakemm iddum. pendenti l-kuiza, ghax allura jkun hemm sospensjoni, w mhux interruszjoni, tal-preskrizzjoni, u l-kawżi tas-sospensioni huma tassativament stabbiliti millligi, u fosthom ma hemmax dik ta' rizersa. simili.
Ir-rizerva li ssir f'sentenza ssir "si et quatenus", jï̀ifieri illi min saret dik ir-riEerva facur tieghu jhun ofied ghandu l-azzjoni ${ }^{4}$ din ma thunx perenta shond il-ligi; ghaxe ir-riserva ma ygibe irrivivixxenza ta' $l$-azzjoni $l_{i}$ tkull jiet estinta.
Il-Qorti - Rat ić-citazzjoni ta' l-attur quddiem il-Qorti tal-Kummerci tal-Maestà Tieghu, fejn ippremetta li b'sentenza moghtija minn dik Il-Qorti fis-16 ta ${ }^{\text {a }}$ Novembru 1944, filkawża "I'aolo Borg vs. Francis Grech et.", konfermata millQorti ta' 1-Appell fis-16 ta' Frar 1945, gie ritenut illi huwa ma giex ammess bhala membru tal-Leather Pool htija tal-konvenuti; u illi b'daqshekk huwa gie sofra danni konsistenti "inter alia" fit-telf ta' 1 -imghax fuq is-somma tal-profitti li l-lum gew assenjati, mid-data li kienu dovuti sal-ğurnata tal-likwidazzjoni taghhom li saret fis-27 ta' Lulju 1946, salvi danni ohra li jigu pruvati ma' tul it-trattazzjoni tal-kawza; u talab li, wara li jsiru d-dikjarazzjonijiet u l-provvedimenti mehtieğa, jiğu likwidati d-danni fuq imsemnija, jekk ikun hemm bżonn permezz ta' periti li jigu nominati minn dik il-Qorti, u kundannati 1 -istess konvenuti jhallsuh l-ammont li hekk favur tieghu jiġi likwidat. Bl-ispejjeż u bl-imghax kummerçjali fuq is-somna li tkun likwidata;

Omissis;
Rat is-sentenza moghtija mill-Qorti tal-Kummerc talMaestà Tieghu tal-15 ta' Gunju 1948, fejn cåћdet l-ećcezzjoni tal-preskrizzjoni bl-ispejjeż kontra 1 -konvenut, u ordnat li lkawża titkompla; wara li đkunsidrat;

Illi fuq l-eċcezzjoni tal-preskrizzjoni l-konvenuti ma specifikawx b'liema preskrizzjoni jippretendu li l-azzjoni giet preskritta; iżda bhala regola l-preskrizzjoni hija dik ta' hames suin skond l-art. 2261 (f) tal-Kodici Civili; ghax il-preskrizzjoni ta' sentejṇ imsemmija fl-art. 2259 ta' 1 -istess Kodici itirrigwarda d-danni mnisslin minn reat 'ex delicto'". Skond 1 -
art. 2233 tal-Kodicii Civili, "il-preskrizzjoni tinkiser b'kull att gudizzjarju preżentat $\mathbb{f}$-isem tas-sid jew tal-kreditur, notifkat till-parti li kontra tagtha wiehed irid ma jtallix timxi lpreskrizzjoni, u li minnu jkun jidher bić-ċar jlli s-sid jew ilkreditur bi tisiebhom iżommu l-jedd tagthom'";

Illi mis-sentenzi fuq imsemmija jirriżulta illi l-esklużjoni ta' l-attur mill-Pool saret f'Marzu 1943, u ghalhekk id-danni tnisslu minn dak in-nhar 'il hawn. B'citazzjoni nru. 115 las-6 ta' Mejju 1943 quaddiem dik il-Qorti l-attur harrek lillkonvenuti ghan-nom tagћhom proprju u bhala rappreżentanti ta' l-assoćjazzjoni, jew Pool, tal-glud, u talab il-kundanna taghhom biex jikkunsinnawlu 1-kwantita ta' gild li jmissu jew il-profitti li jmissu, salva l-azzjoni gћad-danni, u bl-imghax kummercjali; illi b'sentenza ta' dik il-Qorti tas- 16 ta' Novembru 1944 il-konvenuti gew liberati mill-osservanza tal-ğudizzju in kwantu kienu mtharkin bhala rappreżentanti talPool jew assocjjazzjoni, a gie dikjarat li l-attur kellu dritt jiehu minn ghand il-Leather l'ool kwantiti ta' glud u materjal iehor tu' skrapan, u kkundannat il-konvenuti ghan-nom taghhom proprju gћall-ispeijez, u ddikjarathom responsabili ghaddanni;

