## 15 ta' Dicembru, 1947.

Is-S.T.O. Sir G. Borg, Kt. , M.B.E., LI.D., President. L-Onor. Prof. Dr. E. Ganado; LL.D. L-Onor. Dr. T. Gouder, LL.D.

Francesca Manchè versus Antonio Bartolo
Assocjazzjoni in Participazzjoni - Socjeta Irregolari -
"Socio Dormlente" - Stat ta' Komunjoni Preskrizzjonl - Rinunzja - Ait. 166 u 136 (1) tal-Kodici tal-Kummerć, u art. 2281 ( 1 ) tal-Kodicici Oivill.
t-assodjazzjoni in participazzjoni ghandha bnola odgjett operazzjonijief wanda jew izjed, tal-kummerr, specijuli jew deterninati; u ohalhekk ma jistax jingAnad li hemm associjazzjoni in participarzjoni meta s-sodi jkunu jesercitaw il-kummeri in jenerali, ohalkemm relativ ghal dertu generu, f'hanut miftuえ yhall-publiku.
Rnrm mins dan, thasooijazzjoni in participazzjoni jrid ikun hemm soriju wiehed biss li jidher quddiem it-terzi, mentri l-ohrajn ikunu s-"soci dormienti", " t-terzi jkvnu jafu biss li! dak li jidher quidiemhom.
iī-78, Vol. XXXIII, p. I, sez. 2.

Fin-nuqqas $t a^{\prime}$ dawn Lelewenti, bein ih-partijiet ikun hemm socjetò irregolari, u mhux assurijazzjuni in pmiticipazzjoni.
F'is-surjeta irreguiari jesilsti bejn il-partijiot stut tu' kommenjuni, li ghalkemm ua jagtiar lis-socii l-uzzjonijiet surjali, jagtrihom però l-azzjonijiet $l i$ johoriu minn dak l-ixtat ghall-imghouldi, fosthom dik: ghal-lik vidazxjoni u divizjoni tal-prufitti.
I-preskrizzjeni ta' din l-azajoni hija ta' tames snin mill-jurnata tac. reliment tas-najijetá; u wa tistax tittiehed bhala riannzjuth wa liemme miu jirrizultax li min ghands dik il-preskrizzjoni facuy tio.
 presxjonijiet si jfissru b'mod mhux ehwivoliu li huwon jrid jirrin:"izja ghal dik il-preskrixzjoni.
Il-Qorti -- Rat ić-citazzjoni ta 1-attric̈i quaddiem il-Qonti tal-Kummerc tal-Maesta Tieghu $r$-Jhe, fejn ippremettiet 1 f:Ott:ibru 1936 saret bejn il-kontendeati assocjazzjoni li kell! bhala oggett il-manifattura u l-bejoth ta: lbies u oġetu atat tal-moda u bhala sede 1-post nru. 23, Zachary Street, Velle ta, taht l-isem 'Roberta', u fiha l-konvennt kien pitalista u i-attrici kellha tikkonferixxi l-kapacit:. ${ }^{+} \mathrm{gh}$, i: li wam tliet snin xoghol il-konvenut ghaian ir-atazin a in segwitu siefer, minghajr ma ta lill-attricij ebda soddsfa:2?: tel-pliegh li kien sar; u talbet li, wara li jsiru d-diknonazjomjiet u l-provvedimenti mehtiega, (1) jigu likwida: pasaiv ta' l-imsemmija assocjazzjoni; (2) issir id-divi<jum alprofiti netti li jirriżultaw f'żewg porzjonijiet indays, li mat l:om watida tigi assenjata lill-attrici u l-ohra lin!-kenvenert: u (3) Il-konvenut jigi kundannat jirrendi lili-atteici, f żm: . ...s.r u perentorju, kont fidil u eżatt ta' l-eżerċizzju scon : jekk jonqos l-attrici tkun ammessa tiddetermina k 'giciza, $n^{\prime}$ is-somma lilha dovuta. B'riżerva ta' drittijiet ohra, bl-fras? kunmerčjali, u bl-ispejjeż, kompriżi dawk ial-mandat it' i. impediment tas-safar tal-20 ta' Dicembru 1946;

## missis;

Rat is-sentenza noghtija mill-Qorti tal-Kummes tuiMaesta Tieghu r-Re tal-15 ta' Lulju 1947, fejn laqn"is T-cicezzjoni tal-preskrizzjoni ta' hames snin ughalhekk cande: talba, bl-ispejjeż; wara li kkunsidrat;

