## 28 ta' April, 1961 <br> Imhallin:-

Iy-S.T.O. I'rof. Sir Anthony J. Mamo, O.B.E., C.St.J., Q.C., B.A., LL.D., President;

(Japr. Wr. A.d. Montanaro Gnuci, C.B.E., K.M., LL.D.;
Onot. Dr. W. Harding, C.B.E., K.M., B.Litt., LL.D.
Filippo Debono

## versus

Salvatore Vella et.
Separazkjoni Personali - Komunjoni tal-Akkwisti -
Amministrazzjoni - Sospensjoni tal-Kawzii - Art. 1362, 1375 u 1303 tal-Kodici Civili.

Il-fatt ti bejn il-miżżewgin ikun hemm pendenti kawża ta' seperaミzjoni personali, anki b'talba ghax-xoljiment tal-komunjoni tal-akkwisti, ma jissospendix l-effetti guridici talkcmun'oni ial-akkwisti, sakemm ma jkunx hemm sentenza definitiva li tordna $x$-xoljiment ta' dik il-komunjoni.

Konsegwentement, ir-ragel. brala kap tal-komunjoni talakk!oisti, jibqa' ntitolat jamministra l-gild tal-komunjoni, u quddicm it-terzi jista' jaghmel minnu daqs li kieku kien tieghu; tant li l-ligi tirrendi null kull ftehim, dirett jew indirett, li jkun kuntrarju ghal dan id-dritt. U bis-sahha ta' dan id-dritt ir-rajel ghandu wkoll l-amministrazzjont tal-beni parafernali ta' martu, kif ukoll tal-beni dotall taghha.

Per konsegroenza, il-mara li fl-assenza ta' zewğha, u minghajr il-kunsens tieghu, iddahnal xi nies, joqghodu f'xi fond ti hekk jaga' tahi l-amministrazzjoni ta' zewgha, taghmel att li mhux validu; u r-ragel gћandu d-dritt jitlob li dawk inntes jiğu zgumbrati minn dak tl-fond, anki jekk tkun ghadha pendenti l-kawka tas-separazzjoni personali befnu $u$ bejn martu, u sakemm ma jkunx hemm xi sentenza li bhala effett taghha hutva jitlef dan id-dritt.

I-lig̀i tikkontempla u taghti lill-mara d-dritt li thalli d-dar konjugali fil-pendenza tal-kawża tas-separazzjoni; izda ma
tagntiha ebda dritt li teskludi lir-ragel minn daru jew middar li fuqha huwa ghandu dritt bhala kap tal-komunjoni.
n-mara, $u$ anki dawk in-nies li hija tkun dahhlet fid-dar bilmod fuq imsemmi, ma ghandhomx dritt jippretendu illi 2 kayoza li r-ragel jaghmel biex jizgombrahom tigi sospiża sakemm tinqata' l-kawża tas-separazzjoni personali. Diversament, id-dritt u l-azzjoni ezercitata mir-ragel jigu frustrati. b'aggravju ghalieh, billi jigi mciahhad minn dritt li l-ligi taghtie? bhala kap tal-komunjoni. sakemm din tibqa' ssenh. fuq il-j̇id sew tal-komunioni kemm dotali u parafernali. Is. sospensjoni tigi tammonta ghal denegata gustizzja.

