## 28 ta Novembru, 1957

Imћallef:-
Onor. Dr. f. Caruana Colombo, B.Litt., LL.D.
Carmelo Tabone versus Michole Tabone et.
Rexissloni - Preskizzjoni - Terminu - Dekadepza -
Interruzzjoni - Nota tal-Ećcezzjonijiet - Art. 1266, 1269 u 2233 tal-Kodicí Civili

Mela l-lig̀i fxi kaz oantikulari ma tistabbilixxix zimien. wqsar. l-azzjoni \$har-rexissioni minhabpa violenza, zball, gtemil doluż, stas ta' mara miخiewga, interaizzjoni, jew nuqqas la età, laqa' bil-preskrizzjoni phelriq sertejn.

Dum it-lerminu huwa wiehed ta preshrizzjoni, u mhux terminu a'a dekadenza: u ghalhehk jista jigi nerrolt.

L-azzíoni ta' rexissjoni tmiss fl-ewwel lok lit dawh mill-partijiet li jkunu hadus schem flatt impunjat. Dak il-jedd jgiaddi wholl fil-werrieta; imma t-werrieta ma jistghux jeżercitawh hlief fiz-zmien li kien fadallu l-awiur laghhom biex jeżercitah.

Fil-kaz ta vjolenza, dan iz-żmien jïbdo j̧faddi minn meta rkun spičcal il-vjolenza, u fil-kaz la' zball jew ghemil doluz, jew kawza falza. minn dak in-nhar li jkun inkixef id-difelt pretiz.

H-preskrizzjoni tirkiser b'kull atr gudizziarju prezentar fl-isem ras-sid jew jew lal-kreditur, notifikat lill-parti li kontra laghha wiehed irid li ma ifallix timxi l-preskrizzioni, u li minnu jkun jidher bićciar li l-proprictariu jew kredifur ikun bil-Asieb li jzomm il-jedd liegtu. Rekwi̇iili nterni tal-att giudizziarju jikkonsistu filli l-atl ghandu ikun jesprimi binod car il-vollontà tal-awtur tal-alt li jikkonserva d-drittifiet riegfu - volontà li ma hemumx bzonn tigi espressa b'xi frażi speciali. imma tista' tkun espressa bi kwalunkwe mod: rekwizin esterni, mbgमad.
huma li l-ant iigi prezentar fir-Registra, skond ildigijiet processwali, u notifkal lid-debitur jew possessur.

Notu ral-ecicezzonijier hija atr gisdizzjarju, u biha d-debitur jirrespingi $t$ -
 konira l-pretensjoni tal-kreditur; u ghalhekk. jekk f'kauza ohra bejn $l$-istess partijief kienet giel preientata nota mbecicezzjonijiet li, jekk mo gietr norifikata lill-parti kuntrarja, kienet żuur giet a konoxxenza ta* din il-parti, dik in-nota tisterrompi l-preskrizzjoni li tigi sollevata fkawia ohra minn dik il-parti l-ohra dwar listess dritt in kontestazzioni.

Il-Qorti; - Rat is-sentenza tad-29 ta' Novembru 1955 , fejn jinsabu migjuba d-domanda tal-attur u l-ećcezzjonijiet tal-konvenuti, u li biha giet respinta t-talba tal-konvenuta Maria Consiglia Tabone ghall-liberazzjoni taghha millosservanza tal-gudizzju fuq ećcezzjoni minnha moghtija li l-attur naqas jippreżenta mać-citazzjoni l-kuntratt ta' kwittanza li qieghed jigi mpunjat, bl-ispejjeż kontral-istess konvenuta;

## Omissis;

## Ikkunsidrat;

Illi l-azzjoni tal-attur hija ntiża ghad-dikjarazzjoni u decizjoni li l-att tal-kwittanza fl-atti tan-Nutar Dr. Joseph Spiteri tal-5 ta' Meiju 1957, mag§mul minn Rosa armla minn Giuseppe Tabone, omm il-kontendenti, favur binha l-konvenut Michele Tabone, hu bla effett u valur legali billi maghmul b'ingann u qerq, u waqt li giet eżercitata vjolenza morali fuq l-animu tal-imsemmija Rosa Tabone, u ghalhekk null, u fi kwalunkwe każ jiggi mћassar. Il-konvenut Michele Tabone ećcepixxa illi, anki jekk kiemu veri l-allegazzjonijiet tal-attur, l-azzjoni minnu dedotta hi suggetta ghad-dekadenza kontemplata mill-art. 1266 tal-Kodiči Civili;

