# 26 ta' Gunju, 1987 

Imhallfin: -

S.T.O. Carmelo Schembri LL.D. - President Onor. Hugh Harding B.A., LL.D., F.S.A., F.R.Hist.S. Onor. Carmelo A. Agius B.A., LL.D.

Anthony Ellul Sullivan, bhala Direttur u in rappresentanza tad-Ditta Mediterrancan Trading Shipping Company Limited
versus
Lino C. Vassallo bhala Agent Registratur Generali tal-Bastimenti Merkantili u Bahrin u l-Onorevoli Dr. Patrick John Holland bhala Ministru ta' l-Investimenti Parastatali u tal-Poplu u b'nota tat-18 ta' Mejju, 1983, 1-Onorevoli Prim Ministru, bhala I-Ministru responsabbli ghall-Port assuma l-atti flok il-Ministru ta' 1 -Investimenti Parastatali u tal-Poplu u b'nota ta' $1-4$ ta' Frar, 1985, Anthony Mangion assuma 1 -atti flok Lino C. Vassallo bhala Agent Registratur Generali talBastimenti Merkantili u Bałrin

Att ta' 1-1973 dwar il-Bastimenti Merkantili - Gheluq ta' Registru - Bandiera Marittima Maltija - Diskrezzjoni Ministerjali - Opportunità Xierqa li jsiru Rappresentazzjonijiet - Gurisdizzjoni tal-Qorti biex Tiddecidi dwar Validità ta' Att Impunjat - Gurisdizzjoni li Tidhol fil-Mertu - Art, 742 tal-Kodicí ta' Prociedura Gustizzja Naturali - Distribuzzjoni ta' Poteri fl-Istat

L-attur agixxa sabiex talab ir-revoka ta' l-gheluq tar-Registru ta' żewg bastimenti u $l$-konsegwenti kancellazzjoni tal-Bandiera Maltija. Giet ećcepita preliminarjament in-nuqqas ta' gurisdizzjoni ii tistharreğ I-ordni mahruğa mill-Ministru in kwistjoni fl-eżerc̈izzju tal-funzjonijiet pubblici tieghu.

L-ewwel Qorti rriteniet illi fil-każ kellha gurisdizzjoni tiddeċidi dwar il-validità ta' 1 -att impunjat imma ma kellhiex il-gurisdizzjoni $h$ taghti hi stess id-decizjoni fil-mertu tal-kwistjoni. Fil-mertu sabet illi 1-gheluq tar-Registru tal-bastimenti kien illegali stante biss li ma giex mehud kif trid ilhği u ordnat illi l-attur jinghata opportunità xierqa li jaghmel osservazzjonijiet jew 'rappresentanza".

II-Qorti ta' 1-Appell wara li eżaminat il-portata ta' l-artikoli relattivi
ghal opportunità xierqa ghal rappresentazzjonijiet sabet illi l-attur nomine ma nghatax tali opportunità. Dan fisser ksur ta, disposizzjoni ta' ligí esplicita u ġab bhala konsegwenza ksur ta' ligí li eradika l-gurisdizzjonital-Qorti fit-termini ta'l-art. 742 talKodici ta' Procedura Civili.

Giet ghalhekk ikkonfermata s-sentenza ta' l-ewwel Qorti.

## II-Qorti: -

Rat ić-citazzjoni ppreżentata fil-Qorti tal-Kummerć li biha l -attur nomine bhala Direttur u in rappresentanza tas-socjetà Mediterranean Trading Shipping Company Limited wara li ppremetta:

1) Illi huwa proprjetarju tal-vapuri M.V. Carabella u M.V. Mariabella, żewg vapuri li kienu gew irregistrati bhala vapuri Maltin skond l-Att ta' l-1973 Dwar il-Bastimenti Merkantili;
2) Illi permezz ta' ittra ta' 1-1 ta' Novembru, 1982, mibghuta lill-istanti mill- u fuq l-awtorità tal-konvenuti nomine, l -istess istanti gie infurmat illi l-gheluq tar-Registru Malti talfuq imsemmija vapuri kien qieghed jigi kkontemplat a tenur ta' l-artikolu 80(1) ta' l-Att fuq imsemmi u cjoè "fl-interess tal-vapuri Maltin'' u li jekk sa erbat ijiem wara, jigifieri sal-5 ta' Novernbru, 1982, l-istanti ma jaghmilx rappreżentazzjonijiet sodisfacienti, ir-Registru Malti ta' l-imsemmija vapuri jinghalaq immedjatament;
3) Illi nonostanti żewg ittri ta' l-istanti ddatati l-1 u 11 ta' Novembru, 1982, fejn talab lill-konvenuti jakkordawlu ddritt li jaghtuh ir-ragunijiet ghaliex il-Ministru fl-interess tal-
vapuri Maltin kien qed jikkontempla l-gћeluq tar-Registru Malti ta' l-imsemmija vapuri, sabiex l-istanti jkun jista' jaghmel, kif il-ligi stess ittih dritt li jaghmel, dawn ir-rappreżentazzjonijiet li jidhirlu xierqa - il-konvenuti mhux talli ma rrispondewx ghallimsemmija ittri talli ghall-kuntrarju huma, apparti li njoraw listess kompletament, arbitrarjament, ingustament u llegalment, dak in-nhar stess ( 11 ta' Novembru, 1982) tat-tieni ittra ta' 1 istanti, wasslu bl-idejn fil- 5.00 p.m., c̈rka fl-uffic̈cju ta' l-istanti (filhin ta' l-gheluq), żewg ittri (wafida ghal kull vapur), fejn barra milli l-istanti gie infurmat illi r-Registru Malti taż-żewg vapuri msemmija gie maghluq b'effett mill-5 ta' Novembru (sebat ijiem qabel gie wkoll ordnat b'theddida tal-penalitajiet ikkontemplati taht 1-Att ta' 1-1973, Dwar il-Bastimenti Merkantili biex jottempera ruhu ma' dawn l-'ordnijiet';
4) Illi l-agir u l-mod xejn normali adottat mill-konvenuti ul-fatt li dawn volutament naqsu li jaghtu r-raguni ghaliex kien qed jig̈i kkontemplat l-gheluq tar-Reg̀istru Malti taź-żewǵ vapuri, impossibilità lill-istanti milli jaghmel dawk irrapprezentazzjonijiet li ghandu dritt ghalihom - ghax wara kollox kif jista' wiehed jaghmel rappreżentazzjonijiet meta ma jafx ir-ragiuni li jrid jikkumbatti?;
5) Illi nonostante dan $u$ nonostante skambju ta' korrispondenza ohra, il-konvenuti, mingћajr l-ebda raguni valida skond illigig, baqghu b'abbuż ta' poter jippersistu li jinjoraw ittalbiet gustifikati ta' l-istanti u b'hekk ma jaghtux, kif fil-fatt sallum ghadhom ma tawx, ir-raguni li wasslithom biex jiehdu d-deciżjoni li hadu;
6) Illi dan 1 -agir persistentement illegali $u$ abusiv talkonvenuti, apparti d-diffikultajiet kbar li holoq u qed johloq lill-
istanti, ikkawża, qed jikkawża u ghad jista' jikkawża danni konsiderevoli lill-istanti, tant illi l-effett prattiku ta' din iddeciizjoni huwa li l-vapuri huma mblukkati fejn jinsabu, u ghalhekk l-istanti ma jistax ikompli bix-xoghol maghmul tul dawn l-ahhar hamsa u tletin sena, c̀joè il-garr ta' merkanzija b'vapuri proprjetà tieghu minn Malta u viceversa;

Talab - wara li jsiru d-dikjarazzjonijiet kollha neciessarji u jinghataw il-provvedimenti opportuni:

1. Li jiği ddikjarat u deçiz̀ illi d-deçiżjoni u l-ordnijiet minnha' derivanti sabiex jinghalaq ir-Registru Malti tal-vapuri Maltin M.V. Carabella u M.V. Mariabella hi wahda illegali u abbusiva, stante li ma gietx mehuda kif titlob il-prattika u llig̀i u stante li tmur oltre 1 -poteri li l-konvenuti fič-čirkostanzi tal-każ seta' qatt kellhom;
2. Li din il-Qorti tordna lill-konvenuti li jirtiraw $u / j e w$ jirrevokaw kull ordni moghtija li permezz taghha r-registrazzjoni Maltija fil-konfront ta' l-istess żewg vapuri giet ikkanċellata;
3. Lì din il-Qorti tordna lill-konvenuti li fi żmien qasir li joghgobha tiffissa 1-istess Qorti jerǵghu jpogggu l-ismijiet ta' l-istess vapuri M.V. Carabella u M.V. Mariabella fuq irReg̀istru Malti tal-Bastimenti Merkantili, b'mod li dawn jibqghu rregistrati bhala vapuri taht il-bandiera Maltija, salva kull azzjoni tad-danni spettanti lill-istanti kontra l-konvenuti, u bl-ispejjeż, komprizii dawk tal-protest legali tas-6 ta' Dicembru, 1982, kontra l-konvenuti;