Il-Qorti:- Rat ić-citazzjoni ta` Filippo Debono bhala kap tal-komunjoni tal-akkwist li saru bejnu u martu Maria Detono, quddiem il-Qorti tal-Magistrati ta' Ghawdex filKompetenza Superjuri bhala Qorti civili, kontra Salvatore u Carmela miżżewġin Vella, u jekk jidhrilha li ghandha xi inter ess lill-istess Maria Dekono, sabiex, prevja kwalunkwe dikjarazzjoni opportuna, u wara li jiğu moghtija 1 -provvedimenti mehtiega, peress illi b'ittra ufficjali tat-12 ta' Mejju 1960 (dok. A) l-attur interpella lili-konvenuti Salvatore u Carmela Ve'la kiex iohorgu mid-dar numru 5 St. Peter and St. Paul Square, Nadur, li huma qegћdin jokkupaw bla titolu u bla kunsens tal-attur $u$ din id-dar 1 -attur irid joqghod fiha, ghaliex ma ghandux dar tieghu izda qieghed man-nies; u peress illi I-konvenuti Vella, bl-ittra ufficjali tas-16 ta' Meiju 1960, irrif jutaw li johorgu (dok. B) ; talab li l-konvenuti Vella, prevja d-dikjarazzjoni li huma mhumiex qeghdin jokkupaw id-dar bil-kunsens tieghu u qatt ma tawh kera, u bla titolu, fímien qasir u perentorju jiğu kundannati jizgumbraw mill-istess fond u jikkonsenjaw ićċwievet lill-attur; bl-ispejjeż tal-gudizzju, kompriżi lispejjeż tal-ittra ufficjali;

Rat in-nota tal-ećcezzjonijiet tal-konvenuta Carmela mart Salvatore Vella, minnu assistita, u ta' Maria mart 1attur Filippo Dekono, li biha ssottomettew illi b'čitazzjoni numru $22 / 60$, f-ismijiet "Maria Debono vs. Filippo Debono', pendenti quddiem il-Qorti ta' Ghawdex, l-eććipjenti Maria Debono talbet is-separazzjoni personali taghha millattur. b'talba wkoll ghad-dekadenza tieghu mid-drittijiet
kontemplati f-art. 56 tal-Kodiči Civili, u ghalhekk, anki filkaż illi l-fond "de quo" huwa ko-akkwist konjugali, 1arzjoni eżerćitata hija ntempestiva; u illi, subordinatament ghal dan kollu, il-fond in kwistjoni huwa parafernali tal-ećcipjenti Maria Debono; salvi ećçezzjonijiet ohra;

Rat id-digriet tal-Qorti tal-Magistrati ta' Ghawdex tas-26 ta' Ottubru 1960, li bih, fuq talba tal-konvenuti, wara li rat l-art. 797 tal-Ligijiet tal-Procedura civili (Kap. 15), ammettiet lill-istess konvenuti sabiex jippreżentaw qabel is-sentenza nota tal-ećciezzjoni tal-konnessjoni u nota tal-osservazzjonijiet relattivi ghall-istess éćcezzjoni;

Rat in-nota tal-eccezzzjonijiet ulterjuri tal-konvenuti, i biha ssottomettew illi bejn din il-kawża u bejn il-kawża l. ohra pendenti quddiem dik il-Qorti fl-ismijiet "Maria Debono vs. Filippo Debono" (citazzjoni numru $22 / 60$ ) hemm konnessjoni b'mod tali illi l-eżitu ta' din l-ahhar kawża j'sta' iipperimi ghal kollox il-meritu tal-kawza prezenti, jew almenu jimpedixxi l-effetti tal-istess kawża, u ghalhekk l-eċcipienti jitolbu illi l-Qorti tissoprassjedi f'din ilkawża sad-dećiżjoni tal-kawża l-ohra;

Rat is-sentenza tal-Qorti tal-Magistrati ta' Ghawdex fil-Kompetenza Superjuri bhala Qorti Civili tal-10 ta' Novembru 1960 li biha dik il-Corti, I-ewwelnett candet lećcezzioni tal-konnessioni tal-kawża ma' dik tas-separazzjoni personali fl-ismijiet "Maria Debono vs. Filippo Debono" (citazzjoni nru. 22 tal-1960) : cahdet l-écéezzjoni 1 ohra tal-konvenuti; iddikjarat li l-konvenuti Carmela u Salvatore miżżewģin Vella mhumiex aeghdin iokkupaw iddar numru 5, il-lum 6. St. Peter \& St. Paul Square. inNadur. bil-kunsens tal-attur, u att ma tawh kera, u ghalhekk bla titolu: lagenet it-talba tal-attur: u kkundannat lill-konvenuti Salvatore u Carmela miżżewéin Vella iiżgumbraw mill-fond numru 5. il-lum 6. St. Peter \& St. Paul Square. Nadur, u iikkonsenjaw ić-çwievet tieghu lill-attur fi żmien hmistax il-gurnata minn dak inhar; u ordnat li 1 ispeiież. kompriżi dawk tal-ittra uffić iali, iithallsu kwart mill-konvenuta Maria Debono u tliet kwarti mill-konvenuti