Illi kien hemm be ju il-partijiet associ, azzjoni in participazдjoni iti ntolyot fis-sena 1937, te fis-sena 1939 il-konvenut siefer u halla kollox warajh f'idejn 1-attrici, li zammet ghandhat 1 kotba u n-negozju bil-merkanzija kollha ti kien hemm go fih; a minn dak iz-żmien 'il hawn il-konvenut ma ndahalx fin-ncgozju, u ghalliekk meta saret ić-citazzjoni kienu gћaddew iżjed minn hames snin minn mindu l-konvenut kien reћa kol-
 da, u ghalhekk l-azzjoni tar-rendikont tinsab milquta hil-preskrizzjoni skond l-art. 2262 tal-Kodici Civili;

Illi rriżulta mix-xhieda ta' l-attrici illi qabel il-gwerra $n$ negozju spiçca fix-xejn, ghaliex minћabba d-dejn jiet maqbuda l-merkanzija tan-negozju, saret subasta, inbiegћ kollox, u n-negozju gћalay.

Tlli kif irriteniet I-Ewwel Qorti in re "Azzopardi utrinque" fit-30 ta 'Novembru 1925. dik hija l-preskrizzjoni applikabili phal likwidazzjoni soćjali u kanonizzazzjoni tal-bilanc konsegwenzjali (Kollez. Vol. XXVI-III-602) skond l-art. 2261 tal-Kodiči Civili;

Illi minn mindu bdiet il-kawża kien hemm iżjed minn hames snin; illi mill-espressjoni użata mill-konvenut illi huwa ma ırinunzjux gћad-drittijiet tiegћu rizultati mill-likwidazz;oni ma tista' tingibed ebda rinunzja;

Rat in-nota ta' l-appell ta' l-attrici u l-petizzjoni taghba, fejn talbet illi dik is-sentenza tigi revokata, billi tigi respinta l-ećezzzjoni tal-preskrizzjoni u gђalhekk il-kawża tigi rinvijata quaddiem l-Ewwel Qorti; bl-ispejjez taż-żewg istanzi;

Omissis;
Tikkunsidra;
Illi ghalkemm l-attrici ficecitazajoni tagtha giebet 'il quddiem illi bejn il-partijiet kien hemm assocjazzjoni in participazajoni, u ghalhekk l-Fwwel Qorti bbazat is-sentenza tagћh fuq dik il-premessa ta' l-istess attrici, din fil-petizzjoni qieghda tghid illi ma kienx hemm assoćjazzjoni, iżda soćjetà irregolari. Ghalhekk huwa mentieǵ illi qabel xejn jịi i definit x'rapport ğuridiku kien hemm hejn iż-д̇ewg partijiet:

L-artikolu 166 tal Kudiè tal-Kummeré jiddefinixxi l-assocjazzoni in participazzjoni bhala dik li ghandha bhala oggett operazzjoni waћda jew iżjed tal-kummerć, speçjali u determinati, u ghalhekk hemm bżonn illi dik l-assocjazzjoni tkun determinała u jkollhs l-oǵgett taghha f'ambitu limitat ta' operazzjoni watida tal-kumnerċ, jew anki diversi operazzjonijiet tal-kummerć, imma specjjali u determinati; mentri fil-każ preżenti ma jidherx li kjen hekk, iżda dan il-kummerć tal-kontendenti kellu bhala ogget: il-kummerć in generali, b'h̆anut miftuh ghal dak il-kummerci, ghalkemm kien ta' certu generu relativ ghall-ћwejieg. Imbaghad huwa wiehed mill-elementi ta' l-assocjazzjoni illi mentri socju jkun qiegthed jidher quddiem il-klijenti u l-publiku in generali, l-iefor ma jkunx jidher, u gћalhekk huwa msejjah is-socju "dormjenti". ghalkemm ikun gieghed jghin lis-socju l-iehor, sew per mezz tal-kapitali tieghu, sew anki jekk iżomm il-kotba, iżda t-terzi jkunu jafu biss dak is-socju li jkun qieghed jidher quddiemhom. Dan ma jidhirx li kien il-każ; gћaliex ghalkemm l-attrici kienet dik li kienet tbiegh u tittratta mal-wlijenti, iżda ma jistax jinghad mill-provi illi l-figura tal-konvenut kienet dik tas-socju dormjenti. Ghalhekk il-figura ğuridika hija dik ta' socjjetà irregolari.

