## 18 ta' Frar. 1946. <br> Imhallin:

Ia-S. F.O. Sir George Borg, Kt., M.ß.E., T.I..D., Pres. L-Onor Prof. Dr. E. Ganado, LL.D.
L-Onor. Dr. J.A. Camilleri, LL.D.
Dr. Filippo Niroli, Buttigieg et. ne.
cersat
Jessie sive Giuseppina Philips
Fidejustjoni - Mara Mikewga - Minuri - Rilevanas -
Digriet tas-Sckond'Awhs - Euntratti maghmula biemahn tieghu - Atf. 2076 tal-Eaditi Oivill, u art. 551 w 652 tal-Emodici kal-Procedura Civili.

 espress fa' hath iwher himulra lit hark in-nise jelr minumi.
 fi:-̇mion ter cuhar mid-alata tul-higrivt juer mill-gurmatn li thu" ifirf mughtija fid-digriet.
Kwh digriet tu' arphrizzazzioni jru permass ghal dull kontenzjoni

 tad-tigriot jeir mill-yurnata mughtia fid-digriet.

 liha li jxir bid-hehita actorizza=cioni: " lam ilhumtratt smatorju mhnse mentieg ti jsir fi 三mien xahar, jelik thum am suret t-
 wea bizirjied li jair fi imien mahroin mid-digriet jewe mill-äurnala moghtija fid-digrirl.
11-Qorti - Rat icecituzzjoni ta I-atturi fil-kwalità taphhom ta kuraturi tal-wirt gjacenti ta' William Rutter, quitdiem A-Prim'Awla tal-Qorti Civili tal-Maentà Tiegim r-Re. fejn talbu li jién awhorizzuti jipprocedu ghall-ezekuzzjoni talkuntratt in atti Giovanni Chapelle tede-27 ta' Lalju 1933 ghallhlas ta' $x^{4} 400$. 19. 7 , sorti dovuta $\mathbf{u}$ imghax tal-hamsa fil-mija fis-spha relativi, mid-data tal-kuntratt mad-data tal-pagament. non ostantj li ghaddew aktar minn thet snin mid-data li fila l-intesn kustrati neta' jị̆i eżegwit; bl-ispeje\% kиицuiżi dawk tal-mandat tas-sekwestru tat-12 ta' Diembru 1943;

Omisais;
Rat is-sentenza monthtija mill-Prim'Awla tal-Qorti civili tal-Maest: Tieghu r-Re fid-29 ta' Mejju 1045. fejn irrespingiet, l-ećcezzjoni tan-nulliá tal-garanzija, minghajr taxxa ta' l-ispejjé̇, u rrespingiet l-ec'ezzjoni ta' l-estinzjoni tal-garan-
 jeż kontra l-konvenuta: warn li kkunsidral:

Fua l-ewwel eccroxjon, it peress i-kuntratt tas-27 fa' Inlju 1933 ma kienx sar fi zmien an suth mill-xurnata taddigriet. u ghathekk nıa giex registrat 1 uak iż-żınien fir-Regis. tru Publiku. dik in-nullita giet sanata bil-konferna jew ratifike da parti tal-konvaruta biatt rivestit mill-formalith wastithzjali rikjenti ghall-at konfermat, u wars awlorizazajoni halQorti;

I'uy it-tieni eccezajoni. illi skond l-interpretazajomi mught: tija mid-dottrina u l-gurisurudenza lill-irt. 1732 fur imsensni l-liberazzjoni tal-fidejussur ma hemmx lok ghatiha jekk mhux meta dan ikun. bi kliem car, anzi hi klawsola appozita " distinta, illimita l-obligazajoni tieghu ghaci-zmien moghti lid-debitur (ara sentenza tal-Prim'Awla tal-21 ta' Novemhiru 1904 "Sultans ve. Dr. G. Agius", u sentenza ta' din il-Qurti tat-13 ta' Marza in re "Parthenis vs. Trapani", Vol. XIN. II, p. 69, и I, p. 78!: illi fil-każ ma hemux klawsola appożita u distintiva minn dik li tistabbilixxi ż-̇̈mien ghall-adem-


