## 5 ta' Otfubru, 1998

## Imhallfin:-

S.T.O. Joseph Said Pullicino B.A. (Hons.), LL.D. - President Onor. Carmel A. Agites B.A., LL.D. Onor. Joseph D. Camilleri LL.D.

## AIC loseph Grech

## versus

## Mary mart Charles Borg et

## Titolu Esekuttiy - Esekuzzjoni Kontra Eredi - Artikolu 258 tal-Kodici ta' Procedura

H-Qorti ta' -Appell ikkoffermar is-semenza ta' -Cwed Qort fis-sens illi h-artikolu invoka mill-attur kien ghal hollor irrelevanti ghassinvazzoni taht ezanti fis-sens l-azzoni hija specifikatanent ibbazafa fuq is-subinciz I ta' l-arikoh 259 fal-Kodia ta' Organzzazzioni a Procedura Civili in ksamu don l-arikohu jimegola -tmexaija ta' ficolu eselwis medo d-debitur himejer. Fil-kaz taht eermi l-attur ged jipprementi illi kien if-kredinur ii miet " ged jipprelendi li gabel l-eredi fieghu setgћt jipprocedu bit-titolu esekutin: li kien jispetta tilu uli htoma li kientu wimm kellhom jitolbu anomzazzjoni mill-Qont biex hekk jaghmin. IIhiega tac-inazzoni hija meta hemm procedmi kontra l-eredi taddebitur 1 mhux dork istirriti mill-eredi rol-kredtme Ghathekk ittatba ta' fatme biex figi merokat id-digriet fen giet ordnata kontra tieghn subbasta ta fondziet michurda.

## II-Qorti:-

L-attur ipproceda $b^{\circ}$ dan 1-att taćcitazajoni kontra l-eredi tal-mejjet Joseph Vella;

## "L-attur ippremetta illi:

Fit-3 ta' April, 1991 , il-konvenuti pprezentaw rikors li bih talbu l-bejgh bis-subbasta ta' gmien Bisazza lane biex jithallsu ta' somma flus allegatament dovuta lilhom (dok. A);

B'digriet taghiha tas-17 ta' April, 1991, din il-Qorti laqghet it-talba $\mathbf{l}$ nnominat perit biex jistma l-fond;

Ir-rikors sar mill-aventi kawża tal-kreditur Joseph Vella minghajr ma huma ghamlu citazzjoni biex jigu awtorizzati jesegwixxu l-kuntratt ta' $1-1$ ta' Lotju. 1988, li kien sar bejn $1-$ attur ul-awtur taghhom;

Ghalhekk ir-rikors taghhom kien irritu unull u d-digriet imsemmi gie moghti llegalment u abbuzivament;

Talab li l-konvenuti jghidu ghaliex m'ghandhex din ilQorti, ghar-ragunijiet imsemmija:

Tiddikjara u tiddecidi li d-digriet fug imsemmi tas-17 ta* April, 1991 , hu rritu a null:

Tirevoka, per konsegwenza, l-istess digriet":
Il-konvenuti hekk eccepew ghat-tabiet attrici:
"Illi t-talbiet attrici huma manifestament infondati fid-dritt ghax l-artikolu 259 (1) iccitat mill-attur bhala l-bazi ta` Iazzjoni tieghu ma jghidx dak li qed jghid l-attur imma ghid testwalment: "The demand by writ of summons mentioned in the last preceding section shall in all cases be necessary where it is sought to enforce an executive title against the heirs of the debtor ..." u illi fil-każ in ezami huma l-eredi tal-kreditur li qed jesegwixxu debitu tad-debitur altur kontm l-istess konvemut. Ghabhekk din il-kavża hija wahda frivola u vessatorja u ntiza biex tostakola 1 -andament tal-proceduri tas-subbasta gà inoltrati mill-ećcipjenti kontral-atur debitur";

