$$
\begin{gathered}
4 \text { tit Gumju, } 1945 . \\
\text { lonhallín: }
\end{gathered}
$$

 L.-(bol'. J'roí. Dr. E. Ganado, LL.D. L-Onor, Dr, L.A. Camilleri. LL.D.

Salviture (ascun ne erraws Autunia (aswon

## Separacxjoni Permonali - Earattru $\mathrm{ta}^{\prime}$ 1-Axzjoni - <br> Konjugi Interdett - Euratur - Art. 42 ta' LOrdimanal I ta' J1873.


 biliti fil-ligi.
H-kuratur ta' l-interilett mue jistar mijh med tin l-azzjoni fl-iswinta' l-interdett.
H-Qurti, - Kat icecituzzjoni ta' l-atour fil-kwalita fuq insemmija qudulem il-Prim'Awla lal-Qorti Civili tal-Maesta 'J'itghu r-ke, feju talab li tigi pronunzjata s-sepurazzjoni persomali tal-konvenuta mill-iusemmi Filippo Caseun, zewgha, ghall-adulterju tagtha, u li jigu in konserswenza applikati 1 etetti kollha stabbilit, t-art. 5.5 ta' l-Ordinanza 1 ta' $1-1873$, u tigi dikjarata xjolta l-komunjoni ta` 1 -ukwwisti bejn l-istess konvonuts u żewgha; bl-ispejjeż;

## Omiseis;

Hat is-sentenza uroghtija mill-Prm'Awla tal-Qorti Civili lal-Maestì Tieghu r-ke tas-7 ta' Frar 194", fejn. fuq J-eciezzjoni illi l-kuratur ta' l-interdeti li huwa marid buohbu, ma jistax jaghmel il-kawia ta' separazzjoni personali ghan-nom ta' J-interdett Lontra l-mila ta' dan. laqghet din l-eciezzjoni, u ghathekit iliberat lill-konvenuta mill-osservanza tal-gudizzju. iżda ordnat illi l-ispejez̀ ma jigux taxxati bejn il-partijiet, ionma dadritt tar-registru jithallas mill-attur nomine; wara li kkunsidrat;

Illi din l-azzjoni hija personah, a ghalhekk l-art. 42 ta' I-Ordinanza I ta' 1-1873. jefhid illi din l-azzjoni ma tistax issir hlief fug talba ta' wiehed mill-konjugi kontra l-iebor;

Illi fin-nuqqas ta' dispozizzjoni fil-ligi tagtina li tawtormza l-kuratur jaghasel din l-azzjoni, kif hemm fligijiet ohra,
bhall-Korici Franciz. din lazzjoni wa li-tax tigi intentata mult-kurator, glax hija mppesupponi necessarjamem manifestazzjoni ta volonta billi-kawzí tas-separazzjoni huma d.jjem persunah; blal ingurja li tista" nhassar bil-mahira u hadd und jista' jethid ilhi l-meterdett ghax marid b'mohtu? a jkanx irid jahfer;

Illi qabel ma ssir din l-azzjoni hemm bzoun il-procedura fis-Sekoud'Awla ta' din il-Qorti, haga li thun impossibili meta r-rikors isic miun ghand l-interdett, ghax kwalunkwe tentativ ta' rikonciljazzjoni jkun impossibili, u intant it-lalba ghawseparazzjoni nhix anmissibili qubel ma jirrizulta li l-mer. hollha ta' rikonciljazzoni jkunu bayghu minghajr eflett;
dlli hija winghajr bażi l-konsiderazzjoni ta' l-atlur nomine li l-interessi pekunjari ta' l-interdett ghandhom ikunu tutelati, ghax hija ta interess wisy akbar minn interessi pekunjari l-unjoni konjugalt, kif anki konsiderazajonijiel ohra eventwalment jggu indirizzati lill-legislatur a mhux Lill-interpreti; il-legislatur ippreveda biss fuq l-interessi pekunjarji ta" terzi meta l-konjugi jkumu diga glamel l-azzjoni u immanifesta l-volonta tiegthu, u saret il-procedura preliminari;

1lit f'dan is-sens ippronunzjat ruhha l-gurisprudenza Taljana (*iurisprudenza sul Codice Civile, Vol. I, pag. 566, 200) ;
lat in-nota ta' l-appell ta' l-attur nonine a l-petizzjoni tieghu fejn talab illi dik is-sentenza tigi riformata, billi tigi revokata fejn laqgiet dik l-eccezzjoni u kkundamatu ghallispejez tieatha. a konfermata chall-kumplauent, billi jigi decìz skond it-talba; bl-iepejjeż:

