## 7 ta' Frar, 1958 Imhallef:-

## Onor. Dr. A. Magri, B.Litt., LL.D. Michael Mamo

## versus <br> Phllip Grtma

## Spoll - Reintegrazzjoni - Manutenzjoni - Terminu Azzjoni - Art. 572 tal-Kodičil Civili.

In-natura tal-azzjoni ghandha tig̀ dezzunta mit-termini li fiha tkun koncepita e-citazzjoni relattiva; u jekk minn dawn it-termini jkun jidher li l-azzjon: ecerctata hija ta' spoll, ghandha tigi kunsidrata bhala talt, avvolja fić-citazzjoni ma jthghadx If l-konvenut ipproceda bil-vjolenza jew bilmonbi; ghax dan ma klenx mehtieg, billi dawn il-koncetli huma kompristi fil-kelma "spoll".

Huwa veru li, skond td-dottrina ul-gurisprudenza, l-azzjoni ta' spoll $u$ ta' manutenzjoni jistohu jkunu ezercitati kontemporanjament u fl-istess citazzjon:; pero, dan l-ezercizzju kumulattiv jehtieg li firrizulta bid-car mill-att tac-citazzjont; diversament, il-Qorti tista, tippronunzfa fug haja it ma tkunx mitluba.

Darba jgi stabbilit li l-azzjoni ezercttata hija azzfoni ta' spoll. jehtieg issir l-indagint jekk l-istéss azzjoni tinsabx perenta, billi ma tkunx gitet ezerćtata fi zmien xahrejn mill-kommissjoni tal-spoll. İ-żmien tal-azzjoni jibda mill-bưrnata tal-ispoll, u mhux minn meta l-attur tstr jaf bih; u kwindi l-azzjoni tkun perenta jekk tig̀ ezercitata wara xahrejn minn meta fkun sar l-ispoll, avvolfa l-attur ma kienx jaf bl-ispoll fil-waqt; $u$ lanqas $j$ swa li l-attur ikun ipprotesta gudizziarjament kontra l-ispoll. gha'iex it-terminu ta' xahrejn huwa terminu ta' dekadenza. u ghalhekk, bhala regola, mhux suggett ghar-regoli tal-preskrizzjoni.

B'dan kollu, jekk l-azzjoni tkun perenta bnala wahda ta' spoll, tista' triegt brala azzjoni ta' manutenzjoni, fekt il-forma

58 - Vol. XLII. P. II.
tać-citazzjoni hi tali li wiehed jista' jidhol fi kw'stjontjlet mhux merament possessorji, b'mod li l-Qorti tkun tista' liberament tipprocedt fuq l-istess atti. B ss, l-attur fitlef ul-vantajgi u l-privilegi li l-ligt taghti lill-azzjoni ta' spoll privileggjat, u l-konvenut kun jista', jekk irid, iqangal kontra l-pretensjoni tal-attur kull xorta ta' eccezzjontifet, anki mhux dilatorji.

Il-Qorti:- Rat l-att tać-citazzjoni, li bih l-attur premessi d-dikjarazzjonijiet kollha opportuni u l-provvedimenti li trid il-ligi, peress li l-attur huwa proprjetarju ossija enfitewta tal-ghalqa "tax-Xemxija" fil-kuntrada "tax-Xemxija", San Pawl il-Bahar; u peress li l-konvenut, li huwa proprjetarju 'tal-art li tmiss ma' dik tal-attur, waqqa' 1-hajt tal-konfini bejn iż-zewg proprjetajiet u bnieh aktar il-gewwa fl-ghaqla, u b'hekk ivvjola l-pussess tieghu u rrenda ruhu hati ta' spoll lejh; talab li l-konvenut jigi kundannat minn din il-Qorti jirripristinalu l-pussess u jirreintegra l-ispoll, billi jerga jqieghed kollox kif kien, fi żmien qasir u perentorju li joghgobha tifissa din il-Qorti; u jekk jonqos, l-attur jigi awtorizzat jaghmel ix-xogholijiet mentiega taht id-direzzjoni ta' perit nominat minn din il-Qorti. B'riżerva ta' kull dritt ghad-danni u bl-ispejjeż, inkluzii dawk tal-protest tal-25 ta' Settembru 1957, kontra l-konvenut;

Rat in-nota tal-eċcezzjonijiet tal-konvenut, li biha ssottometta illi 1 -azzjoni odjerna tinsab perenta skond l-art. 572 (Kod. Civ.), peress li giet esperita tardivament, wara l-gheluq ta' xahrejn minn meta sar l-ispoll pretiż mill-attur;

Rat il-verbal tas-16 ta' Dicembru 1957 (fol. 8), fejn 1-attur iddikjara illi l-kawzia tikkomprendi tant 1 -azzjoni ta' spoll kemm dik ta' manutenzjoni;'

