24 ta' Novembru, 1958 ImnaHef:-<br>Ongr, Dr. W. Harding, K.M., B. Litt., L.L.D. Calcedonio Psalla<br>versus<br>Gluseppe Farrugia

Sentenza - Eżekuzzjoni - Mandat ta' Zgumbrament Nullità - Oğgett tal-Kawża - Spejjeż Gudizzjarji.

Jekk persuna, li t'g̀i notifikata b'mandai ta' ègumbrament makruǵ in eżekuzzjoni ta' sentenza, titlob ir-revoka ial-ezekuzzjoni ta' dak il-mandat fuq il-motiv illi l-fond $u$ minnu $l$ tntimat ghandu jigi zgumbrat ma kienx indikat fis-sentenza la bin-numru u lanqas bit-trieq fejn jinsab, dik id-domanda mhix attendiboli, jekk il-fond huwa identtfikabbli u ma jistax jinqala' ebda dubju fuq l-identita tieghu.

Ghalkemm hu veru li l-oggett tal-kawża ghandu jkun car, iliigi ma tiddisponix bl-ebda mod partikulari $k \prime f$ ghandu jig̀i ndikat dan l-oǵcett; u allura hu bizzzejjed li ma jistax ikun hemm dubju dwar l-identità tal-ogogett.

Ladarba l-mandat ta, zgumbrament ikun hareǵ n eżekuzzjoni ta' sentenza, u ebda nullita tal-mandat ma tióji ecdepita b'sučcess, ir-reklam tal-ezekutat ikun tardiv. Anki f'kaztftet analogi ta' indeterminatezza fl-indikazzjoni tal-persuna tal-
ered; jew tal-legatariu, jew tal-ogdett legat, il-jurisprudenza tirrikonoxxi li ma heminx lok ohan-nullitè "altunde".

U fil-każ ta' domanda ohar-revoka tal-ezekuzzjoni ta' l-mandat ta' zoumbrament frawn ilkontingenzi Iengas hu l-kat li lQorti timmodera l-kap tal-ispejfez. Jekk l-ezekutat ma kienx just finat li ma jotbx ilquddiem l-obbjezzjoni tieghu mill-ewwel fil-kawża $1 i$ fiha ntalab l-tegmmbrament, lezekutant kien traskurat filli ma ndikax semon l-fond, tmma $l$-eżekutat. li in segwitu jttlob l-imsemm ja reboka, ikkontribwisxa f'dik it-traskuragni, billi huwa ma qal xejn fil-kawza tá qabel u halla li ssir l-eżekuezjoni qabel ma tkellem.

Il-Qorti:- Rat it-talba tal-attur quadiem il-Qorti Civili tal-Magistrati ta' Malta ghar-revoka tal-mandat ta' żgumbrament mahrug fuq talba tal-konvenut kontra 1 attur in eżekuzzjoni tas-sentenza moghtija minn din ilQorti fi-14 ta' Lulju 1958 fi-ismijiet invertiti; u dan billi filmandat, kif anki fis-sentenza éitata, il-kamora li minnha gie ordnat l-izgumbrament mhix indikata la bin-numru u lanqas bit-trieq fejn l-istess kamra hija sitwata; u barra minn hekk, fil-mandat lanqas ma gew indikati l-oggetti li ghandhom jigu żgumbrati;

Rat il-verbal registrat quddiem l-Ewwel Qorti fil-5 ta' Settembru 1958, fejn il-partijiet qablu li l-attur ma jokkupax hlief kamra, u ma ghandux rapporti legali mal-konvenut hlief fuqha, u f'Congreve Street, Wied iz-Eurrieq, hemry diversi kmamar;

Rat is-sentenza ta' dik il-Qorti tat-23 ta' Settembru 1958, li biha rrespingiet it-talba, bl-ispejjeż; wara li kkunsdrat;

Ihi, fècèitazzjoni li fuqha giet moghtija s-sentenza tal14 ta' Lulju 1958 l-attur, il-lum konvenut, kien talab li 1 konvciut iżgombra l-fregatina u oǵgetti ohra li kellu "filkamra f'Wied iz-zurrieq mikrija bill-konvenut." Il-lum irrizulta li dik il-kamra qeghdha f'Congreve Street, u li lattur odjern qieghed jitlob ir-revoka tal-ezekuzzjoni talmandat fuq ir-rifless illi fis-sentenza u mandat ma hemmx
indikazzjoni la tat-trieq u lanqas tan-numru tal-kamra, mentri fil-fatt din ghandha numru, u t-trieq fejn qeghdha ghandha isem;