Rat a fol. 11 tal-process in-nota ta' l-eċcezzjonijiet talkonvenuti nomine li biha qalu:

1. Li stante li l-konvenut Ministru ta' l-Investimenti Parastatali u tal-Poplu kien ordna li tinghialaq ir-registrazzjoni taż-żewg vapuri bil-poteri li ghandu taht l-art. 80 ta' l-Att ta' 1-1973 dwar il-Bastimenti Merkantili, dina 1-Qorti skond l-art. 743(2) tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili ma ghandhiex gurisdizzjoni li tistharreg din l-ordni mahruga minnu fl-eżerc̈izzju tal-funzjonijiet pubbliči tiegћu jew tordna dak li qed jitlob l-attur fić-citazzjoni;
2. Bla preg̀udizzju tal-premess il-konvenut Agent Registratur-Generali tal-Bastimenti Merkantili u Bahrin gie mharrek inutilment u ghandu jinhareg barra mill-kawża a spejjeż ta' l-attur stante li taht l-art. 80(2) ta' l-Att ta' l-1973 fuq imsemmi l-unika funzjoni tieghu hi li jnizzel l-ordni ministerjali ta' gheluq tar-registrazzjoni ta' bastimenti fil-ktieb appositu, u ghalhekk bla ebda mod ma ghandu jirrispondi ghat-talbiet ta' l-attur kif dedotti kontra tieghu, billi ma jirrigwardax lilu;
3. L-ordni moghtija mill-Ministru fuq imsemmi saret taht id-disposizzjonijiet u bil-poteri lilu moghtija u ghal ragunijiet validi taht l-art. 80 ta' l-Att ta' 1-1973 dwar il-Bastimenti Merkantili;

Rat li l-partijiet ipprezentaw mać-citazzjoni u n-nota ta' l-eċċezzjonijiet id-dikjarazzjoni guramentata u n-noti tax-xhieda tagћhom, u l-konvenuti ma' dik in-nota ta' l-eċcezzjonijiet esibew żewg dokumenti cjoè (1) a fol. 14 kopja ta' l-ittra tal-konvenut Vassallo, in data tal-11 ta' Novembru, 1982, dwar il-M.V. Mariabella, lill-kumpanija ta' l-attur fejn avżah li r-registrazzjoni ta' dak il-vapur giet maghluya taht 1 -art. 80 ta' 1 -Att u ta' 1 ordnijiet ohra konnessi u konsegwenzjali kif jissemma 'l quddiemm (Dok. XI) u (2) a fol. 15 kopja ta' ittra ta' l-istess
konvenut, in data 1 ta' Novembru, 1982, lill-istess attur li biha avżah (a) li fi-interess tal-bastimenti Maltin u skond l-art. 80(1) tal-Merchant Shipping Act, 1973, il-kjusura tar-Registru Malti taż-żewg bastimenti in kwistjoni kienet ikkontemplata u li (b) jekk sal-5 ta' Novembru, 1983, fit-3 p.m., ma jissottomettix "satisfactory representations" (iz̀-żewġ ittri huma bl-Ingliż) lgheluq tar-Reg̀istru taż-żewg bastimenti jig̀i effettwat immedjatament;

Rat in-nota ppreżentata fit-18 ta' Mejju, 1983, l-Onorevoli Prim'Ministru, bhala Ministru responsabbli ghall-Port, assuma l-atti tal-kawża flok il-Ministru konvenut;

Rat ll matul is-smigh tal-kawża xehdu ghall-attur, 1 -attur stess (fol. 40, 52 u 59) u l-Avv. Dottor Ronald Cuschieri (fol. 54B b'kopja żejda a fol. 64) u Eric Sullivan, wiehed mid-Diretturi tal-kumpanija attrici, li tagћha l-attur stess hu Managing Director (fol. 71) u li ghan-naha tal-konvenuti ma xehed hadd;

