## 20 ta Frar, 1952. Imtallef:

L-Onor. Dr. W. Harding, B.Litt., LJ.D.
l'hilip Agius ne. cersus Arukat Dr. Joseph A. Micallef et, ne.
Proćedura - Preskrizzjoni - "Lex Fori'" -
"LLex Loci Contractus'.
I/uca prineïpi" ta' Dritt Internazzjonali l'ricat, aciettat mid-dottrin. " gurisprudenza Ingliza, "i imateryi ta' procedura huma regolati "til-"'Jex Fori"; " tost dawn A-materï procedwrali hemm il-preskrizzinni. IV "hu il-principiv huva wloh aristtot mit-tribuma Inkali.

 ta, " mhns mil-"Lere Laci rantractias'".
Il-Qorti, - Rat is-sentenza taghha in parte tat-2 ta. Ottubru 195l, li biha giet deciza l-ecezzoni tad-difett ta :urisdiz\%joni (kopja fol. 15), u li fiha hernm ir-riassunt tad qumanda u ta' l-ecéazjonijiet ;
leat il-verbal fol. i9, li fill il-ktatui konvenuti ssollevaw prequdizajationm fis-sens li l-kwistjoni ghandha tigi eegolata bil-Ligi l'aljana ("lex loci contractus");

Rat il-verbil fol, 2.5 , li boh die ordnat lill-kuraturi jiddikjaraw pecifikatament liema kwistjonijiet, fil-fehma taphhom. rhamthom jugu regobati bit-Sigi Tabana;

Rat in-nota ta' l-istass kimaturi fol. 30, li fila delikjuaw illi 1 -kwistjoni li shandha tigi regolata bil-Ligi Taljuna hija dik tal-presk!izzioni ;

Tkkunsidrat;
Hu principju ta' Deitt Intermazonali Privat. accettat mad-dottrina u ímrispredenza Ingliza, li materji ta' procedura lımm: regolati bil-"Lex Fori". Fost dawn il-materji procednrali liemm il-preskizzjoni tara Hibbert, Intern. Priv. Law, nage 14S). Cie ritenut fil-kawzia "Hubfe vs. Steiner" (1835, 2 Bing. N.C. 202), illi "a debt barred by the law of the place where contracted, but not be English Taw, could be recovered here". Fil-kawria "Alliance Bank of Simala vs. Carey" 18880. 5 (C.P.D). 429) git ritent illi "a contract made in a country where the distinction between specialty and simple contracts was not observed was qoverned, 'as recards statutes of limitation , in an artion in England by the English Law relating to specialty debts". Th-istess ighid il-Westlake (Priv. Intem. Taw. p. 3297: "An action can be brought in Fingland on a contract or fort, so long as an obligation would not have been barred by the English Statute of Simitations, notwithstandin': that the oblimation which in fact resulfed from it had been barred according to its proper law. - 'lex loci rontractus', os' 'solutionis'. or 'lex loci delicti commissi' '';

Fit-tratiat tieghn "De Conflictu Lugum". l-awtor Huhws ighid li l-preskrizaioni ghondha thun regolata mill-"Tiex Tori": u josserva :- "Ratio haee est quod praescriptin et
expcutio hom pertinet ad talorem contractus, sed ad tempus et modun actionis institueudae, quabe per se quasi contractum separatumque negotium constituit";

Tia l-istess opinjoni ha 1 -uwtur eitat fin-nota ta' l-attur fol. 24, kif ukoll id-Dicey, Conflict of Laws, Rule 188, Proredure, u i-Pollock, Principles of Contract, 1894 edition, p. 027 ;

Dift hi I-opinjoni abbraciejata mit-tribunali lokali. "I at prestizione estintiva", qail l-1mballef Dr. Debono fil-kawża "Page vs. Dr. Naudi", Kummere 27 ta' Mejju 1893, "e regolati dalla leage del luogo dove si propone la domanda";

Il-gurisprudenza Franciza, diskordi mid-cottrina Taljana, tafferma. almemu fil-bicial l-kbira, il-primeipju tad-dottrina u 1 -íurisproutenza Ingliża. Ighido I-awturi Turnville \& Arthuy's "Droit lmiernational Privè', nos. 272, illi l-Qrati Franćiżi "decide, si non toujours, du moins assez volontiers, que la loi qui fixe la prescription liberatoire est............ d'une maniere generale la 'lex fori', e'est-i-dire la loi du pays de juge "ompetemment saisi de la poursonite";

T--Imtallef sedenti he: ta' opinjoni li ghandu jsegwi ddotitrina u l-ğurisprudenza Ingliża, kif ğ̣a «九hamel l-Imhallef Dr. Debono fis-sentenza fug citata; u jżid illi wahda millkonsiderazzjoni iet li tinducih isrgwi din l-opinjoni tikkonsisti fir-rifless illi fis-sistema tal-Lig̀i Maltija, il-preskrizzjoni liberatorja hija attinenti mhux ghas-sustanza ta' l-obligazzjoni, imma ghall-azzjoni. Infatti l-art. 1188 Kodicej Civili, Kap. 23. isemmi s-seba' modi ta' estinzjoni ta' l-obligazzjonijiet, " fosthom ma jikkomprendix il-preskrizejoni, ghalkemm isemmi l-preskrizzjoni biss in vija ta' riże!va ta' l-effetti taghha ("saving the effects of the resolutive condition and those of presciption...........'’). Mhux biss, imma l-art. 2212 talKodici jiddefinixxi "expressis verbis", il-preskrizzjoni liberatorja bhala mezz sabiex wiehed jeћles minn "azzjoni". Hu lợikn, kwindi, fil-fehma ta' I-Imhallef sedenti, illi l-preskrizzo oni, galadarba hija attinenti ma' l-azzjoni, ghandha taqa' taht ir-regola li f'materja ta' azzjoni ghandha tirbah il"lex fori";

Ghàlhekk din il-Qorti, fuq il-preğudizzjali sollevata. tiddecidi u tiddikjara illi, shall-finijiet tal-preskrizzjoni lihera- Fori'; bl-ispejież kontra l-kuraturi konvenuti; Il-kawża tibqa' aggornata ghall-udjenza tat-12 ta' Murzu 1952, ghall-kontinwazzioni.

