# 11 ta' Ottubru, 1960 

## Imhailef:-

## Onor. Dr. A.V. Camilleri, B.Litt,, LLD. <br> Joseph Rossignaud ne. versus

## Canmel Oliva

## Ghajnana Socjali - Art. 26 tad-Att VIII tal-195\%.

Id-a'spozizzjoni tal-Att dwar l-Ghajnuna Sodjall li taghty lidDirettur tad-Dipartiment id-dritt li jagisxi, meta fidhtriu it hu l-kaz, kontra persuni li huma kapaci u legalment tenutt jmantnu persuna l: titlob jew tkun qephaha tirctevi gЋajnuna soçjali, biex iǵeg末lhom imantnu lil aik il-persuna few jirrifondu lill-Gvern l-ghajnuna li jkun ta' lil dik it-persuna, ghanaha tigi kunsidrata fir-relazzjontilet mallat divili, la tikkontempla wholl l-alimenti u l-perdita taghhom.
U. midd-dispoztzzjonijiet tal-l'gi civali jitnissel li l-konjugi ut huwa kapaci jmantni, u li normalment ikun legalment tenut ghall-ohajxien tal-konjugl l-iehor, f'certl ipotesifiet huwa mahlul minn dan l-istess obligu, imnissel mill-istat tas-zwteg.

Meta ma jkunux intervenew bejn a-mizzewdin prodeduri dudizzjarji, $u$ d-Direttur jaghtel l-ewwel azzjont (dik biex tyieghel lull-konjugi jmantni lill-konjugi l-iehor). Il-konjugi konventut lkun jista' jóib tl-quddiemb fil-kawza ntentata kontra tieghut, ir-ragunijtet t'eghu $l$-ghaliex ma ghandux tkun ritenut kapacit li jhallas, jew l-ghaliex mhux legalment tenut ti jfornixxi l-alimenti lll-konjugl l-iehor.

Jekk mbohad id-D rettur jaghèel it-tieni azzjoni, billi jiffissa huza stess "marte proprio" l-ammont tal-assisteftza socjall u jfittex lil min ghandu jfittex ghar-restituzzioni tal-flus li jkun Rallas favur ir-reklamanti l-assistenza publika, ilkonvenut jista' logikament jikkonfromtah bl-eccezziontjlet ul-provi li huwa, ghalkemin tenut ghall-ghajxien persu f-

41 - Vol. XLIV - P. 2.
reklamanti. eppure ma ghandux mezzt. jew ma ghandux me:~: sul/fejcnti, wablex jaghmel taffeb ghall-ammontt ta' assistensa socjalt li jkun hared id-Dipartiment. "Mullo magis" il-konvenut phandu dritt jirrinfaceja lidi-Direttur l-ectezzjoni li huwa ma ghandux hallas lura lid-Dipartiment l-ammont minnu avanzat lir-reklamanti, meta $l$ alinenti jkunu gew preventivament befn l-alimentanti urreklamentl fissati mill-Qorti kompetent: skond ll-lift, u listess konvenut ikun hallashom regolarment. Jekk, se maj, ma jkunx $\hbar$ allashom, pruvata l-kapactta tleghu, u l-obligatorjetd, id-Dipartiment jkollu biss id-ditt li jirkupra 1 ammont fissat mill-Qorti, u ma jkollu ebda dritt gharrestituzzjont tal-ammont superjuri fissat minnu.

II-Qorti:- Rat l-att tać-citazzjoni li bih l-attur nomine, wara li jigu maghmula d-dikjarazzjonijiet nećessarji u moghtija l-provvedimenti opportuni, talab li l-konvenut jigi minn dín il-Qorti kundannat (a) ihallas lill-attur filkwalità tieghu fuq indikata s-somma ta' $\mathbf{x 6 8}$, ghal daqstant iehor imhallas lil Mary Oliva mart il-konvenut bhala assistenza soćjali taht l-Att numru VIII tal-1956 ghallperijodu mit-12 ta' Gunju 1959 sal-4 ta' Frar 1960; (b) jghaddi l:ll-imsemmija martu pensjoni alimentarja flammont, mod, u tant it-termini li jigu preskritti minn din il-Qorti. B'-interessi legali u bl-ispejjeż, inklużi dawk talittra ufficjali tal-15 ta' Settembru 1959;

