## 15 ta Jannar, 1015. <br> Intiallfin:

Fs-S.T.O. Sir George Horg. Kt., M.B.E.. LIL.D.. Pres. L-Omor. Prof. Dr. K. (ianado. LL.D. I. nowr. Dr. L. A. C'amilleri. IL.D.<br>Maria Sammut vernve Giargio Zerafa et.

## Bejgh - Fond Komuni - Lilrwidaczjoni Axzjoni Rivemditatorje.

Mote wriched ihiegt it-hwati kollua ta' fond ghrwonom tad-diversi pro-
 holit, min jipiontendi li juriendika l-kwota tiegh" hekk milhugha mhur whigat quthel rejn jitlob ithikuidazzjoni ta' dik il-komunjoni.
Meta fliuntratt ta' bejut persuma tidher bala renditrici obligata b'dak i-kuntratt, limitatamint ghnhl-kwofa taphha, na jütoce finghad illi zlak il-kuntratt, filknnfrnt taghha, hum tali li "neque prodent neque nocet".
Tolk f'Euntratk ta' bejgh geve determinati u ariettati l-kwoti taddierrsi rendituri, nut jittghwas il-kintraenti "ope excrptionis" jiLhentrastare il-huruti minghom stess stabliliti \# ariestati.
Il-Qorti - Rat iè-eitazzjoni quddiem il-Prim'Awla talQorti Civili tal-Maestà tar-Re, li biha l-attrici, wara li galet illi b*kuntratt ghand in-Nutar Angelo Cachia fil-5 ta' Lulju 1938 l-imsemmi Giorgio Vella, missierha, biegh lill-imsemmi Giorgio Zerafa l-utili dominja perpetwil tal-foril bl-ahitazzjoni mieghu li qieghed il-Marsa, Azzopardi Street, nri. 88 u 89 (il-lum 32 u 34), suggett ghać-cens perpetwu ta' £4.5. 0 fissena. u sugg gett ghas-serviti tat-iwieqi lejn bini ta' hadd iehor u ghall-komunjoni ial-bir ma' proprjeta ohra, minn hwejjeg ohra liberu u frank; u li dina 1 -proprjeta kienet tappartieni in kwantu ghal nofs indiviz lill-konvenut Giorgio Yella $u$ in kuantu ghan-nofa indiviz l-iehor litha u lil hutha Rosaria. Giorgio, Francesco u Publio, ahwa Vella, ilkoll ulied l-istess Giorgio Vella, f'partijiet ugwali; u li b'kuntratt fuq imsemmi l-istess Giorgio Vella biegh ghan-nom tieghu proprju nnofs indiviz li kien jappartjeni tilu, u biegh in-nofs iņdivz l-

 tas-Sekond'Anla ta' dia il-Qorii; a li has izda kienet magigoremi; talbet illi jigi dikjarat u deciz jili non ostanti l-knotrant. lurg imsemmi. id-decima parti indiviza ta' I-utili dominju luerpetwo tal-fond imgemma huwa ta proprjeta tapha, u li tiai pronunzjata r-rizoluzzjoni ta' l-istess kuntratt fuq insemmi in kwantu jirrigwarda l-insemmija decima parti indiviża ta' I-utili dominju fuy imsemmi li tappartjeni lifha, ghall-finijiet kollha tal-ligi $u$ in ispecje ghall-finijiet ta 1 -art. 263B. tal-higijiet ta' I-Organizzazzjoni u Procedura Civili; b-ispejeé, kompriżi dawk tal-protest tal-24 ta' Diçembru 1943;

## Omissis;

Rat is-sentenza moghtija mill-Prim'Awla tal-Qorti Civili tai-Maesta tar-Re fil- $\overline{5}$ ta' Ottubru 1444, li biha giet respinta l-ećezzjoni ta' I-intempestività ta' 1-azzjoni, bligpejjeż konIra l-konvenuti; wara li dik il-Qorti kkunsidrat;

Illi b'din il-kawza l-attrici queghda l-ewwelnett titlob iddikjarazzjoni li hija proprjetarja ta' decima parti indiviza talfond in kwistjoni ghaliex hija watda mill-hames werrieta ta' ommha Carmela Vella, u dak il-fond kien jifforma parti millkomunjoni ta' l-akkwisti hejn l-imsemmija ommha a missier ha, il-konvenut (iiorgio Vella; u mbughad. bhala konsegwenza ta' dik id-dikjurazajoni, qieghda titlob ukoll li jigi dikjara $\dagger$ rizolut il-kuntratt tal-bejgh ta' l-istess fond magtmul millinsemini Giorgio Vella ghtm-nom tieghn proprjh bian-iols indiviż, " bhala legittimu rupprèentant ta' 1 -imsemmijin hames uliedu, blawtorizzazzjoni tas-Sehond'. Iwla ta" din il-Lorti, ghan-nofs l-iehor indiviż, in atti Angelo Cacha tal-5 ta' Sulju 1938, in kwantu dak il-bejof jirrigwarda Einsemmija decima parti indiviza ta" l-istess fond. billi hija tghtid illi meta sar dak il-begh hija ma kienetx allura minorenni;

