## 18 ta' Novembru, 1958 <br> Inhallef:-

## Onor. Dr. T. Gouder, LL.D. <br> Giuseppina Clanc:o pr. et ne. <br> versus

Michele Buontempo

## Kontijiet - Art: 394 tal-Procedura Civilh.

Skond il-ligi. meta min ghandu jaghti kont ma fipprezentahx fiž-żmien stabbilit, il-Qorti tista’ tippermetti till-parti tit tkun talbet il-kont li tispecifika, mqar b'gurament, ts-somma li ghandha tinghata.

İ̈da dan il-poter koncess lill-awtorita gudizzjarja. lf tammetti lil min ikun talab il-kont it jiddetermina bil-gurament issomma dovuta. ma ghandux jigi eżercitat jekk jirrikulta lill-Qorti $l$ : mhix imposibbli kull prova biex jigi anjar determinat l-ammont dovut minn ghand min hu tenut li firrendi l-kont; billi din id-dispozizzjoni tal-ligit ghandha tkwn armonizzata ma' d'k rigwardanti l-gurament estimatorfu ("in litem") kontenuta fl-istess ligt, fis-sens illi meta l-parti li tkun ippruvat "in genere" t-talba taghha, ma tkunx tista', bi htija jew minhabba l-qerq tal-parti l-ohra, tipprova lammont jew th-kwantita, f'kollox jew in parts, It fkollha tichu. tista' jekk il-Qorti jidhrilha sewwa litaghtiha, tkun ammessa ghall-gurament "in litem".

B'applikazęjoni lal-premess, fi-kaz preżenti l-Qorti dehrilha illi l-ammont douut seta' jigi ahjar stabbilit billi jig̀i nominat perit biex jaghmel ix-xoghol tal-l kwidazzjoni tal-ammont dovut - provvediment. del resto. li kien anki mttlub alternattivament mill-part: attrici; u ghalhekk ghamlet din in-nomina ta' perit; salv $l$-ezercizzju tal-poter fuq riferit jekk, bl-istess provvediment, ghal htija jew gera ta' min kellu jirrendi l-kont, ma jkunx jista' jigi ragount l-iskop talfissazzjoni tal-ammont dovut.

