# 12 ta' Lulju, 1946. Imballef : 

L-Onor. Dr. A. J. Montaharo Gauci, LL.D.

Joweph Grebl Margaerat rersus Avukat Dr. Jobn Pulicino \&. pe.

$F^{\prime}$ kawzi duar nullit'; ta' zutieg ilkumpetenso tul-Qorti hija determi nata mid-domieiliu tar-rajel.
Skand il-Lidi dwear it-Gurisdizzjuni u l-Kastifuzzjoni tal-Qrati EkkleEjustici $\mathrm{f}^{\prime}$ Malta, il-Qrati u l-Imhallfin talQrati Ekleeigaztici f'MaL. ta ghandhom gurisdizzioni f'hawzii merament spiritwali en rigward membri tal-Knisja Kattolita biax; metli skond dit iLLigi ma jid herx li persuna griega cismatika tiske' tigi kwnidrata blala membru tal-Kmisja Kattulika, dik it-persuna ma hic suggetta phall.

Ll-Qrati cieili ta' Malta dejerem ássumeve il-juriwdizzjoni w kampetemea f'hawzi frin giet mithuba n-nullita ta' zuriej minhabba nuqqas ta'

Zwied fa' kattolihu domiciliat fMalfa, biex ighodl, isid ikun telebrat bilfurma preskritta millDritt Kamonikn, Eien fejn kien i-pajiji fi fih saret icr-relebrazzioni tai-ixwieg.
 konstatata flistess. Laweia, il-Qorti ma ghandhiex gurisdizzioni biex tordna kontra dik il-konrenuta l-projbizzjomi li dgib il-kunjom tar-ragel attur.
L-attur fit-tabrika qal li hu mujeled a domiciljat hawn Malta, fejn gie mghannmed (duk. A); li waqt li kien jinsab detenut in deportat fl-Uganda, fit-Teso District f'Boroti, fejn. mintabba li kien detenut u deportat, masetax rellu domicilju legali, ikkuntratta żwieg è civili mal-konvenuta 4-10 ta' Dicembru 1942 quddiem ir-Registrar of Marriages, minghajr ma gew osservati l-formalitajiet taż-żwieg kattoliku skond il-Kodici Kanoniku, li jirregola $\dot{z}$-żwieg meta mqar wiehed mill-kontraenti hu malti (dok. B a C); u li l-kontraenti, kif, jekk hemm bżonn a subordinatament ghall-premess. jigi pruvat matul il-kawia, ikkontrahew dan iz-̇̇wieg bhala esperiment ta' unjoni fil-kamp
ta' l-internament, u mbux blidea li dik kellha tkun unjoni perpetwa ghal hajjithom; u talab li. wara li jsiru d-dikjarazzjonijiet u jittieћdu l-provvedimenti li jkun hemm bżoun, (1) iżzwieg kontrattat skond id-dokument " $C$ "", fil-Protettorat ta' 1 Uganda, fid-distrett ta' Teso, belt ta' Soroti, f-10 ta' Dicembri 1912, quddiem ir-Regjstrar taż-Zwiegijijet, bejn il-kontendenti, iigi dikjarat mull u bla effett legali, u a 2 ; konsedenente. ment illi l-konvenuta, f'każ li ghadha taghmin, tigi mpedita li tuża l-kunjon tiegbu bbala l-kunjom tagha;

## Omissis:

Mill-provi rrizulta li waqt li l-attur kien jinsab deportat A-Uganda huwa ćelebra żwieg bil-forma nerament civili ma' wahda Filippova Zvetanka, li allura kienet bhalu deportata flistess kamp ta' internament. F'dak il-pajjiz ićcelebrazzjoni taż-żwieg religjuż kienet fattibili ferm, ghay kien hemm ilkappillan kattoliku a dispozizzjon! ta' l-internati kattolici; u effettivament dik il-habta stess kien hemm fost id-deportati
 tanniku imwieled u doniciljat fMalta, u jipprofessa r-reliğjon kattolika: fil-wagt li Fillupova Zvetanka hija ta' nazzjonalita bulgara, domiciljata u residenti barra minn Malta, u tipprofessa r-religjon tal-Knisja Griega Xismatika. Milli jidher koabitazzjoni vera u proprja ma kien hemm qatt; u Zvetanka hija assenti;