## Omissis;

Ikkunsidrat;
Mill-att promotorju tal-gudizzju jidher li l-attur nomine, in forza tal-art. 26 tal-Att VIII tal-1956, kif emendat bis-sezzjoni 7 tal-Att numru VII tal-1957, qieghed jesperixxi 1-azajoni odjerna billi qieghed jeżigi r-restituzzjoni ta' f 68 mill-konvenut ghal daqstant iehor imhallas lillmara tieghu bhala assistenza socjali ghall-perijodu mit-12 ta' Gunju 1959 sal-4 ta' Frar 1960; u fit-tieni lok qieghed jitlot li l-konvenut ikun kundannat jaghti lil-martu pensjoni alimentarja fl-ammont, mod, u taht it-termini li jigu stabkiliti minn din il-Qorti; bl-ispejjeż;

## Ikkunddrat;

Illi ma hemmx bronn jinghed li l-iskop tal-Att if in forze tieghu qieghed jagixxi l-attur nomine huwa ntik biex jistabbilixxi u jirregola l-ghajnuna moghtija minn fondi publidi lill-persuni fil-kzonn. Din l-assistenza, skond l-Att imsemmi, trasumi hafna forom u modi. Fl-art. 26 tal-istems Att huw stabbilit li "when it appears to the Director (Director of Emigration, Labour and Social Welfare, skond 1 -art. 2 tal-istess Att) that any person in reapect of whom social assistance is claimed or received under this Act has relatives, being his spouse, father, mother or children, who are able and legally liable to maintain him, the Director may take proceedings againgt auch relative: before the competent Civil Court to compel them, either to supply maintenance to such person, or to refund any such assistance to or on beha!f of such person." Jinghad ukoll illi fliskeda tal-ewwel hemm stabbiliti r-rati ta sleala ta' ghajnuna sodjali skond in-numru ta' persuni fil-familja;

## Ikkunsidrat;

Illi, fll-hsieb konsiderat ta' din il-Qorti, id-dispotizzjon! 26 fuq imsemmija trid tigi kunsidrata fir-relazzjoni talliǵi civili, li tikkontempla wkoll i-a limenti u l-perdita taghhom, 1 ghaliex hekk jitiob u jimponi l-hsieb li 1-ligijiet kolIha vigenti ghandhom ikunu, bhala "korp taj-ligi", organizzati b'mod li jkunu jnisslu al-membri tal-comuniti minnhom retti dik is-sihurezza u trankwillith, kif ukoll benesseri, li ghalihom huma ntizi;

Ili, sabiex il-kwistjoni tigi ristrette ghall-kwistjoni tal-kawke odjerna, jinghad li i-ligi civili, dwar il-manteni. ment bejn mara u ragel miżżewgin, tiddisponi (1-art. 3 Ksp. 23), il r-ragel ghandu jmantni lill-mara tieghu; fiart 4 (Kap. 23) i, fil-ká ta' nuqqas ta' mezai sumicjenti, il-mare hi tenuta mill-parti taghha tmantni lill-tewgha; fart 5 Ii ghall-manteniment il-mara jew ir-ragel miktewgin ghandhom anterjorita jew prijorita fuq il-genituri jew axxendenti ohra, parita ta' dritt mat-tfal taghhom, u, met wiehed mill-mitzewgin jista' jmantni, it-tfal ma jkunux
tenuti lejhom; fl-art. 6 jinghad li 1 -mara titlef il-manteniment jekk tla raǵuni gusta tirrifjuta li terga tmur fid-dar konjugali; fi-art. 27 hemm dispost li l-manteniment ghandu jkun proporzjonat ghall-bsonn ta' min jitlob 1 -alimenti u l-mezzi tal-alimentanti, u l-mod kif l-istess rati alimentari jiśy kalku'ati in relazzjoni ghall-kapacità ta' xoghol al. alimantand u proventi minn hwejjeg mobili jew immobili tal-alimentanti skond il-ka之; fl-art. 56 (d) hija mahsuba lperdita tal-manteniment mill-parti tal-konjugi tellief filkawża ta' firda personali, jekk il-Qorti jkun dehrilha li 1 kolpi tal-kcnjugi tellief jkunu jimmeritaw dik is-sanzjoni; u fl-art. 63 huwa kontemplat id-dritt tal-ghoti tal-manteniment lill-parti l-ohra innocenti f'kaz ta' firda personali mill-parti tal-konjugi kolpevoli;

Illi minn dan jitnissel li l-persuni li jkunu kapači jmantnu u li normalment ikunu legalment tenuti ghallighajxien tal-konjugi l-iehor, f'certi ipotesijiet huma mahlula minn dan 1 -istess obligu, imnissel mill-istat tà-zwieg;