Il-qorti:- Rat l-att tać-citazzjoni, li bih l-attricii proprio et nomine, wara li ppremettiet illi b'sentenza tal-Qorti tal-Appell tal-20 ta' Jannar 1956 fil-kawża "Giuseppina armla minn Giuseppe Ciancio proprio et nomine vs. Michele Buontempo", in konformità mas-sentenza moghtija minn din il-Qorti fiz-17 ta Mejiju 1955, il-konvenut gie kundannat sabiex fi żmien xahar jirrendi kont eżatt tat-tmexxija u amministrazzjoni tan-negozju maghruf bhala "Ciancio Photo Studio" u "Oxford Studio" f'Rahal Gdid; liema negozju kien jappartjeni kwantu ghal nofs lill-imsemmi Giuseppe Ciancio, ir-ragel tal-attrici u missier u awtur talfuq imsemmijin uliedu; u dan mid-data tal-mewt tal-istess Giuseppe Ciancio, li grat fit-28 ta' Mejju 1948; u li l-konvenut ippreżenta lili-attriči proprio et nomine d-dokument markat dok. "B", li però bl-ebda mod ma jista' jitqies li jikkostitwixxi r-rendikont li gie kundannat jaghti; u ghalhekk ghall-finijiet u effetti kollha tal-ligi ghandu jitqies illi l-istess konvenut naqas milli jippreżenta kont fiż-żmien kilu mpost fil-predetta sentenza, b'mod illi din il-Qorti tista' liberament tippermetti lill-attrici proprio et nomine li tispecifika, okkorrendo bil-gurament taghha, is-somma li ghandha tiehu minn ghandu; u illi, kif jirriżulta mill-provi rakkolti fil-kavża "Giuseppina Ciancio versus Giuseppe Ciancio" ceduta fil-Prim'Awla tal-Qorti Civili fit-13 ta' Meiju 1948, dak il-hanut kien jirrendi profitti netti ta' $£ 2$ kulljum, li minnhom f1 kulljum tispetta lill-attrići proprio et nomine, b'mod li ghall-perijodu li kellu jigi kopert bilkontijiet li kellu jippreżenta l-konvenut, u ćjoè mit-28 ta' Mejju 1948 sal-20 ta' Jannar 1956, data tal-predetta sentenza tal-Qorti tal-Appell, il-profitti dovuti lill-istess attrici proprio et nomine iammontaw ghal $£ 2.760$; talbet li (1) jiği dikjarat u dečiz̀ illi d-dokument " $B$ " preżentat mill-
konvenut in segwitu ghas-sentenza fuq imsemmija tal-20 ta' Jannar 1956, ma jikkostitwixxix ir-renfikont li gie kundannat jaghtija b'dik is-sentenza, u li konsegwentement hu ma ppreżenta ebda rendikont fit-terminu lilu mpost ta' xahar; u (2) li din il-Qorti tammettiha li tiddetermina bilgurament taghha l-ammont lilha proprio et nomine dovut mill-konvenut fis-somma ta' $£ 2,760$, jew. alternattivament. ki dan l-ammont $j i \dot{r} i$ determinat minn din il-Qorti, okkorrendo per opera ta' periti nominandi, in bazii tar-rizultanzi processwali; u (3) 1 -istess konvenut jigi kundannat ithallas lilha proprio et nomine l-ammont fua imsemmi ta' $£ 2,760$, jew kwalunkwe ammont iehor li jigi fissat mill-Qorti ghallfinijiet tad-domanda prećedenti. Bl-ispejjeż kontra l-konvenut, u salvi d-dritti iiet taghha proprio et nomine gharrendikont ulterjuri ghad-data tal-imsemmija sentenza, u dak mit-28 ta' Meiiu 1948 l-hemm; u salv kull dritt iehor fuq 1 -ghoddod u strumenti fotografici u affarijiet ohra appartementi lill-imsemmi Giuseppe Ciancio;

## Omissis:

Ikkunsidrat;
Illi mill-attiiiet tal-kawża fua riferita, u minn dawk tal-kawía fl-ismijiet "Ciancio vs. Buontempo" deciza minn din il-Qorti b'sentenza tas-27 ta' Lulju 1950, konfermata mill-Qorti tal-Appell b'sentenza tal-20 ta' Novembru 1950, ïrrizuulta illi zewġ l-attrici u l-konvenut kienu jeżerċixxu in soćjeta l-istudju fotografiku fuq imsemmi, u li bi skrittura in data $26 \mathrm{ta}^{\prime}$ Settembru 1946 itterminaw, b'effett minn dik id-data. l-imsemmija soćjetà, qasmu beiniethom it-profitti, u ddikjaraw li ma kellhomx aktar l-ebda pretensioni ohra kontra xulxin in rigward ta' dik is-società, u li kull ma kien ieżisti f-istess studju fotografiku kellu iappartjeni, mingha.jr ebda ećċezzioni. lil Buontempo (il-konvenut f'din il-kawża), u r-ragel tal-attrići staarr illi ma kellux izjed interess fl-istess studju, li kellu jibda jitqies ta' proprietà esklużiva tal-imsemmi Buontempo: liema skrittura $\dot{\text { giet dikiarata nulla, ghaliex maghmula in frode }}$ tad-drittiliet tal-attricí, bis-sentenza fua riferita ta' din ilOorti tas-27 ta' Luliu 1950. konfermata mill-Qorti talAppell b'sentenza tal-20 ta' Novembru tal-istess sena. Jir-
riżulta wkoll illi, in segwitu ghad-dikjarazzjoni can-nullità tal-imsemmija skrittura, il-konvenut Buontempo gie, fuq talba tal-attricí, kundannat jirrendi lilha kont ezatt tattmexxija u amministrazzjoni minnu gestita tan-negozju fuq imsemmi mid-data tal-mewt ta' Giuseppe Ciancio, żewg 1-attrici, li ġrat fit-22 ta' Mejju 1948, l-hawn; liema sentenza giet konfermata mill-Qorti tal-Appell bis-sentenza fuq riferita tal-20 ta' Jannar 1956; u ż-żmien li fih il-konvenut kellu jirrendi l-kont gìe stabbilit f'xahar żmien dekorribbli mill-imsemmija sentenza tal-Qorti tal-Appell;