Omissis;
'Tikkunsidra;
Illi skond l-art. 42 ta' 1. Ord, I ta' l-1873, l-azzjoni tasseparazzjoni pernonali ma tistax issir hlief fuq talba ta' wiehed mill-uizzew in kontra l-jehor u ghall-kawżi stabbiliti filligi : il dan huwa dovat ghall-fatt, kif tajjeb irriteniet l-Ewwel Qorti, tan-natura strettament personali ta' din l-azzjoni. Infatti biha f'pajjiz Kattoliku. fejn id-divorzju mhuwiex ammess, din l-azajoni tas-separazzjoni personali "a thoro et mensa', ghalkemm ma tmissx u ana tistay tmiss il-vinkolu, iżda


 ohligati ;hal feteltit, whall-ussistenza. whas-okkors; ghalhekk. peress he thun qieghala tmiss dan lefoment h. kk morali fizżwieit. jeifieri d-ducuri fometamentali li ghandhom ikollhom il-miżewin wiehed ghall-iehor. howa naturali li azzoni his tista' tniss a timmodifika dawk il-doveri ghandha tiddependi eskluztvament mill-vokonta unika tal-ruizzewgin. minghajr ingeren̄̆a la' hadid. Infatti huwa mauhruf illi i-bażi primarja taż-żwies Kattoliku, kif tridu l-Knisja Mqaddea, tikkonsisti flimhabba li wiehed phamdu jkoln versu l-otira, in din versu r-ragel taghba; o dik j-imわabha. kif chandha thun il-kriterju predominanti fl-whela lar-radel jew tal-nare biex ikun hemm verament l-unita tal-haja, hekk ukoll l-imbabba ghandha u jista' jkollha, u l-esperjenza tghidilna li dejem kellha. influwenza kbira fil-moth tal-konjugi offiz bicx jara ghandux jagћżel li jaghmel 1-azzjoni tas-separazzioni li taghtih il-ligi, jrw inkella, prerizament qौax ikun hemm dik l-imhabba, akkompanjata ma' certu sens ta' unur a ta' prudenza ghall-irem tieghu stess. illi ghalkemm realment fl-intern tad-dar huwa thun qieghed jittratta lill-parti kolpevoli kif jisthoqqilha, izda ghall-apparenza tan-nies u quddiem is-socjeta. dik id-dar tibga' kif kienet. qian ma gara xejn. Hafna drabi dan isir biex it-tfal ma ikunu jafu xejn b'dak li geara. Issa dawn huma hweijeir kollha strettamient personali, li ghandha tiddecidihom mikament dik il-parti li tkun offiza. n hadd iżjed. ughalhekk. jekk dik il-marti chal kwalunkwe rağuni ma thonx fí stat li fista' tiddecidihom. allura ma jistghux jarhmon minn flokhe la l-genituri. lanqas il-parenti, u langas kwalunkwe tutur jew kuratur taghba: ghaliex preciżament. kif hiia biss kellha tidlecidi fug iz-żwieg, hija biss phandha tiddecidi tim-


## Tikkunsidra:

Thli, certament ispirata minn dawn il-principji, din il-Qorti in re "Mallia Tahone utrinque". fid-29 ta' Gunju 1912 (Koller. Vol. XXI, T. I, nag. 418i, irriteniet illi l-azzjoni
tac,oplarazzoni persomali hija hażata fuq ragunijiet eminentement morall gha!kemm ikun hemm konsegwenzi ta' inter, ss materjali. b'din l-azzjoni jinhallu rapporti bejo il-miżżewgin
 vivenza kongugali. Din il-Qorti kompliet tghid:- "La reavità delle conseguenze cui dà bono tale azone, unita ila considerazione che il coniuge innocente è la persona direttamente colpita dalle offesr recategli dall'altro, e quindi dovrebbe essrme l'arbitro ed il vindice. indusse il legislatore a sanzionare la masima generale espressa nol detto articolo 12. di non poter la separazione avere luogo che a domanda di uno dei coniugi antro l'altro'. U ziedet akoll b'termini wisa cari 1 precizi, illi "tale disposizione $z$ concepita in termini assoluti, e non contiene alcuna eccezione, nè è remissiva ad alcuma altra delle stesse leggi"'