B'sentenza ta' l-10 ta' Ottubru, 1996. il-Prim'Awla talQorti Civili ddecidiet il-kawża billi laqghet l-ewwel ećcezzjoni tal-konvenuti a konsegwentement cahdet it-talbiet attrici blispejjeż kontra l-attur;

L-Ewwel Qorti hekk immotivat is-sentenza taghtha:
"F'din l-ewwel eccezzjoni 1 -konvenuti ged jissotomettu illi 1-artikolu ce itat mill-attur bhala l-bazi 1a" l-azzjoni tieghu in effett ma jghidx dak li qed isostni l-istess attur:

L-attur fid-dikjarazzjoni ticgher jghid li din !-azzjoni tieghu bi bbazata fuq id-disposizzjonijict ta` 1-artikolu 259 (1) tai-Kap. 12 tal-Ligijiet ta' Malta. L-imsemmi artikola jiddisponi illi fkaz li títolu esekuttiv ikun ser jigi esegwit kontral-werrieta tad-debitur, tali esekuzzoni tista ssir biss wata taba fodan issens lill-Qorti kompetenti:

Ma hemmx dubju illi l-imsemmi artikolu jiddisponi illi bu necessarju li jkun hemm awtorizazazjoni mill-Qorti kompetenti biss meta l-esekuzzjoni thun ser issir kontra l-werrieta taddebitur. Ma hemmx bzonn ghalhekk li jkun hemm i-istess awtotizzazzjoni jekk ikunu l-werteta tal-kreditur li jkunu ser jesegwixxu kontra d-debitur hhala fil-każ in eżami. Konsegwentement, ma hemmx duviu li l-imscmmi artikolu 259 (i) tal-Kap. 12 mhux applikabbii ghal dan il-każ u ghalhekk Ieccezzjoni in kwistjoni tal-konvenuti timmerita li tigi akkolta;

Una volta li din 1-azzjoni ta` l-attur hi bbazata fug iddisposizzjonijiet ta* 1 -imsemmi atikolu 259 (1), hiema artikolu. kif ga nghad, ma jistax jigi applikat ghal dan il-każ, konsegwentement it-tabiet attrié ma jistghu qati jigu akkohi";

Dan hu l-aggravju ta' l-attur li qed jigi riprodott biex tigi
facilitata 1 -konsiderazzjoni ta' l-appell tieghu;
"Ić-citazzjoni ta" l-attur hija bbazata fuq il-presuppost li $n$ nies li qegћdin jippromwovu s-subbasta mhumiex l-istess nies li kienu suppost kredituri fil-kuntratt ta* $1-1$ ta’ Lulju, 1988. LEwwel Onorabbli Qorti sabet li l-artikolu 259 (1) tal-Kodici ta' Procedura u Organizzazzjoni Civili mhux applikabbli ghall-każ ghax jirreferi ghall-persuna tad-debitur. Tali konklużjoni, però, bir-rispett kollu, ma tidderimix il-pretensjonijiet ta’ l-attur li hija bbażata fug il-bżonn ta' l-aćcertament gudizzjarju ta` 1eredi tal-kreditur meta ma jkunx il-kreditur personalment li jkun qieghed javanza l-pretensjoni tieghu. Is-sottomissjoni ta’ 1 esponent hija li kuntratt ma jistax jigi esegwit favur l-eredi talkreditur minghajr ma gabel jigi gudizzjarjament li dawn huma 1 eredi u dan fil-konfront taf-kreditur. Ghalhekk jigi sotomess bir-rispett, il-bzonn ta' kavza b’licma tintalab esekuzzjoni talkuntratt. Is-sens tal-kliem ta' l-antikolu 259 (1) jissuffraga din it-teżi u ma jikkontradici bl-ebda mod din is-sottomissjoni";

