$$
\begin{aligned}
& 29 \text { :4 Novembru, 1952. } \\
& \text { Imballef: } \\
& \text { r_-Ono: }^{\text {De }} \text {. J. Carnana Colombo, B.Lutt., LL.D. } \\
& \text { Giuseppe Cauchi et. versus Gio. Maria Cauchi } \\
& \text { Repdiment ta' Kontijie }{ }^{\text {: }} \text { - Amministrazzjoni - } \\
& \text { Tutela - Approvaxzjoni - Inventarju - Gurament - } \\
& \text { Art. } 394 \text { (1) tal-Kodicil tal-Procedura Civili. }
\end{aligned}
$$

Meta amministratur jigi liumdannat b'sentenza biai jirrendi l-kontijiet ta' lamministrazzioni fieghu $l i$ imien li juii lilu prefiss fixsentenza, " huta jouqos li jippresenta dawk ilhontijiet f'dak in:micu, it-parti li lielha tircieri l-kontijiet ghandha dritt taghmel hadaia lillamministratur biex jugu approcati l-kontijiet li tkun ghamlet hija stess fin-nuquas to' Lamministratwr milli jottempera ghal dik is-sentenza.
Dili itparti ghandha dritf teiercito azzjoni simili, u mhux semplicement id-dritt lif tipproca bil-juranent il-knrrettesza ta' lammont li jirriźrlta kantra l-amministratur mill-kontijatet li thun ghamlet hijn stess. Ghar il-ligi, mefa taghti lil dik il-parti d-dritt li tiaperifika mqar bil-gurament lammoni li ghandu jinghata lilha. ma teshludis mezzi ohra tar prova aktar regolari ohall-ahjar de. terminazzjoni ta' l-ammont dov:ut minn min. ghandu jirrendi $f$. kontigiet; $u$ l-gurament jinghata biss filkaz ta' impassibulita ta' provi ofira.
Tekk ilpersuna li teiercita azzjoni simili tkun xi hadd li lien suj. geft ghal tutela, w allura l-azzjoni tigi ézercitata kontra dak li Lien it-tutur taghha, ma jistax jing末ad li l-azzjoni hija ezercifata hasin ghax then gieghda timpunia l-inventarju li jkun okamel it-tutur flookhajoni tat-tutela minghajr ma hemm domanda espressa ghal dit l-impunjazzjoni, Gkax f-in:cntarju huwa att uni-
laterọli, u jilkustitwizaxi procu biss kontru l-peramia if thun ghamditu. b'mod illi ma jipprejudikas l-interessi tal-persuni li l-ligi trid tidprotepi bil: " l-prova tul-kumistemia u l-valur ta' l-gjigetti Ii ma jhenws yew incentarjati tista' ssir bi kwalunkwe mod u xortu ta' proxa, specialment per mes: ta' testimonji u b'notorjetà.
11-Qorti, - Rat l-att taci-citazzjoni, li bih l-atturi, wara li ppremettew illi l-konvenu gie kundannat, b'sentenza moghtija fit-2e ta' Novembru 1951 mimn din il-Qorti, sabiex $f$ żmien tmint ijiem jaghti kont ta' 1 -amministrazzjoni tal-beni ta' l-atturi, stante li hu kien titur taghhom; u illi l-konveuni naqus li jaytiti dan il-kont fiz-żmien lilu fissat; $u$ illi huma ppreparaw dawn il-kontijiet (dok. A; B, C), li minnhom jirvizulta li jispetta lill-attur Ginseppe Cauchi flus jew oggetti ial-valur komplessiv ta' $\mathfrak{t l l l} 1 . \bar{y}$. 0, u lill-attur Bernardo Cauchï flus jew oggetti tal-valur komplessiv ta’ £1091. 15. 5; talbe illi, premessi d-dikjartazzjonijiet necessarji a moghtija i-provedimenti nećssarji, I-imsemmia kontijiet jigu approYati mimon dina l-(Qorti. Bl-inghaxijiet tal-hamsa fik-milfa mill-gurnata tat-tmiem tat-tutela, skond l-art. 221 tal-Kodici Civili. u bl-ispejezez kontra l-konvenut, li g̀je ingunt ghas-subizzoni;

