## 27 ta' Guaju, 1952. <br> Imћallef:

L-Onor. Dr. A. Ma;ri, B.Litt., LL.D. Giumppe Gauci rerwa Francesca Gauci

## Separazzioni Personali - Nullità tal-Proćediment <br> Digriet tas-Sekond'Awla - Alimenti - oudirat -

Adulterju - Art. 44 u 76 tal-Kodici Civili,
. 2 art. 388 (2) 'el-Kodici tal-Procedura Civili.
Id-dispmisizzjomi talliji li tirrikjedi t-awtorizzazzjoni tal-Qorti ta' Curisdizzjoni luluntaria biea tista' tiji proposta kawia ta' separuzsjoni personali mhitx applikabili neta beju il-miézewjin ikun hemm dig̀̀ separazzjoni personali definitioa. Ghahlagstant il-konjuyii li jrid äppruponi $^{\text {kutwía ta' separazzjoni personali meta bejnu " bej" }}$ il-konjugi l-iehor ỳ̀ hem'm sevarazzjoni personali definitiza, mu ghandux bzionn jitlob l-awtorizzazzjoni tas-Sekond'Avola tal-Qorti Civili; u 1-pmocediment minnu istitwit ma jkunx null minhabba nnuqqas ta' dik $l$-awtorizzazzjoni.
It-separazzjoni personali tikknnferixri d-dritt li jghixn mifrudin lizjeved kanjugi, u mhure lil dok biss li jkun talab is-separazzioni; b'mod lì dan ma jistaxc jobliga likl-konjuji Lichor li jerja' jmur jghis mieghu.
Imma sentenza ta' sepmazazjoni personali tifforma judikat fug dawk il-fatti hiss li jkunu ddetcrimimarha; " ghathekk ebda onfukolu was jixta' jkun hemme jhal downmda ofira to, sepamazzioni fuq latti posteriuri; ${ }^{\text {u }}$ ma hemm xejn kontra lligi li fintalab sepanazzjoni personali mill-iddid ghal havia diversa bazafa fral fatti sopractenuti. Gfalhekk ir-ragel li ğie kundannat b'sentenza moghtija f'kacīa ta' separazzjoni personali biex fissomministra halimenti lil martu, jista' jitho id-dekadenza ta' martu mid-dritt ghal dewok l-alimenti fwi il-metiv li hija hommettiet adulterju wara dik is-sentenza; u dan jista' jaghmaly billi jaghmel lauzta "fiva ta' separazzjoni personadi bazata fuq !lan il-motit, fein jitlab ukoll id-dekadensa tal-mara mid-dritt ta' l-alimenti Jehk huat jailima b'mod li jitlob biss
id-actiadenza ta' marta minn duk ild-dritt, minyhajr ma jithul wkull
 hekh magtimula kija proposta hȧin.
1l-Qorti, - Rat ic-citazzjoni li biha 1-attur talab li, prenesaxa kwalunkwe neciessarja dikjarazzjuni u provvediment opportun, billi 1-attur uttjena s-separazzjoni personali minu martu b'sentenza tas-17 ta' Lulju 1951, t-ismijiet "Giuseppe Gauci vo. Framststa Gava", deciza minn dina l-Qorti; billi sussegweniement l-attur sar jal li maltu l-konvenuta ikkommettet adulter; u, u skond l-urt. it (1) (d) tal-Liodici Civili, Edizzjoni Riveduia, ij-konvenuta ddekadiet mid-dritt obballpensjoni alimentara; billi $b$ 'sentenza ta $1-1$ ta' Marzu 1952, H-ismijiet "Curmela Cassar vs. Giuseppe Cassur", li ghaliha tinghamel amili rilerenza, giet dikjarata s-separazzjoni persomali bejn l-imsemmijin konjugi Cassar ghat-to: a htija ta Giuseppe Cassur, u fosthom gtall-kawzali ta' l-adulterju li hu ikhommetta minhabba relazzjonijiet mal-konvenuta; jigi dikjurat a: deciiz̀ li l-attar ma ghandux ikompli jaghti 1 -alimenti lill-konvenuta orlnatı bis-sentenza tas-17 ta' Lulju 1951 flistuijiet "(iiuse ppe Gauci vs. Francesca Gauci", decizáa minn dina l-Qorti; u dan mill-gurnata li dina l-Qorti jidhrilha gusta u ekwa. Bl-ispe;jeż;