Salvatore u Carmela miżżewgin Vella; billi dik il-Qorti kkunsidrat;

Jirriżulta mill-atti tal-kawża "Maria Debono mart Filippo Debono vs. Filippo Debono" (citazzjoni numru $20 / 1960$ ) li l-konvenuta tal-kawża preżenti Maria Debono pprezentat citazzjoni fil-21 ta' Marzu 1960, li biha talbet is-separazzjoni personali bejnha u bejn l-attur Filippo Debono, li f'dik il-kawża huwa l-konvenut, u fl-istess citazzjoni mputat lil Filippo Debono htija ta' sevizji, ingurji gravi u abbandun, u talcet, fost affarijiet ohra, li l-istess Filippo Debono jigi dikjarat dekadut mid-drittijiet kontemplati flart. 56 tal-Kodici Civili, in kwantu applikabbli ghall-każ, u li tigi mahlula l-komunjoni tal-akkwisti ta' bejnha u bejn żewğha skond il-ligit;

F'dik il-kawża l-attur tal-lum ećcepixxa, fil-meritu, li kienet martu li rrifjutat issegwieh fi-Awstralja fejn huwa kien emigra, li ciò non ostante huwa kien dejjem baghtilha l-alimenti hlief meta kien marid, u li kien interpellaha biex tikkoabita mieghu taht piena li jwaqqilha 1 -alimenti, u din irrifjutat li tobdi din l-interpellazzjoni;

Fit-18 ta' Meifu 1960 l-attur gieb il-quddiem il-kawża preżenti, waqt li kienet ghadha pendenti l-kawża ta-separazzjoni personali; u dan peress li huwa ried imur joqghod fid-dar konjugali fin-numru 5, il-lum 6, St. Peter \& St. Paul Square. in-Nadur li fiż-żmien tać-citazzjoni kienet okkupata minghair ebda $\hbar l a s$ mit-tifla tieghu Carmela mart Salvatore Vella u mill-istess żewgha;

Ghall-ewwe! il-konvenuti bbażaw id-difiża taghhom fug l-intempestivita tal-azzioni, peress li l-konvenuta Maria Dekono allegat li l-fond in kwistjoni kien ta' proprjetà tagtha esklużiva, $u$ ghalhekk $i^{1}$-kunsens taghtha biex il-fond iigi okkupat minn bintha u żewgiha ma setghax jiği nvalidat qabel ma ikun hemm deciżioni fuq it-talba ghad-dekadenza tal-attur mid-drittijiet kollha kontemplati fi-art. 56 tal-K odici Civili: kontestazajoni din li kellha tibqa' ssehn, kif jippretendu l-konvenuti, anki kieku l-fond kellu jigu
kunsidrat bhala appartenenti lil-komunjoni tal-akkwisti bejn Maria u Filippo konjugi Debono:

Ghal dawn l-ećcezzzjonijiet giet aġġunta dik li d-dritt tal-attur ma kienx eżerćitakbli, billi kien jinsab kontestat f'kawża ohra; u dan permezz ta' verbal tat-13 ta' Ottubru 1960 ;

Iżjed tard, u precizzament meta l-kawża giet differita ghas-sentenza, il-konvenuti ssollevaw l-ecicezzjoni tal-konnessjoni ta'-kawża, u talbu li l-Qorti tissoprassjedi f'dik ilkawża sad-deċ̇żjoni tal-kawża tas-separazzjoni msemmija;

