## 6 ta Marzu, 1946 .

## Inohallef:

L.-Omer Im. W. Hardie, B.Liti, LL.D.

Hontat - Inglat.




 gimbint.



 tratemti.



 ikun "ultra duphum"
1.- Gorn, - Rat re-eitazajon li bilia l-attur, bhale ezekidur testamembarju a amminietratur ta' 1 -a asi ia' Enrico Counatace, kif tkonl bha.a kuratur ta' l-interdetta Anionia irmia tuill-imsetemi Earico Cumataci blate kompartecipi filkombkwisti, ippremetta illi in forza ta kuntrati ly sar ghand m-Nutar Ciovanui Chupelle, il-konvenut idhostitwixxe ruhu
 2455. 17. 10, bl-ıteremi tal-hamsw fi-mija uekorribili middaia is limsemme Yantratt. Ii gie stipaiat 6l-5 ta' gettem1, u 193: : u ili' ghaddew wisy akar minn thiet snin minn meta l-imetmmi kuntratt seta' jigi eźrewit, peress li ma gie statbilit ebola iermun : a lalab li jigi minin din il-Qorti aworizzal jpposed kontral-kousenut ball-ezek zzjoni tal-kuntratt bawil fis insemmu biex jutjeni l-pacameni tas-somana ta (SW: 6. 8 gha tlettax-il sena myhax, kif fuq stabbilit, mility

Se trubru 1935 sal-4 ta hetlembra 1945, fug il-kapital haw'in fug imsemm: ; 'rizerva ta' l-imghax ulterjuri ghal din I-athar data. Bl-inpejjeż, konuprizi dawk relativi ghall-ittra utticjal spt dita fil-.) ta' Novembra 1945. Sontra l-konvenat mierpeilat ghas-subizzoni;

## Omiceis:

## Iktuncident;

Illi fit-tatrazzioni, kif jobher mill-verbal fol 16. saret riferma ghatl-kawza '(isu-eppe Camataci se, P.L. Roberto 'Talont.'. Jinita miil-Qorti ia' l-Appell files ta' Gunju. 1945:

Illi mill-artajiet ta' din il-kawza li whaliha sate riferenza juther illi i-knomenut odjern, allura attur. kien ndeducia konta l-ered tà 1 -lum attrici 1 -pretersjoni tieghu illi 1 -kuntrati. li tieģtu saya qieghda tmtalab in parti l-rżekuzzjoni, ma jit-
 Wh: lkemm dovuta, kien hemm ir-rinunzja tal-kreditur, il-mejfet Eurico Cannataci, kemm ghaliex, kwantu ghall-hqije tae - omma msemmija fil-ktintratt dan kien fitizio u maghroul binganu a qerq;

Illi f'dak il-process. definit bi-senienza tal-Qorti ta' i.

Appelt tal-2j ta' Gunju 1:45, il-kunvenut odjers ge mictad mith-allier tiaghu;

Hi dawit it-talber. heik micinde b'semenea irrevichabiII, huara pecizanneni dawn l-ines- dedazajonijet Ilam millKonvenut migjuba hitalia eicezzjonifet kontra d-dowanda adjernm ghall-ezelkuczjoni tal-kuntratt. Sif jidher car min-nota ta' $\mathfrak{l - e c}$ ceazjonijitet, mid-dikjarazzjoni ta' maybha, 11 middibatitic;

Illi hu car, ghalhrek, ilit l-bonvenul ua jistax il-lum, Ii ghandu hostakolu ial-gudikat, jerga" jiflah it-trattazzjomi ta l-ixiess punti thistess kwistjons, sija purr mintok in limja ta' azejoni bhala "itur, in linja ta eciczajoni blaka konvenut : ghaliex il-pozizzjoni insertita ta" athur a honvenut wa tafet-
 (4' Jannar 1888):

