## 26 ta' Mejja, 1958 Imhallin:-

Is-S.T.O. Prof. Dr. A.J. Mamo, O.B.E, Q.C., B.A., LI_D., President;

Onor, Dr. A. J. Montanaro Gauci, C.B.E., K.M., LL.D.; Onor. Dr. W. Harding, K.M., B.Litt., LL.D.

Gluseppa Agius et.

## versus

Paola Farrugla et.

- Konsorzju - Lokazzjoni - Nullità - Preǵudizzju -
Prova - Mara - Ratifika - Rinunzja - Art. 9, 1375, u
1616 tal-Kodidi Civili.
nl-lị̆i tagnti lill-komproprjetarju ta' haga komuni d-dritt li jimpunja l-lokazzjoni maghmula mell-komproprjetaryu itehor minghajr il-kunsens tieghu jew l-awtorizaazzont tal Qorti kompetentf, kemm tl-darba din l-tmpunjazziont ssit fi zmien xahrefn minn meta jkun sar jaf b'dik a-lokazzioni.

Huwa konformi ghall-princtpjl regolanti l-piz tal-prova flli $x$ xfenza tal-kiri fil-kompossessur li jimpunja l-lokazzjoni ghandu jippruvaha min jallega dik ix-xjenza; u fil-każ lī din tl-prova ma tkunx adegwata, jezo anki fil-kaz ta' dubju, l-allegata xjenza phandha tkun respinta.

Jekk il-kunsens pretiz moghti hu aak ta' mara mikzetoga, jehtieg̀ jig̀ pruvat ukoll li kien hemm il-kunsens jew l-awtorizzazzjoni ta' zewgha; ghax il-kiri ta' post, anki per mezz ta' mandatarju, fikkostitwixxi obligazzjoni vera u proprja, u l-mara miżewóa, bhala regola, ma tistghax tassumiha minghajr il-kunsens few l-awtorizzazzjoni tar-ragel.

Jekk dik ti-mara mitzewga kienet taf hija biss bil-Iokazzjoni. u nallet johaddi z-zmien legali minghair ma nfurmat lillzewgha, dan l-agir taghha ma jistghax jinghad li jikkostitwixxi ratifika tal-kirja; ghax din ir-rattifika ma tiswiex legalment, billi anki gnar-ratifika jehtieg il-konkors ta' żewğha; molto pjù li dik ir-ratifika tikkostitwixxi rinunzja
ghad-dritt ta' annullament tal-loltazzjoni, u ghalhekk jehtieg่u r-rekwiżiti kollha mentieg̉a ghall-validità ta' rinutnzja.

Barra minn dan, id-dritt tal-lokazzjoni, u kwindi anki l-tmpunjattiva tal-istess lokazzjoni. kienu jappartjenu ltr-tadel, ii bhala kap tal-komunjont tal-akkwisti ghandu, sa prova kuntrarja, id-dritt tal-amministrazzfoni anki tal-bent parafernali ta' martu.

Xejn ma jservi li l-lokazzjoni ma tkun giebet ebda preǵudizzju lil min irid jimpunjaha; ghaltex il-lig̀i ma tirrikjedt ebda kawża gusta ghall-annullament tal-lokazzjoni, imma trid biss li tkun saret minghajr il-kunsens tal-komproprjetarju jew l-awtorizzazzjoni tal-Qort' kompetenti.

Il-Qorti:- Rat ić-citazzjoni quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Civili, li biha l-atturi, wara li ppremettew illi 1-attrici u ż-żewg konvenuti Paola u Benedetta Farrugia huma komproprjetarji tal-garage li jinsab nru. 142 College Street Rabat, u illi wara I-mewt ta' ommhom, li grat fit-3 ta' Novembru 1953, il-konvenuti Farrugia abużivament u minghajr il-kunsens tal-atturi, u minghajr l-awtorizzazzjoni b'sentenza tal-Qorti, krew dan il-garage lill-konvenut l-iehor John Muscat; u illi l-atturi, wara li saru jafu b'din il-kirja fis-27 ta' April 1954, interpellaw lill-konvenuti Farrugia permezz ta' ittra uficjjali, preżentata fid-19 ta' Mejju 1954, biex jannullaw l-imsemmija lokazzjoni, però ghal ta' xejn; talbu (1) li tigi annullata minn din il-Qorti 1 -lokazzjoni fuq imsemmija tal-garage numru 142 College Street, Rabat, magћmula lill-konvenut John Muscat, peress li giet maghmula minghajr il-kunsens tal-atturi u minghajr l-awtorizzazzjoni b'sentenza tal-Qorti kompetenti, u dan in bażi ghall-art. 1616 tal-Kodicí Civili; (2) u li l-konvenut John Muscat jigi konsegwentement kundannat minn dik il-Qorti li jiżgombra mill-garage fuq imsemmi fi żmien qasir perentorju li jigii fissat minn dik l-istess Qorti. Bl-ispejjeż, kompriżi dawk tal-ittra ufficjjali preżentata fid-19 ta' Mejju 1954;

