## 10 ta' Marzu, 1953

Imhatlef :<br>L-Onor. Dr. T. Gouder, LL.D.

Giuseppe D'Emmanuele versus Carmelo Zahra
Belf - Terminu - Dekedonsa - Kazonianarióon Titolu - Procedura - Spefjet Mudizsjarji Art. 1122 tal-Kodicl Civill.
Id-debitur ma jistaxe jitlob aktar il-benefirciu tat-terminu jekk b'ghemilu jnaqqas il-garansiji illi, akond il-kuntratt, ikun ta lill-kreditur, jew jekk ma jkunce lah il-paranziji di weghdu.
L-eiegvibilitì ta' att publiku hija semplicement fakoltd fal-kreditur. b'mod li dan jista' jipprexindi milli jezeguiaxei t-titolu li gmandu u jitlob f'gudizsiu l-kreditu tieghu bl-adeessorij; all li jittiendu in konsiderazzjoni l-ispejors madguri li jkunu jev kajunati b'dik il-procedure.
Jokk imbaohad ma thumce espressa d-dekadenaa mill-beneficojy tat-
 thui expreasc, inuma thrn tiddeperdi minn kondienfomi, ilkraly. tur ghonde ntoress li tigi adcetata l-verifikasmoni tal-hemdineloni qabel ma jipprocedi analleziekuesjoni tat-titolu; fliteme hat, peri, her jista' jitlob li tidi urdnata l-tickuxzjoni tal-hunthatt ghallumment intien, prenja d-dikjarazzjoni tald-dekadensa, n mhus ikwhdanira tal-konvenvt ghail-hlas ta' dak laminont; u ghalhekk anki hawn ilhreditur ghendu jbati l-iapejjes Eejia li hil-procedtw. míagh u jku ikkaguna inutilment.
U-Qorti - Rat l-att taceititazzjoni ii bih l-attur, wars li ppremetta illi b'Euntratt in atti Joseph Raymond Grech tas'27 ta' Mejiu 1952 huwa silef lill-konvenut is-somma ta' 8150. bl-obligu tar-restituzzjoni b'pagumenti mensili ta' mhux anqas minn $\pm 24$, i-ewwel pagament isir fis-6 ta' Gunju 1952, u unbaghad kuli 6. tax-xahar sussegwenti sa l-estinzjoni finuli tad-debitu, u bl-imgtax tas-sittu fil-mija pagabili a skaletta: u illi l-konvenut hallas biss is-somma ta' $f 6$ immedjatament nius-self, o ghalhekk fadellu juchti lill-attur il.biland ta' $£ 144$ u l-interessi fuq din is-somara haid-data iuy indikata; talab, prevja d-dikjarazzjoni li d-debitur addekada mill-beneficeju tat-ternuinu minhabba li sar msolventi u minhabba j!li l-ist:t tieghu hekk tbiddel li jqiegted fil-perikoiu l-hlas tul-kreditu. u miubabba kull raguni ctira valida filligi, illi l-istess konveuut jigi kundannat thallas lill-attui l-imsemmija somma t:' £144, bilane ta' soma akbar iilu mislufa in forza tai-kun.tratt fuq imsemmi, bl-interessi fuq dik is-somma, u bl-ispeijeź, kompriźzi dawk tal-mandat tal-qbid tal-5 ta' Lulju 195́2;

Omissis;
Tikkunsidra;
Illi in forza tal-kuntratt fuq imsemmi l-attur silef lill. konvenut $£ 150$ bi-obligu li jirrestitwihomilu b'pagamenti mtealj ta' mhux anyas minn te2t 1-wahda fix-xahar, 有-imghas tas-6\% fis-sena kalkolubili a skaletta (dok. A, fol, 4);