## Tikkunsidra;

Illi l-kwistjoni li ghandha quddiemha l-Qorti hija unikament dik tal-preskrizzjoni, u mhux dik jekk hemmx azzjoni, u $f^{\prime} k a z ̇$ affermativ x'azzjoni hemm, fil-każ ta' soci;età irregolari; iżda biex tkun trattata l-kwistjoni tal-preskrizzןoni huwa mettieğ ukoll li dik il-kwistjoni tig̣i kunsidrata. Infatti hija lig̣i espressa fis-socjjetajet illi s-socii. sakemm huma ma jottemperawx gћar-regoli preskritti mill-liği gћall-pubblikazzjoni tassoćjeta, l-ebda socjju ma iista' jkollu azzjoni kontra iehor (art. 136 (1) ta!-Kodiči Kummerċjali) Lżda gie kostantement deciiz. sew minn din il-Qorti kemm mill-Qorti tal-Kummerć, illi ghalkemm ma jkunx hemm liskrittura : l-publikazzjoni stabbiliti fil-lig̀i, u ghalkemm hemm dik id-dispożizzjoni tal-lig̀i, is-soć!u jkollu gћall-imghoddi d-druêtijief koliha li joћorờu mill-istat tal-komunjoni, ghaliex mhux ekwu u ǵust illi min kello f'idejh

1-affarijiet, u kien hati bhal ohraju ia' l-inosservanza tal-ligi, jibqa' sejjer b'kollox (ara sentenza ta' din il-Qorti in re "Darmanin vs. Mirabelli' tat-22 ta' Frar 1878, Kollez. Vol. V1II, p. 450; sentenza Kumm. in re "Gulea vs. Borg' tat-23 ta' Gunju 1894, Kollez. Vol. XIV, p, 339; Kumm. "Azzopardi utriuque" 6 ta' Mejju 1902, Kollez. Vol. XVIII-III-99; Kumm. "Farrugia vs. Borda"' tat-3 ta' Marzu 1906, konfermata minn dina 1-Qorti fl-4 ta 'April 1906; u in re "Mula vs. Zahra", Kumm. 30 ta' Ottubru 1906, konfermata minn dina 1-Qorti fit-30 ta' Gunju 1907);
'Tikkunsidra;
Illi 1 -kwistjoni preżenti, kil intqual iz̈jed 'il fuq, tmiss peró l-preskrizzjoni, u t-talbiet huma (1) likwidazzjoni ta' dik issớjetà, (2) id-diviżjoni tal-profitti netti f'żewǵ porzjonijiet, u (3) kundanna ghar-reża tal-kontijiet da parti tal-konvenut. Apparti l-kwistjoni jekk la darba hemm it-talba ghal-likwidazzjoni, jistax flistess żmien ikun hemm ukoll talba ghar-reża lal-kontijiet, huwa car illi skond il-ligi l-preskrizzjoni ghal din 1-ahtur talba hija dik ta' :' snin, kif jidher mill-art. 2262 talLodici éjvili (antik 1921), fejn jinghad illi dik l-azzjoni tiği preskritta fi żmien hames suin kontra kwaiunkwe amministratur; u kif jidher mill-provi u mill-att lace-citazzjoni stess, ilkonvenut kien izomm il-kotba u donnu kien l-amministratur, uhuenu skond il-pretensjoni ta' l-attrici, ta' din is-socjeta;

Tikkunsidru;
Illi fuy it-talba 1-otra, dik tal-likwidazzjoni, hija pre-ordinata ghal dik lad-diviżjoni tal-profitti netti; u ghalhekk, biex il-konvenut ikun obligat jaghti purti minn dawk il-profitti illi jigu hekk likwidati, u li, skond il-pretensjoni dejjem ta' 1 -attrici. yeghdin f'idejn l-istess kouvenut; u ghalhekk dan huwa dirett ghar-rizultat finali, biex il-konvenut itallas dawk il-profitti; ghalkemm ghad iridu jigu likwidati. Kif tajjeb irriteniet 1-Ewwel Qorti, dan jarja' taht id-dispozizzjoni ta' l-art. 2261 tal-Kodicii Civili, ittra (f), fejn hemm espressament indikat illi hemm il-preskrizzjoni ta' hames snin ghall-hlas ta' kull krediIu li gej minn operazzjonijiet kummercjali jew minn hwejjeg uhra, jekk il-kreditu sa jaqax taht preskrizzjoni aqsar jew ina
jirrizultax minn att publiku. Veru hawa hi-attrici mhijiex (fieghda fitlob kontra l-konvenut il-ћlas ta' ebda kreditu, iżda r-rizultat finali jasal ghal dak illi l-konvenut, b'dik id-diviżjoni tal-profitti, ghandu necessarjament ikun kundannat jaghti lill-attrici dik is-semma ta' profitti li tirrizulta eventwalment favur taghha; u allura jigi illi l-konvenut ikun obligat ihallas dak il-kreditu ghalkemu ghaddew il-hames snin;
'Tikkunsidra;
Jlli ż-żmien ta' hanes snin mill-gurnata tax-xoljiment ta' dik is-socjetà jidher car, kif taijeb irriteniet l-Ewwel Qorti, u kif del resto, huwa ammess fic-citazajoni stess;