Tikkunsidra :
Illi veru huwa li fid-dottrina Franciza antika kien hemm dissens, iżla hafna mill-awturi Francizài kienu jirritjenu illi l-kuratur ma jistax jeżercita azzjoni simili. Il-Larrent (Vol. III. nru. 216, Prineipi di Diritto Civile) ighid illi din hija azzjoni strettament personali u l-kuxienza ta' loffiz tista. thon opposta. "Con' oual diritto i] tarzo farebbe in nome dell'interdet to (;) \&he l'interdetto forse non vorrebbe fare?" Veramenr dak l-iwtor jitkellem fuq id-divorzjn, ig̀da l-gurisprudenza Franciza tekwipara f'hafna partijiet l-interpretazz.oni tal-ligi f'materja ta' separazzioni bhal materja ta' divorgju. Infatti dak l-awtur stess ighid illi l-kawzii huma talment personali illi ma tistax tikkonciepixxi l-preżenza ta' thtur. "Sono un'ingiuria", ighid l-istess awtur, "cioe a dire. cid the v'ha di piu perronale al mondo: l'ingiuria si cancella col perdono: ora chi sa se l'jnterdetto non ha perdonato? Ta procedura esige a ciascun passo la presenza dell'attore. d'una parte affine di assicurarsi della sua volonta persistente. dialta marte affine di condurlo ad una conciliazione. Forse whe il titore puid rappresentare l'interdetto in cis che esso
 awtur ikompli joghid illi hịa haga li tmiss l-nnur tal-familja.
 a dm ma hix haga h, tidtool u tista tidhol hilmissuoni lat-tutur u tal-kuratur. 'Invano s'invo la morale e l'infelice pesizione dell'interdetto, miserabite trastullo di min coninge avergornato e crudele. Queste conviderazioni s'indirizzano al legislatore: l'interprete non ha da preoccuparsene' (l-istess awtur, pag. 239). F'dak il-pajijiz il-legisletur, probabilment edott minn dawn il-kwistjonijiet, ghamel ligi fit-18 ta April 1886, If tawtorizas lit-tutur tal-persona gudizajalment interdetta biex, bl-awtorizazzioni tal-kunsill tal-familja. ikun jista' jaghmel dina l-azajoni tas-separazzjoni personali;

Tikkunsidra;
Illi fid-dottrina Taljana ta' l-istess opinjoni huwa l-Pacifici Mazzoni (Istituxioni di Diritto Civile. Vol. 7, Parte Epeciale, Ediz. 1894, p. 214). (ejn ighid illi lanqas it-tutur jew il-protatur ta' l-interdett ma jista' faghmel din l-azzjoni ghannom tal-persuna interdetta. ghalkemm il-konsill tal-familja mhux biss jawtorizzah, izds jissollicitah biex japhmilha. Lawtur jammetti illi f'edizejoni ta' qubel Fien ipprofesea opinjoni kuntrarja. iżds jistquar li hnwa Fien tbalja ghaliex kien allora jidhirlu li hịa hada Erouili, inumana, a harra, illi maTh ta' interdett tista' tintefa' ghall-prostitusxjomi, perems illi taf li ma jists' jair xejn ghax kew'gha huwa mig̀nun; u jghid "riconosemmo poecia che tale considerazione potrit farsi dall'interprete per et nanrare la legre. ma non per creare una disposizione legislativa; imperocche la decisione che reguimno mon ai appoggia a veruna legge. nd in modo direton ne per dedusione"; u jứcita bhala sostenituri ta' din l-opinjoni. berri mill-Taurent fur imsemmi. Arntz I. 407. Wilhequet " Da Di vorce'. pag. 117, 118, u sentenza tal-Qorti tal-Kamasajoni tal-Relgju tal-11 ta' Novembru 1809. pronanzjats in konfermith ghall-konklujponief nrezentati mill-"avukat generali": Ir-Ricci (Dirilto Civile, Vol. I. Parte II. pag. 51) hawa ta' l-istess opinjoni :- "Il diritto di chiedere la separazione is eminentem-nte permonale; quindi non poò ansere esercitato da altra persona, sia anche il tutore o il curatore. nell'interesse di uno dei coniagi"; u dan l-awtur jiceits sentenza tal-

Qorti ta' l-Appell ta' Bologna tas-16 ta' Gunju 1875, fajn fie anki stabhilit dan il-principju illi f'din l-azzioni l-kontradittorin phando jkun biss hein il-miżzew joni huwa I-Venzi (Dirito Civile Italiano. nra. 565);

