13 ta' Meiju. 1946. Imhallfin: Is-S.T.O. Sir George Borg, Kt. . M.B.E., LLL.D., Pres. L_Onor. Prof. Dr. E. Ganado, LL.D. L-Onor. Dr. L. A. Camilleri, Is.D.

Fdgar Staines ne. rersur Mary Milazzo Alimenti - Family - \$wiog - Tigi Itasufonali tal-Pornana Obilgata.
F"havei ta' alimenti a tejn tazzjomi thun bazata fuq rapjorti tal-
 persuma obligata.
Il-Qorti - Rat icecitazzioni ta' l-attur fil-kwalità tieghu indikata, quddiem il-Prim'Awh tal-Qorti Civili tal-Maesta Tieghu r-Re, fejn ippremetta illi huwa ghadda lill-konrenuta
pensjoni alimentarja, n thalias lilha b'dana t-titolu komplesisivament is-souma ta' $\not \pm 219.17$. 0; u li l-imisemmi Francenco Milazzo huwa uffini tal-konvenuta, peress li huma missier żewǵba Oreste Milazzo; u li dan l-ahihar il-konvenuta ghamlet irkant u ghalhekk ghandha l-mezzi necessarji biex tirrestitwilu l-imsemmijun ahmenti; talab illi li-stess konvenuta tigi kundannata thallas lilu s-somma fuy innsemmia ta' \&219. 17. 0 b'restituzzjoni ta' 'Limsemmijin alimenti; blimghax legali u bl-ippejjeż, komprizi dawk tal-mandat ta' sekwestru tad -8 ta' Novembri 1915. kontra l-istens konvenut ;

## Omissta:

Rat in-nota ta' l-attur li biha rriduca t-taliba hi kwint (1/5) tas-bomma, jigifieri bi $£ 43.19,5$ korrispondenii iftal finl. kuljum alimenti ta, hint il-konvenuta, b'manjiera illi t-tallot bagqhet ghas-somma ta' f175. 17. 7;

## Omistis;

Rat is-gentenza moghtija mill. Prim'Awh tal-Qorti Civili tal-Maestà Tieghu r-Re tal-21 "ta' Frap 1946. fejn ciathdet ittalba ta' l-attor. hl-ispejjeż: ware li krunsidrat;

Illi fil-Kodici Tlaljan ma hemmx diapożizzioni simili phaz dik ta 'l-art. 24 tal-Kodici Civili taghne, u ghalhekk l-azzjoni hija inanmissibili, peress mhix kontemplata fil-Kodici Taljan n dan ghaliex tant il-konvenuta kemm Franceaco Milazzo huma suidditi tajaani. u r-rapporti tal-familja huma regolati millLigìi Taljana:

Rat in-nota ta' l-appell ta' l-attur nomine u l-petizajoni tieghu fejn talab illi dik is-sentenza tigi revokata, 11 jighi decíz billi jiğu milqugha $t$ talliet ta' 1 -attur bl-ispejjeż:

Omissis:
Rat in-nota l-attur appellant li biha ceda 1 -meritu tad-domanda, imma rriżerva l-kap ta' l-ispejjez:

Tikkunsidra:
Illi l-kwistjoni li giet definita mill-Ewwel Qorti, a li ghandha tix̀i ezaminata f'dan l-appell ghall-fini tad-decizjoni tal-kap ta' l-ispejjeż, hija dik rigwardanti l-ligi li ghtadha liggoverna l-konvenuta, li hija suddita taljana, peress li hiji miżewga ma' taljan, o lil Francesco Milazzo, li hawal l-man-
danti ta' l-atur 1 li huwa anki suddina taljan;
F"dan il-kaz l-azzjoni hija kollha bazala fuy rapporti ta* Pamilja u ta* żwieǵ, peress illi in forza taz-zwieg tal-konvenmta ma' Oreste Milazzo hija assumiet certi drittijiet, anki di fronti ghal missieru, ughalhekk dana, skond il-ligi, kien obligat li jalimentaha permezz ta' l-attur, Kustiodjn tal-Proprjetia tal-(ihadu. Dan id-dritt taghta u l-obligu korrelativ ta' Francesco Milazzo johroǵs tant mill-ligi taghna (art. 19 tal-Kodici ('ivili), kemm ukoll mill-art. 14) tal-Kodici ' Taljan; u ghalhekk fuq dan ma hemmx kuntrast. Dan jibda precisament minhabba l-bażi ta* din 1-azzjoni, peress illi l-attur nomines jippretendi illi l-konvenuta gieghda issa fi stat li taghti lura dawk l-alimenti lilba whallsa, u dan skond l-art. 24 tal-Kodici c'ivili Taghna. mentri fl-Kodici Civili Taljan ma hemmx dispozizzjoni simili li tobliga f'éerti każijiet lil min irćieva l-alimenti li jaghtihe m lura, jekk ikun fi stat tajjeb;

