## 13 ta April, 1953 <br> Imballin:

Is-S.T.O. Dr. L.A. Camilleri, LL.D., President; L-Onor. Dr. A. J. Montanaro Gauci, LLL.D.;
L-Onor. Dr. 'T'. Gouder, ILL.D.
Giovania Delones rersus Carmelo Debono

## Alimenti - Mara - Dar Konjugali - Diżokkupazzjoni Separazzjoni Personali - Inğurja Gravi - Genn Art. 3 (2) u (3) u art. 6 tal-Kodićci Civili.

Hwa dmir tar-cagel li jilqu' hil mart" flar"; jigifieri fit-tar konjuyali, " mhur f'dar fejm hen ma mandu eluda iedd.
I-jedd tal-mara li tabbundun, d-dur ta' Eewiha u tfittex ir-majel bicx imantnitha ma jintilots billi hijo, tajijeb jowe tatin, tmbbanduna jew

 ghajr wa ils,hlha dritt li man tubdix. Inma l-interpellazzioni tar-
 fieri pid-dar hmajugali.
Ir-rugel huea obligat imantni lil martu shond i-meazi u l-kondizujomi tieghu; " d-dritt tal-maro ghall-alimenti hontra ̇̇ewigha mhux dritt "piftatis cousn", " mhtur limitat ghall-bionnijiet urgenti tal-mara.
Lanqus.ma jista' r-myjel jehles minn dan l-phligu tieghu ghar-ragnit If huea finn dituhkupat.
 kerri ghar-rimedju fas-separazzjoni personali.
ll-fatt li r-ragel jipproca jphaddi l-martu b'miginuna mal barranin jiklestituraxi ingurja gravi, li fidjustiflikn lill-mara li tistmerr li thompli tiklirabita ma' Eewohn.
Il-Qorti - Rat l-a1.t tać-citazzjoni quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Civili, fejn l-attriej qulet li, fit-28 ta' Lulju 1948, telpet mid-dar honjugali kil kellha dritt taghmel, kif okkorrendo jigi espressament dikjarat, a peress illi l-konvenut ilu mimn dak iż-żmien ma jaghtiha l-manteniment necessarju, u biex tmantni ruhha kellha tissellef; talbet li, premessi d-dikjarazajonijiet u monhtija l-provvedimenti mentiega, il-konvenut jigi kundannat minn dina 1 -Qorti biex ihallas pensjoni alimentarja lill-attrici fil-mizura u bil-modalitajiet li tistabbilixxi l-istess Qorti, b'effett mid-data fur imsemmija; b'riżerva ta' dritijiet
ohra, u bl-ispejež, komprizi dawk tal-mandat ta' sekwestru tat-2 ta' Frar 1949:

Omissis;
Rat is-sentenza l-ohra ta' dik il-Qorti tal-š ta’ Frar 1952, li biha giet milqugha t-talba ta' l-ittricí, u hekk ikkundannat yill-konvenut ihallas lill-attrici 1 -pensjoni alimentarja ta' 5s. 6 d kuljum, tithallas kuil gimgtia bil-quddiem fid-domicilju taghba, kull nlar ta' Tlieta, u tibda mill-jum tas-sentenza; bl-ispoijéz kollha tal-kawżia, berra minn dawk gà deċizí; wara li kkunsidrat;

Illi jirriżulta li i-kontendenti............... Fid-data fug imsemmija l-attrici regghet telget mill-istess dar, u bagahet ma rritomatx fiha. B'din l-azzjoni l-attricí queghda titloh il-kundanna tal-konvenut biex jesomministralha pensjoni alimentarja. Il-konvenut jopponi dim it-talba, billi jallega (1) li lat:rici telqet minn darha minghait gusta kawża, u (2) anki kieku huwa ki:n tenur skond il-ligi li ji-sommmistra l-alimenti lill-attrici martu, huwa ma jistax jaghmel dan ọhaliex ma jippossjedi xejn;

Hli l-allegazzioni tal-konvenut li l-attrici telget minn " daru" u "minghajr gusta kawża" ma hijiex sostenibjli;