Illi huwa veru li d-dikjarazzjoni fua imsemmija na tistax tigi moghtija qabel il-likwidazzjoni tal-komunjoni ta' l-akkwisii fuq imsenmija, kif itrileraw il-Lonvenuti; izda fil-fattispecje ma jistax jinghad illi ma hemuns likwidazzjoni tal-komunjoni ta' l-akhwisti ga eżistenti bejn" 1 -imsemmijin Carmela
 jirrizultu mill-inventarja in, atti Alicallet De Caro. Li konja awtentike tieghu tinnab A-satijiet tumbenond Awla ta" din il-Qarti (diyriet numoru 54 ta $\mathbf{~ 1 - 1 9 3 7 ) . ~ i l l i ~ d i k ~ i t - k o m u n j o n i ~ k i e m e t ~}$ biss lonaposta mill-fond inserrami béeitazzioni a minn mexzanin iehor numiru to sfisteas Azwoperdi Btreet, il-Maras, sogjetti flimkien ghac-éns perpetwa ts' 45 . 12. 6 Gimene, finkien kapaci jaghtu kers to stil fis-aena. u kien bennm. karikn ta' dik I-istess kumanjoni zeug djun, wiebed ta' £10) lejn Giuserpe Jacono ${ }^{\prime}$ l-iefor ta' $\mathbf{x} 212$ hejn Ginsepp Bcichuna:

Rat in-nota ta' l-appell talikonvenut Giorgio Zraía, u rat il-petizzjoni trephu, fejn talab li m-sentenza futy imsemmija tigi
 jigi Liberat milh-osservanza tal-gudizzju, b-iquejéz tat-iewg istanzi;

Omissix:
Rat in-mota ta l-appell tal-konvenut (iiorgio Vella. a rat it-petizzjoni dieghu fejn talab ir-xevoka ta* dik isesenrenza, bilh tigi mikugha l-ecrezaponi ta' l-intempestivita minnu moghtiga

Omissis;
Ihkunsidrat :
IHi bikantrate
Fuq listess huntratt giet indkati. L-provenjenza tai-fond mibjugh.............. Mid-dozument ezibit fil-fol. 18 tal-process irrizulta hinatrici appelhata twieldet fit-ik ta' Ottubre 1918, u ghalhekk, meta sar il-kontratt jigifier fil- ta' Lulju 19;is, hija kellıa dsatax-il sena maghluqa. a ma kienetx minuri bhal ma gie dikjurat fil-kuntratt;

Ihkuncidrat;
Illi fuq il-fatti fuq mugjubin jinsalou bażati t-talbiet tacicitazzjoni. li jikkonsistu............... Kontra dawn it-talibet iszewi appellanti, in linea preliminari, opponew l-encezzjoni ts' 1 -intempestivita u talbu l-liberazajoni taghtum mill-oservanzs tal-gudizzju, billi 1-likwidasxjoni ta' l-aklwisti bejn 1 appellant Vela a martu Carmela ma gietx likwidata u maqsuma;

1thunsidrat:
III H-Ewwel Qorti, bis-sentenza taghbe tul-5 ta* Oituliru 1944, cabdet dik leciezzioni tal-konvensti. hatingejez kontra taghhou, u kontra dik is-sentenze gie maghmul dan l-appell;

Ikkunsidrat;
Hili fdan il-kaz mhumiex applikaisili d-datrinu o liguria. risprudenza citati fis-sentenze ta' din il-Qorti tak-17 ta' April 1944, fll-kawia "Chireop ve. Portanier". ghar-ragumitet hawn taht miguba :-
a) Ghaliex f'dan it-kaz l-appellant Vella ma biegix itfond kolu bhala haga tieghu, izda huxa biegh, u l-appellant Zerafa xtara, decima parti ta' daik itfond bhale spettanti lillattrici appellata, in din bi-ipoteka ta' twejigha ghamlei tajeb favur ix-xerrej ghal pacifikn puseess u tgardija ta dik il-porzjoni li fisem tughba gjet mibjugha;
b) Ghaliex, sakerum dak il-kuniratt ta* bejge jibqa' hif inlm, l-attrici tidher obligata ghal dak is hernm fih. limutatanent ghall-porzjoni fug imsemmija. u mhes. ìif isostnu l-appellanti, terza persuna li fl-konfront taghba dak il-kuntati "neque prodest neque nocet";
c) thaliex la darbe bil-kuntratt fuy iosemmi giet indikata 1 -porzjoni l kellhs l -attrici mill-fond mibjugh, $u$ dit l-indikazzjoni giet accitatd mill-kontraenti. ma jistghux huma "ope exceptionis" jikkontrastaw dik il-porgoni mimhhon stubbilita u accettata;

1kkunsidra!:
Illi ghalkemm l-inventarju ma jistax jutiehed bhala libwidazzjoni, iżda f'dal-kay huwa evidenti mid-dikjarazzioni ta' l-appellant Vella li hawa ma ghandux brediti kuntra l-kosounjoni, v ghalluek il-hiwidazzjomi mhix necessarja fdan itkaz, ghax ikunu cegtidin isiru spejjéz inutili ta' aggravju lillpartijiet;
likkunsidrat;
Illi ghallekk l-appelli maresoqin mill-appellanti Vella u Zerafa ma jisthoqqilhomx jig̣u milqugta;

Ghaldayshelk:
Tirrespingi l-ippell tal-konvenui Vella blispejjez koutrid