Tikkunsidrs;
Illi allura tigi l-kwistjoni prospettata u riżoluta mill-Ewwel Qorti ta' liersa ligi hija dik applikabili. Fuq kwistjoni simili gie ritenut mill-Prm'Awla tal-Qorti Civili Vol. VII, p. 619) illi hija applikabili H -ligi nazzjonali f'materja ta' alinenti kif ukoll l-istess Qorti in re "Blasini vs. Conte Stagno Navarra" fit-23 ta' Gunju 1899 (Kollez. Vol. SVII-II-104) fejn dik il-Qorti rriteniet :- "Trattandosi di una obbligazione derivante dalla legge, quale è yuella di alimentare i parenti e gli atfini, essa è senza dubbio regolata dalla legge nazionale della persona obbligata". L-istess principju gie ribadit mill-istess Qorti in re "Farruyia vs. Mallia" fil-11 ta' Novembru 1884 TKollez. Vol. X, p. 525), fejn henum migjub li "indipendentemente dal notare che la legge persmale dei due coniugi Dimech maltesi li inaeguiva pure all'estero. e specialmente per gli effetti del matrimonio contrattato pure in Malta..........."' Din il-Qorti, fuq kwistjoni li tohrog minn rapporti ta' familja, u éjoè ta' paternità naturali, in re 'PP.L. Azzopardi ne. vs. P.L. Emle. Borg ne." fic-27 ta' Mejju 1907 (Kollez. Vol. XX, p. 28) ammettiat l-istess princippu tal-ligi personali taddebitur, liema principju gie anki ribadit fi kwistjon ta' gheru.
sija mill-Prim'Awh tal-Qurti Civilı til-21 ta Aprl 1013 in re "lesta ws. Marchesi" (kollez. Vol. XXII-II-53I. Din it Qorti, in re "Palermo Navarra utrinque" fis-27 ta" Ottobru 1 (20) (liollez, Vol. XXIV-I-576), irriteniet il-primcipjuga stabbilit çabel, anki minn dina $1-Q$ orti, illi "come ritenne questa Corte nella causa "Biasmi vs. Stagno Navarra", decisit it 17 gennaio 1900. l'obbligazione agli almenti derivanti dallas lepge è regolata dalla legge nazionale della persoma obbligata. Sel caso sotto esame, come il convenuto ha allegato e le attrici non hanno contrastato, i contendenti sono sudditi italiani, a guindi la legge a loro applicabile nella presente lite è il Cofice Civile ltaliano";

Tikkunsidra;
Illi l-kaz in kwistjoni huwa prèzament btal dak prosper. tat f'dawn is-sentensi, u spergahment dik imsemmija fl-ahior tas-27 ta Ottubru 1!20; aghalhekk tajeb irriteniet l-Fwwel Uorti illi l-lyi appibabili hija dik nazzonali tad-debitur. Ilka\% citat mill-appelhanti "Spiteri vs. Soler" hien jumatta kwistjoni ohra riferibili ghal testment ughad-disjozizzjoni ta' effetti mobili in forza tas-sucesessjoni;

## 'Tikkunsidra;

Illi fuy l-efletai fi johorgu miz.zwieg huw: injed racigo nati li tigi applikata J-héi nazzomali ud-debtur, preizamment phaliex dan, fi kwamkwe pajjiz hinwin jumr. kwn flomenzjoni tieghn jrid jigi regolat, fir-ripporti mat-familja tieghu.
 wholl Fiore. Jirito foternazionale l'rivato. p 150. n, low, fejn igtid illi "come principio apomerate moi stabilianos che ha
 matrimonio" :

Ghal dawn ir-ragunijet 1 ghal dawk ta' l-Ewwel Qumi:
'Tastjeni ruhba' milli tielm konjizzjoni talmeritu minhahla c-cessjon; ta' dak l-zppell; u
'Tirrespingi l-appell ta" l-atiur nomite til-kap ta' 1 -inpojjea. " ghalhekk tikhomferma s-sentenza monhija mill- Prima Awla tal-Qorti Civili furg insemmija fodak il-kap; $u$ in vita
má-irkustanzi tal-ka\% tordna Illi l-ispuejjez ta" dan l-appell ma jkunux taxxati. id-dritt tar-registru kontra l-attur appreliant.