T1-Rorsari (Commentario del Codice Civile Ttaliano. pağ. 589 . Vol. I) ighid illi "il diritto di chiedere la separazione spetta ai coniugi ; cosl l'articolo 149 ; onde la personalita della arione de rtatuita in modo assoluto' '. Dan l-awtur, ghalkemm ma jittrattar fuq din il-kwistjoni, ī̀da fuq kwistjonijiet analogi riferentesi ghall-minnri iew jekk l-offit ikun miet, izda gnserva fuq it-kwistioni tal-minuri. illi la l-kunsill tal-mamilia n langas il-kuratur tieghu ma ghanthom id-dritt li jaghmln din l-azzjoni mhux biss minghajr il-kunsens. iżda anki minghair l-iniziativa ta' l-offiz. ghalkemm dan il-kunsena ikun ta' minuri. u jzid - kliem li huma anki applikabili ghall-kaд̀ in kwistioni - "'sl coniuge offeso nimo potra mai togliere il diritto di riconciliare e perdonare : e se egli e contento di convivere coll'altro coniuge malgrado i torti ricevuti o la dum mondizione che gli e fatta dalla circostanza. 'fuod Deus mniunxit homo non spmarel', ne autorita di tutore poóstrapparlo alle sua famiglia'. $\mathbb{O}$ jekk dan huwa vern ghall-minori. huwa verı wkoll ghal dak li jkun marid b'mokto ghaliex chandu drittiijet xorta hhall-iehor: a jekk ifieq. forsi ried iaghjel dik it-tieni trin fug imsemmija. .u oatt ma rie't jaghme! azzioni aimili kontra l-parti l-ohra. li biha l-kuratur jattakkaIn 'l martu ta' adulterin u ta' offizi ohra. mentri forsi buwa ried. anki fekk huma veri dawn limnutazzjonipiet jahbihom. sew ghall-unnr tieghn kemm ghal dak ta' martu liforsi, bittorti kollha li huwa reieva, ghadu ihobh, a l-ebila kuratur ma iiata' índahal. japprezza u jivvalnta sitwazejoni simili bejnu $n$ bein martu;

Fil-g̀mriaprudenza Taliana d̀ie anki ritenut illi तin l-azzinni ma tistax tiét ammeseag hlief fil-nersuna ta' wiohed millmizkew in kontra l-iphor iew fil-kontumaria tal-konvenut fara Giurisprudenge tal-FedMa. nro. 195. fein hemm citati diverni rentenzi. kif ukoll in-numrn 200 fein hemm riportaf il-kat identiku ta' tufnr ta' wiehed interilett ghal marid tal-
moht, a die ritenut li dak it-tutur ma jistax jaçimel il-kaw tas-separazzjoni;