Qakel xejn, huwa utili li tigi rizoluta l-kwistjoni ta' fatt sollevata waqt is-smiegh tal-provi, u çjoè dik li l-konvenuta Maria Debono, li rriżulta li ghandha dar ohra finnumru 80 Parish Priest Street, in-Nadur, fejn toqghod ma' kinha Gużeppi, riedet, bix-xhieda ta' bintha Carmela, tinferixxi li hija ma ghandhiex residenza fissa, u daqqa torqod ma' binha fid-dar ta' Parish Priest Street, u daqqa torqod ma' bintha fid-dar St. Peter \& St. Paul Square; u dan evidentement sabiex iggib il-quddiem il-kwistjoni jekk ilkonjugi, li ma huwiex iżjed obligat ghall-koabitazzjoni filpendenza tal-ğudizzju ghas-separazzjoni, jistghax jigi żgumbrat mid-dar konjugali mill-konjugil-ienor;

Iz̀da l-provi wrew mhux biss li Maria Debono toqghod ma' tinha fil-fond ta' Parish Priest Street, fejn ghandhom registrat anki r-razzjon tal-ikel, imma, kif qablu l-istess konvenuti meta riedu jevitaw 1-aciess ordnat mill-Qorti, ilfond ta' Parish Priest Street huwa kbir biżżeijed biex jistghu joqghodu fih, ghalkemm "a mala pena", kemm Maria Dekono u binha u kemm il-konjugil Vella;

Ghalhekk il-kwistjoni tirrisolvi ruhha fis-semplici kweżit jekk ghandhomx l-mara u wlied l-attur jibgghu jokkupaw komodament żewg djar fil-waat li l-attur jibqa' jhallas £30 fix-xahar bein kera u spejjeż biex jokkupa kamra ma' huh $f^{\prime}$ dar li hịia żghira anki ghal huh biss, jew inkella ghandiex it-tifla 1 -miżżewğa tal-attur tmur tghix ma' ommha biex l-attur jokkupa l-fond tal-pjazza;

Huwa veru li l-attur insospettixa lill-konvenuti meta talab lir-Revendu Kappillan Dun Michele Portelli biex iniedi l-post imsemmi fič-citazzjoni ghall-bejgh qabel ma ghamel ic-citazzjoni preżenti; imma kontra dan il-fatt, ii l-attur spjegah billi gal li dik kienet il-fehma tieghu tal-bidu, forsi anki biex jagtimel pressjoni fuq martu li xtaq ii tmur mieghu 1-Awstralja, hemm l-iehor li l-attur xehed fuq ilkondizzjonijiet li qieghed jghix fihom li huma hżiena u spendjuzii ferm, u l-konsiderazzjoni l-ohra li legalment ilpreza tal-pussess tal-fond ma żzidux fakoltajiet ghall-bejgh li huwa fl-istat preżenti ma ghandux digà. Dan apparti mezzi ohra fil-ligi li l-konvenuta Maria Debono jista' jrollha biex tittutela l-interessi taghina kontra kull trasferiment ta' dawk li tippretendi huma hwejjigha fil-pendenza talgudizzju tas-separazzjoni;

Huwa f'dawn ić-cirkustanzi li l-konvenuti qeghdin jeććepixxu l-konnessjoni ta' din il-kawża mal-ohra tasseparazzjoni, il fost proceduri ohra hemm it-talba fiha ghas-smiegh ta' xhieda per mezz ta' ittri rogatorjali, u li gha!hekk ghandha tirrikjedi zmien pjuttost twil ghaddefinizzjoni taghha;

Skond l-art. 796(1) tal-Procedura Civili, meta bejn żewg kawżi jew iżjed imressqin quddiem Qorti wahda jkun hemm konnessjoni ta' suǵgett, jew meta d-decizioni ta wafida tista' taffetta d-decizizjoni tal-ohra jew tal-ohrain, il-Qorti tista' tordna li d-diversi kawzi jigu mismughin flimkien;