## lkkunsidrat;

Illi, barra mill-eçcezajonijity ${ }^{\text {uqu }}$ miğjuba, il-konvenuta, fit-trattazzjoni o ali, opponiet in-mullita tal-procediment minhabba li l-attur ma giex awtorizzat mis-Sekond'Awla ta' dina 1-Qorti biex jactimel il-kawża, skond ma hemm preskritt flart. 44 tal-Kodic̈i Civili;

Illi l-Qorti sejra tinvesti, qubel xejn, dina lecicezzjoni, peress li jista' jkollha influwenza deciziva fuq l-eżitu talkawża;

IHi nill-lokuzzjoni ta' 1-arl. 44 fuq eitat, kif interpretat mill-gerisprodenza, "la ragione della legge nel richiedere il preventivo pirmesso per proporre la domanda di separazione si i di accertare che tutti i mezzi di riconciliazione sieno stati inutilnente esauriti'' (Kollez. VII, 790). Il-funzjoni ta' Iluthalle sedenti f'dik il-Qorti fiprocedura simili hija dik biss li jipprova u actmel li jista’ biex iwassal lill-miżżewgin f'rikenciljazzjoni, b'mod h, jekk ma jirnexxilux, huwa ma jistax
jirrifjuta l-permess shall-käwża tas-separazzjoni (Digesto Itahano, Sepurazıune 1'ersonale, Diritto Civile, nu. 104). Minı dana judser li dik id-dispozizzjoni hija applikabili biss meta bejn il-miżżewgin ma jkuux hemm ga separazzjoni personali definisiva: Fid-dotteina gie sahansitra mqanqua id-dubju jekk duna 1-perratss Jhuwior methtiege f'kaz̀ ta' dumanda rikonvenzjonali f f'gudizzju ta' separazzıoni, jigifieri fil-każ li l-konve. nut jittobimaki hu s-separazzjoni personali; u s-soluzzjoni kienet'negative:

Ighid a propozitu Demolombe:- ' L'art. 875 Codice Procedura Civile (li jikkorrispondi ghall-art. 44 tal-Kodici Civili Mwlti) nou ha al certo previsto se non l'ipotesi di una prima domanda formata da uno dei coniugi contro. l'altro; ed in veriti, che ose potrebbe sperare, oggi che la lite è flagrante, da ud novello sperimento di conciliazione fra quei coniugi che non si sono potuti conciliare prima della domanda? Quando il Presidente consigliasse al convenuto di rinunziare alla sua domandariconvenzionale, costui non risponderebbe forse. molto giustamente: 'il mio coniuge non ha voluto rinunziare alla suar: e poichè mi attacca in questo medesimo punto, lasciatemi adunque difendere?' " (Diritto Civile, Vol. IV, \$436) ;

Dan htwa wkoll l-insenjament tal-Professur Federico Ciccuaglione fil-monografija tieghu fuq citata fuq "Separazio-ne- Personale": Huwa :ikkonkjudi li jinghataw każi fejn ma hux mehtieg li-jsir: I-esperiment tar-tikonciljazzjoni, fosthom il-ka彡่ fuq imsemmi ta: domanda rikonvenzjonali ta' separazzjoni, u jispjegs :- "La ragione appare chiara quando si consideri che già, in seguito alia domanda principale del coniuge, si fecero dal Presidente del Tribunale i tentativi per riconciliare i due coniugi, senza risultato. Ripetere l'esperimento, quando il giudizio è gia inoltrato, quando la lota giudiziaria ha inssprito maggiormente i coniugi, quando l'impossibilita della coabitazione risulta piu chiara ed evidente dalla domanda riconvenzionale............... sarebbe cosa vana che, contro l'economia dei giadizi, menerebbe a spreco di tempo'" (Dig. Italiano, loc. (it., no. 110) ;