Ikkunsidrat;
Ihi di fronti gha' dan l-ietat guridiku, li jitnissel milLigi Civili, l-art. 7 tal-Att numru VIII tal-1957. li zied 1art. 26 fi-att numru VIII tal-1956, investa lid-Direttur ta' dak l-Att, meta jkun ijidhirlu li r-reklamanti tal-assistenza jew ghajnu'a socjjali, li jkun jirreklama jew ircieva l-istess assistenza ikollu l-qraba msemmija fl-artikolu, li jkunu kapacii u legalment tenuti ghall-manteniment, b'zewg azzjonijiet, esperibb!i quddiem din il-Qorti, u ćjoè (a) jew dik li jissupplixxu l-manteniment lir-reklamanti, jew (b) li ireg'gehu lura I-flus jew valur ta' assistenza li r-reklamanti jkun ircieva minn ghand id-Dipartiment dirett minnu;

Ili, slakemm ma jkunux intervenew bejn il-mizżewgin proċeduri gudizzjarfi, u d-Direttur fuq imsemmi jaghzel li jmexxi l-ewwel azzjoni, ir-"reus" fi-azzjoni, fil-hsieb konsi"derat ta' din il-Qorti, u kif dig̀̀ gie dečiz (ara P.A. Civili "Joseph Rossignaud nomine vs. George Muscat", deciza in parte fil-25 ta' Frar 1959). ikun jista' jǵib il-quddiem filkawża ntentata r-ragunijiet tieghu l-ghala huwa ma ghan-
dux ikun ritenut kapaci li jhallas, jew l-ghala mhux legalment tenut li jiffornixxi l-alimenti lill-konjugi l-iehor, li ghalieh ikun qieghed jirreklama l-attur nomine; u dan ghar-raguni logika u guridika li l-poter tad-Direttur li jagnzel min huwa kapadi u legalment tenut mhux ta' natura assoluta u nsindakabbli; ghar-raguni illi, kieku kellu heik jigi ritenut, il-kawza jew procedura kienet tkun semplicil farsa; kif ukoll minhabba l-konsiderand li l-legislatur, mete emana l-Att in kwistjoni, ma setghetx injora u nesa l-ligi komuni;

Illi mill-banda l-ohra, meta d-Direttur jaghzel it-tieni azzjoni, alternattiva, u jiffissa "marte proprio", skond 1ewwel streda, 1 -assistenza socjali, u jittex lil min ghandu jfittex gatar-restituzzjoni tal-flus li jkun hareg favur irrekdamanti 1 -assistenza publiks, id-citat jista' logikament jikkonfrontah bl-ecceazjoni u provi li huwa, ghalkemm huwa tenut ghall-ghajxien versu r-reklamanti, eppure huwa ma ghandux il-mezzi jew ma ghandux il-mezzi sufficjenti sabiex jaghmel tajjeb ghall-ammonti ta' assistenza socjali skond l-ewwel skeda li jkun hareg dak id-Dipartiment. Dan jitnissel mill-fatt li l-ligi nvestiet lid-Direttur b'din it-tieni azzjoni alternattiva halli jkun jista' jiehu lura 1-fius li jkun hareg, u ma rrendietx. kif sar f'ligijiet ohra, l-att dećiżiv tieghu u l-iżtors li jkun ghamel minnūih eżekuttiv;

Il'i "multo magis" il-konvenut ghandu d-dritt jirrinfaćċja d-Direttur imsemmi bl-ećedezzjoni u provi fis-sens li huwa ma ghandux ihallas lura l-ammont avanzat lir-rektamanti meta l-alimenti jkunu gew preventivament bejn 1-alimentanti u r-rellamanti fissati mill-Qorti kompetenti skond $\mathrm{i}^{1-l i g i, ~ u ~} \mathrm{l}$-istess konvenut ikun hallashom regolarment. Jekk ma jkunx haltashom, se maj. pruvata l-kapacítà tieghu u l-obligatorjetà, id-Direttur, fil-hsieb konsiderat ta' din il-Qorti, ikollu biss id-dritt jirkupra 1 -ammont fissat milh-Qorti, u in hwantu ghall-ammont superjuri fissat minnu ma jkollu ebda dritt ghar-restituzzjoni;
$\mathrm{Il}^{{ }^{\prime} \mathrm{j}}$ mal-ewwel dagqa ta' ghajn dan li ntqal jista' jidher anormali; iżda ghal min thares lejn il-każ bil-penetraz-
zjoni u riffessjoni, fil-fatt dak li ntqal huwa gust u ekwu. Infatti, l-assistenza u ghajnuna soçjali huma ntizi mhux biex il-Gvern jehodhom lura billi jinforza lil min ma kienx tenut legalment imantni lill-qraba, jew biex jinforza lil min ikun tenut skond il-kapačita tieghu li tkun anqas mirrata tal-ewwel skeda tal-Att VIII tal-1956 bl-ammonti superjuri f'dik l-iskeda, imma biex min jonqoe mid-dmirijiet tieghu skond il-kapacità li ghandu ma japprofittax ruhu mil-ligi, u kwindi fillukra ghad-dannu tal-publiku dak ii huwa tenut jaghti; u kien ghalhekk li lid-Direttur giet moghtija l-fakoltà li jikkoarta lil dawk il-persuni li jkunu kapaci u legalment tenuti li jaghtu I-manteniment lillqraba. Din il-koercizzjoni ssib il-limiti taghha - salva lobligatorjetà - sal-grad ta' kapacità tal-alimentant, u mhux oltre dik is-sahha finanzjarja. Jekk il-potenzjalità thun żghira u xejn affattu korrispondenti ghan-necessita tal-ghajxien gornaljeru tal-alimentand, dak li huwa mehtieg oltre l-forza ndividwali tal-individwu li jkun ghandu johorgu l-Gvern mill-fondi publici, li jirapprezentaw ir-rizultat tal-gbir tar-"revenue": komprizii t-taxxi, li jgervu ghall-"welfare state";

