## 26 ta' Marzu, 1955

Im nallef:
Onor. Dr, A. Magri, B.Litt., LL.D.
George Bartolo rersua Alexander Victor Baldacchino

## Eżekuzzjoni ta' Scatenza - Awtorizzazzjoni.

Mis ikum ghemel ratti ecehuttiri biex jeżegwixxi aentenza li ghandu fown tireth" jista' joghmel hawza otra biex jiji awtorizzat jezeyoursi dil is-gentenate ghex ikwnu ghurdew aktar minn thet suin minn meta dil: it-sentenza setghet tigi eżegwita; u mo thiunx intempestiva l-azzioni tieghu billi l-atti ezekuttivi minni: intentat $j$ junu jinsobu sospizi in pendenza ta' prociedura li tkun wret ghnt-recoka tayhhom. Ikun a'ikun l-ezitu ta' dik il_procedura, jilnq"' alejjem veru li minћabba d-dekorrenta tat-tliet min l-azzjuni tiryhu hija mehtieja biex it-titolu tieghu jkun ezegwiwhi. $t$ onki jefk ir-revoka tiga akkolta, hu ghandu dejjem interess illi t-titolt tieghu jhun esegwibbli sabiex ikun jista' jpigguith fug surtunzi otra tad-debitur u bil-modi kollha rikomox.rnti mill-higi.

 Il-heditur allander interest li jesperiori kull dritt li ohandu


Il-Qorti; - Rat ić-ċitazzjoni li biha l-attur, wara li jinghataw iA-dikjarazzjonijiet u l-provvedimenti kollha mentiega, billi l-konverut, b'sentenza moghtija minn dina lQorti fis-16 ta' Ottubru, 1948, fil-kawza fl-ismijet fuq imsemmija, gie kundannat ihallas lill-attur is-somma ta' $£ 50$, oltre l-imghaxijiet legali mid-data tas-sentenza, u bl-ispejjeż kontra l-konvent; u billi b'sentenza ohra ta' dina l-Qorti ta' l-14 ta' Novembru 1951 fl-istess ismijiet, l-attur gie awtorizzat jeżegwixxi l-imsemmija sentenza biex ikun jista' jottjeni l-pagament ta' $£ 50$ sorte u l-imghax legali middata tas-sentenza, oltre l-ispejjeż; u billi ghaddew aktar minn tliet snin mid-data tas-sentenza fuq imsemmija; talab li l-attur ikun awtorizzat jeżegwixxi l-imsemmija sen-
tenza ghas-somma komplessiva ta' $£ 155.8$. 2., in kwantu ghal $£ 50$ sorte, kwantu ghal 189 . 18. 2 spejież skond taxxa hawn annessa (dok. A), u kwantu ghal £15. 10. 0 imghax tal-5\% fis-sena mis-16 ta' Ottubru 1948 sal-lum; bl-imghax ulterjuri u bl-ispejjeż kontra l-konvenut;

Rat in-nota ta' leécezzjonijiet tal-konvenut, li biha ssottometta illi c-citazzjoni hi intempestiva, ghaliex hemm pendenti kawża ohra bejn mart l-ećcipient ul-konvenut u l-attur; u subordinatament illi ćciitazzjoni hija inutili, ghaliex 1 -attur ga eżegwixxa s-sentenza, u 1 -atti tas-subasta jinsabu sospizí sakemm tispićċa 1 -kawża l-ohra pendenti quddiem dina 1-Qorti;

Rat il-verbal tat-18 ta' Frar, 1955, mnejn jidher illi ddifensuri jaqblu illi l-kawża l-oћra fuq imsemmija, flismijiet "Giuseppina Baldacchino vs. George Bartolo et.", ghandha bhala oggett ir-revoka tal-mandat ta' 1 -attur fuq loggentti proprjetà ta' 1 -imsemmija Giuseppina Baldacchino; Omissis;
Ikkunsidrat, dwar l-eċċepita intempestività ta' l-azzjoni;
Illi mhux kontestat illi fil-kawża l-ohra qeghdha tintalab ir-revoka ta' 1 -ezekuzzjoni ta' mandat ottenut mill-attur biex jithallas mill-kreditu tieghu. Il-fatt illi l-atti relattivi tas-subasta jinsabu sospizii in pendenza tal-procedura tarrevoka ma jirrendix intempestiva l-azzjoni odjerna; ghaliex, ikun x'ikun l-eżitu ta' dik il-kawża, jibqa' dejjem veru illi mid-data tas-sentenza li kkanonizzat il-kreditu ta' l-attur ghaddew aktar minn tliet snin, u ghalhekk, biex dak it-titolu jkun eżegwibbli, hija meћtiega l-proċedura odjerna. Jekk anki 1 -imsemmija revoka tkun akkolta, 1-attur giandu dejjem interess illi $t$-titolu tieghu jkun eżegwibbli, sabiex ikun jista' jeżegwieh fuq sustanzi ohra tad-debitur u bilmodi l-ohra kollha rikonoxxuti mill-ligij;