L-Attur jippretendi li dak iz̀-żwieǵ ma jghoddx, sew ghax sar bil-forma civili biss, kemm ukoll ghax qatt ma kien hemm l-intenzjoni li jsir veru żwieğ;

Kontra 1 -azzjoni ta' 1 -attur il-konvenuti nomine qajou 1 ecécezzjoni ta' difett ta' gurisdizzjoni tal-Qrati;

Fuq l-ećceazjoni, il-Qorti tosserva li, kif gie ritenut minu din il-Qorti fis-sentenz: in re "Warrington vs. Carter ne.". konfermata bis-sentenza tal-Qorti ta' l-Appell tat-18 ta' Novembru 1925, id-domicilju tar-ragel jiddetermina l-kompetenza tat-tribunal li ghandu jiehu konjizzjoni tal-kawża fuq idkjarazzjoni ta' nullita ta' żwieǵ; u l-Qorti thaddan ir-ragunijiet migjuba f'dik is-sentenza, u taghmel riferenza ghalihom ghall-finijiet to' dis-sentenza f'dil-kawża;

Kwantu ghall-ecicezzjoni ta' nuqqas ta' gurisdizzjoni minhabba I-kompetenza tat-tribunal ekklezjastiku, il-Qorti tosser-
va li skond l-art 2 tal-Ligi dwar il-Guribdizzjoni u Kustituzzjoni tal-Qrati EkEleżjastici ta' Malta, il-Qrati u I-Inhhullfut tal-Qrati Ekkleżjastici ta' Malta ghandhom gurisdizzjoni f'kaw. z̈i merament spiritwali u rigward membri tal-Knisja Kattolikia biss. Ghalkemm kanonikament il-gurisdizzjoni ta' dawn ilQrati hija altar estiza, ghax tolgot l-imghammdin kollha, skond il-ligi li ssemmiet ma jidhery li Filippova Zvetanka, bhala griega xisuatika, tista' tkun ikkunsidrata menobru tal-Knisjis Kattolika, u ghalhelk qoggetta ghall-gurisdizzjoni tal-Qrati Ekkleżjastici kontemplati f'dik il-ligi;

Barra minn dan, il-Qrati Civili ta' Malta kellhom bosta obkażjonijiet li jieћdu konjizzjoni ta' kawzí fejn giet mitluba d-dikjarazzjoui ta' nullità ta' żwieg minhabba n-nuqqas ta' forma reliğjuża fić-celebrazzjoni tiegłu, u barra mina każ iz̀oLat decizi b'sentenzw ta' dil-Qorti tal-24 ta' Frar 1921 in re "Warrington vs. Cremona ne." (Kollez. XXIV-II-496) ilQrati dejjem assumew il-girisdizzjoni u kompetenza, kif jidher mis-sentenza ta' dil-Qorti tat-50 ta' Lulju 1901 in re "La Primaudaye vs. Cutajar', mis-sentenza ta' dil-Qorti tat-23 ta' Mejju 1919 in re "Keeper vs. Albanese ne." (Kollez. XXIV-1I. 39), mis-sentenze tal-Qorti ta' 1-Appell tat-18 ta' Novembru 1925 in re "Warrington vs. Carter" (Kollez. XXV-II-442), mis-sentenza ta' dil-Qorti tal-24 ta' Frar 1927 in re "Dr. Freudo Azzopardi ne. vs. Dyle"' (Kollez. XXVI, p. 387), mis-sentenza ta" dil-Qorti tad-9 ta' Frar 1940 in re "Yella utrinque", u mis-sentenza ta' di-Qorti tas-7 ta' Awissu 1944 in re "Baruni Chapelle vs. Dr. Gauci Maistre ne:". U tabilhaqg, ilQorti tikkonstatal-fatt ta' l-assenza tać-celebrazzjoni taż-żwieğ religjuz, u ghalhekl l-assenza ta' zwieg̀ li jghodd ghall-kattolici. Dik il-prattika turi s-sens aceettat minn dawn il-Qrati fuq il-kompetenza rigward kawżi tal-generu tal-prezeenti; u l-Qorti ma jidhrilhiex li ghandha ragun titbieghed minn dik il-prattika;

