## 27 ta' April, 1946.

## Imballof:

1,-Onor. Dr. T. Gouder, LL.D.
Conceta Consi no. res*ns Angoto ('amillori ot.


 Himu wnit mal-pussesx to sfot dentormi okal flak latt.



 1j mabel ma jurugirl ta' lumm jkwn ipprila lill-ihom mill-patermith legittima, u anki jekl den ir-rociel to t-omm idum gher semarat bise minmer

 humaci inkhowsemti: isthes weth ssir tathon simili ma glanalhiese tigi



Il-Qurti - Jat 1-att twiceitazejoni fejn l-atrici, filkwalitis taghtha fuy indikata. wara li ppremettiet ilit mà tul l-ahbar tmien smin hija ghuyet separata "di farto" mimn zewgila l-kunvenut Fintuanuele Contı u ma kellhe quat relazzionijint tonjuyali miexhu; u li las' tul dana l-perijodo hija mellhe relaza, onijit karnali enkluzivament mal-koevenut l-ietur Augeb Camilleri. ut min! dun $n$ ir-relungionijiet it ma' tut dana I-perijot du twitha I-minuri Joweph, Manwela u Antonic; u Ii dawn jinsabu erroneannent indikati fir-Pleqistru l'ublitn fi-att tatiwelid turbbom bhala tal ta' Emmanuele Conti. of ghalhakk maghrufa b'dana l-kuajom (dok. A. B. Cl) : liflistess minuri. tant mal-fanilju tagha kemm ma' dik tal-knonemut Angek, Camilleri, u anki mal-girien kollhm, hume maghrufa u trattati bhala dfal taghha uta' l-imsenmi konvenut Angelo Cenilleri: tallut. ghar-ragunijiet fuq mixjuba. li dina l-Qorti tiddikjara ini 1-imseminija minuri Joerph, Manwela in Antonio, illun maghrufa Conti. huntr fal taghta n tal-konvenut Angeln Canilleri, billi gew minnhom pmokreati; ughathekk f'dana :sens: tikkorexi fejn. swhemnt, u kif hemm bzonn, l-att tat-twelid ta kull wiehed mill-isteg minuri, li kopia ufliciali tughhom tinsab mizjube ma' l-att teicitazzjoni u markata rispettivament Dok. A. B. C. Bl-itpeijeż;

Omissts:
'Tikkunsidra:
Illi fl-art. af tal-Kodiç Civili (Kap. és Ediz. Riv.) jinsab dispost illi hadd maa jista' jitlob stat kuntrarju ghal dak li jaghtih l-att tat-twelid ta' Ben lexittimu ul-pusmess ta' stat li jaybel ma' dak l-att. Minn lema dispozizzjoni jingibed illi l-azzjoni ta' kontestazzjoni ta' l-istat ta' iben legittimu, kif hija 1-azzjoni preżenti, tista' tiqu ezercitata mill-iben meta jonqsu tant l-att tat-twelid kemm ukoll il-pussess ta' stat. jew meta liben ikun akkwista biss id-dritt tat-twelid mma mhux ukoll dak tal-phisess ta' l-istar, jew meta jkun hemm biss dan il-pussess ta' stat minghajr l-att tat-twelid: kif ukoll At-kazijiet kontemplati fl-arf. 95 ta' l-istess Kodici, li perí ma phandhomx x japmu mal-kaz prezenti;

Minu dak li ntqal jirrizulta illi l-azzjoni ta" kontestazajo. ni ta` J-istat ta iben legittimu hija imammissibili bies meta




 rimajert li wejria jest ndenati:-
 l-ate fet-twelint waldu jeprowa biss thi fl-tilazeomi haterma I-fijazzjoni patoma tirobolta bhafa konswgersza, hilli, sabhi-










 IPstat mill-ibeth, a lamean dishomoxxnt mall-manamer:








 theole phal dak l-intal:

T'ikkunsedra:
 ateijiet tat-tweld taghtmon bhada fal lequthai ta Manael Con-





fiż-żmien kollu ta' tiet mitt giornata ta' qabel il-gurnata tattwelid tat-tarbija. kien nieges minn dawn it-Gizejjer u din l-asseliza tkun imwettga bil-m ktub u bil-gurament quddiom wiehed mill-vizitaturi ta' l-attijet notarili minn ghallinquas bewg afiedit ta' fiduçja, u ghal neta r-ragel ghwż-żmien mollu fuq imsemmi jkun ghex inifrod legalment mimn martu. Fdan il-haz ma jirriżultex li r-ragel ta omm l-imsemunijin miamri kion msenti minn dawn il-Giejier, jew ghex "lepehbent" mparet wide nha, u kwindi skond l -artikolu citat, f-atti tat-twela taghom ma setax jigi ndikat misnier iehor hlief ir-rakel ta' ommbom:
fll' perì skond ma ntfal aktar 'il fuy, jekk ma ghandhoun ii-pussess ta' stat konformi ghal dak l-att, it-talbe ghar-rellem ta paternitd illegittims hija ammimibili, anku qubel ir-rajel ta' ommhom ma jkun ipprivabom mill-petornith hefitiona (ovotenza cituta, u sentenza tal-Qorti ta' 1-Appell tal-Maceth Tieftur rRe til-kawzia "Huber vs. Mettei', Kołlez. Vol. XXII-I-177, u sentenza moghtija fil-kawia "Oliva vs. Agius". Kollez. pag. 159. 28 maggio 1862), u anki jekk dan ir-ragel ta' ommthon ikun ghex separat biss minnha. Ifif fil-kaz decìi bl-imeemmija santenza tal-Qorti ta' I-Appell fil-5 ta' Marza 1990:

T:kkunsidra:
Illi peri. kif irrilevat din il-Qorti fig-sentenza moghtija fid9 tal Gunju 1903 fil-kawia "Degiorgio vs. Bonelio" (Kolles. Vil. X'IlI-II-321! azzjoni bhal ma heja dina l-azzjoni prerenti. jekk ikollha exitu adezic shat-talbiet, tipponduci żewz +fetti, wiehed morali u civili, ul-iehor pekunjerju, ghalkemm eventwali, li jistghu jkunu kontra 1 -interese ta' 1 -ineemmijin minorenmi: "ghalhekk mhix haga xierfa li dina l-azzjoni tig' proposta minn hadd iehor ghan-nom taghom hima hamiex kapaci jakkonsentu. Huwa veru. qalet din it-Gorti A-imsernmija sentenza. illi kull persuna tista', 'tamquam negotiorum gestor" " kwindi "in favoribilibus" tipproponi ghen-non ta' minuri azzjoni li minuha jiata' jidderiva vantade li! dek ilminuri, kif meta ghen-nom tol-minuri maielod minn mera litera tixi propoeta l-axsjoni ta' ricerte tal-misoier naturali hiex tigi ghal dik il-minuri ottenuta pensjoni alimentarja; im ma dana ma ghandux ikun applikabili ghal kaxijiet bhal prezenti, meta l-minuri jista minghajr ma jakkonsenti, ghax mat
jistax. jithef l-istat prezzjuz ta ihen legittimu, u anki drittijiet petrunjarji:

Ifli intent. Kif qulet din il-Qorti fi-imemmija sentenza. mhix dage spedjenti f'kez simili lit-talbret jigu michuda, ghaliex $l$-immenmijn" minoremni, metm jniru "sui juris". jintgbus jsibu t-tormant taghhom bili jippreferixxu l-satet ta' permuni iliegim! manent inwields 11 ghalletz;

GAal dewn il-motivi;
Fitkontamecja tal-konvenut Angelo Camilleri;
Tirrevola 'contrario iuperio' d-digriet tal-5́n ta' Novembru 1945. Ii bh C'oncetta mant Emmanuele Conti giet namjnata keratrici "ad litem" tel-minorenni Joeeph. Manwele u Antonio, whedha;
2. Tidilijara ghathekk illil-ietes Concetta mert Emmanne?n Coati kienet u hija pernans illdjittina biex tippeoponi Anth ileodizzju: u
$\therefore$ Tilibera l-konvenuti mill-oeservenza tal-gudiszju. blispojimy Lontra l-imsenmiju Concetta mart Emmanuele Conti fl-isem taghla proprju.