Rat is-sentenza ta' l-Onorabbli Qorti tal-Kummerci tat-2 ta' $\dot{G} u n j u, 1983$, li biha dik il-Qorti cahdet l-eććezzjoni tannuqqas ta' gurisdizzjoni sa fejn tidhol il-validità ta' l-att ministerjali impunjat bić-ċitazzjoni u dana minhabba l-illegalità fiha nnifisha ta' dak l-att (art. 743(2) Kod. Proć. Civ.) issa 742(2) tal-Kap. 12 maghmula astrazzjoni minn kull allegazzjoni ta' abbuż kif imsemmi fić-citazzjoni hlief in kwantu abbuż jista' jikkonsisti anke fl-illegalità stess ta' l-att, u laqgћet l-istess ećċezzjoni fejn tidhol il-kwistjoni ta' ghoti ta' ordni minn dik il-Qorti flok il-Ministru biex jerga' jinfetah ir-Registru talbastimenti in kwistjoni (art. 743(3) Kod. Proc. Civ.) issa 742(3) tal-Kap. 12, iddikjarat li in vista ta' dak kollu li ntqal fil-korp tas-sentenza ma hemmx lok iżjed ta' deciżjoni "ad hoc' fuq it-
tielet ećcezezjoni; laqghet l-ewwel talba ta' 1 -attur nomine bill: ddikjarat u ddecidiet li l-ordni ghall-gheluq tar-Registru tal-M.V. Carabella u tal-M.V. Mariabella kien illegali, stante biss li ma giex mehud kif trid il-liği fić-čirkostanzi spjegati, iktar 'il fuq f'din is-sentenza, laqghet ukoll it-tieni talba, limitatament biss fis-sens li flok ma ordnat dak li fiha hemm mitlub meta jittiehed fl-estensjoni kollha tieghu, ordnat minflok li jittichdu l-passi meћtieğa biex fi żmien hmistax (15)-il gurnata (li jkun jista' jigi prorogat ghal darba biss u ghal raġuni tajba fuq rikors idoneju wara 1 -atti ta' din il-kawża) tinghata opportunità xierqa lill-attur nomine li jaghmel l-osservazzjonijiet jew "representations" tieghu skond l-art. 80(1) tal-M.S.A. 1973, ghaliex m'ghandux jittiehed il-pass ikkontemplat li jinghalaq ir-Registru ta' 1imsemmija bastimenti, billi jigulu spjegati bil-miktub, jew imqar bil-fomm, ir-ragunijiet li minhabba fihom dak il-pass jinsab ikkontemplat, u dan anke bl-applikazzjoni ta' l-art. 220 Kod . Proc. $\dot{\text { Civ. issa }} 222$ tal-Kap. 12, u konsegwentement illiberat lill-konvenuti mill-osservanza tal-gudizzju dwar il-kumplament tat-tieni domanda u t-tielet domanda minhabba nuqqas ta' ǵurisdizzjoni u rriservat kull dritt iehor ta' 1-attur nomine "si et quatenus" u minhabba n-novità tal-każ u n-natura talkwistjonijiet legali dibattuti ordnat li l-ispejjeż tal-kawża jibqghu bla taxxa bejn il-partijiet u d-dritt tar-Registru jithallas nofs kull wiehed bejniethom u dan kollu wara li dik l-Onorabbli Qorti kkunsidrat dan kollu li g̀ej u ċjoè:
"Bhala dokumenti l-attur esebixxa l-korrispondenza kollha dwar dan l-episodju, ta' liema dokumentazzjoni hemm a fol. 21 (kopja ohra a fol. 35) indici jew elenku car prodott mill-attur fejn intqal fil-qosor il-kontenut ta' kull dokument hekk esebit mid-Dok. 1 sad-Dok. 13 li jkopru mill-fol. 22 sa 34 tal-process. Barra minn dan hu esebixxa kopja ta' protest legali li hu baghat
lill-konvenuti fil-15 ta' Dićembru, 1982 (fol. 46) u tal-kontroprotest li hu rcieva minn ghandhom wara fol. 44)";
''Il-Qorti, issa, wara li eżaminat dawn ix-xhidiet, iddokumenti esibiti, u l-atti kollha tal-kawża, u semghet l-abili trattazzjoni tad-difensuri Professur Joseph M. Micallef u l-Avv. Dottor Ronald Cuschieri ghall-attur, u l-Avv. Dottor Carmelo Testa, Avukat Anzjan tar-Repubblika, sejra taghmel dawn il-konsiderazzjonijiet'";
''Fl-ewwel lok ikun logiku li tigi kkunsiderata u deċiża ttieni ećċezzjoni tal-konvenuti";
" B 'din l-eċċezzjoni huma ssottomettew li l-konvenut Vassallo, bhala Agent Registratur-Generali tal-Bastimenti Merkantili, gie mharrek inutilment u ghandu jigi mahrug barra mill-kawża ghax hu, taht l-art. 80(2) ta' l-Att importanti ta' 1-1973 dwar il-Merchant Shipping, ma ghandux x'jaghmel hlief li jnizzel l-ordni tal-Ministru kompetenti u ghalhekk m'ghandux jirrispondi ghat-talbiet fić-citazzjoni ghax dawn ma jirrigwardawx lilu (sottolinear tal-Qorti). Il-kliem " $m$ 'ghandux jirrispondi", tradotti f'termini guridici, ifissru li hu jikkontendi, u 1-Ministru kkontenda mieghu, li hu mhux dak li fil-Qrati nsejhulu ''leġittimu kontradittur", u fl-ipotesi li l-eċċezzjoni tiği akkolta, ikun hemm liberazzjoni tieghu mhux mill-mertu imma mill-osservanza tal-gudizzju"';