Dan l-aggravju hu wiehed ghal kollox infondat fil-ligi u, kunsidrata l-impostazzioni preciza tal-premessi u t-talbiet kif dedotti fl-att tac-citazzjoni, jirrizulta li hu ukoll appell frivolu u vessatorju ntiz biss biex l-attur debitur ̣akkwista żmien prezzjuż - kif filfatt akkwista - framite l-prolungar bla bzonn ta' proceduri gudizzjarji inutili. Dan ghaliex, kif sewwa riteniet IEwwel Qorti, l-azzioni hija specifikatament ibbazata mill-attur fuq is-subinciiz 1 ta t-artikolu 259 tal-Kodici ta. Organizzazzjoni u Procedura Civili li. kif sewwa ndikat fissemenza appellata hu gfal kollox irrilevanti ghall-fatti in kawza in kwantu dan $t$-artikoh jiregola 1 -imexxija ta' titolu esekutiv meta d-debitur hu mejjet. Fil-każ tahı cżami l-attur qed jippremetti itli kien it-kreditur li miet u qed jippretendi li qabel l-eredi tieghu setghu jipprocedu bit-titolu esekuttiv li kien jispetta lilu u ii huma kienu wirtu kellhom jitolbu awtorizzazzjoni mill-Qorti biex hekk jaghmlu:

Dan mhu minnu xejn. Jigi pprecizat illi l-azzjoni tentata mill-attur mhijiex tikkontesta la 1 -fatt li l-konvenuti qed jitolbu l-bejgh bis-subbasta ta' fond, li fih kellu nteress l-attur, in esekuzzjoni ta' titolu li huma wirtu minghand l-awtur taghhom u li kienu l-eredi legittimi tieghu u langas qieghed jikkontesta !attur li l-konvenuti kellhom, bhala fatt, dak it-titolu esekutiy li bih kienu pprovokaw il-proceduri tas-subbasta. Hu qed jippretendi biss li i-konvenuti ma setghux jagixxu qua eredi biex jesegwixxu dak it-titolu qabel ikunu talbu u ottjenew awtorizzazzjoni gudizzjarja biex hekk jaghmiu. Naturalment, ilposizzjoni kienet tkun toto coclo differenti li kieku l-azzjoni kienet immirata biex tikkontesta l-kwatità ta' eredi talkonvenuti jew jekk huma kehhoms jew le l-jedd li jikkontestaw Il-kwalità ta' eredi tal-konvenuti jew jekk huma kellhomx jew le l-jedd li jesegwixxu dak it-titolu esekuttiv ta* l-awtur taghhom, ghaliex kienu ikun ged jikkontestaw jlli huma ma wirtus dak ittitolu. Ghall-bqiia mhuwiex guridikament kortelt u mhux mimu illi kuntratt ma setax jigi esegwit favur l-eredi ts ${ }^{i}$ kreditur minghajr na qabel jigi necessarjament accertat hi dawk kienuleredi $u$ dana fil-konfront lad-debitur meta ma jkunx hekk ikkontestat mill-istess debitur;

Jinghad hi i-procedura kkontemplata fis-subinciz (1) ta’ 1. artikolu 259 hija 1 -istess watha li $\{$-Kap. 12 jipprovdi fl-artikolu ta' qabel fir-rigward tat-mexxija ghall-esekuzzjoni ta' titolu esekuttiv wata l-eghfug ta' hames snin (qabel l-emendi ta' l-Att XXIV ta’ $1-1995$, iz-żmien kien ta' flet smin) minn dakinhar li fith skond if-ligi t-titolu esekuttiv seta' jigi esegwit. Ir-ratio legis wara dawk id-disposizzjonijtet hi hekk espressa mimm Cremona fir Raccolta delle Giurisprudenza sul Codice di Procedura Civili, Vol. 1, pag. 558:
" $/ \mathrm{l}$ senso delle disposizioni ... si è che decorsi tre anni dal di detta pronm-iazione di wa sentonza a moro il debitore anche prima del triennio non si puo procedere alle spediaione di
atti esecuttivi, ammenoche non si fosse I'annuenza, almeno presunta del debitore odel suo erede...

Omissis;

Il-Qorti cahdet it-talba ta' appellant.....omissis.