## Omissis;

Rat in-nota ta' l-ećezzjonijiet tal-konvenut, li biha jesponi illi l-atturi mhumiex intitolati jistitwixxu l-azzjoni odjerna, ghaliex stond l-art. 394 (2) ral-Procedura Civili, dina 1-azzjoni tikkompeti lil min ikun irrenda l-kont li ghalih ikun tenut skond il-ligi; illi, fi kwalunkwe każ, l-azzjoni tinsab istitwita tażin, ghaliex filfatt qieghed jigi impunjat l-inventarju li ghamel hu fl-okkażjoni tat-ttetela, mentri fd-domanda ma tissemmiex, u wisq anqas tiutalab din l-impunjativa; illi, filmerita, il-pretens oni ta' l-atturi hija mingtajr bażi. specjalment dwar il-fatt illi fil-mewt ta' Paolo Cauchi, missierhom, kien humentissi tieghu £2800 flus biss. B'riżerva ta' edcezzionijiet ofra;

Omissis;
nkkunsidrat;
Illi l-ećcezzjonijiet tal-konvenut, minbarra dik fuq il-me:itu, huma tnejn, jew (1) illi l-atturi mhumiex intitolati
jistitwixau l-azujoni vdjernir, u (2) illi, fil-kuż, l-istegs azzjuui tinsab istitwita hazion;

Llli, dwar hewwel eccerzponi, kif tajieb jussottomettu b-aturi, il-talba thathom hija bażata fuy id-dispozizejoni ta' l-art. 394 (1) tab-Kodici tal-Procelara Civili. Il-konvenut ma ppre$\dot{z} \in n t a x$ il-kontijiet fiz-żmicn prefiss lilu bis-sentenza msemmijit theith tace-cilazzoni, u ghathekk huma qegthen jitolbu l-ap"prövazjoni ta' dawk il-kontijict, li pero gthamlu huma stess hinitok it-bonvenur. Ghalheks l-atturi huma intitolati jisti. twixxu dina l-aczjoni. It-talba, kif maghmula, hija wkoll korretta, ghaliex l-aturi ma setghux biss jitolbu, kif jallega thonvemt, Wh juxavaw t-ammont bowh Dibom bilgatar ment "in litem", jew estimatorju. Infatti, kif tajjeb ukoll jissottome tux l-attuli, il-ligi, meta fl-artikolu fuq imsemmi tiddisponi illi l-Qorti tista' tippermetti lill-purti li thun talbet il-kont illi tispecifika unqur b'gurament is-somma li ghandha tingtata, ma tesktudix mezzi ohra ta prova aktar regolari ; anzi, meta hu possibili, il-lyi tezigi kull prova ohra ghallafjar determiuazzjoni ta' l-anmont dovat minn min ghandu 'jhrendi l-kont; "l l-guranent jingtata biss fil-kaz tat" impossibilita ta prova ohra (Vot. VLLL, 889; XIV, 30; XV, 203 , 596; XXVII-11-116). (Fhahekk dina l-eciezzjoni mbijiex sostenibili;

Idi, dwar it-tieni eccezzjoni, l-atturi mhtíníex qeytion jimpunjaw l-inventarju li glamel il-konvenut A-okkazjoni tattutela', inmir qeafidin semplicement jispecifikaw is-somma li whandla tinghata lilhom milt-konvenut; u dan miatabba illi 1-istess konvenut ma pprezentax il-kontijiet hu stess fié-żmion lilu prefiss mill-Qorti. U l-attarit dan biss kellhom jagbmlu.
 sat certu pont jigi attakkat l-inventarju fuq insemmi; imma din ma jfisserx illi ghall-azzjoni esperita mill-atturi, kif mig. jübu flatt taciecitazzjoni, huma kien imisshom impunjaw dak 1-rinventarjor formalment u "expressis verbis'" b'domanda apfiöita, kif jallega l-konve nut. Apparti illi l-inventariu ma ghandux ghal kollox dik il-forza probatorja allegata mill-konrenut, billi l-inventarju hu att publiku unilaterali u jikkostitwixxi prova kontra l-persuna li ghamlitu biss, b'mod illi ma iiviresulikax l-interessi ta dawk il-persuii li higi trid tip-
potegí lifr, il-prova tal-konsistenza u l-valur ta' l-oǵgetti li ma jkinnx $\dot{\text { gew }}$ inventarjat tista' ssir bi kwalunkwe mod u xorta tar prova, rpecjalment per mezz ta' testimoni u b'notorjeti (Laurent. Diritto Oivile, Vol. V, para. 11; BaudryJat antinerie: 'Tutela, para. 475; Ricri, Diritto Civile, Vol. 1, parte 2da., para. 245). (Hhalhekk langas it-tieni ećcezzjoni ma hija sostenibili;

Ghal dawn ir-rağunijiet;
Tirespingi I ećcezzjonijiet sollevati mill-konvenut, bl-ispejikz kontra tiegtu; u tiddifferixxi l-kawża ghas-seduta tas7 sa' Jamar 1953, ghat-trattazajoni taphha fil-meritu.