Illi huwa prinċipju li l-oǵgett tal-kawża ghandu jkun ċar; iżda l-ligí ma tiddisponix ebda mod partikulari kif ghandu jigi ndikat dan l-oggett, kif jaghmel, ad ezempju, il-Kap. 92, li jiddisponi li fil-kuntratt il-fond irid jigi ndikat bin-numru u bit-trieq. Ghalhekk dak li wiehed irid ifittex huwa di ma jkunx jista' jinqala' dubju fuq l-identità talosgett;

Illi fil-fatt dan id-dubju fuq l-identità tal-kamra, li lattur kellu jiżgombra, la qam fit-trattazzjoni tal-kawża ta' żgumbrament, u lanqas jista' jqum issa; ghaliex l-attur ma ghandu ebda kamra ohra f'Wied iż-Zurrieq li fuqha lkonvenut jimmillanta xi drittijiet li gew rikonoxxuti b'dik is-sentenza, hlief dik in kwistjoni;

Illi, ghalhekk, il-mankanza ta' indikazzjoni preciža talkamra ma tistax tkun ta' ostakolu ghall-eżekuzzjoni tassentenza, una volta li ma jistax ikun hemm dubju fuq lidentita tal-fond; ghaliex huwa prinċipju procedurali illi s-sentenzi tat-tribunali ghandhom jirćievu l-ezekuzzjoni taghhom;

Rat in-nota tal-appell tal-attur, u cecitazzioni li biha talab ir-revoka tas-sentenza appellata, u li tigi milqugha l-istanza; bl-ispejjez;

## Omissis;

## Ikkunsidrat;

I-mandat "de quo" gie mahrug in eżekuzzjoni tassentenza li ordnat l-iżgumbrament. Ebda nullità ma jirr:żulta li giet eċċepita b'sučcess f'dik il-kawża minhabba ndikazzioni monka tal-post; u ghalhekk ir-reklam odjern hit tardiv (arg. art. 792 (2) Proc. Civ.). Ghalkemm hu soltu udeżderabbli li I-fond oggett tal-iżgumbrament iigi ndikat $\mathrm{b}^{\prime}$-akbar precizijoni, ma hemm xein fl-art. 384 Proci. Civ., jew fil-formola nru. 26 annessa ma' dawk il-Ligijiet, li fuqu
jista' jig̀i bażat argument ta' nullità. Anki f'kažijiet analogi ta' indeterminatezza tal-indikazzjoni tal-persuna taleredi, jew tal-legatarju, jew tal-oggett legat, il-surisprudenza tirrikonoxxi li ma hemmx lok ghan-nullita, purkè jkun hemm ić-ciertezza tal-identità "aliunde" (Kollez. XVII-II-30). L-istess kriterju gie segwit f'kȧ̈jijet ohra (Vol. IX, p. 82) ;

Kwantu ghall-ispejjez, din il-Qorti kienet timmoderahom. kieku b'xi mod ǵie gustifikat il-ghaliex l-attur odjern ma giebx il-quddiem 1-obbjezzjoni tieghu "mill-ewwel" filkawia li fiha nghatat is-sentenza tal-izgumbrament; u tghid li kienet timmoderahom ghaliex irrizulta, f'din issede, li kienet traskuraguni tal-konvenut odjern li l-fond ma giex indikat sewwa (ara xhieda tieghu fol. 14). Imma 1attur ikkonkorra f'din it-traskuragni, meta xejn ma qal $\mathfrak{f i}$ kawża ta' qabel, u halla li ssir l-ezeekuzzjoni qabel ma thellem. Ma jistax jinghad, ghalhekk, li l-ispejjé ta' din ilkawza ghandu jbatihom, jew ibati minnhom, il-konvenut, minhabba t-tort tieghu; ghaliex anki l-attur odjern ikkonkorra f'dan it-tort;

Ghalhekk tiddecidi billi, ghall-motivi ta' 1-Ewwel Qorti li huma adottati, u ghal dawk fuq indikati, tichad 1appell u tikkonferma s-sentenza appellata; bl-ispejjeż.