Ihi. kif osserva l-Imhallef Dr. Credona sedeuti f'din if Qorti, fil-kaw zia "Micallef utringte", 21 to Marzu 1923. konfermata inil- (yorti ta' l-Appell fit-23 ta' Novembru ta' isters spal. "risultaude tutti ghi elementi neceosari alla validita dell'ectezione de! non bis in idem' da una sentonza citaia in rausa da uno dei contendenti, la Corte e in obblizo di sollevare 'ex ofticio' quell'eccezione benche nof sollevatat osplicitamente da akuno dei contendenti'. [' qalet tajjeb il ('ansazione ta' Roma in re 'Riccardi vs, Fitanze'. 21 ta April $1 \times 93$ troen. Voce Cora dimdicata. Materad Civile, para.
 ormi exame sal cide che formo it subbietio: ed wa volla ammersa l'esstenza del pudatio su di me dato punto di quistione, è assolutamente proibito al magistrato di prendere ad esame le deduzioni dirette a simettere in quintione ció che "on esvo è stito decso" :

Illi anki apparti l-ghdibat uru a poprju. hata li jaghti lok ghall-t cezzjoni tal-"non bis in idem". il-gudikat huwa dejern valevoli biex tigi definita kwistjoni fondata fuq l-istese "ratio petend ${ }^{-}$- kif mini din (ara ventenza Appell "Camilberi vs. Frendo". 5 te' Frar 1934, Vol XXVIII-I-519) ;

## Iktunsidrat:

1li ghandn jigi anki onservat partikola ment. a propozitu tan-nota preżentata l-lum mill-konvenut, illi hu pinćipju ri-
ietur fil-igurisprochenke wh l-gudikat jikkompremedi anki diwk id-deduzzjon jeti. Ii huma asocorbili bilkwistjonijiet hi gew irrewambiluest decié bub; artumenti l-primipju ta' l-iwtubilita - dequiket :ui mejpmont kompronasis (urn mentente te' dim
 citaci feg den d-pat) ;

## Ikkunsidrer ;

Illi kif jidher mili-verbal fol. 16, id-difensur tol-kanvenuti issortomette inli, non oetenti dik id-dedizjoni, hu jwis' dojens juldedneci b'eccezzjoni n-nullide tal-kuntratt "de $\varphi$ po", ü dan busemphat ta' 1-art. 1270 kombinat ma' l-art. 1080 Kodici Eivi;, Kap. z 3 Edizzjoni liveduta - teżi li giot elaborata An-note ter-riljevi fol. 17;

Hii però, il-kwistioni me hix akter dik jokk nullati tietex ij declot ta biecicezyoni jew ghandhiex tigi magube '1 qudtheth b'aze.oni; ghaiiex din il-kwistioni hi ine ouperate blưpra, aqua u arsorbenti, tal-gudiket; u sija bhala astioni. afd bhala eccezajoni, il-punti sollevati gew irrevolabilinent deciat, of ma jistorhux il-lum jigu risollevali attur;

Hti Iff jither mill-verbel tal-lum, wa bemma dedasejoif jet ohra kontra d-domanda, li ghalhokk hi pruvate bid-dokument eżbit : salva l-inmpozizzzoni tal-gu:ament infreordimat;
llh rerizera ghall-imghax uherjuri maghmula ficeitazzomi phandhe perd tityies dejjem bil-provizo illi l-amonod ta' l-ime hax ma phandux ikun qatl "ulira duplum" (sentena 1 Prim’Awha W. 10. 35, "Axiak vs. Laferla") ;

Ghathekh it-Yorti tiddecidi bill tilqa' d-dumande bl-ispe je't kontra l-konvenut; basta li l-uttur nomine, fimien tmint ijiem mil-tum, jikkunfeme bil-gurameni illi hu stean ma reepiex. u ma jirrizultalux $l$ Enrico jew Antonia Canne. tari. retww. xi somm: akkont ta' l-imghax mitluba.