Ikkunsidrat, dwar din l-eccezzjoni;

Illi fi-artikolu fuq imsemmi hu dispost li, meta $1-\mathrm{ligi}$ f'xi każ partikulari ma tistabbilixxix żmien aqsar, l-azzjoni ghar-rexissjoni minhabba vjolenza, żball, ghemil doluż, stat ta' mara miżżewga, interdizzjoni, jew nuqqas ta' età, taqa' bil-preskrizzjoni gheluq sentejn;

Gie minn naћa tal-konvenuta Maria Consiglia Tabone, li fil-persuna tagћha l-ġudizzju gie trasfuż gћal dak li kien jirrigwarda lill-mejjet żewgha Michele, sottomess li dan itterminu ta' sentejn hu ta' dekadenza, u mhux ta' preskrizzjoni kif minn naћa tieghu jafferma li hu l-attur. F'dan irrigward jinghad li l-Qorti tal-Appell fis-6 ta' Dicembru 1935, fil-kawża f-ismijiet "Francesca Aquilina vs. Neg. Giuseppe Gasan et.", irriteniet li skond il-gurisprudenza tal-Qrati Taghna z-żmien ta' sentejn indikat flimsemmija dispozizzjoni tal-ligi hu żmien ta' preskrizzjoni, u mhux ta' dekadenza (Vol. XXIX-I-1305). Ghalhekk leccezzioni fuq imsemmija ghandha titgies moghtija bhala dik ta' preskrizzjoni, u eżaminata bたala tali;

## Ikkunsidrat;

Illi, kif tajjeb tissottometti l-ec̀cipjenti, ghandu l-ewwel nett jittiehed rigward ghall-konjizzjoni tad-difetti fl-att talkwittanza, pretiżi mill-attųr li seta' kellha Rosa Tabone; ghaliex l-azzjoni ghar-rexissjoni ta' att tispetta fl-ewwel lok lil dawk mill-partijiet li jkunu hadu sehem f'dak l-att. Lav darba Rosa Tabone, però, sakemm mietet ma giebetx azzjoni simili, ghandu jiği preżunt li hija ma rriskontratx, jew ma kienetx taf, b'xi żball jew ghemil doluz flimsemmi att da parti ta' binha Michele, sakemm dan ma ghamlitux minhabba li giet minnu eżercitata fuqha xi vjolenza morali. Skond l-art. 1269 tal-Kodici msemmi, il-jedd tal-imsemmija azzjoni jgћaddi fil-werrieta, u ghalhekk dan il-jedd f'dan il-każ taht konsiderazzjoni gћadda ghand l-attur, li kif jidher fict-citazzjoni hu wiehed mit-tfal $u$ werrieta tal-imsemmija Rosa armla Tabone. Skond l-istess dispozizzjoni talligi, l-attur ma jistgћax jeżercita l-istess jedd jekk mhux
hlief fiż-żmien li kien fadlilha ommu biex tezercitah. Rosa Tabone; biex teżerc̣ita dan il-jedd, kellha tmien sentejn, dekorribbli jew minn dakinfiar li l-vjolenza spiccat, jew minn dakinhar li hija kixfet, jekk gatt; 1 -imsemmijin d̦ifetti. Però, kif inghad, ladarba Rờà Tabone sakemin mietef ma ppruvatx tintenta azzjoni ta' rexissjoni ta' dak il-kuntratt, hemin il-prezunzjoni li hija má kienetx taf b'ebda wiehed mill-imsemmija difetti fit, jew li talvolta, jekk kilenet hekk raf, giêt eżercitata fuqha vjolenza morali minn binha Michele biex hija ma teżerçitax dik l-azzjoni. Bil-passagg, mbshad, ta' dan id-dritt flattur, ga spettanti lill-ommu Rosa Tabone, jż-żmien biex huwa jezercita l-azzjoni ta' rexissjoni ta" Iistess kuntratt ta' kwittanza kien ukoll ta' sentejn, dekorribbli, fil-każ ta' vjolenza minn meta din spićcat, u fil-każ ta. żball jew ghemil doluż, jew kawża falza, minn đa!:inhar ii nkixef id-difett pretiż minnu;

