## 24: ta' Mejju, 1946. Imballef:

L_Onor. Dr. W. Harding, B.Litt., LL.D.
Giorgina Xuereb rersua Arr. Dr. Gizeappe Sacco et. ne. (*)
Servig1 - Predtrixyoni - mitherusifoul - Adramant Suraturi - Minuri - Art. 2981 ( 1 ), 2904 a sens Hescodici CtyH.
Ghall-azzjoni li hija ,liretta ghell-hlas tal-kwpern ghal servidi prestati hija applikabili l-preskrizyjoni ta' hames min. Din iL-preskrizajomi tista' tigi kombaltuta billi jigi deferit il-durament blimin jećcepi-
ha. Perri l-kunuturi, arcolia wa juntar jiği lihhom deferit il-jmnament, jistoinu huma wokll jecicepinxu din iLpetakrizjoni.
Propriamont din il-preskrizzomi ma tibduex tginddi mill-anhar nervizz prested, ghac il-kontinuajzjoni tas-serriji ma timpurtax interruzzioni fal-proshrizzjoni ghar-riguard tas-servigi arteriuri; u kwll servizz jikhoafitwixsi propriamnt kreditu aperjali ghatih.
Aerolja min ipprenta a-servigi hien minuri meta pprestahom, dis ulpreshrizzjoni timai porta wahda kontra tieghu, salt ir-regress ta' dol $u$-minuri.
L-interruzzjoni tal-preskrizzioni hioa rimunzja ta' dritt; u ghalkekk, fin-nurgqas ta' interruzzioni per mezs ta' att oudizzjariu, hemon ḃonn li jkurn hemm rikuncraciment tad-debitw biex jkuth hemw Liatervazzjoni tal-preskrizzioni.
Il-Qorti - Rat ié-citazzjoni li biha l-attrici talbet li l-wirt buttal ta* l-iusemmija Marianna Vella jigit kundannat ihallas litha sonma ta' lus lo tigi likwidata minn dina l-Qorti bhala hlas ta' servigi li l-attric: rrendiet lill-imsemmija Marianna Vella ghaż-innien ta' dwar thax-il sena, kif ser jigi ppruvat fit-trattazzioni tal-kawża. B1-imghax legali u bl-ispejjés; u bl-ordni lill-konyenuti li jidhru ghac-subizzjoni;

Onissis:
Ikkunsidrat;
Ilti l-kwistjoni nvoluta phad-decizjoni tal-Qorti hi rik presudizzjali tal-preskrizzjoni, eccepita mill-kuraturi;
llli 1-azzjoni esperita hi dik ghal kumpens dovut, mhux 'jure actionis', imma "ofhicio judicis'. meta ghalkemm ma jkunx gie pattwit kumpens. però mill-konkors tal-kongetturi jirrizulta li i-intenzjoni ta' min jppresta s-bervigi kienet li jikkonsegwixxi dan il-kumpens - azzioni rikonoxxutz fil-Qrati ta' Malta almenu mino 'il fuq minn mitt sena ilu (ara Prima Awla "Cutajar vs. Falzon", 2 ta' Jannar 1843), a dejem sostnuta fil-gurisprudenza sussegwenti;

Illi ghall-azzjoni similh. li tirrigwarda prestazzjonijiet arventizji, il-preskrizzjoni hi dik kwinkwennali kontemplata flart. 2261 Kodici Civili. Kap. 23, ittra (ft. jigifierj krediti mhux specifikati fara Appell "Gauci vs. Camilleri", 24 ta' Jannar 1919.u Appell '"Mifsud vs. Saliba", 10 ta' Novembru 1922);

Illi din hija wahda minn dawk ii-preskrizzjonijiet qear li tista' tigi kombattuta billi jigi deferit lill-ećcipjent il-gurament (art. 2265 idem);