 jkun dedott hlef id-dihazjonn lá sena mid-divizjom la' l-im-
 taghha l-koncenua hija waha mill-ertyhas werriva, whallhifas tal-kapital us interessi, a to phalifutht il-kometnetat ikkotitwiet ruhha garanti nolididi ná zewgha; a huwa cera li dik il-limitazzoni mat tirrizaliax minn kliem bar: illi jodher bizzejed car illi dik id ditazagoni giet morthtia biex il-komvenu:a jkollha mohha kwiet li ma jsims proceduri azehutivi pabel llas tkun figrad li thaillas:
 ha fejn talbet ir-revoka ra' dik is-sentenza. bilh thlya' z-żewir ecezajonijiet mophtija mimha o ghalliekk tigi rexpinta t-talb:a ta' l-athmi, bl-i-pwejez taz-zewig istanzi;

## Omissis:

'likkunsidra fuy lewwel eccezzoni:
Illi skond l-art. 5.51 tat-Kodiei tal-Procedura Civili, iddigrieti tas-Sekond'Awh tal-Qorti c'ivili ma japhmhax validi |-obligazzonijiet ta' misa jew ta' minuri "kuntatti li fihom ikun hemm l-obligu enpress na hadd phor li jundenniza dil dawn in nisa iew minuri, kemal il-dabla dawit il-kuntratti ma jogux registrati fir-Regimtru lobliku fi kmien xaltar minn dak im-nhar tad-digript jew mill-gumata li thun gie: moghtija tiddigriet. Il-fundament razzomali ta" din id-dispożizzjoni qiegheat kollu fil-protezzjoni li l-ligi trad taphoi lin-nisa mizzewgis u lill-minuri. biex dak ir-rilevanza li favar taghhom than ghandha tohrog tigh miatiruga fí zmien xaluar mid-data taddigriet; ghaliex diversaneut hi żmien ï̈jed twii dawk il-persuni jistghu eventwalnent jigu pregudiati fl-interessi taghhom per mezz ta' ishrizzjonijiet ipotekmji li jkanu jistghu johorgru kontra persuni is kontra taghhom ghandha tohrogi inrilevanaa;

Tikizunsidra:
Illi ghalhekk. biga wiehed jista' jeżmina jekk it-tieni kuntratt tar-ratifika kellux ikun inskritt fi żmien ta' xahar
 pernjata fata dak il-fomblanent razzjonali tad-dispmizzajoni ; ;hat liex jekk il-legisiatur iknn ried jasal, " effettivanment wiral, ghall-fini prefiss b'dik id-dispozizzjoni, allura jista' ma jkumx

 digriet ta' awtorizzazajoni jew peranss ghal hatil komwazamon jew rinunza ma jilupax iseloh kromm il-darba latt tal-komsen-
 xahreju minn dak in-mhar tad-digriet jew mill-surnata mengh. tija fid-digriet;
'Tikknnsidra:
Illi perens illi I-kuntrath tas-27 ta' Latju 1933 mimi fejn kellha tohrog rilevanza favir l-appellanti in kontra jewisha an in. ezekuzzjoni tad-digriet tas-Sekond'Awla tal-Quorti Civili tal:31 ta 'Dicembra 19id. rinnovat b'digriet iehor tad-20 ta' Maran 1933. u ghalhekk lieta kien skada x-xaliar kontemplat f'dak l-artikolu tal-ligi, sar rikors iehor quadient dik il-Qerti biex ikun ratifikat dat kollu li sur per meze ta $1-4$ wol kumtratt; a J-Qort; tul dik J-awlurgzazzioni per mexa ha digriet iehor tas-27 ta' Marza 1934, in l-kmontratt relativ sar fil-Ej) ta' Mejou 1094, meta kien ghalar ix-xahar izda ma kiemax phatqu xalurejn minn dak ad-digriet:

Kiekn ma kienx hernmı l-inskrizzjom tar-rilevanza dipis mahruğa fir-Registru l'ubliku kontra r-ragel ta' l-appellanti a favir taghha in forza tal-kontratt tus-27 ta* Jalju 19:3 in l-inskrizajoni tal-kontenut ta' dan il-knutralt l-appellami kien ikollhat ragun, ghax allura l-inskrizejoni kellhat hil-fors rohrog fizmie: xahar mid-data tud-digriet ths-27 ta' Mimmin 1931: isda dik 1 -inskrizajoni kienet tezisti, a parti fanmultabiliti

 kollox ratifikat, dik ma kentix hag'ohra falict awtomazazo jomi biex iseir dik il-konvelozoni tar-ratifiki ta' alak kollu li kim sar per mezz tal-kmontratt tas-27 ta’ 1 ,uljn 193; , mentri 1-in-
 lutik נa kellhiex bzom issir inskrizajoni édida. Dik ir-mati-




 igha sar valulu pet weze tar-matika. Imbaphad fibaterpa simiii, fusa applikabai l-primepju "imerpretatio in duhis capienda est semper ut acths et dispositio valeant protius fuan
 Lija ta' interpretazzjomi rizoraza - "interpretatione legum prenae molliendae sumt potins guan asperamdar." (L. 42. Dig. XLVIII, 19?
'Tikkunsidra luef itneni ecezzjoth;
Illi skond lart. Sin tal-hadici civili l-plegég li jhun thimita l-plegegerija tieqhu phall-istess zminh h kien gie moghti lid-debirur primépali, jilma' shlizat phaż-żmien indikat f'dak I-artikolu; ghalhekk il-kwistjoni yieghda kollha jekk l-appel-
 dilazzjoni li kiene! giet meghtija lid-debitur prituipali. Ieress li l-aturi kienn sethwestraw is-sularju jew il-pensjonit tar-ragel ta' l-apuellanti. din. biex hija a r-raqel johoreu minn dik il-pmizzajoni hekk prekirga, ipproponiet illi hija tagbmel garanzija solidali mar-ragel tagtha. potke i-ezekuzajoni ma ssins hlief fuq certi beni, jelik mhan wata sena mid-divizjomi tal-beni tal-Barumisa Catioi (asolani, li ta" din kientet werrieta ma" ohrajn listess appollanti. Dana sar exidententent. kif tajeb irritesiet d-tiwwel Qatio biex l-atturi jaghta opportunita lill-appellanti b: km tista" thallas dak int-debitu per mezz tal-beni li jkum sew assetjati lilha mid-distzjoni ta dawk il-beni, u phalhek taw żmien $a^{\circ}$ sema minn dik id-diviżjoni. Izda mill-kuntratl ma jidhers illi dik il-garanzija giet
 kieku kien diversament dan kellu jkun indikat mhux permezte ta" espressjonijiet ekwneci, li inzi jwasslu, kif int!jal izjed if fug, ghall-konkluzjoni apqusta fuy insemmija. iżda permezz ta' espressjmijier cari $n$ klawsold appozita shond il-gurisprudenza citata mill-Ewnel Qorti, u skond is-sentenzat
moghtija mill-L'rim'Awla tal-Qorti Civili fl-31 ta' Mejju 19R)! in re "Vella vs. Psaila" u sentenzi hemm citati;

Ghal dawn ir-ragunijiet u ghal dawk ta' l-Ewwel Qorti; Tirrespingi l-appell tal-konvenuta u ghalhekk tirrespin$\dot{\mathrm{g} i}$ l-eċcezzjonijiet $\mathrm{flu}_{\mathrm{g}}$ insemmija, $\mathbf{u}$ ghalhekk tikkonferma ssontenza li minuha hemmi appell; u in vista tace-irkustanzi tal-każ tordna illi I-ispejjeż ta' dan l-appell ma jkunux taxxati bejn il-purtijiet, id-dritt tar-registry jithallas mill-ippellamt.