Rat is-sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili tas-27 ta' Jannar 1958, li biha gew michuda l-eċcezzjonijiet talkonvenuti u milqugha t-talba tal-atturi, u gie moghti lillkonvenut Muscat xahar żmien biex jiżgombra; bl-ispejjeż kontra l-konvenuti; billi dik il-Qorti kkunsidrat;

Illi, kif jinghad fice-citazzjoni, l-atturi qeghedin jeżercitaw l-azzjoni kontemplata fl-art. 1616 tal-Kodicici Civili;

Illi kontra 1-azzjoni hekk esperita mill-atturi gew sollevati diversí edċezzjonijiet, li hu xieraq li jigu eżaminati separatament;

Illi l-konvenuti Farrugia, skond il-verbal fol. 74, eċcepew illi l-azzjoni ma gietx mill-atturi esprerita fiż-żmien li trid il-ligi, u konsegwentement tinsab perenta. L-art. 1616 fuq imsemmi citat jaghti lill-kompossessur tal-haga komuni d-dritt li jimpunja l-lokazzjoni magћmula mill-konpossessur l-iehor minghajr il-kunsens tieghu, jew minghajr awtorizzazzjoni tal-Qorti kompetenti, kemm il-darba din l-impunjattiva ssir fi żmien xahrejn minn dak inhar li jkun sar jaf b'dik il-lokazzjoni. Huwa konformi ghall-principji regolanti l-piż tal-prova illi x-xjenza tal-kiri fil-kompossessur instanti ghandu jippruvaha min jallega dik ix-x ienza, jigifieri l-konvenuti Farrugia ećcipjenti; u fil-każ li din il-prova ma thunx adegwata, jew anki fil-każ ta' dubju, l-allegata xjenza ghandha tkun respinta;

Illí l-Qorti, wara li eżaminat bir-reqqa r-riżultanzi processwali. hija tal-fehma li din il-prova ma gietx raġgiunta, u li anzi gie pruvat li l-atturi eżerċitaw l-azzioni odjerna fiż-żmien utili ta' xahrein mindu gew jafu bil-lokazzioni mpunjata. Irriżulta. infatti, li l-attur. malli sar jaf li lgarage in kwistioni...... iżda anki iekk wiehed uissupnoni li l-attriči qalet b'dan lill-żew'gha, jibqa' dejiem li e-čitazzioni giet preżentata fl-4 ta' Gunju sussegwenti, jigifieri fiż-żmien legali;

Hili, fug l-ećċezzioni tal-konvenut Muscat. ïèifieri li l-atturi kienu iafu bil-kiri u kienu hallew dan il-kiri f'idejn il-konvenuti Farrugia, ghandu jigi rilevat illi l-lokazzjoni
lil Muscat, skond ma xehdu 1 -istess konvenuti (fol. 55 tergo u 71), kienet giet miżmuma sigrieta mill-atturi, billi kellhom jithallsu mill-flus imhallsa u anticipati minn Muscat l-ispejjeż tal-funerali ta' ommhom; $u$, kif esprimiet ruhha l-konvenuta Paola Farrugia, hija. stenniet li titkellem meta ssir id-diviżjoni tal-wirt, li fih kien jidhol il-garage filkwistjoni. Dan ifisser illi 1-lokazzjoni ma saritx bil-kunsens tal-atturi. İ̇da anki jekk, "ex hypothesi", l-attriči kienet tat il-kunsens tagtha, dan il-kunsens ma jorbotx legalment, ghaliex ma giex pruvat li kien hemm ukoll il-kunsens jew l-awtorizzazzjoni tal-attur żewgha (art. 9 Kodiči 'Civili). Il-kiri ta' post, anki per mezz ta' mandatarju, jikkostitwixxi obligazzjoni vera u proprja; u l-mara miżżewga, bhala regola, ma tistghax tassumiha minghajr il-kunsens jew l-awtorizzazzjoni tar-raġel. Dik id-dispożizzjoni ma ghandhiex tiftiehem restrittivament ghall-atti hemm specifikati, imma hija ntiża tikkomprendi l-atti kollha mhux ećcettwati mill-ligìi. Difatti, kif jijnnota Laurent, "è principio che la moglie è incapace di fare un atto giuridico senza l'autorizzazione del marito. I motivi che hanno fatto stabilire l'incapacità sono generali; la sottomissione che la moglie deve a suo marito esige che essa ottenga il suo consenso per ogni atto, e l'interesse della famiglia esige ugualmente che il marito prenda conoscenza di tutti gli atti che la moglie si propone di fare...... L'incapacità si applica ad ogni specie di atti, senza distinguere se sono a titolo gratuito o a titolo oneroso" (Diritto Civile, Vol. III, para. 97) ;