Huwa car illi 贮all-konnessjoni ma huwiex rikjest f'mod aseolut il-konkors tal-istess rekwiziti tar-"res iudicata" bejn iż-żewǵ kawżi bhal ma huwa rikjest flecécezzjoni tal-"litis pendentia". "L'eccezione di 'litis pendentia' suppone che la causa già esisteva dinanzi ad altri giudici, fra le medesime parti. per la medesima cosa, e su una domanda fondata sulla medesima causa. L'eccerione declinatoria per connessità non esige questa perfetta identità nelle cause sottomesse a due tribunali diversi: si fonda sul loro colleparsi mercè affinità tale che il giudizio dell'una deve di forza influire su quello dell'altra, e sul convenire e bastare ad entrambe la medesima istruzione. Non sono più le rigorose condizioni senza cui l'eccezione di 'litis pendentia' non può
prodursi; ma è qualcosa più mobile e men positiva, è una estimazione di rapporti simpatici e di convergenze, che la legge abbandona alla saggezza dei giudici; ma è sempre il medesimo fine di rendere la giustizia men ardua, men costosa, e di farla una come la verità di cui deve essere l'immagine" (Kollez. XXIX-II-515);

Huwa taht dan lraspett li l-konvenuti jridu jargumentaw illi, ladarba hemm il-possibbiltà li bis-sentenza filkawża tas-separazzjoni l-attur tal-lum jista' ma jibqghax kap tal-komunjoni tal-akkwisti, u ghalhekk huwa ma jkunx jista' jeżerćita iżjed l-azzjoni prezenti, jew almenu jkun hemm alterazzjoni fil-qaghda tieghu, il-Qorti ghandha tipprovdi billi tissoprassjedi;

Huwa evidenti li l-konvenuti qeghdin jalteraw l-iskop primarju tal-konnessjoni tal-kawzi, biex jinqdew biha u jottjenu s-sospensjoni tad-dritt li ghandu l-attur, u li jibqa' jikkompeti lilu sas-sentenza fil-kawża tas-separazzjoni, jekk din tkun favorevoli ghall-attrici, li jamministra mhux biss il-beni tal-komunjoni tal-akkwisti, imma anki dawk dotali u extra dotali tal-mara, skond l-art. 1375 tal-Kodici Civili. Fil-kawża "Azzopardi vs. Azzopardi", Appell 23 ta' Gunju 1952, il-Qorti hekk esprimiet ruhha fuq dan il-pont:"Ghal dawk li huma ko-akkwisti l-attur, ga ladarba ma hemm ebda deciżioni dwar xoljiment tal-komunjoni talakkwisti, jew dwar id-dekadenza tieghu mill-jeddijiet relattivi ghall-akkwisti, baqa' 'domimus'. u ghal dawk li huma extra-dolati (ghax bla skritta nuzjali) it-tregija taghhom, ga ladarba hemm il-komunjoni, tmiss lir-ragel";

Huwa divers il-każ fejn it-talba intervenjenti ta' wiehed jew l-iehor mil-konjugi wara l-ftuh tal-azzjoni ghas-separazzionj thun tirrigwarda effetti provvizorij tas-separazz joni, Ii proprijament jisseitu effetti tad-domanda tasseparazzjoni, u li jirrigwardaw il-koabitazzjoni, is-sokkors, u l-kustodja tat-tfal. Fuq talbiet similj 1-Qrati akkoliew it-talba phall-konnessjoni tal-kawzi, ghaliex, setghu jittiendu provvedimenti provviżorii li jevitaw kwalunkwe pregudigriu. Ara Kol'ez. XXXI-T-79:- "Jekk fil-waqt li 1-mara tkun qeghdha tageixxi ghall-manteniment u biex tkun tista' tara t-tfal kontra zewgha, dan jiftah kawża
ghas-separazzjoni, hemm lok ghat-trattazzjoni kontestwali taż-żewğ kawżi, u 1-provvedimenti fuq it-talbiet taghha jiğu moghtija fil-kawża li jaghmel ir-ragel ghas-separazzjoni". U XXXI-I-112:- "F"kawża ta" seperazzjoni personali l-Qor ti tista' taghti provvedimenti dwar il-manteniment a l-kura tat-tfal, avvolja ma jkunx hemm domanda appoċita fić-ċitazzjoni";