Kif gie ritenut minn dil-Qorti fis-sentenza tas-7 ta' Awissu 1941 in re "'Baruni Chapelle vs. Dr. Gauci Maistre ne.". iz̀-żwieg̀ ta' Kattoliku domiciljat f'Malta, biex jgћodd, irid ikun ićcelebrat bil-forma religjuza "in faciem Ecclesiae et coram duobus testibus'", kif huwa preskritt mid-Dritt Kanoniku, kien fejn kieu il-pajjizi ti fh í-çelebrazzjoni taż-żwieg issir; ghax
ghall-kattoliči domicijjati f'Malta l-ligi li tirregola l-vinkolu u $\dot{\text { ćcéelebrazajoni taż-żwieg hija } 1 \text {-Ligi Kanonika: }}$

Kil qalet dina l-Qorti f'din is-sentenza u l-Qorti ta' l-Appell fis-sentenza tat-18 ta" Novembru 1925 in re "Warrington vs. Carter ne.'", ir-regola "locus regit actum', intant tista' tiswa ghall-kattolici maltio, in kwantu bil-forma tac cielehrazzjoni taż-żwieg adoperata mill-gharajes fil-iok tać-celebrazzjoni jista' jinhulon kuntratt ta' żwieğ lif fistess hin ikun sagrament, ghay ghall-kattolici ma jistax ikun heism kuntralt ta' z̈wieg minghajr ma jkun hemm sagrament fistess hin. (yhallfinijiet ta' dis-sentenca l-Qorti thaddan ir-rağunijiet migjuba fis-sentenza taghtha tas-7 ta' Awissu 1944 g̣à mbemmija, re "Chapelle vs. Dr. Gauci Maistre ne."; u ghalhek taghurel riferenza ghalihom;

In vista ta' dak li gie rilevat, tinżel ċara 1 -konsegwenza ii $\dot{z}$-z wieg ta' 1 -attur ma' Filippa Zvetanka ma jghoddx; u l-Qorti ma gbandhiex ghalfejn tidhol fil-kawzali l-ohra relativa ghannuyqas ta" intenzjoni fil-hontraenti-kwistjoni li aktarx tohrog barra will-kompetenza ta' dil-Qorti;

Fuq it-tieni talla 1 -Qorti tosserva li la darba l-konvenuta hija assenti, u fi-assenza ta' żwieg validu konstatata fl-okkażjoni ta' l-ewwel talba ta' l-attur, dil-Qorti ma ghandhiex gurisdizzjoni tordna 1 -projbizzjoni. li lanquas ma tista' tigi eżegwita. U tabilhaqq, is-semplici annotazzjoni fil-kopja ta' l-att tażżwieg registrata fir-Reğistrı Publiku mhix ezekuzzjoni tassentenza. Dak l-att huwa att publiku, u mhux dipendenti millvolonta tal-konvenuta;

Ghal dawn ir-ragunipiet u fis-sens li ntgal f'dis-sentenza, il-Qorti taqta' l-kawża billi tichad l-eciezzjon ta' difett u gurisdizzjoni mintiabba d-domicillju relativa ghall-ewwel talba, u tilqa' l-eceezz;oni ta' difett ta' ǵarisdizzjoni relativa fhattieni talba; u tilqa' l-ewwel talba in kwantu hija bazata fuq 1 assenzas ta' forma relig̀juża taċ-celebrazzjoni taż-żwieğ, u tiddikjara li ma bemmx ghalfejn tidhol fil-meritu tal-kawzali l-ohra dedotta mill-attur u fil-meritu ta' l-ećcezzjoni ta' difett ta' surisdizzjoni in meritu ghal dil il-kawżuli; u tichad it-tieni talba:

L-ispejjeż relativi ghall-eċcezzjoni ta' difett ta' gurisdizzjoni jibqghu minghajr taxxa; u l-ispejjez l-ohrajn kollha, in
rista tun-natura tal-kawża, kompriz̈i d-drittijiet tar-reğistru. jithallsu mill-attur.