"Fuq din il-kwistjoni l-Qorti tirrikonoxxi li taht l-art. 80(2) il-funzjonijiet tar-Registratur huma limitati u hu ghandu bhala civil servant jobdi u jesegwixxi l-ordni tal-Ministru. Iżda lkwistjoni trid tkun tassew wahda li, fi kliem il-konvenut odjern stess, "ma tirrgwardax lilu", bhallikieku jigifieri kienet "res inter
alios acta', Il-Qorti ma tistax ragonevolment, u mehud rigward tal-funzjonijiet generali ta' dan l-ufficjjal pubbliku taht ilMerchant Shipping Act, (izzjed 'il quddiem 'M.S.A.') tagћna, tasal sa dan il-punt estrem. Hu l-ufficjal mahtur bil-ligi biex jakkudi, jiehu hisieb u jżomm korrett u pulit u in ordni u ' $u p$ -to-date" r-Registru tal-bastimenti merkantili, reğistru importantissimu ghal pajjiż portwali, marbut ma' l-industrija marittima, bhal tahgna, u bhala tali ma jistax gustament jirritjeni li l-kawża, u l-ordnijiet li jistghu jinghataw fiha u talvolta incidentali u konsekwenzjali ghaliha, ma jirrigwardawh xejn, ghax fuq il-Ministru hermm, almenu sal-punt li ghad irridu naraw, il-ligi. Hadd ma hu totalment "above the law"' u anke jekk il-ligi taghtih poteri (hafna darbi izjed "dmirjjiet"' minn poteri) ikun irid jagixxi taht il-ligi çjoè "according to law'" kif ghandu jkun fl-istat legali, u ghalhekk ir-Registratur, fl-ahhar analizii, ma jistax jghid korrettament li m'ghandux ghalfejn josserva dan il-ğudizzju u ma jaghtix kasu, u dana fl-interess stess tieghu u tar-Registru li ghat-tenitura tieghu hu l-ufficjal inkarigat. Ghalhekk din l-ećcezzjoni ma tistax tigi milqugha favorevolment, u qieghda tiği michuda bl-ispejjez kif jinghad 'il quddiem';
'"Niğu issa ghall-konsiderazzjoni ta' l-ewwel ećċezzjoni talkonvenuti, li biha l-konvenuti ssottomettew li l-Qorti m'ghandhiex gurisdizzjoni ghall-każ, u dana, almenu kif huma jikkontendu, ghax l-Onor. Ministru li lahaq ta l-ordni impunjata bić-citazzjoni (fl-ahhar tal-kawża l-Onorevoli Prim Ministru dahal floku minhabba trasferiment amministrattiv tarresponsabbilità ghall-Port) agixxa bil-poteri lilu moghtija taht l-art. 80 tal-M.S.A., u kwindi - dan hu l-fil logiku taghhom - l-art. 743(2) tal-Kodici tal-Procedura Civili jeskludi 1gurisdizzjoni, jigifieril-poter dmir ta' din il-Qorti li tindaga jekk
dik l-ordni saritx minnu fl-eżerćizzju tal-mansjonijiet pubblíci tieghu jew tordna dak li qed jitlob l-attur. Hawn jigi nnutat li din l-ećċezzjoni ripudjanti l-gurisdizzjoni tal-Qorti hi, filkoncezzjoni taghha, ta' forma u natura ibrida in kwantu li tiddistingwi bejn il-poter gurisdizzjonali (u l-Qorti ma tisbax tirrepeti li dan hu iktar dmir minn poter) tal-Qrati (a) biex jindagaw il-legalità ta' l-ordni ministerjali u (b) biex jaghtu huma ordnijiet ohra minflok. Din hi distinzjoni importanti";
''Fl-eżami ta' din il-kwistjoni jkun ahjar li l-ewwel jintqalu fil-qosor il-fatti li jservu ta' sfond, biex dawn imbagћad ikunu jistghu jiğu pparagonati u valjati mal-ligi. Inghad "fil-qosor" ghaliex il-fatti huma sempliči u ċari biżżejjed, u jirriżultaw ampjament mid-dokumenti esebiti mill-attur u mix-xiehda. Fi ftit kliem, is-soçjetà rappresentata mill-attur hi l-proprjetarja tażżewg bastimenti msemmija fić-ċitazzjoni, ta' ċirka 500 tunnellata lordi 'I wiehed, u kienu l-ewwel nies li bhala armaturi Maltin irregistraw dawn il-vapuri taht il-M.S.A., meta dan dahal fissehh fl-1975, wara li kienu ilhom ihaddmuhom minn żmien twil qabel fil-ġarr tal-merkanzija minn u ghal Malta ma' pajjiżi ohra tal-Mediterran, u llum bl-ordni ta' l-Onor. Ministru jinsabu ghal kollox impeduti milli jhaddmuhom, bla bandiera u bla port ta' registrazzjoni, ipprivati ghal kollox, kif tajjeb issottometta lProfessur J. Micallef, minn dik il-kważi-personalità g̀uridika li tićçirkonda u tanima kull bastiment. Fl-1 ta' Novembru, 1982, il-konvenut Vassallo baghat lill-attur 1-ittra Dok. I, fol. 22, 1 i biha avżah li l-gheluq tar-registrazzjoni taghhom kien ikkontemplat " fl -interess tal-basitmenti Maltin" $u$ hawn il-qofol tal-kwistjoni), li jekk sal-5 ta' Novembru, fit-3 p.m., ma jissottomettix "satisfactory representations'" dak 1 -gheluq (fatali ghal kull bastiment) isir dak il-hin stess. L-attur irrispondieh dakinhar stess (Dok. 2, fol. 23, permezz ta' Dottor