Ikkunsidrat, dwar l-eććepita inutilità ta' l-azzjoni;
Illi 1-eżekuzzjoni tas-sentenza, kif jippretendi 1 -konvenut, ma tikkonsistix semplicement flatti eżekuttivi, imma fl-adempiment ta' l-obligazzjoni kanonizzata f'dik is-sentenza. Issa, il-konvenut jirrikonoxxi illi l-mandat ottenut millattur gie fi-effetti tieghu sospiż in pendenza ta' l-imsemmija kawża tar-revoka, u konsegwentement l-attur ghad ghandu
l-instanti ghar-rata ta' el fil-gimgha stabbilita b'sentenza ta' dina l-Qorti f-ismijiet ta' hawn fuq invertiti tal-1l ta' Frar 1949; u billi 1-ispedizzjoni ta' dawn il-mandati hija ingusta u illegali, ghaliex l-instanti qatt ma pprova isiefer u l-anqas ghandu dina i-intenzjoni, u l-konvenuta nomine ma hix kreditrici ta ebda rata skond is-sentenza ta' dina l-Qorti ga fuq citata, peress ill I-instanti dejjem kien metikolozament puntwali fil-pagament; talab illi jiği dikjarat u decizz li l-imsemmija mandati gew illegalment ottenuti, u konsegwentement dawn ghandhom jigu revokati. Bl-ispejjєż kontra !-konvenuta;

Rat in-nota ta' l-ećcezzjonijiet tal-konvenuta, li biha opponiet, in linea preliminari, illi hija mhix persuna legittima; ghaliex, kif dejjem gie ritenut, l-uffiçjju tal-kuratur "ad litem" jíspićca mas-sentenza definittiva, u l-mandat tieghu ma jestendix ruhu ghal kawża ohra, bhal dik odjerna, avvolja tinteressa l-istess persuna rappreżentata; illi, fil-meritu, it-talba hija insostenibbli, ghaliex l-attur huwa debitur lejn 1 -eććipjenti f'ammont superjuri ghal $£ 20$;

Rat il-verbal ta' $1-10$ ta' Dicembru 1954 (fol. 57), mnejn jidher illi l-kontendenti llimitaw, ghal issa, il-kontestazzjoni ghall-pregudizzjali ta' l-illegittimita tal-persuna;

Omissis;
Ikkunsidrat, dwar l-ećcepita illegittimità tal-persuna;
llli huwa prinćipju kostanti fil-gurisprudenza taghna illi l-ufficcju tal-kuratur "ad litem" jispićca mas-sentenza u meta jkun eżawrit il-procediment eżekuttiv ta' dik is-sentenza; b'mod illi r-rappreżentanza fil-kuratur tibqa' anki ghallfini $u$ in konnessjoni ta' dawk l-atti ezekuttivi; konsegwentement il-kuratur li ghandu dina r-rappreżentanza ma hemmx raguni ghaliex ma ghandux ikompli fiha meta si tratta ta' annullament jew revoka ta atti li bihom tkun giet eżegwita l-istess sentenza (ara f'dan is-sens Kollez. X, 171 u 172; XXI-I-261; XXVI-III-667);

Illi fid-dawl ta' dan il-principju, l-ececezzjoni tal-konvenuta tirriżulta ingustifikata. Difatti mhux kontestat illi hija kienet il-kuratrici "ad litem" tal-minuri binha Francesco fil-kawża tal-filjazzjoni dećiza minn dina l-Qorti fil-l1 ta' Frar 1949, u illi b'eżekuzzjoni ta' dik is-sentenza hija

Il-Qorti; - Rat is-sentenza taghha tal-15 ta' Dićembru, 1352, fejn hemm migjuba t-talba ta' l-attur u l-ećcezzjonijiet tal-konvenuta, u li biha, fuq ećcezzjoni analoga tal-konvenuta fis-sens li l-kunsens taghha fl-iskrittura msemmija ficcitazzjoni kien gie mehud bi vjolenza, u ghalhekk l-istess skrittura hi nulla, giet ordnatal s-soprassessjoni f'din il-kawża u gie moghti lill-konvenuta ż-żmien ta' hmistax il-ğurnata biex bih, jekk kien jidhrilha, tiddeduci quddiem il-Qorti kompetenti 1 -azzjoni relattiva ghall-invalidità minnha pretiża ta' I-imsemmija skrittura, u l-kawża giet imhollija "sine die", riapuntabbli b'rikors ta' 1 -interessati, jew wara li jkun ghadda inutilment it-terminu kif gie prefiss, jew wara d-definizzjoni tal-kawża li setghet tig̀i proposta; l-ispejjeż gew rizervati;

Rat id-digriet tad-9 ta' Jannar, 1953, li bih, fuq talba ta' l-attur, il-kawża giet riappuntata billi l-konvenuta naqset illi tiddeduci fit-terminu ga msemmi l-azzjoni fuq indikata;