Mfi; "a fortiori", dina l-interpretazzjoni ghandha tiswa fil-każ liıjkun hemm ga separazzjoni personali definitiva. Hu
maghruf, imfati, li s-sentenza tikkouferisxi d-dritt hi jotixu mitrudin lizz-żewg konjuği, u mhux lil dak-biss li jkun talai is-separazzjoni; b'ruod li dana ma jistax jubliga lill-ietor li jerga' jmur ighix mieghu (Fadda, Gitisisprudenza Codice Civile, art. 157, ari. 1 u 2 ). Lieme principju jinsab indirettament rikonosxut anki fil-iigi tagbna (art. 76 Codicì Civili u wit. B88. (2) Frocedura Civili). Issa, kieku fil-każ ta' miżżew:in ǵa legalment separali kien obligatorju l-esperiment tar-rikouciljazzjoni konte mplat H -art. 44 fuq citat, il-Qorti tigi mquegtda fil-pożizzjoui anti-guridike li tinjora, kif fuq intqal, id-dritt ta' kull parti li tythix separata -- haga dina li ma setghetx kieuet f -intenzjoni tal-legislatur, u li, fl-athar mill:ahtar, tispicca biex tikhaguna telf ta` żmien u spejjez inutili;

Illi, wana kollox, fit-bratrazzjoni orali 1 -attur, per mezz tad-difensur tiechu, ammetta Li huwa mhux qieghed jagtmel hawza ta' separazzjoni parsonali, u wisq anqus qieghed jitlois separazzjoni gdidu; konsegwentement, anki ghal dan ir-rifless radv dejem duk li ser jingtad 'il quddiem), $l$-attur ma kellux bzonn il-permess rikjest milh-art. 44 fuq riferit;

Taht dawa ié-cirlicstanzi, dina l-ećciezzjoni tal-konvenuta mhix sostenibilj; u l-Qorti tirrespingiha;

Rigward i-eccezzoni l-otira (fol. 7 tal-process), il-konsenuta, per mezz tad-difensuri taghha, ikkwalifikatha ahjar fit-trattazzjoni orali, u spjesat li l-attur ma setax jitlob iddekadenza tagh ha mid-dritt ta' l-alimenti mingtajr ma jaghmel kawza ta' separazzjoni personali fuq il-kawżali ta' l-adulterju. Fil-felma tal-Qorti dina l-ećcezzjoni hija fondata. Difaiti. sentenza ta' sepurazzomi personali tifforma gudikat fuq dawk il-fatti bies li jkunc ddeterminawha, u ebda ostakolu ma jista" jkun hemm ehal domanda ohra ta' separazzjoni baغiata fur fatti posterjuri. -Ikompli jghid l-imsemmi Professur Ciccaglione:- "Non può dirsi che una sentenza pronunziata in materia di separazione personale, e passata in cosa giudicata, abbia la stessa indole delle altre sentenze pronunziate su controversie economiche; in quanto nelle cause di separazione personale non si ha mai la cosa giudicata nel vero senso della parola.............. Difatti, mutate le condizioni di fatto, miente impedisce al magistrato di ritornare, naturalmente die-
tro istanzia della parte interessatia, sulia cosa, e pronunziare una nuova sentenzi. E vero che questa non mira a modificuire quella, ma puó il magistrato ritornate sulta siad decisione per modilicarla secondo il nuovo stato di cose" (Digesto ltuHano, voce citatu, no. 133);
'ra' I-stess fehma hu Baudry:- "Il coniuge contro il quale la separazione è stata pronunziata da un primo giadicuto potrebbe intentare contro il sto consorte una domanda di divorzio o di separazione personale fondata su un fatto nuovo posteriort al primo giuciicato (lersone, Vol. IV, \$358). F'dan is-sens hija wholl il-gurisprudenza estera (Fadda, op. cit., urt. 148, nri. 252 u $25 \%$, u tal-Qrati Tagћna, Kollez. XXIX-14-603) ;