Cuschieri, u talbu l-kortesija li jghidlu r-raǵunijiet ghal miżura bhal din, ghax bla ragunijiet fuqhiex kien imsejjah jirrispondi ma setax ovvjament jirrispondi. Il-konvenut Vassallo (dana jkompli jenfasizza l-interess tieghu fil-kawża) baqa' ma rrispondiex, u ma lluminah fuq xejn. L-attur reġa' kitiblu 1ghada, 2 ta' Novembru, 1982 (Dok. 3 fol. 24) u talbu almenu estensjoni taż-żmien, billi l-avukat tieghu (Dottor Cuschieri) kien siefer ghal ftit granet u infatti kellu jirritorna fil-5 ta' Novembru, stess. Il-konvenut baqa' silenti. Fil-11 ta' Novembru, Dottor Cuschieri reǵa' kiteb lil dan il-konvenut u talbu risposta ghallewwel ittra tieghu, dik cjoè fejn talbu jgharrfu bir-raġunijiet (Dok. 4, fol. 25 li giet ikkonsenjata "by hand" dakinhar). Ircieva "acknowledgement'" dakinhar stess (Dok. 5 fol. 26), imma dakinhar stess, xi siegha u nofs wara, irćieva l-ittri tal-11 ta' Novembru (Dok. 6 u 7, fol. 27 u 28) fejn gie infurmat li rRegistru ta' kull bastiment tieghu gie maghluq u b'hekk mà baqax bastiment Malti. Gie mitlub ukoll, b'kull wahda minn dawn 1 -ittri, jirritorna $\dot{c}$-ċertifikati ta' registrazzjoni, l-official logbooks, ir-radio telephone, logbooks u l-kuntratti li kellu ma' l-ekwipag̀g. Gie ordnat ukoll ineちћi l-isem "Valletta" (bhala l-port tar-registrazzjoni li jkollu kull bastiment) minn fuq ilpoppa, kif ukoll in-numru mill-'main beam'’, u biex ma jużax iżjed i]-"call sign'’ lilu allokat ghal kull vapur, u avżat bil-pieni li seta' jeћel jekk ma joqghodx ghal dawn l-ordnijiet, li s'issa $l$-attur obda, kif ma setax ma jobdix, imma gћalih, kif hu xehed, dawn l-ordnijiet kienu qieshom "giljottina". Il-bqija hi storja ta' protesti u kontro-protesti li minnhom 1 -attur ma ha ebda sodisfazzjon, b'mod lifl-ahhar fittex ir-rimedju f'dawn il-Qrati. Mill-korrispondenza u protesti esebiti ma rriżulta xejn lill-attur fuqhiex kien gie mitlub jaghmel ir-'representations" tieghu biex ir-Registru ma jigix maghluq. Fl-ittra tas-16 ta' Novembru, (Dok. 10, fol. 31) il-konvenut Vassallo qallu li r-raguni ta' 1 -
gheluq kien ikkunsidrat "fl-interess tax-Shipping Malti", iżda din ma żiedet xejn ma' l-ittra ta' l-1 ta' Novembru, u thalli lkulhadd fejn kien. Il-punt li l-attur kien qed jipprova jaghmel fl-ittri tieghu, u li qed jipprova jaghmel f'din il-kawża, kif jinghad fić-ċitazzjoni, ma kienx dak, imma "'kif jista' wiehed jaghmel respresentations jekk ma jkunx jaf ir-raǵuni li jrid jikkombatti?"’;
''Il-partijiet qablu li l-art. 80 tal-M.S.A., hu partikolari ghal Malta u ma jinsabx f'ligijiet ohrajn li servew ta' fonti jew mudell u li lanqas fid-dibattitu parlamentari ma ntqal xejn fuqu. Sa hawnehkk jimporta u ma jimpurtax. L-artikolu, wara kollox, jikkonsagra princiipju mill-iżjed fundamentali tal-ǵsustizzja naturali, billi ghalkemm jaghti poteri anke drastici lill-Ministru responsabbli ghall-Port, çjoè li jghalaq ir-Registru, 'fl-interess nazzjonali jew fl-interess tal-bastimenti Maltin" jirrikjedi u jordnalu li qabel ma jaghmel dan " jaghti lis-sidien tal-bastiment opportunità xierqa biex jaghtu l-osservazzjonijiet taghhom'". Din kienet u ghadha l-volontà u l-intenzjoni tal-Parlament meta kkonferietlu dak il-poter, jigifieri llimitatu li almenu jisma' lparti milquta u jtiha "a reasonable opportunity to make representations', Dan mhux hlief applikazzzjoni tajba u sobrija mil-leġislatur tar-regola semplici imma fundamentali "audi et alteram partem'';