## Omissis;

Ikkunsidrat,fuq il-pregudizzjali opposta mill-konvenut;
Illi fl-att tać-citazzjoni l-attur ippremetta illi 1 -konvenut, bí-eghmil tieghu hemm specifilkat, "ivvijola l-pussess tieghu u rrenda ruhu hati ta' spoll", u mbghad talab li l-
konvenut jigi kundannat jirreintegra 1 -ispoll. Ta' min jinnota wkoll illi l-istess lokuzzjoni tirrikorri fil-protest talattur tal-25 ta' Settembru 1957, prezentat qabel ma saret ić-citazzjoni. Issa, billi n-natura tal-azzjoni ghandha tigi principalment deżunta mit-termini li fihom tkun koncepita ćcitazzjoni relattiva, il-Qorti hija tal-fehma illi l-attur ried u qieghed jezercita azzjoni ta. spoll biss. Veru li fić-citazzjoni ma jissemmiex illi 1 -konvenut ipproceda bil-vjolenza jew bil-mohbi; iżda dan ma kienx mentieg, billi dawn ilkoncetti huma kompriżi fil-kelma "spoll". Veru wkoll illi, skond id-dottrina u l-gurisprudenza, 1-azzjoni ta' spoll u ta' manutenzjoni jistghu jkunu eżerćitati kontemporanjament $u$ flistess kawiza ( v . Digesto Italiano, Reintegrazione (azione di), $\$ 90$; Fadda, Giurisp. Cod. Civ. Ital., art. 694, (S1299, 1300, 1302 u 1304; Kollez. Vol. XXIV-I-276) ; dan l-eżerċizzju kumulattiv, però, jentieǵ li jirrizulta bić-car mill-att tace-citazzjoni, kif deher bić-éar fil-kawża "Galizia vs. Scicluna", dečiża minn din il-Qorti b'sentenza tal-4 ta' Novembru 1884, konfermata fuq dan il-pont fi-A ppell fit-30 ta' April 1896 (Kollez. X, 607; XI, 86), billi fic-čitazzjoni l-attur talab li jkun "mantenuto e reintegrato nel possesso"; diversament, il-Qorti tista' tiği tippronunzja fuq haġa li ma tkunx mitluba (Kollez. XXIV-I-276);

Illi, stabbilit li 1 -azzjoni esperita mill-attur hija dik ta' spoll, jehtieg issir l-indagini jekk tinsabx perenta skond ma jopponi l-konvenut;

Illi mix-xhieda tal-konvenut jirriżulta li l-hajt in kwistjoni nbeda f'Jannar 1957 u tlesta f'Gunju, u żgur qabel ma spićca $x$-xahar ta' Lulju sussegwenti. Ić-čitazzjoni giet prezentata fit-13 ta' Novembru 1957, meta x-xahrejn preskritti mill-ligi kienu ga ghaddew. Ma jiswiex illi l-attur sar jaf bil-bini ta' dak il-hajt fit-18 ta' Settembru 1957, ghaliex iż-żmien tal-azzjoni jibda mill-gurnata tal-ispoll (art. 572 Kod. Civ.), u mhux mindu l-attur gie jaf bih. Lanqas jiswa 1 -protest minnu prezentat fil- 25 ta' Settembru 1957, ghaliex iz-żmien ta' xahrejn huwa terminu ta' dekadenza (Kollez. XXIV-I-276) ; u ghalhekk, Dhala regola, mhux suggंett ghar-regoli tal-preskrizzjoni;

Illi, b'dan kollu, ma jistghax jinghad li l-azzjoni tal-
attur tinsab perenta; ghaliex, kif irriteniet din il-Qorti, fuq l-iskorta ta' dećiżjonijiet ohra, "I-art. 230 Ord. VIII tal1868 (il-lum art. 572 tal-Kodici Civili) jaghmel riferenza espressa ghall-art. 801 tal-Ligijiet tal-Organizzazzjoni u Procedura Civili (il-lum art. 794 Kod. Proć. Civ.), u mehudin flimkien dawk iz-żewg taqsimiet tal-ligi jfissru li, meta l-azzjoni tingieb fi żmien xahrejn, ghandha tkun osservata 1 -procedura spećjali stabbilita fl-art. 801 tal-Procedura, li taghti vantaǵgi u privileǵi speçjali lill-attur, fil-waqt li,
 il-vantaggi u privilegi jispiceaw ghall-attur, ghax l-imharrek jkun jista' jqajjem kull xorta ta' ećcezzjoni, anki dik tal-proprjetà; u l-Qorti jkollha tidhol fil-meritu ta' dawk l-ećcezzjonijiet ukol; ghax il-procedura tal-art. 801 ma tkunx aktar applikabbli ghall-każ" (P.A. 7 ta' April 1937, in re "Leonardo Sammut vs. Gio Maria Grech", b'riferenza ghas-sentenzi riportati fil-Kollezzjoni Vol. V, 561; XXIX-I-753). Konsegwentement, 1-azzjoni tal-attur, ghalkemm mhix aktar ta' spoll privileggjat, mhix legalment perenta, u l-konvenut jista', jekk irid, iqanqal kontra l-pretensjoni tal-attur kull xorta ta' eccezzzonijiet, anki mhux dilatorji;

Illi, del resto, il-forma tać-citazzjoni mhix tali li ma tippermettix li wiehed jidhol anki fi kwistjonijiet mhux merament possessorji; 'b'mod li l-Qorti tista' liberament tipprocedi fuq l-istess atti (Kollez. XXIX-I-753) ;

Ghal dawn il-motivi, u fis-sens li ntqal fuq;
Tirrespinǵi l-eććepita perenzjoni tal-azzjoni; l-ispejjeż, minhabba $\dot{\text { c }}$-ċirkustanzl tal-każ, jibqghu minghajr taxxa; izda d-dritt tar-Registru jhallsu l-konvenut;

U tiddifferixxi l-kawża ghall-udjenza-tal-14 ta' Marzu 1958, biex thun trattata fil-meritu.