## Tikrunsidra;

Illi l-kwistjonijiet li kienu, u. fejn ma hemmx dispożizzjoni legislativa, ghadhom dibattuti. fid-dottrina fuq din ilmaterja, jeffettuaw precizament (1) din il-kwist joni li tifforma oggett ta' din il+kawża; (2) jekk il-werriet ikunx jista' jaghmel il-kawża tas-separazzjoni jew ikompliha jekk kienet maghmula mill-awtur tieghu f'haj̣tu; u (3) fil-każ illi fost ilmiż̇̇ewgin dak li jrid jaghmel l-azzjonij ta' separazzjoni jkun ghadu minorenni. Il-leğislatur taghna, kif inhi hağa maghrufa meta ghamel tant 1-Ordinanza VIT ta' l-186R, kemm nkoll dik nri. I ta ${ }^{\circ}$ l-1873, iddirima Ewistjonijiet li kienu dibattuti fid-dottrina. u fuq din il-materja. fuq it-tielet kwistjoni ddiapona fl-art. 187 u 177. iné. 3. u flart. 65 ta' l-Ordinanza I ta' l-jR73, fuq it-tieni kwistjoni permerz ta' l-art. 50 ta' l-istess liği. u fuq l-ewwel kwistjoni permezz ta' l-art. 42 li johid illi s-separazzjoni "cannot take place but on demand by one of the married persons against the other. $\square$ din id-dizzjoni turi bić-dar il-hsieb tal-leǵislatur fikwistioni bhal din. li hija hekk dibattuta fid-dottrina. li ried jagta' l-kwistjoni billi ighid illi l-azzioni "ma tistax tkun ejercic tata - nermezz ta' dizzioni nroibitiva - hlief minghand wiehed mill-miżzewgin kontra l.jehor. Mhux prejumihili illi l-leçislatur kiekn ried jammetti u jaghti dan id-dritt hekk straordinarju lilh-kuratur, ma kienx anki pemmi u jaçti din il-fakolts lill-kuratur kif ghamel inlegislatur Franciz fil-ligi fug imsemmija. u kif $\begin{gathered}\text { thamel listess legislatur taghna meta }\end{gathered}$ nprevada l-każ tal-mara miztewga li thun minuri u allura nprovitiha b'kuratur. specialment meta l-leg̀jslatur ikknnsidra $\eta$ ra li din hia azzjoni altament permonali. Kif taijeb irriteniet l-Fwwel Qorti. peress illi d-drittiiiet li din 1-azzjoni qieghda tmisa huma ta' natura morali. oghalhekk wian izjed gholia mill-effetti merement pekunjarii. fein jistghu jkunn interessati l-werrieta v l-kuratur ta' l-interdett dik in-natura morali fotendha tigi salvagwardate di fronti ghal kwalunkwe sa-
arificieju pekunjarju li jista’ jofri anki l-istess interdett. Kif fin il-Qorti ssentenzjat fil-kawża furf imsemmija "Mailia Tabone utrirque", l-art. 50 langas dahbal ectizzjoni ghal kerattru personali ta' l-azzjoni, izda ssanzjona illi din l-azzyoni tispicia hil-mewt ta' wietred mill-mizzzewgin, u ghalhekk il-werrieta, interessati fil-patrimonju, ma jistghux jesperuha, u jekk tkun dig̀̀ maghmula mili-konjugi offíz, a dan imut wagt ilmori tal-kawża, allura biss ećozzionalment il-werrieta jkunu jistghu jkompluha fil-każ hemm prevedut; ghaliex allura 1 offiż ikun dičù wera l-volontà tieghu li jagixxi kontra l-parti l-ohra. 4 effettivament huwa agixxa;

Tikkunsidra;
IUi biex thun pernessa lill-kurator ta l-imterdett din ilfakolta hekk straordinarja f'azzioni altament morali u personali kif inhi l-azzjoni tas-s parazgjoni personali, fejn hemm involuta l-bajja morali intima bl-effetti kollha taghha tal-miżżewgin, kif ighidu l-awturi fuq citati, tkun qieghda tinboloq dispozizzjoni li ma hemmx filligi, u li anzi l-kliem cari ta' l-art. 42 jeskludu; anzi kif qalet din il-Qorti ill-kaź fuq citat, f'dawn il-kwistjonijiet il-Qorti tkun mhux qieghda tioterpreta l-ligi, izda tikkalunnja. meta l-legialatur ipprevede u ddirima l-kwistionijiet l-ohma fuy enumerati u juon halla mhex rizoluta din il-kwistjoni, anzi ghamel kliem tart. 42 fug imsemini li huma dijametralment opposti gbal dix l-interpretazejoni:

Tikkunsidra:
Ill. kif irriteniet din il-Qorti in re "Testaferrata Viani vs. Dr. G. Frendo Adzopardi' fit-12 ta' Gunju 1911. Konfermatorja tas-sentenza tal-Prim'Áwla tal-Qorti Civili tal-Maesto Tieghu r-Re ta" l-ewwel ta' Ottubru 1910, il-prodediment ma jiakix null jekk ir-ragel ma giox notifikat bir-rikors tasSekond'Awla tal-Qorti Civili ghall-permess biez issir din 1azzjoni. peress li huwa kien aseenti minn Malta, kif ukoll hia prattika jekk il-konvenut jibqa' Fontumaci. il-Qorti, wars !i tism' r-rikorrenti, tista' taghti l-permese relativ; a kif irri. teniet ulollil-Prim'Awla tal-Qorti Civili bt-8 ta' Outubra 1RSn in re 'GCremone utrimque' (Kolles. Vol. IX, pag. 248) ghalkemm il-fini ta' dak ir-rikors hown illi l-Qorti tara tisbar tir-
 hom, izda. a differenza ta kodicijiet ohtra, ma bemm ebila pro--redura perjali taht piena ta nullita:
(ihat dawn ir-ragunijiet "ghal dawle ta J-Fwwel Qorti, sa fejn limma kompatibili;
'Jirrespingi l-appell ta' l-attur nomine. ughalhekk tikkcto ierma s-sentenza li minnha hemm appell; $u$ in vista taciecir-ku-suzi tal-kaz tordna illi l-ispejjeź ma jiğux taxnati; id-đrıt :ar-registru jithallas mill-attur nomine.