Illi ghalhekk gie fil-jurisprudenza sollevat id-dubju jekk il-kuraturi (bhal ma hu l-każ in ispecije) jistghux jissollevaw ecicezzjoni simili, galadarba lithom ma jistax jigi moghti l-gurament. Il-Qorti ta' l-Appell (Pres. Sir Michelangelo Refalo, Imhallin Dr. Agiug u Dr. Luigi Camilleri), fig-sentenza tad19 ta' Novembru 1923, 'Bonavia nomine vs. Formosa', irriteniet illi dawk li ma jistghux jiehdu l-gurament preskritt flart. 9265 (allura 1924), ma jistghux jaghtu dawk il-preskriz. zjonijiet, li, biex ikunu konvalidati, jehtiegu d-delazzjoni talgurament; u gew citati żewg sentenzi precedenti. Aktarx li lQorti ta' l-Appell wa kienetr unanimi f'din id-deciżjoni; ghaLiex k -Imhallef Dr. Luigi Camilleri, sedenti $\mathrm{f}^{\prime}$ din il-Qorti, kien irritjena, fis-sentenza minnu moghtija "Satariano /vs. Dr. Frendo Azzopardi nomine", 8 ta' Jannar 1920 (Vol. XXIV-II-97), illi l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni brevi tista' tig̀i sollevata mill-kuratur, avvolja ma jistax jigi lilu deferit il-gurament; u kien iceita sentenza ta' din il-Qorti, "Tonna vs. Galea", tat-8 ta' Lulju 1898, u ohra tal-Qorti ta' l-Appell "Calleja vs. Mangion nomine', 22 ta' Frar 1892 (Vol. XIII, pagina 112), fejn il-Qorti kienet komposta mill-President Sir Adrian Dingli (il-kompilatur tal-Kodići fejn hemm dawn iddispożizzjonijéet dwar il-preskrizzjoni) u l-Imhallfin Sir Salvatore Naudi u Dr. Luigi Ganado. F'din is-sentenza l-Qorti ta' 1 -Appell kienet osservat illi l-artikolu 2265 (allura 1924) ' non richiede il giuramento dell'eccipiente per fortificare la prescrizione, ma somininistra all'attore un mezzo di repellerla colla delazione del giuramento al convenuto, ove egli stesso voglia prevalersene, ed in couvenuto sia in grado di poterlo prestare. Se questı è un curatore di ufficio, e ignaro dei fatti, non puó nè affermare nè negare; manca, non a lui la presungione del pagamento, ma all'attore il mezzo di distruggerla; e la prescrizione deve avere il suo effetto.........";

L-osservazzjoni decíżiva u bażilari f'din is-sentenza hi dik li 1 -gurament ma hux intiż biex jikkompleta l-preskrizzjoni, innua hu biss mezz biex jirrespingiha. Fis-sentenza ta' 1-Imhallef Dr. Luigi Camilleri hu kien qal li, fil-fehma tieghu,
ghandhom jiğu segwiti d-decizzjonijiet li ammettew l-eçezzjoni tal-preskrizzjoni anki mill-parti ta' dawk li ma jistghux jiehdu l-gurament preskritt fl-art. 2i2tió; iżda r-rağumijiet li hu ta huma pjuttoat applikabili ghall-kaz ta' konvenut (rappreżentat minn kuraturi) li peró ma jkunx mejet, u aktary jispjegaw, il-ghala ma jistax jittiehed il-gurament;

Aktar recentement din il-Qorti, sedenti l-Imhalief Dr, Montanaro Gauci, "Sac. Grixti vs. Dr. Galea homine", 25 ta' Novembru 1931 (Vol. XXVIII-1I-172), irriteniet akoll illi 1 -preskrizzjoni brevi tista' tigi sollevata mill-kuratur. 'Il curatore di ufficio puó eccepire la prescrizione breve, mentre non gli si può deferire il giuramento........... perchè non è presumibile che egli sappia di scienza propria i fatti, per poter coscienziosamente rispondere giusta la formols della legge"'. Anki din ir-raguni hija pjuttost il-ghadiex ma jistax jegi prestat il-gurament;

Il-vera lwistjoni, fil-fehma ta' l-Imhallef sedenti, hija jekk il-gurament hux suppletorju ghall-preskrizzjoni, b'mod li din ma hijiex kompleta mingtajru u b'nod li dan ghendu jiği wehud bil-fors, u mhux biss meta jitlob dak li kontra tiegtiu giet moghtija leçcezzjoni, jew inkella jekk il-preskrizzjoni brevi tistax tissussisti minghajr il-gurament, hitu biss mezz biex j̣irresping̀ha. Fl-ewwel każ allura, jekk, hi x'inhi r-ra* guni, l-ečcipjent ma jistax jiehu l-gurament, jig̀i bhala konsegwenza li ma jistax jaghti l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni, li biex tkum kompleta tehtieg dak'il-gurament. Fit-tieni kaź ilpreskrizzjoni tista' tinghata anki mill-kuratur, ghaliex wehedha hija kompleta; dak li kontra tieghu tingbata ma jkollux f'dan il-kaz il-mezz li jirrepelliha;

L-Imhullef sedenti, kif gì espriwa ruhu fif-sentenza minnu moghtija fil-kawża "Arčipriet Dun Pacífiku Mísud nowine vs. Dr. Giuseppe Speranza nomine*', 10 ta' Ottubru 1935 (Prim'Awla', hu ta' fehma illi l-gurament hu biss mezz biex tigi kombattuta l-preskrizzjoni, imma ma hux intiż biex jiffortifikaha, u illi hija tissussisti wehedha indipendentement mill-ġurament; u kousegwentement jidhirlu li ghandu jwegwi l-ğurisprudenza li tammetti din l-ećcezzjoni anki fil-kaz li lećcipjenti jkun kuratur. Hu ta' min josserva illi l-Qorti ta' lAppell, anki qabel is-sentenza ta' 1-1892, kienet esprimiet ruh-
ha flistess sens fis-sentenza l-ohra taghia "Dr, Sanmut vo. Rocco Peralta', tas-17 ta' Gunju 1881, meta malPresident Sir Adrian Dingli kien hemm żew Imhallín diversi minn dawk fuq imsemmija, jigifieri l-Imhallfin Dr. Lorenzo Xuereb u Dr. Filippo Pullicino. Ta' l-istess fehma kien anki I-Imhaltef Dr. Giovanni Pullicino fis-sentenza "Tonna vs. Galea" fuq ciilata tat-8 ta' Lulju 1898;