Illi, jekk qatt Michele Tabone eżercita vjolenza morali fuq l-animu ta' ommu biex hija taddivjeni mieghu fo imsemmi att ta kwittanza, jew biex ma ssemmi xejn dwar xi d:feti li setghet kienet taf bin, din il-vjolenza żgur li spiçat fis-26 ta* Frar 1949, meta, kif jirriżulta, Rosa armla Tabone mietet. Minn dak inhar sal-l0 ta' Novembru 1953. meta giet preżentata c-citazzjoni odjerna, ghaddew aktar minn sentejn, u dan it-terminu ma jirrizultax li gie nterrott. langas jekk tittieћed f'konsiderazzjoni n-nota ta' eċcezzionijiet li sejra tissemma. Ghalhekk, il-preskrizzjoni f'dan ilkaż giet kompiuta minghair interruzzioni, u t-talba talattur fự il-k̃awżali li l-att tal-kwittanza msemmi fić-citazzioni hu bla effett u valur legali billi gie magfimul waqt li j’et ezercitata vjolenza morali fuq l-animu ta' Rosa armla Tabone ghandha tigi respinta;

Illi 1-attur jissottometti li huwa kixef id-difetti minnu pretizi flatt tal-k wittanza meta sar jaf b'dak l-att; u sar iaf bih lewwel darba, u ma getghax ikun jaf bik qabel, fit28 ta* Dicembru 1951; u ghalhekk. meta ntenta dir l-azzjoni. jiğifieri fl-10 ta Novembru 1953, it-terminu ta' sen-
tejn ghall-fnitiel tal-preskrizzioni ga msemmija kien ghadu ma ghaddiex. Però, kif tajjeb tissottometti l-ećcipjenti; 1attur sar jaf bl-imsemmi att ta' kwittanza fis-7 ta' Gunju 1951. Prova elokwenti ta' dan hu d-dokument fil-fol. 43 talproćess..... Mis-7 ta' Gunju 1951 sa meta giet prezentata c-citazzuoni odjerna ghaddew izjèd míńn sentejn:

Però, l-attur pissottometti li din il-preskrizzjoni bijennali giet minnu nterrotta fl-24 ta' Gunju 1952, bin-nota ta ${ }^{\text {a }}$ eccezzjonifiet prezentata minnu fl-kawza lohra ga msemmila, f-ismijiet "Tabone vs. Mifsud", li ghadha pendenti quddem din il-Qorti. Effettivament jirrizulta Ii filkors talimsemmija kawza, kien ipprezenta nota ta eccezzjonijiet ulterjuri, fein issottometta li l-kuntratt ta' kwittanza maghmul A-atti tan-Nutar Joseph Spiteri bejn Michele Tahone u commu. hi hila anki omen tal-kontendenti l-ohra, fil-5 ta Mejju 1947, hu null u minghair ebda effett u valur legali. neress li Rosina Tabone. fletà li kellha waqt il-kuntratt, cioè 92 sena, ma setghetx tifhem l-importanza u 1 -portata tal-kuntratt. a ma kienetx libera fil-kunsens, u l-kuntratt sar foassenza tal-interessati l-ohra, u kunsidrat anki l-fatt li 1 -imsemmija Rosina Taboné kienet kważi analfabeta, u l-att sar taht violenza morali. Irid ghalhekk jigi ndagat jekk dik in-nota tal-ećcezzioniliet tikkostitwix att gudizzjarju. skond il-ligi; ghalt-fini li tinterrompi l-preskrizzjoni;
llti, skond il-ligi, il-preskrizzjoni tinkiser b'kull att gudizziarju preżentat f-isem tas-sid jew tal-kreditur, notifikat lill-parti li kontra taghha wiehed irid li ma jhallix timxi l-preskrizzjoni, u li minnu jkun jidher bićcar li $1-$ nroprjetarju jew kreditur ikun bil-hsieb li jzomm il-jedd tieghu (art. 2233 Kod. Civ.). Hu' mag市ruf li dan l-att gudizziariu jrid ikun prėzentat fir-Registru tal-Qrati, u dirett lillpersuna li kontra taghtha jigi ezercitat. lill-possessur jew dehitur. " notifikat lilu per mezz tal-Qorti, bhal ma hi l-ittra ufliciali, il-protest, ir-rikors ghatl-ispedizzjoni ta mandat kontra d-debitur, u kwalunkwe att fehor simili prezentat frr-Reqistra tal-Qorti. " notifibat ukoll per mez\% tal-istess

Registratur lill-possessur jew debitur, li bih il-proprjetarju jew il-kreditur juri l-intenzjoni tieghu li jrid jikkonserva d-drittijiet tieghu;