"Il-Qorti, wara li naturalment qiest sew u kif imiss kwistjoni ta' din l-importanza bejn cittadin u l-Esekuttiv, jiddispjaciiha tghid, imma ghandha d-dover tghidu, li fil-fehma taghha u fiddawl tal-provi, l-Onor. Ministru ma rnexxilux jimxi skond illimitazzjoni ammirevoli li 1-Parlament imponielu meta ddetta dik id-disposizzjoni ta' lig̀i, u fi stat organizzat legalment bhal Malta kollox ghandu jsir 'according to law'' biex hekk nibqghu tassew nazzjoni hieles, b'c̈ittadini hielsa u bi Gvern ukoll hieles,
kollox skond il-ligi u "according to law". Huwa vitali li dan il-princípju ta' gustizzja naturali, čjoè l-‘'audi alteram partem rule" jibqa' konstatement rispettat'";
" $F$ 'hiex jikkonsisti dan in-nuqqas, din il-"breach"'? IIMinistru ta xi opportunità, imma ma tax opportunità xierqa kif trid il-ligi ghax ma tax lill-attur l-inqas hjiel fuqhiex kellu jirrispondi u jaghmel is-sottomissjonijiet, ir-'representations" tieghu. Il-Qorti ghandha tahseb li dan kien l-effett ta' ebda spirtu hażin jew ta' vittimizzazzjoni imma x'aktarx ta' interpretazzjoni $u$ koncett erroneju tal-limiti tal-poter ministerjali u tal-volontà suprema tal-Parlament, li l-Ligijijet tieghu l-Qorti ghandha tirrispetta u tapplika fl-interess ta' kulhadd ugwalment. Il-Qorti ma tippretendix, u lanqas biss ma tohlom jew b'xi mod tissuǵgerixxi, li l-Ministru kellu jaćcetta r-'representations' li setghu ghamlulu l-atturi kieku tahom l-opportunità xierqa. Dik haga interament tieghu u tispetta lilu fil-gudizzju koxjenzjuż tieghu. Iżda l-artikolu in diżamina jipotizza u jqieghed lillMinistru inkarikat f'posizzjoni ta' "quasi-judicial discretion'", cjjoè li jrid, qabel ma juża d-diskrezzjoni tieghu, jaġixxi qisu Qorti u b'hekk jaghti lill-persuni interessati fil-"vivo', tal-kwistjoni opportunità xierqa, kif gà nghad, taghmel il-każ u tipprova tiğgustifika, jew almenu tićcara u testenwa, il-posizzjoni taghha. Biex taghti xi eżempju, ghax il-każijiet jistghu jkunu numerużi, lil-bastiment ma kienx fil-"hull"' tieghu "tight and staunch for the journey", jew ma kienx attrezzat tajjeb, jew kien qieghed jig̀i wżat ghal skopijiet illegali jew immorali. Kienu x'kineu dawn ir-ragunijiet li 1 -Ministru kellu f'mohћu, ma esprimihomx, u baqghu f'mohћu, u b'hekk kiser il-volontà lilu imposta bi kliem espressi l-iżjed cari mill-Parlament';