Minn dana jidher li ma hemm xejn kontra l-ligi li tinialab separazzjoni personali mill-ġdid gbal kawża diversa bażuta fuq fatti sopravvenuti; u hekk kien messu giamel l-attur biex jottjeni l-applikazzjoni ta' l-elfetti derivanti mill-motiv 官did li ddeterminalom. Dina l-procedura mhux biss tinsab konformi ghall-pratikit kostanti (hekk infatti sar fil-kawża 'Sant vs. Sant'" riportata fil-Kollezzjoni, Vol. XXIX-II-603, fuq imsemmija), iżda tidher li hija indispensabili skond il-liği. Infatti, skond l-art. 56 (1) tal-Kodiči Civili, titlef kull dritt ghall-alimentı dik il-parti, ir-ragel jew il-mara, li ikun il-titija tal-firda ghal wahda mil-ragunijiet imsemmijin $\mathbf{t}$-art. 45 u 46 (jigifieri ghb.ll-adulterju), u fit-test Ingliz, "the spouse who shall have given cause to the separation'". Issa, f'din il-materja l-titija tibda legalment teżisti biss mas-sentenza li tiddikjara dik il-htija u tavtorizza s-separazzjoni; bil-konsegwenza li mhix ğuridikament konċepibili cbola dekadenza tal-konjugi mid-d!ittijiet taghhom, minghajr ma jkun hemm kawża tas-separazzjoni dećiża $\mathrm{b}^{\prime}$ sentenza li g̀gib maghha, anzi li tiddikjara espressament, dik iddekadenza. Kieku ma kienx hekk, il-konvenut f'kawża ta' dekadenza ma jkanx jista' jikkontrapponi fatti ohra kommessi mill-attur biex jinnewtralizza dawl: lilu imputati, mentri, kieku ssir kawża ta* separzzzjoni, ikcllhom jiǵu valjati l-fatti "hinc inde", u mill-entita tal-ftijijet tiddependi l-inflizzjoni tad-dekaclenza;

Xejn ma jiswa li, kif jippretendi l-attur, kien hemm ga
stntenza ta" separazzjoni persouadi, u ghalhekk ma kienx hemin bzonn ta' domanda ofira ta' separazzjoni. L-osservazZjoni mhix f lokha, staliex tadd izjed mill-atrur ma jaf li dik is-sentenza ma kienetx bazata fuq l-adulterju ta* martu, li hu jippretendi li gie kommess posterjorment. Jekk hu veru li (l-dekadenza mid-drittijiet hija effett tas-separazzjoni personali, dina d-dekadenza tista' rintalab biss f'kawża ta' separazzjoni; ghaliex, kif gie fuq rilevat, fkawża biss ta' separazzjoni tkun tista tigi mill-Qorti valjata r-responsubilited taż-żewg partijiet fuq fatti migjuba "hinc inde", mingojar ebda linitazzjoni ohra hlief dik li jridu jkunu posterjuri u sopravvenuti sthall-ewwel sentenza;

Illi, "ex admissis", I-attur mhux qieghed jipproponi kawŻa ta' separazzjoni persomali, iżda qieghed jitlob biss li jigi eżonerat mill-obligu ta' l-alimenti dovuti lilh-konvenuta in forzit tus-sentenza tas-17 ta' Lulju 195l", li biha kienet giet pronunzjata s-separazzjonali personali; $u$ konsegwentement ilkawía odjéna hija proposta hażin;
(ihal dawn ir-raǵanijiet il-Qorti tirrespingi d-domanda ta' l-attu", ut tillibera l-konvenuta "ab observantia";

L-ispejjé $\dot{\text {, }}$ minhabba $\dot{c}$-cirkustanzi tal-każ, jibqgћiu mingbaje taxxa; id-dritt tar-Registru jithallas bin-nofs.