Imma minn naha l-ohra, ghal dawk l-effetti li huma definittivi, u spećjalment ghal dawk li jissejhu "pene", bhal dawk involuti fil-kawża preżenti. gie dečiz̀ li r-raġel, "come amministratore, ha diritto di percepire i frutti o lucri o cuponi dei capitali appartenenti a sua moglie, anche pendendo le procedure di separazione" (Ko'lez. XXVII-II368). U kwindi hija s-sentenza definittiva li tista' tissospendi dan id-dritt tar-ragel. F'sedi kriminali, fejn hija s-sentenza tas-separazzjoni li tista' tannulla d-dritt tal-konjugi li jaghmel kwerela ghall-adulterju kontra l-konjugi
 aćcettablli meta l-kawża tas-separazzjoni personali tkun ghadha pendenti . . . . ghaldaqstant ma hix aċcettabbli l-pretensjoni illi, meta $1-k w e r e l a \quad$ ssir fil-pendenza talkawża tas-separazzjoni, il-Qorti ghandha tissoprassjedi fuq dik il-kwerela sakemm tispièca l-kawża tas-separazzjoni (Kollez. XXXII-IV-828) ;

Jidher ukoll illi l-attur qieghed jipprevalixxi ruhu minn dritt li iikkompeti lilu !-lum, u ċjoè dak li bhala kap tal-komunjoni tal-akkwisti jokkupa l-ford konjugali li ma ghadux okkupat minn martu, kemm jekk dan il-fond huwa parti mill-istess komunjoni u kemm jekk huwa dotali jew parafernali. Ma jistghax jinghad li s-sentenza fil-kawża tas-separazzjoni, li talvolta tista' tikkommina 1-pieni, jew uhud minnhom, kontemplati fl-art. 56 tal-Kodici Civili, sejra taffetta t-talba preżenti mir-radici taghha u ghażżmien li fih tibqa' pendenti l-kawża tas-separazzjoni, imma tista' biss iggib effetti l-quddiem u ghal perijodu futur;

L-attur qiegћed jitlob il-pussess tal-oggett li huwa ghandu d-dritt li iamministra fil-pendenza tal-kawża tasseparazzjoni; u deceiżioni fuq dan il-punt ma tista' tig̀i blebda mod affetta bit-talbiet fil-kawża tas-separazzjoni;
lanqas ma tista' t-talba tithalla ghal wara s-sentenza f'din 1-ahћar kawża, ghaliex b'hekk ikunu qeghdin jigiu ndirettament mićhuda d-drittijiet tar-ragel fil-perijodu bejn iddomanda u s-sentenza tas-separazzjoni;

Illi ghalhekk jidher li t-talba ghall-konnessjoni talkawża preżenti ma' dik tas-separazzjoni personali fl-ismijiet "Maria mart Filippo Debono vs. Filippo Debono" hija nǵustifikata, u ghalhekk ghandha tigi michuda;

Mill-argumenti fuq migjuba jidher ukoll li ghandha tigi michuda l-eċcezzjoni i-ohra tal-intempestività tal-azzjoni, kif ukoll dik li l-fond huwa parafernali tal-eċćipjenti Maria Dabono; l-ewwel wahda 1 -ghaliex ir-ragel, bhala "dominus" gћandu dritt jeżerċita azzjoni simili fil-pendenza tal-kawża tas-separazzjoni personali, u 1-ohra ghaliex huwa ghandu l-amministrazzjoni anki tal-beni parafernali talmara; u dan minghajr preġudizzju ta' kull deċiżjoni eventwali dwar in-natura tal-fond in kwistjoni;

Similment ghandha tigi michhuda l-eċcezzjoni li d-dritt odjern tar-ragel huwa kontestat; ghaliex, kif ga nghad, jd-dritt tiegћu fil-preżent huwa cert, u s-sentenza tas-separazzjoni ma tistghax tichdu mill-amministrazzjoni tal-beni komuni $u$ dawk parafernali b'effett retroattiv; ghaliex huwa, skond il-gurisprudenza kostanti, jibqa' l-amministratur sakemm tinghatą s-sentenza definittiva fil-kawża tasseparazzjoni;