Illi, jekk l-attriči wehedha kienet taf bil-lokazzjoni u halliet iż-żmien legali jghaddi bla ma nfurmat lil żewgha, u jekk dan jista' jikkostitwixxi ratifika da parti taghha (Kollez. Vol. XVI-II-213), din ir-ratifika ma tiswiex legalment, ghaliex ghaliha kien hemm bzionn il-konkors ta' żewgha, molto pjù li tikkostitwixxi rinunzja ghall-azzjoni ta' annullament (Digesto Italiano, Ratifica, para. 17); u kwindi, kif jghid Giorgi, "richiede tutte le condizioni intrinseche indispensabili per l'efficacia delle rinuncie"' (fosthom il-kapacità) - Obbligazioni, Vo!. VIII, para. 190. Mbghad, ta' min jinnota li d-dritt tal-lokazzjoni, u kwindi anki l-impunjattiva tal-istess lokazzjoni, kienu jappartjenu lill-
attur, li bhala kap tal-komunjoni tal-akkwisti, ghandu, sakemm ma ssirx prova kuntrarja, l-amministrazzjoni anki tal-beni parafernali ta' martu (art. 1375 Kod. Civ.); u ghalhekk l-attricii ma setghetx tiddisponi u lanqas tippreǵudika dak id-dritt;

Illi lanqas tiswa l-ećcezzjoni tal-ahwa Farrugia li llokazzjoni mpunjata ma giebet ebda pregudizzju lill-atturi; ghaliex, apparti l-fatt li l-atturi kelthom bżonn tal-garage biex fih l-attur jiżbogh il-karrozzi (fol. 11), l-atturí qeghdin jibbażaw l-azzjoni taghhom fuq l-art. 1616 (Kod. Civ.), li'ghall-annullament tal-lokazzjoni ma jirrikjedix f'min jitolbu kawża gjjusta, iżda biss li l-lokazzjoni tkun saret minghajr il-kunsens tieghu jew minghajr l-awtorizzazzjoni tal-Qorti (Kollez. XXXIX-I-167);

Illi, ghalhekk, l-ewwel domanda tal-atturi tinsab sostruta:

Illi konsegwentement, peress li l-lokazzjoni hija nulla u bla effett, il-konvenut Muscat jinsab fil-garage minghajr titolu;

Rat in-nota tal-appell, li biha l-konvenut Muscat appella mis-sentenza fuq imsemmija tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili tas-27 ta' Jannar 1958; u rat il-petizzjoni tal-appelfant, li talab ir-revoka tas-sentenza appel'ata u ć-ćahda tattalba tal-atturi; bl-ispejjeż;

## Omissis;

Ikkunsidrat;
Illi l-aggravju tal-appellant huwa li l-Ewwel Qorti ma kkunsidratx li hut 1 -appellanti, Paola u Benedetta Farrugia, kellhom l-amministrazzioni tal-gid komuni, u ghalhekk setghu jikru l-garage lill-appellanti. İ̇da dan mhuwiex korrett. Fil-fatti rriżulta, mid-depożizzjoni tal-attri3i, li dment li kienet hajja l-omm, din kellha l-amminis-
trazzjoni tal-gid ta' uliedha, evidentement bhala l-kap talfamilja wara l-mewt tal-missier. L-omm kienet tqabbad lill-bintha Paola biex tikteb, ghax hi ma kienetx taf tikteb; infatti, sakemm damet hajja, l-irceevuti kienu jsiru ghannom tal-omm (dok. fol. 19). Ma jirriżultax li l-atturi wara l-mewt ta' ommhom fdaw l-amministrazzjoni ghal dak li kien jirrigwardahom lill-konvenuti Farrugia; u dawn qabdu u krew il-garage minn jeddhom u bla ma hadu lkunsens tal-atturi. Ghall-kiri tal-garage kien mehtieg ilkunsens tal-attur, li bhala kap tal-komunjoni kellu wkoll l-amministrazzjoni tal-gid parafernali ta' martu, fil-waqt li l-attrici martu kellha dejjem bżonn l-intervent u l-kunsens tieghu. Fl-assenza ta' dak il-kunsens, il-lokazzjoni maghmula favur l-appellant minn ghand Pawla u Benedetta Farrugia biss ma kienetx valida;

Ghal dawn ir-ragunijiet, u ghal dawk tal-Ewwel Qorti, il-Qort tičhad l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata; bl-ispeijeż kontra l-appellant; u tordna li t-terminu ghalliżgumbrament jibda mill-lum.