Illi huwa car li l-attrici ma telgetx, u ma setgtetx titlaq. mid-dar tal-konvenut; ghas-semplići raguni li l-konvenut qatt ma kellu, u qatt ma ried ikollu, dar ghalih u ghal martu biss, kif kien tenut skond il-liği. 'Hu dmir tar-ragel li jilga' l-martu f'daru" (art. 3 (3) Kap. 23), jigifieri fid-dar konjugali. Il-konvenut dejjem ried joggћod ma' ommu fid-dar tagћha; u anki meta baghat ghall-attrici, skond l-ittra li eżibixxa, ћafna żmien wara li hija kienet telqet mid-dar ta' ommu, huwa baghat jghidilha biex tmur f'dik id-dar. Ghad li omma stess qaltlu, fuq suğgeriment tal-patri, bies imur joqghod ma' martu (fol. 110 fergo), il-konvenut baqa' ma riedx jagћmel hekk, ghaliex, kif qai fid-dikjarazzjoni tieghu (fol. 3), huwa ma jista' qatt jabbanduna lill-ommu;

Il-konrenut fisser fl-istess dikjarazzjoni li huwa ma jistax ihalli l-ummu wetidha, billi hija mara ta' xi sebghin sena, u truxa ghal kollox, u wliedha, hutu, huma kollha miżzewgin: perd huwa ma kkunsidrax li ankj hu miżżewweğ. Tant dik iddar mhix daru, li huwa stess xehed (fol. 106 tergo), kif xehdet
ommu (fol. 110). li f'thafna okkażjonijiet huwa talab lill-ommu biex thecéi minn darha lill-attrići - dak li juri li f'dik id-dar huwa ma ghandı ebda jedd. F'dawn ić-cirkustanzi hija wis! verosimili $x$-xhieda ta' 1 -attrici meta qalet (fol. 103 tergo) li hija talbet lill-konverut jikri dar fejn imorra joqoghdu fiha flimkien, imma huwa ma riedx jagtmel hekk. Huwa veru li J-k nvenut xeheal li fil-mori tal-kawża huwa sab, u offra lillattič; zew ze idjar biex tagfzel watha minnhom a jmorru joyeqthdu filha; imma apparti ragunijiet ohra, huwa wisq sintomatiku luatt li dawk iz-żew id idjar kienu t-tnejn wisq vićn lejn id-dee' ta' ommu;

Jlli l-attrici tihmenta li omm il-konvenut kececietha minn darha, u li f'dik id-dar dejjem kienet tgergrilha. Dan huwa michoud minu omm il-konvenut, li anzi tghid, mal-konvenut. li 1-attrici kienet dejjem mizmuma paxxuta ma taghmel xejn. Imma anki hawn hija aktar verosimili $x$-xhieda ta' 1 -attricí............ Li i kien hemm inkwiet bejn l-attricii u omm il-konvenut jidher tant mix-xhieda tal-konvenut u ta' ommu; talkonvenut. meta yal li minfabba $t$-trattament hazin ta' martu lejn ommu talab lil din biex tkeciciha minn darha, u dan meta huwa tenut skond illiği (ara art. citat) li jaqbeż ghal martu; ta' omm il-konvenut, meta qalet li l-attrici kienet tipprovokalla. U jekk kien hemm dan l-inkwiet, l-attrici kienet ǵgstifikata li titlaq mimn dik id-dar..

Il! 1 -jedd tal-mara mižżewga li tabbanduna jew tałrab mimn dar zewgha, u li tfittex lir-ragel biex imantniha, ma jintilefx billi hija, tajeb jew faz̈in, tabbandona jew tałrab minn dik id-dar, iżtia biss jekk, wara li żewğha jsejhilha biex terg̀a' lura, hija ma taghmelx hekk minghajr ma jkollha dritt li ma totedix (Kollez. Vol. XXIX-II-539). Issa, kif gà ngћad, ma imrizultax li l-konvenut qutt interpella lin-attrici biex tirritorna, imma kitbiha biss ittra inex taghmel hekk; a jekk din l-ittra tista' tixi kunsidrata li tammonta ghall-interpellazzioni li trid il-ligi, ma jidherx li l-konvenut sejan lill-attrici biex tirritorna $f^{\prime \prime}$ "daru", imma f'dik td-dar li hija qatt ma riedet to ${ }^{-}$ ghed tha wara l-inkwiet ii nqala', li omm il-konvenut talbet lil dan biex jotrog minnha u jmur f'obra ma' martu, u lil-istess konvenut talab lill-ommu biex tkećci minnha lill-attriçi. Ei hwahnkwe kaz, kif gite biżżejjed imfisser, l-attricij kellha, u
ghandha, ragun gusta biex ma tirritornax f'dik id-dar;
1ll: langas ma hi sostenibili l-allegazzjoni tal-konvenut li, E kwamnke każ, huwa ma ghandux jaghti alimenti lill-attria ghaliex ma jippossjedi xejn;