Illi mill-pruvi rrizulta li l-ahhar servizz li rrendiet l-attrièi lil Mariania Vella kien 'Gunju ta' 1-1940, meta huma nfirdu mintabba li bdew ir-"raids"' mill-ajru malli skuppjat il.gwerra ma' l-italja a kulhadd beda jirrifug̀ja ruhu banda ohrs. Proprjament ma ghandux jittiehed l-ahhar servizz, ghaliex il-kontinwazzjoni tas-servigı ma tımpurtax interruzzjoni tal-preskrizzjoni ghar-rigward tas-servigi anterjuri, u kull servizz jikkostitwixxi proprjament kreditu specjali ghalih (ara f'materja analoga; Appell, 3 ta' Gunju 1887, "Dr. Terreni vs. Banchiere Scicluna", u Prim'Awle "Bac. Buhagiar ve. Buhagiar', 2 ta' Dicembru 1695, fejn hemm citat il-Marcade, li jithaddet appuntu fuq "somministrazioni, lavori e servigi di ognj sorta..........." Ara wkoll, aktar recentement, is-sentenza' ta' din il-Qorti '"Ciantar vs. Catania', 10 ta' Gunju 1926). Imma, ankorkè kellu jittiehed 1 -ahher aervizz, peress li ćccitazzjoni saret fil-31 ta' Jannar 1946, ghalhekk kienu ghaddew aktar mill-hames snin tat-terminu preskrizzjonali. Qabel ić-citazzjoni ma kien hemm ebda att gudizzjarju iehor interruttiv, u ma jirriżulta minu ebda kliem ta' l-imsemmija Marianna Vella li jistghu jigu kostruwiti bhala rikonjizzjoni tad debitu, u ghalhekk tali li jiksru l-preskrizzjoni. Jekk hi qalet "igri jaghtuni d-dar lura biex nergghu kif konna gabel", dawn il-kliem jistghu jfissru li l-kumpannija ta' l-atfrici hi kienet tikkompjaci rühha biha, imma ma jistghu qatt janmontaw ghal dak li trid illligi fl-art. 2238 Kodici C Civili;

Illi skond l-attrici, hi rrendiet is-servigi mil-1932 ss 1 1940. F'dan iż-żmien hi kienet minuri mill-1932 si-1943, ghaliex issa hi ghandha bise 21 sena. B'dan kollu, però, imxiet 1 -istess preskrizzjoni kontra taghha skond l-art. 2264 Ko dici Civili, salv ir-regress taghba;

Ikirunsidrat;
Illi l-osservazzjoni prinćipali rontenuta fin-nota li biha

1-attrici ghamlet il-kritika tar-relazzjoni, illi, èjóe; t-1940 kien hemm biss sospensjoni inevitabili tas-serviği, u mhux tronkament taghom, ma ghandha ebdia influmenza; ghaliex apparti li 1 -kontinwità tas-somministrazzjoni, xoghol jew servigi, ma toperax bhala interruzzjoni. kif fug ingtad, hu fatt li minn dak ìz-żmien (Gunju ta' $1-19 \neq 0$ ) l-attriçi servig̀i ohra ina rrendietz, u l-ecicezzjoni tal-preskrizzjoni hi diretts kontra 1 -kreditu minnha reklamat ghas servici sa dak iz-żmien. Lanqas hi ta' aiwi l-ahhar osservazzioni li heum fil-nota, illi Marianns Vella, ghad li will-1940 'il hawn ma rrepetietx lil-attrici l-kliem "ma nhallikx tbati", wiełied ghandu pero jippreżumi li hekk rieket: ghaiiex biex ikun hemm ioterruzzjoni tal-preakrizzjoni fi hi rinunzja it dritt). hennm bzonn akond il-ligi li jkan hemn rilonoxximent tad-debitu, o dan ma jistax juíi vagament kongetturat, iumma ghandu jirriżulta ciar;

1ifighalhekk il-konklużjoni tal-perit legal; hija sewwa, u 1-kwistjonijiet minnu trattati, kuntrarjament ghal dak li ntqal fin-nota ta' l-attrici, kienu mehtiega ghall-istudju tal-pont, minbarre li juru dik id-diligenza li tixraq biex il-Qorti tiehu, milh-opera tal-perit, l-ajjut li ghalih tkun intiża l-perizja;

Ghal dawn il-motivi;
IL-Qorti tiddecidi;
Billi tilqa' l-ećcezzjoni tal-preskrizzjoni kwinkwenoali opposta mill-kuraturi, u ghalhekl teskludi l-istanza; bl-ispejjeż kontra l-attriči.