Illi l-konvenut ma uniformax ruhu ghall-kundanna li ssubixxa bl-imsemmija sentenza, ghaliex dak id-dokument li hu pprezenta lill-attrici, u li hu semma "Rendikont approssimattiv tal-istudju fotografiku in kwistjoni sal-mewt ta' Giuseppe Ciancio', u li qieghed fil-fol. 5 tal-process (dokument "B" prodott mal-att tać-ċitazzjoni), mhux irrendikont li gie kundannat jaghti; u ghalhekk l-ewwel talba tal-attrici hija ghal kollox gustifikata;

I4i, riferibbilment ghat-tieni u t-tielet talba, skond illiğ: "meta min ghandu jaghti l-kont ma jippreżentaћx fiżżmien stabbilit, il-Qorti tista' tippermetti lill-parti li tkun talbet il-kont li tispeciifika, mqar b'gurament, is-somma li ghandha tinghata" (art. 394 tal-Kodicà tal-Procedura Civili) ;

Illi gie ritenut mill-Qrati Taghna illi 1 -imsemmi poter koncess lill-awtorità gudizzjarja, li tammetti lil min ikun talab il-kont li fiddetermina bil-gurament is-somma dovuta, ma ghandux jiği ezercitat jekl jirriżulta lill-Corti li mhix impossibbli kull prova ohra biex jigi anjar determinat 1 ammont dovut minn ghand min hu tenut li jirrendi 1 -kont, billi cecitata dispożizzjoni tal-ligi ghandha tigi armonizzata ma' dik rigwardanti l-gurament estimatorju ("in litem') !oatenuta fl-istess Kodici, fis-sens illi "meta l-parti li tkun ippruvat 'in genere' t-talba kif proposta. ma tkunx tista', bi htija jew minhabba l-qerq tal-parti l-ohra. tipprova 1 ammont jew il-kwantita. f'kollox jew in parti, li jkollha tiehu, tista', jekl: il-Qorti jidhrilha sewwa li taghtiha, tkun ammessa ghall-gurament 'in litem'" - art. 723(1);

Illi fil-każ preżenti l-Qorti jidhrilha illi l-ammont dovut mill-konvenut jista' jigi ahjar stabbilit per mezz tal-provvediment infraskritt, mitlub ukoll alternattivament millattricí, salv 1-eżerćizzju tal-poter fuq riferit, fil-każ illi 1 Qorti jkun jidhrilhe sewwa li teżerćitah, jekk bl-istess provvediment, ghal htja jew qerq tal-konvenut, ma jkunx jista' j.gi raǵgunt l-iskop;

## Ghaldaqstant tiddecidi;

Adeżivament ghall-ewwel talba, bl-ispejjeż kontra lkonvenut;

Tinnomina, riferibbilment ghat-tieni talba, lil Arthur Craig bhala perit, sabiex jaghmel il-kont li l-konvenut kellu jaghti lill-attrici in forza tas-sentenza fuq riferita ta' d'n il-Qorti taż-17 ta' Meiju 1955, konfermata bis-sentenza tal-Qorti tal-Appell tal-20 ta' Jannar 1956, u jistabbilixxi, jekk ikun il-każ, skond l-istess sentenza, is-somma dovuta Jill-itttricíi;

Tirriżerva li tiddecidi aktar il-quddiem it-tielet talba. wara li tkun ǵlet deċiża t-tieni;

Il-konvenut ghandu jiddepozita ghand ir-Registratur, fi tmien tijiem mil-'um, is-somma ta' $£ 18$ biex taghmel $f_{\text {fis:iti }}$ ghall-ispejjez u ghad-drittijiet tal-perit;

L-ispeijeż relattivi ghall-perizja jithallsu provviżorjament mill-konvenut.