## Omissis;

## Ikkunsidrat;

Illi ma hemmx kuntrast bejn il-kontendenti illi huma kienu ghal diversi snin jinsabu fi stat ta' konkubinat. Ilkonvenuta ma tichadx illi l-attur taha, u hija réeviet minn ghandu, il.fus imsemmija fic-citazzjoni; imma tallega illi dawk il-flus l-attur tahomlha waqt dak il-konkubinat u minhabba l-istess konkubinat, u ighalhekk teċcepixxi l-illiċeità tai-kawża ta' 1 -iskrittura msemmija fić-citazzjoni, in bażi, kif jidher, ta' dak li ğie decizz minn dawn il-Qrati, fis-sens li dak li jinghata bhala kumpens ta' favuri illeciti jew bi speranza tal-kontinwazzjoni taghhom, ma jistax jigi reklamat (P.A. 28.2.1893 "Needham vs Darmanin", Vol. XIII, 570; App. Inf. 11-10-1916 "Sacco vs. Slowe", Vol. XXIII-I236); billi, jekk il-kawża tal-hlas ta' flus jew ogggetti jkollha rapporti diretti mal-konkubinat, l-obligazzjoni hi nulla, ghaliex ikollha kawża illecita (Kumm. 18.6.1935 "Borg vs. Portelli", Vol. XXIX-III-152). Minn naha tieghu, l-attur jippretendi illi dawk il-flus huwa tahom lill-konvenuta wara illi kienu spiććaw ir-rapporti ta' dak il-konkubinat. u illi

1-kawża li ghaliha taha dawk il-flus ma kellha x'taqsam xejn ma' l-istess konkubinat;

Illi f'kawżi simili mhux tant ta’ importanza ż-żmien meta jkunu gew moghtija l-flus, jigifieri naturalment meta jkunu gew moghtija fiż-żmien tal-konkubinat, billi, kif gie decíiz mill-Qorti ta' l-Appell fit-12 ta' Gunju, 1931, fil-kawża "Muscat vs. Farrugia", "l'obligazione che segue tra uomo e donna nell'epoca quando intercedono tra loro relazioni illecite non è necessariamente fondata su causa illecita" (Vol. XXVIII-I-1). Dak li hu importanti huwa jekk il-kawża talghoti tal-flus jew ta' l-oggetti, ikunu meta jkunu moghtija, ikollhiex jew le rapport dirett mal-konkubinat, jew ahjar jekk il-konèubinat kienx il-kawża ta' l-bologazzjoni jew kienx merament l-okkazjoni. Fl-ewwel każ l-obligazzjoni hi nulla bhala illecita; fil-każ l-iehor hi lecita (App. 15.5.1931 "Smith vs. Lawrence"; 27.3.1933 "Reman vs. Papa"; 14.12.1934 "Portanier vs. Overend"). Fi kliem iehor, kif iddecediet ilQorti tal-Kummerć fil-kawża fuq citata tat-18 ta' Gunju, 1935, jekk il-flus ikunu dew mislufa bhala negozju indipendenti, avvolja fi żmien il-konkubinat, in-negozju hu validu. U kif gie wkoll decizż f'din l-ahhar sentenza, hija kwistjoni ta' fatt, li ghandha tiğ̀i eżaminata mill-gudikant f'kull każ specifiku skond ić-cirkustanzi, jekk hemmx din il-konnessjoni tan-negozju mal-konkubinat;

Illi l-attur jippretendi illi' 1-£200 huwa tahom lill-konvenuta wara illi kienu spiççaw bejniethom dawk ir-rapporti ta' konkubinat, billi l-flus gew moghtije f'Ottubru, 1949, u dawk ir-rapporti spicciaw fis-sena 1947 (fol. 85); ghall- kuntrariu, il-konvenuta tallega illi l-attur sa Jannar, 1952, kien ghadu imur id-dar tagha (fol. 49). F'dan ir-rigward, ghalhekk. il-provi huma konfig̀zenti;

Illi, perd, ic-cirkustanzi tal-każ mehuda flimkien juru illi, anki jekk il-flus gew moghtija fiż-zmien li fih kien ghadu jeżisti bejn il-kontendenti dak l-istat ta ${ }^{7}$ konkubinat, $1-$ istess flus ma gewx moghtija lill-konvenuta minhabba dak l-istat ta' bejniethom, imma bhala self, kif jidher mill-iskrittura relattiva. Infatti (1) gie bizizejjed pruvat...... Ghalhekk ma hux verosimili illi l-attur kellu ghalfejn jeżigi dik l-iskrittura ghal dawk il-£200, jekk l-istess huwa ma kienx f'dik !-
okkażjoni tahomlha b'self. Din ićcirkustanza tidher aktar cara

Omissis;
Illi b'dan il-mod it-talba ta' l-attur kif migjuba fl-att tać-citazzjoni tidher gustifikata;

Ghal dawn ir-ragunijiet;
Tiddecidi adeżivament ghall-istess talba; bl-ispejjeż, kompriżi dawk li gew riżervati, kontra l-konvenuta.