Nili b'sentenza tas-16 ta' Frar 1945 il-Qorti ta' 1-Appell irrevokat is-sentenza ta' dik il-Qorti in kwantu ddikjarat lillkonvenuti responsabili tad-danni u kkonfermat fil-meritu s-sentenza fuy il-kumplament; izda ghamlet rizerva favur l-attur whall-azzjoni tad-damni kontra l-konvenuti "si et quatenus";

Illi fictecitazzjoni jissemma wholl protest tat-2 ti' April 1943, li tieghu talab l-ispejjeż, u f'dak il-protest irrenda lillkonvenuti responsabili ghad-danni;

Illi fis-sentenza ta' l-Ewwel Qorti tal-31 ta' Jammar 1947, il-Qorti rriżervat mill-ídid l-azzjoni tad-danni favur l-attur kontra !-konvenuti Grech u Borg, jekk u skond il-ligi, u b'hekk irriżerva li orig̀inarjament l-attur kien ghamel fici-citazzjoni, u li baqghet pendenti sa ma ngatghet il-kawża, kellha 1-konferma li ghamlet il-Qorti fis-sentenza. Dik ir-riżerva fič-cítazzjoni kienet biżżejjed biex tinterrompi l-preskrizzjoni, ghax giet maghmula f'att gudizzjarju notifikat lill-konvenuti u biha l-attur wera car u tond li ried jikkonserva d-drittijiet tieghu ghad-
danni (ara sent. tal-Qorti ta' l-Appell tal-11 ta' Dicembru 1874 in re "Edmond Bingham vs. George Walker", Kollez., Vol. VII, paǵ. 229). lécecitazzjoni fejn saret ir-riżerva giet.notifikata lill-konvenuti fit-18 ta' Mejju 1943, u ci-citazzjoni talkawża preżenti giet notifikata fit-13 u fit-18 ta' Marzu 1948. Ghaldaqstant il-preskrizzjoni ta' hames snin ma setghetx issehh u taghlaq;

Rat in-nota ta' l-appell tal-konvenuti, a l-petizzjoni taghhom fejn talbu illi s-sentenza fug imsemmija tigi i revokata u :ity milqugha l-ecicezzjoni tal-preskrizzjoni, u t-talbiet ta' lattur jiğu riǵettati, bl-ispejjeż;

## Omissis; <br> Tikkunsidra;

1lli I-konvenuti fin-nota ta' 1-ecicezzjonijiet tagthom, wara li taw l-eċcezzjonijiet taghhom anki fil-meritu, fl-aћhar qalu "illi fi kwalunkwe kuż l-azzjoni ghad-danni hiju preskritta'. Ghalkemm din hija ec̀ċezzjoni ta' preskrizzjoni, iżda, kif gife kostantement deciź, meta tinghata ećcezzjoni simili, min jjeghed jaghtiha ghandu jghid liema preskrizzjoni gieghed jectepixxi, ghaliex il-Qorti ma ghandhiex tara liema preskriz\%joni ried presumibilment jaghti l-ecicipjent. F'dan il-kaz, ghalkemm ma gietx specifikata dik il-preskrizzjoni, l-Ewwel Qorti dehrilha illi l-konvenuti geghdin jirriferixxu ghall-preskrizzjoni ta' hames snin, u rrigettatha ghaliex irriteniet li r-ri-. żerva li kien hemnı fić-citazzjoni ghad-dami kienet notifikat: lill-konvenuti fit-18 ta' Mejju 19.43, " éecitazajoni tal-kawża preżentị notifikata fit-13 u tit-18 ta' Marzu 19:48, 11 ghalliekk ilthames snin kienu ghadhom ma ghalyux:

Tikkunsidra;
Illi fil-petizzjoni ta' 1-appell 1-appellanti sottomettew illi 1-preskrizzjoni li jmissha giet applikata ma hix dik kwinkwennali, iżda l-bijennali, peress illi 1-azzjoni preżenti tad-danni ma hijiex hierğa minn ebda kuntratt jew negozju leciitu bejn il-partijiet, iżda, kif jippretendi l-attur, minn fatt illecitu ta' l-appellanti; ghalhekk l-ewwel kwistjoni li ghandha tigi eżanimata bija dik li tirriferixxi ghal liema preskrizajoni hija applikabili gthal dan il-ka亡̇. Anzi peress li l-appellanti fil-petizzjo-
ni quegthdin isostnu illi 1-preskrizzjoni li ghandha tig̀i applikata hija dik ta' sentejn, vwoldiri illi l-ececezzjoni taghhom ma tirrigwardax l-eciezzjoni tal-preskrizzjoni ta' hames snin, iżda dik ta' sentejn; u allura ghandu jigi eżaminat jekk dik ilpreskrizzjoni bijennali hijiex jew le applikabili;