Illi, qabel ma ddedieda jislef dawk ll-flus, $u$ qabel nia ${ }^{1}$. saq ghall-Kuntratt, il-konvenut ipprometta lill-attur li jaghii istruzzjonijiet lid-Dipartiment tax-Xoghlijiet Publiç li jib rtat fl-indirizz ia' l-attor jć-cheque li perijodikament dak idDipaitiment kien jirrlaxxja lill-konvenut bi hlas ta' servigi if

Kien jirretadi bil-van ticghu li kienet tahdem: ma' dak j-istes: Dipartiment (dep. uttur fol. 32; tal-konvenut foi. 20 tergo: - : ts.' Giuseppe Carabott fol. 29);

Illi, difatti, fabel ma sar ilkuntratt bil-ministeru tanNotar, il-konvenut, akkompangat mill-attur, mar sa's l-inkari. sat mill-hlas f-imsemmi Dipartiment, u tah :-istruzcionijiet fis-sens fuq espost (dep. ti: 1 -attur fol. 20; ta!-konvenut fol. 29 tergo; $11 \mathrm{ta}^{+}$Giuseppe Carabott fol. 39);

Illi, l-ghada stess li écie, publikat il-kuntratt. I-kumelinr regas mar sab lill-mkaritat minh-hlas fug imstmmi, u hassm: l-istruzzionijiet li kien tah, ogatlu hiex jibghat ić-cheque f'i!:dirizz iehor (dep. ta: Ginseppe Cambott fol. 29, it ta 1 -intcm konvenut fol. 29 tergol;

Ilii mix-xhieda ta' l-istese konvenut jircižulta Mị, met: sellef il-flus, kien midiun, u gharlu midjun sal-lum, chalkemn ighid li f'somma wisq inféjuri;

I:lj mill-premess iirrizalta illi l-konvenut l'ghesuilu ved. fir l-garanzija li i-purtijee ikkontemplaw meta sar il-ftefan relativament ghail-mutwin fug imsemmi;

Illi, skond il-lige, id-debitur ma jkunx lista* jitob izem il-benefićcju taz-zmien jekk lighemila jkun iaqus ia-gara?
 jkno tah il-garanaja li weghdu (art. 1122 Fodici civil):

Iili ghahekk it-talioa ta' l-attur gharetstituzajoin tal-b: lane intier hija.gus fifkata;:

Tikkunsidra, dwar l.ectezaponi tal-konvenut li l-attur mai
 liku;

Illi. lemwebett, J-ezegwibilita ta’ att publiku hija emplicement takntot tal-breditus, If ista' jippr sxindi milli jezé:wixxi lak it-1 tolu u jit'ob frgudizzju l-kredita tieghu bl-ac-
 SIV. pag. 4i??), sily, kif hu xie'iif, li jittithdu in konsidetazzoni, fid-drezjoni t: L-ispejpeż, dawk migequi inut:lment kriunati bile edizzjr;

Ill: imbagtad, fiden il-kaž id dekadenza mill-benchèju it -terminu mhix cspressu, 1 alhira kienet necessarju 1 -kundanna iulizzjali tad-dohtur': 11 anki kipku dillikadenza kie-
not espresga, billi fil-kaz prezenti d-dekadenza tiddependi minn kondiztjoni, il-kreditur ghandu interess li tigi adertta l-verifikazrjoni tal-kondizz;oni qubel ma jipprododi ghallotekurejoni tat-titolu ('Nicosia vs. Ferrell', Kollez. Vol. XVI, P. III, pag. 103) ;

Illi perd lat ur seta' jitlob li tidi, prevja d-dikjarazejoni tad-dekadenta, ordnata l-eżekuzzjoni tal-kuntratt ghallammont intier, u mhux il-kundsnna tal-konvenut ghall-hias ta' dak l-ammont, u b'gustizzja ghandu kwindi jissopporta huta l-ispiza zejda inutili;

Ghall-motivi premessi;
THiddecidi adeżivamen: ghall-istanza, bl-ispajjeż; iżda dawk żejda inutilment kagunati lill-konvenut ghar-ragunjjiet premessi jbatihom l-istess attur.