Ikkunsidrat, fil-meritu, illi l-konvenuta Carmela Vella ammettiet, waqt id-depożizzjoni taghha, li hija qatt ma hallset kera tal-fond in kwistjoni, numru 5, il-lum 6, St. Peter \& St. Paul Square, in Nadur; u rrizulta li sa min snin ilu l-attur talabha biex thalli dan il-fond, u hija ma weğbitx;

Illi ghalhekk it-talba tidher gustifikata;
Rat in-nota tal-appell tal-konvenuti, li biha dawn appellaw mis-sentenza fuq imsemmija tal-10 ta ${ }^{+}$Novembru 1960, tal-Qorti ta' Ghawdex;

Rat il-petizzjoni tal-konvenuti appellanti, li biha dawn talbu r-revoka tas-seitenza appeliata fuq imsemmija uccaћda tat-talba tal-attur; bl-ispejjeż taż-żewǵ istanzi;

Onissis;
Ikkunsidrat;
Illi mhux kontestat li l-appellat u 1 -appellanti martu żżewgu bil-komunjoni ta' ${ }^{\prime}$ akkwisti, u din il-komunjoni sallum ghadha ssehth. Il-fatt li bejniethom hemm kawza ta. separazzjoni personali, $b^{+}$talba ghax-xoljiment tal-komunjoni, ma jissospendix l-effetti guridici tal-komunjoni, sakemm ma jlkunx hemm sentenza definittiva li tordna $x$-xoljiment. Bhala kap tal-komunjoni, l-appellat ghandu ddritt jamministra l-gid tal-komunjoni, u quddiem it-terzi jista' jaghmel mimhom daqs li kieku kienu tieghu. U tant hu ta' sahha dak id-duitt, li l-ligi tirrendi null kull xorta ta' ftehim, dirett jew indirett, kuntrarju ghalieh (art. 1362 Kod. Civ.). Bis-sahha wkoll tal-komunjoni, 1-appellat ghandu wkoll l-amministrazzjoni tal-beni parafernali ta' martu (art. 1375 Kod . Civ.). Immela l-Qorti ma ghandiex ghalfejn tfittex jekk id-dar in kwistioni hijiex parafernali nkella tal-komunjoni tal-akkwisti, ghax bis-saћha tal-komunjoni 1 -amministrazzjoni taghha xorta wahda tmiss lillappellat bhala kap tal-komunjoni. L-istess haga jinghad li kieku stess, per ipotesi, id-dar kienet dotali (art. 1303 Kod. Civ.) ;

## Ikkunsidrat;

Illi fiż-zmien li l-appellat kien msiefer l-appellanti martu minn jeddha, u minghajr il-kunsens ta' zewgha, dahniet joqghodu hemmhekk, b'xejn, lill-appellanti Vella, u dawn ghadhom joqghodu hemm sal-tum, bla kera u b'inkejja tal-oppożizzjoni tal-appellat, li jridhom jiżgumbraw minn hemm biex imur joqghod fil-post hu. Quddiem l-appellat, 1-appellanti Vella huma terzi ii qeghdin jokkupaw id-dar bla titolu. Il-kunsens tal-appellanti Maria Debono ma jiswielhomx, ghax minghair il-kunsens ta!-appellat dik Maria Debono ma setghetx tiddisponi validament mid-dar. Il-fatt if l-appellanti Maria Debono trid toqghod hemm ukoll ma
jaghtihiex il-jedd li żżomm f'dik id-dar lill-appellanti Vella ukoll b'inkejja tal-appellat. Kontra taghha, l-appellat ma talatx u ma ppretendiex 1 -iżgumbrament mid-dar in kwistjoni. Fuq dal-punt it-talba fić-citazzjoni hija ciara, ghax i-iżgumbrament huwa talba kontra l-appellanti Vella biss (ara verbal tal-24 ta' dax-xahar);