Ili: huwa veru li 1 -konvenut huwa, u ilu ћafna, kważi fuinu deeta żżewweǵg lill-attrici, diżokkupat. Infatti l-istess athrisi xehdet

Ill ' il consentire che colui che è per legge costretto a prestare una pensione alimentaria ad un congiunto si liberi da tale obbligazione sempliceinente col dedicarsi all'ozio, tenderebbe a rendere frustraneo il precetto legislativo, basato sulla umanità e sughi stretti vincoli di famiglia. La disoccupazione di chi è capace al lavoro non è un gíusto motivo per esentarlo dall'obbligo alimentario. La professione, arte o mestiere, di cui parla l'articolo 26 Ordinanza No. I del 1873, non è solo quella attualmente esercitata, ma anche quella che si puo esercitare" (Tiollez. Vol. XXVI-I-410). U l-konvenut ma gieb ebda prova li huwa inkapaci ghax-xoghol, jew li fittex ix-xoghol imma ma qabx jahdem........... Skond il-ligi (art. 3 (2) Kod. Civ). ir-rag̣el hu fid-diair li jmantui lil martu skond il-mezzi u l-kondizzjoni tiegha; o l-mara ghandha dejjem id-dritt tal-mantenimelt kontra żewgha, sakemm ma tigix dikjarata li tilfet dan ied driti ghal xi raguun valida fil-ligi (Kollez. XXXI-I-79). Dan id-dritt tal-mara ghall-alimenti kontra r-ragel huwa divers minn dak ta' t -alimeuti "pietatis cansa'", fis-sens li mhux limitat ghall-bzonnijiet urgenti, imma hu regolat mill-mezzi a Ikondizzjoni tar-ragel (Kollez. Vol. XXXII-I-132; XXIX I 1 --539);

Illi jirrizulta li l-attrici ghandha si beui taghha. jigifieri...............;

Illi f'dawn ićcirirkustanzi jither li t-talba attriè ghandla tig̀i midqugha, u 1 -konvenut ghandu jissomministra lill-attrici l-pensjoni alimentarja is sejra tissemma;

Rat in-nota ta' -appell tal-konvenut, u rat il-petizzjoni tieghu, fejn talab li l-imsemmija sentenza tal-5 ta' Frar 1952 tigi revokata, hilli d-domandi attrici jigin respinti; bl-ispejjeź:

Omissus;
Ikkunsidrat;
Illi l-appellant qieghed isostoi if l-attrici, martu, ma
gtcaudhex drit: gtrall-alimenti minnha reklamati bl-att taccitazzjori billi hija telqet mid-dar lionjugali u qieghda tirrifjuta mingtajr gusta kawża li terga lura f'dik id-dar. Bis-sentenza appellata gie ritenut li l-attrici kienet gustifikata li ma tirritornax ma' żewğha, u ghalhekk giet milqugha t-talba tagぁha, specjalment in vista li l-appellant ma kellux dar tieghu, imma kien joqghod ma' ommu, u li f'dik id-dar l-attrici kienet sabet rubha f'inkwiet kontinwu minhabba 1 -molestji u $t$-theddid, tant da parti ta' l-appellant kemm da parti ta' ommu. Mimı dik is-sentenza 'I hawn ić-cirkustanzi tbiddlu, billi omm l-appellant mietet u l-appellant jiusab wahdu fid-dar li kienet taghha, u interpella lill-martu biex tmur toqgћod mieghu f'dik iddar; iżda l-attricici ghadha ssostni li ghandha gesta kawża biex ma tmurx toqghod mieghu;