## Ikkunsidrat;

Illi, stabbilit dan li fuq gie eqpost, jinghad li l-każ in eżami jippreżenta dawn il-fattispeči. Fl-20 ta' Jannar 1954 Carmela O'iva, li kienet mexxiet kawia ta' firda personali kontra l-konvenut otteniet is-separazzjoni personali, u fost regolamenti ohra din il-Qorti kkundannat lil Carmelo Oliva jhallas lill-attrici, ghaliha u tlieta minn uliedha, li kienu allura minorenni u jghixu maghha, pensjoni alimentarja ta' f1. 15. 0 fil-gimgha bil-quadiem fid-domicilju talistess attrici mill-ium tas-sentenza, oltre l-hlas tal-istitut ghall-bintu Mary Oliva, fejn l-istess kienet rikoverata, jekk ikunu ezatti. In segwitu, il-konvenut tal-lum. Carmelo Oliva, fis-27 ta ${ }^{\prime}$ Novembru 1959, ottjena minn din il-Qorti riduzzjoni tal-alimenti kontra martu. li maghha aeghdha tghix bintu minorenni Mary Oliva (1-ghaliex it-tfa! l-ohra kollha rraǵgungew l-età maġǵuri). Din ir-rata ridotta hija ta' $£ 1$ fil-gimgha. u kellha tibda mit-2 ta' Dićembru 1959;
liema rata huwa kien beda jaghti lill-mara tieghu minn xahrejn qabel is-27 ta' Novembru 1959;

Illi minn dan jidher li mis-27 ta' Settembru 1959 ilkonvenut kien qieghed jaghti lill-attrici u wliedha msemmija fl-ewwel sentenza citata 15s, fil-gimgha anqas; però huwa ta' min jikkunsidra li uliedu, li dwarhom fimkien mal-omm giet fissata r-rata originarja, kienu lahqu l-età maǵguri, u l-konvenut ma hax kura jitlob mill-ewwel irriduzzjoni. Il-konvenut kien impjegat id-Dockyard bil£5. 5. Od fil-gimghe, meta r -retta alimentarja originarja kienet giet fissata ghal $£ 1.15$. Od fil-gimgha; imma fil-25 ta' Marzu 1959 kien ghalaqlu $\dot{z}$-żmien $u$, wara li ha "gratuity" ta' $£ 275.3$. 4d, li minnha fil-kors tat-tieni kawża kien baqghalu biss f150, beda jaghmel xoghol żghir ta' cjabattin;

## Ikkunsidrat;

Illi mill-provi rriżulta li l-konvenut dejjem (barra minn xahar il-habta tal-25 ta' Marzu 1959, meta spicca midDockyard, ghal liema ammont il-mara tal-konvenut setghet tagixxi gudizzjarjament) hallas l-ammont alimentari li gha!ieh gie kundannat mill-Qorti kompetenti;

Illi, kwindi. dak ii hallas l-attur nomine bhala assistenza sociali lill-mara tal-konvenut u xi whiedha kien joltrepassa l-potenzialità tal-konvenut, u di konsegwenza mhux dovut mill-konvenut;

Illi, dwar it-tieni talba, l-istess il-lum giet ceduta millattur nomine;

## Ghalhekk;

Taqta' u tiddecidi killi tichod l-ewwel ta'be attricíi: u testjen! ruhha milli tiddecidi t-tieni talba, ghax rintmzjata: l-ispejjeż jithalleu mill-attur nomine.