Ikkunsidrat;
Illi taht ić-cirkustanzi tal-każ, u bis-sahha tad-dritt li taghtieh il-ligí, hija legittima l-pretensjoni tal-appellant li jmur joqghod f'dik id-dar u li ma jigix imcanhad minnha a tenefićcju tal-appellanti Veila, bl-iskuża li l-appellanti martu trid maghha lill-appellanti Vella. U tabilhaqq, huwa ma ghandux dar ohra fejn joqghod, u qieghed f'kamra ma' huh, fil-waqt li l-appellanti martu stess ghandha dar ohra f'Parish Priest Street, fl-istess rahal, u mhux boghod middar in kwist joni. Kuntrarjament ghal dak li qalet hi stess u l-appellanti Vella, jidher car li 1 -vera residenza abitwali tal-appellanti Debono lanqas ma hi fid-dar in kwistjoni, iżda fid-dar l-ohra ta’ Parish Priest Street. U tabilhaqq, hija tinsab registrata $f^{\prime}$ dan l-ahhar indirizz, sew ghall-vot elettorali kemm ghar-razzjon. Kien dak l-indirizz li tghat ghall-finijiet tan-notifiki fuq l-att taci-citazzjoni li ghamlet hi stess ghall-kawża tas-separazzjoni, kif ukoll fl-ittri tarrikors ghall-"Maintenance Order". L-istess haga ghamlet fid-dikjarazzjonijiet li ffirmat ghall-finijiet tal-provvista tal-ilma, billi ddikjarat li hija torqod abitwalment fid-dar ta' Parish Priest Street. Anki l-korrispondenza postali turi li l-indirizz tar-residenza tal-appellanti Debono hu f'din id-dar, kif jidher mill-ittri ezibiti fil-fol. 96 u 97 tal-process tal-kawża tas-separazzjoni personali ga msemmija. Dak l-indirizz ma setghetx taghtu lil min baghtilha l-ittra b'risposta hlief dik Maria Debono stess. Dan kollu juri li l-veri residenti tad-dar li fuqha hemm il-kawża huma 1 -appellanti Vella, ghalkemm anki l-appellanti Debono gie li marret, u tmur, hemm ukoll. Ghalhekk ma hemmx raǵuni biex hija topponi li l-attur imur joqghod fid-dar in kwistjoni u jizgombra ghal dak il-fini lill-appellanti Vella, Ii hemmhekk mhumiex hlief intruzi; u iżjed meta wiehed jikkunsidra li li]ha l-appellat ma talabx li jizgumbraha;

## Ikkunsidrat:

Illi l-ligi tikkontempla u taghti lill-mara d-dritt li thalli d-dar tar-ragel fil-pendenza tal-kawzia tas-separazzjoni, iżda ma taghtiha ebda dritt li teskludi lir-ragel minn daru jew mid-dar li fuqha ghandu d-dritt bhala kap tal-komunjoni. Anzi, fil-pendenza ta' dik il-kawża, meta mara trid titlaq mid-dar konjugali u tissospendi l-koabitazzjoni, irragel ghandu d-dritt jindikalha fejn ghandha toqghod;

Ikkunsidrat;
Illi l-appellanti ma ghandhomx raġun u dritt jippretendu s-sospensjoni tad-definizzjoni ta' dil-kawża sakemm tiǵi definita l-kawża tas-separazzjoni personali li hemm pendenti quddiem il-Qorti ta' Ghawdex; ghax diversament iddritt ul-azzjoni eżerc̀itata mill-attur f'dil-kawża jiğu f'rustrati, b'aggravju ghalieh, billi jigi meahnad minn dritt li l-ligi taghtieh bhala kap tal.komunjoni, sakemm tibqa* sseht dik il-komunjoni, fuq il-gid sew tal-komunjoni kemm dotali u parafernali. Is-sospensjoni tigi tammonta ghal denegata ǵgustizzja;

Ghal dawn ir-ragunijiet il-Qorti taqta' l-kawża billi tic had l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata; bl-ispejjeż kontra l-appellanti; iźda tordna li t-terminu moghti fissentenza appellata jibda jghaddi mil-lum.