## Ikkunsideat;

Illi skond il-ligi (art. 6 Kod. Civ.), l-obligu tar-rağel ghallmanteniment ta' martu jispićca jekk din, wara li tkun telget mid-dar ta' żewğha, tirrifjuta, mingћajr ma jkollha l-ghaliex, li tmur lura f'daru. Fil-konkors ta' gusta kawża, ghalhekk, ilmara miżżewǵa tista' togghod imbieghda nid-dar ta' żewğha minghajr ma titlef id-dritt taghiha ghall-alimenti, u hija ma ghandhiex bzonn tirrikorri ghar-rimedju estrem tas-separazzjoni, tant il-ghaliex, kif jyhid il-Borsari (citat tis-sentenza talPrm'Awla tal-Qorti Civili tas-7 ta' Frar 1898, in re "Restall ntrinque", Kollez. Vol. XVI, p. II, pağ. 200), "ella non può essere costretta a romperla col marito, sia perchè i motivi potrebbero non essere di tanta importanza da autorizzare la separazione, ed intanto essere sufficienti per dar luogo a proveredimenti temporanei che rendaro innocuo alla moglie l'allontanamento dalla casa del marito". Il-kawżi li skond il-ligi jaghtu lok ghas-separazzjoni bejn il-konjuği huma kawża gusta gharrifjut tal-mara li terg̀a' lura fid-dar konjugali; iżda jista' jkun hemm kawżi ohra li. ghalkemm mhux sufficjenti biex jillegittımaw iss-separazzjoni, ikanu biżżejjed gravi biex jựğustifikaw ir-rifjut tal-mara li terga' tmur ma' żewgha (Kollez. Vol. XXIX, parte II, pag. 849) ;

Ikkunsidrat;
Illi, stabbiliti 1 -princeipji li ghandhom jirregolaw il-materja in ézami, hemm bżonn li jigi eżaminat u riżolut jekk l-at-
trici ghandhiex dik il-kawża ǵusta minnha allegata bhala gustifikazzjoni ghar-rifjut taghha li tirriprendi l-konvivenza konjugali;

1 kk misidrat;
Illi mill-kumpless tal-provi, imressqin tant 0 -ewwel kemm !'din I-istanza, irrizulta a kariku ta' l-appellant li hu pprovia igtaddi lifl-martu ta' mignuma u ried jibgtatha fl-Isptar talMard tal-Monti. Infatti, mill-inizju ta' din il-kawża huwa ttanta, b'ećcezzjoni "ad hoc", jarresta dawn il-proceduri fuq l-allegazzjoni li l-istat mentali. tagћha kien deficjenti. L-attrici giet sottoposta ghal perizja medika, u wara r-relazzjonijiet preliminuri tal-Professur Vassallo (fol. 41), fejn gie relatat li l-attrici ma tidherx "prima facie" li hija affetta minn marda mentali, iżda li kellu bżonn jisma' xhieda bil-j̇urament biex jifforma opinjoni korretta a preciza, 1 appellant kompla jinsisti biex dak il-perit jespleta l-inkariku tleghu (fol. 44). Jirrizulta wkoll mill-provi............ ii l-appeilant kien rghid man-mies li martu lija marida b'mohha, u li kellha bżonn tikkura ruћha fi sptar. Hija hag̀a magłrufa li taćcja bhal din. specjalment meta ma ssir ebda prova biex tigi gustifikata, tammonta ghal ingiurja gravi u hija kunsidrata bhala tebgha fil-familja. Dik l-inǵurja ripetuta mal-barranin ma setghetx ma tnisselx flattrici dak iddisgust u dik l-eżacerbazzjoni. Ii jg̈aghluha tistmerr lil żewgha u żżommha mbieģta minnu. Jingћad ukoll illi, f'każi ta' mard simili, in-nies tal-familja jaћbu u jagtmlu mill-aћjar hiex il-barranin ma jsirux jafu bih. Id-diportament ta' l -appellant kien wisq divers, u l-iskop tieghu una setax kien iehor tlief li joffendi lii martu (ara wkoll.sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili tas-16 ta' Novembru 1952, in re "Attard utrinque". Kollez. Vol. XXVIII, parte II, pag. 299);

Ikluansidrat;
Illi fice-iirkustanzi tal-każ, in bażi ghal dak li ntqal faq, jidher if 1 -attrici ghandha ragunịiet biżzejjed gravi biex tirrifjuta li tikkoabita ma' l-appellant, ir-ragel taç̧ha, billi dan, bl-agir tieghu, irrenda insopportabili dik il-konvivenza;

Ghaldagshekk;
Tirrespingi l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata; blispejjé kontra l-konvenut appellant.