Rekwiziti nterni tal-att gudizzjarju jikkonsistu, ghalhekk, f'dan, li l-att ghandu jkun jesprimi b'mod car il-volontà tal-awtur tal-att li jikkonserva d-drittijiet tieghu; liema volontà ma hemmx bżonn li tigi espressa b'xi frażi specjali, imma biżzejjed li tkun hekk espressa bi kwalunkwe mod. Rekwiżiti esterni ta' dan l-att, mbghad, huma li l-att, skond il-ligijiet processswali, jigi preżentat fir-Registru tal-Qrati, u notifikat lid-debitur jew possessur;

Issa, ma jistghax jigi negat li , fis-sens ta' dan li ntqal, in-nota ta' ec̀cezzjonijiet tikkostitwixxi att gudizzjarju, li mhux hlief id-difiza tad-debitur ghat-talba tal-kreditur (Mattirolo, Diritto Giudiziario, Vol. I, para. 38), li biha, cjoè, id-debitur jirrespingi t-talba tal-kreditur bil-hsieb li jiddefendi u jikkonserva d-drittijiet tieghu kontra l-pretensjoni tal-kreditur (Mortara, Procedura Civile, Vol. I, para. 23). Din in nota tig̀i preżentata fir-Registru tal-Qorti (art. 158(3) Kod. Proci. Civ.), u notifikata per mezz tar-Registratur lill-attur jew lill-avukat tieghu (art. 158(8) Kodići ćitat). Innota ta' ećcezzjonijiet ulterjuri ff-imsemmija kawża (citazzjoni $534 / 51$ ) tal-konvenut, attur f'din il-kawża, giet preżentata fir-Registru fl-24 ta' Gunju 1952, u dakinhar gie mhallas id-dritt tar-Registru ghan-notifika taghha lil Michele Tabone jew lill-avukat tieghu (v. fol. 139 tal-process l-iehor). Evidentement, l-eżigenza tan-notifika hija ntiża biex il-parti li fil-konfront taghha l-att gudizzjarju jigi preżentat tigi a konoxxenza tieghu. Issa, ghalkemm ma jirriżultax li dik in-nota gietx jew le notifikata lill-avukat ta' Michele Tabone, ghaliex jonqos ir-riferta relattiva tal-marixxall eżekutur, jirrizulta mingћajr ombra ta' dubju li l-istess nota kienet giet a konoxxenza ta' Michele Tabone, kif jidher mill-kontrorisposta tieghu tal-10 ta' Lulju 1952, fejn fit-tielet paragrafu semma, fost $\hbar$ wejjeg ohra, dik l-ećcèezzjoni ulterjuri,

Ii huwa kkwalifika bhala minghajr bazi (v. fol. 144 u 144 tergo tal-process tal-kawża l-ohra);

Konsegwentenent, iz-żmien tal-preskrizzjoni tal-azzjoni ghandu jitqies li gie nterrott bil-prezentata tal-imsemmija nota ta' eccezzjonijiet ulterjuri tal-attur, konvenut f'dik ilkawża. Mis-7 ta' Gunju 1951 sal-24 ta' Gunju 1952, u minn din l-ahhar data sal-10 ta' Novembru 1953, ma ghaddewx sentejn; u ghalhekk il-preskrizzioni opposta mill-konvenuta Maria Consiglia Tabone ma tistghax tigi milqugha, in kwantu relattiva ghat-talba tal-attur fuq if-kawzali li l-att tal-kwittanza ga msemmi huwa bla effett u valur legali billi gie maghmul b'ingann u qerq;

## Ghal dawn ir-ragunijiet;

Tiddikjara li l-eccezzjoni opposta mill-konvenuta Maria Consiglia Tabone hi dik ta' preskrizzjoni, u mhux ta' dekadenza, bl-ispejjeż kontra l-istess konvenuta; tilqa' -istess eccezzjoni in kwantu t-talba tal-attur hija ntiza ghad-dikjarazzjoni u decizzjoni li l-att ta' kwittanza msemmi flatt tace-citazzjoni hu bla effett u valur legali billi gie maghmul waqt li giet eżercitata vjolenza morali fuq l-animu ta' Rosa armla Tabone, u ghalhekk tirrespingi l-istess talba dedotta fuq din il-kawzali, bl-ispejjeż kontra l-attur; u tirrespingi 1 -imsemmifa eccezzioni in kwantu l-istess gist opposta ghat-talba tal-attur intiza ghad-dikjarazzioni u decizjoni li l-imsemmi att ta' $k$ wittanza hu bla effett $u$ valur legali billi maghmul b'ingann u qerq, blispeijeż kontra 1 imsemmija konvenuta;

Il-kawża tigi differita "sine die", rijappuntabbli b"rikors :al-interessati wara li din is-sentenza tkun ghaddiet f'gudjkat.