Tikkunsidra;
Illi l-appellanti ssottomettiet illi l-azzjoni "de comuni dividundo" taga' taht il-preskrizzjoni ta' tletin sena, jekk ma hïjiex impreskrittibili; dana huwa veru ghall-futur, fis-sens illi jekk il-kontendenti, ex-socjji f'socjetà irregolari, ghandhom og. getti li kienu ogigetti ta' dik is-soćjetà, certament dawk l-oggetti, jekk ghadhom jeżistu, bayghu tat-tnejn minhabba l-komunjoni, u allura l-attricic ghandha dritt ghas-sehem taghha minn dawk l-ogigetti; iżda 1-azzjoni preżenti mhix qiegtda tillimita ghal dan, imma ghandha bћala oggett semplicement iddiviżjoni tal-profitti; u gћalhekk jiğu riżervati favur l-attrici l-azzjonijiet li jistghu eventwalment johorgu mill-istat tal-k.munjoni "si et quatenus", anki kontra l-istess konvenut;

Tikkunsidra;
Illi barra mimn dan, l-appellanti ssottomettiet ukoll illi 1-appellat irrinunzja ghall-preskrizzjoni peress illi fix-xhieda tieghu howa qal dawn il-kliem:-"Jiena ma minunzjajtx ghad-drittijiet li jistgћu jirriżultaw mill-likwidazzjoni ta' 1 azjenda". Minn dina l-espressjoni l-appellanti qieghda tigberd rimunzja ta’ drittijiet; peró hija hağ́a maghtufa illi min jaghmel rimun\%ja ta' dritijiet irid necessarjament ikollu l-intenzjoni li jagtmel dik ir-rinunzja, sew ghaliex dik l-intenzoni turi car dik ir-rinunzja. jew inkella din tkon tidher h'mod mhux ekwivoku mill-espressjoni li tkun giet wそata. Ghall-knntrarju, meta l-espressjoni tkun ambigwa, allura l-interpreta\%zjoni ghandha tmur favur dak li kontra tiegtıu tigi akkampaa
r-rinumzja. Issa minn dik l-espressjoni ma tistax tingibed dik ir-rinunzja (1) ghatiex dan fix-xhieda tiegtu a fil-kontro-ezàini evidentement mak kienx qieghed jifhem ghal fejn qieghed jimmira d-difensur ta' l-appellanti b'dik id-domanda, ghaliex kieku wisq probabilment kien jikkwalifika illi biha mhux yiegthed jirrinunzja ghal xejn. Certament meta g̀ie lilu mistocisi jekk huwa rrinunzjax ghal xi drittijiet li jista' jkollu mill-likwida\%zjoni, ir-risposta kellha necessarjament thun negativa, ghaliex jekk ghandha ssir il-likwidazzoni, allura huwa jrid id-drittijier tieghu; (2) iżda billi ;rà id-drittijiet tieghu mhux vwoldiri illi huwa rrinunzja li jimibattı d-drittijiet ta' l-attrici bi kwalunkwe mezz permess mill-ligi, u ghalhekk anki per mezz talpreskrizzjoni; ghaliex tı kwalunkwe kaz, kif tajjeb irriteniet 1-Ewwel Qurti, dik l-espressjoni hija tant ekwivoka li ma tista' quatt tityieghed bhala bażi ghar-rinunzje tal-preskrizrjoni;

Ghal dawn ir-rağuni」et, salva r-rizerva fuq imsemmija a minghajr pregudizzju tagtiha;
'Tirrespingi l-appell ta' l-attrici, u ghalhekk tikkonferma s-sentenza li minnha hemm appell; u in vista tacécirkustanzi tal-każ l-ispejjeż taż-żewg istanzi fuyg l-ewwel żewǵg talbiet ina jkunux taxxati bejn il-partijiet, izda d-dritt tar-registru jithallas mill-appellanti; u l-ispejjez fuq it-tielet talba jkunu kollha, u taż-żewǵ istanzi, kontra l-attrici appellunti.