## Tikkunsidra;

Illi f'dan il-każ l-azzjoni tad-danni tohrog kontra 1 -konvemuti, skund il-pretensjoni ta' l-attur, peress illi '"bi htija talhonvenuti", gie ritenut fil-kawża "Paolo Borg vs. Francis Grech et." decizáa minn din il-Qorti fis-16 ta' Frar 1945, illikwidazzjoni ta' dak li l-attur kien imissu saret fis-27 ta' Settembru 1946. Issa gie ritenut f'dik il-kawża illi l-appellanti qutt ma kellhous jagixxu bil-mod irregolari kif agew di fronti gthall-appellat; u dan jissinifika illi l-agir taghhom kien kolpü, u din il-kolpa hija dik akwiljana li tohrog mid-delitt jew kwazi-delitt, u mhux minn kuntratt jew kważi-kuntraft. La dauba huwa hekk hija applikabili 1-preskrizzjoni ta' sentejn, skond l-art. 2258 tal-Kodicic Civili;

Tikkunsidra;
Illi, kif tajjeb irriteniet l-Ewwel Qorti, in bażi ghas-senlenza ta' din il-Qorti, konlermatorja ta' dik tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili tal-11 ta Dicembru 1874, a riportata fil-Kollèz. Vol. VII, pag. 229, in re "Bingham vs. Walker ne.", rizerva bhal dik li iidher fić-citazzjoni tal-kawzia l-ohra, maghmulu ghalhekk t'att gudizzjarju, hija interruttiva tal-preskrizzjuni; ghaliex biha min ghamel dik ir-rizerva ried juri illi huwa qieghed jikkonserva d-drittijiet tiegthu di fronti ghal konradittur tieghu. Dik ic-eitazzjoni giet notifikata lill-appellanti fit-18 ta' Mejju 19.43, u inimn dak in-nhar regghet bdiet tghaddi I-preskrizzjoni ta' sentejn, li ghalqet tit-18 ta' Mejju 1945.
 zjoni, baqgtet veljanti sakemm bacghet pendenti ć-citazzjoni, ghaliex kieku kien hekk, vwoldiri illi dik kienet tkun kawża ta' sospensjoni tal-preskrizzjoni, la darba din ma bdietx tghaddi; u l-kawżi ta' sospensjoni huma tassativament indikati mil-ligi, u fosthom ma hemmx każ bhal dan;

Tikkunsidra;
Illi huwa veru li l-Ewwel Qortj bis-sentenza taghtha tas-16
ta' Novembru 1944 ikkundannat lill-appellanti ghad-danni; iżda din il-Qorti b'sentenza taghha tas-16 ta' Frar 1945 irrevokat dak il-kap peress illi rriteniet illi kien "extra petita". Ghalhekk anki jekk "ex hypothesi"' jigi suppost illi la darba l-attur kellu dik is-sentenza ta' 1-Ewwel Qorti, tajba jew hażina, fejn ikkundannat lill-appellanti ghad-danni, ma kellux bżonn jimxi iżjed, huwa fatt illi l-pozizzjoni tieghu giet precii¿̇ata bis-sentenza ta' din il-Qorti fuq iusemmija, tas-16 ta' Frar 1945; allura minn dak in-nhar regighet bdiet tiddekorri 1-preskrizzjoni ta' sentejn favur l-appellanti li ghalqet fis-16 ta' Frar 1947;

Tikkunsidra;
Illi langas jista' jinghad illi bis-sentenza ta' din il-Qorti tas-16 ta' Frar $19+5$ u ta' i-Ewwel Qorti tal-31 ta' Janmar 1947 giet favur 1-attur rizervata l-azzjoni ghad-danni, ghaliex dik ir-riżerva ssir "si et quatenus", kemm il-darba a favur ta' min saret dik ir-riżerva ghad ghandu dik l-azzjoni, u din mhi jiex perenta skond il-ligi, ghaliex diversament ikun irid lig! konkjuż illi dik ir-riżerva giebet ir-rivivixxenza ta' azzjoni $\mathrm{I}_{1}$ kienet allura- gà estinta-hağa ii hija inaċcettabili guridikanent;

Gちal dawn ir-rağunijiet;
Tilqa' l-ećcezzzjoni tal-preskrizzjoni $\mathfrak{t}_{a}$ ' sentejn moghtija mill-konvenuti, u tiddikjara estinta l-azzjoni preżenti esperita mill-attur ; $u$ in vista tal-fatt illi I-konvenuti fin-nota ta' 1 -ecicezzjoni ma semmewx liema preskrizzjoni geghdin jaghtu, tordna illi l-ispejjeż ma jkunux taxxati bejn il-partijiet; u ghalhekk tirriforms s-sentenza li minnha hemm dan l-appell.