li dan ma kienx ' $k a s t i g$ ' $u$ qal car $u$ tond li kien qed jirriferixxi ghall-kastig ta' natura penali. Qishom mahsuba propju ghallkaż preżenti, l-awtorevoli u monumentali De Smith ("Judicial Review of Administrative Action, 3rd Edition, 1973 p. 129) jghid: "A person prejudicially affected by a decision must be adequately notified of the case he has to meet in order to exercise any right he may have to make further representations"'. Proprju kliem imfassla u skolpiti ghal dan il-każ, ghax fil-fatt l-attur kellu d-dritt lilu moghti mil-ligi stess, 'to make representations'. Ghalhekk inghad iktar 'il fuq lil-Ministru kien fposizzjoni "quasi-judicial', fejn il-Parlament stess riedu "to address his mind" ghar-'representations'' li kellu obbligu jaghti opportunità xierqa li jsiru. Biex il-Qorti tiftiehem sew u ma tigix fraintiża, ghalhekk, dan mhux każ bhal meta, nghidu ahna, ilKummissarju jirrifjuta licienzja ta' arma tan-nar, fejn iddiskrezzjoni hi purament u prettament amministrattiva jew esekuttiva, u l-liği tal-Parlament jew ir-regolamenti maghmulin tahtha ma jghidu xejn li ghandu jisma' lil dak jew lill-iehor, ghalkemm lanqas ma jagћmel hażin jekk, fil-każijiet fejn jisthoqq, jismaghhom. Ghal Ministru d-disposizzjoni ta' l-art. 80 hi 'mandatory"' u mhux semplicement 'regulatory'. U, apparti minn kull kastig ta' natura penali li l-Avukat Anzjan tarRepubblika alluda ghalih, ma jistax ikun hemm ebda dubju li l-attur kien sejjer isofri preġudizzju, u pregudizzju biżżejjed gravi ghalih. Ghalhekk minghajr ma tidhol fi kwistjonijiet ta' eżerċizzju "abusiv" ta' poter kif imsemmi fićccitazzjoni, kien hemm almenu illegalità u ksur car ta' disposizzjoni esplicita tal-ligi"';
' 'Issa l-Qorti trid tara l-kwistjoni tal-gurisdizzjoni. Fin-nota ta' l-ećcezzjonijiet il-konvenuti semmew espressament is-subartikolu (2) ta' l-art. 743 tal-Kodici ta' Prociedura introdott fl-1981, u inoltre, fit-trattazzjoni orali, l-Avukat Testa semma
wkoll is-sub-artikolu (3) li ghandu l-importanza tieghu'’;
Taht is-sub-artikolu (2) il-Qorti ghandha gurisdizzjoni "to enquire into the validity of any act or other thing done by the Government or by any authority established by the Constitution or by any person holding a public office in the exercise of their public functions or declare any such act or thing null or invalid or without effect.... (b) when such act or thing is clearly in violation of an express provision of a written law, or (c) inhallu barra l-każ, (a) ta' 1-'ultra vires'’ li lanqas id-difensuri ta' 1 attur ma deherilhom li ghandhom isemmu - "the due form and procedure has not been followed in a material respect and substantial prejudice has ensued from such non-observance". Din id-disposizzjoni tirrispekkja l-koncett tar-"rule of law'" li jiggverna dan il-pajjiz. Tassew ma hawn xejn gdid taht ix-xemx';
"Is-sub-artikolu (3), imbaghad, jeskludi 1-gurisdizzjoni talQrati 'li jordnaw lill-Gvern jew awtorità stabbilita millKostituzzjoni jew uffiçjal pubbliku li jaghmel jew ma jaghmilx xi haga li tappartjeni lill-funzjonijiet pubblici taghhom, meta dak l-ghemil jew dik il-haga tkun fis-setgha taghhom li jaghmlu jew li ma jaghmlux';
"Il-Qorti tahseb u tikkonkludi li mill-konfront bejn dawn iż-żewg disposizzjonijiet, li sa ćertu punt, jinghad sa certu punt biss, ghax mhux kollox tbiddel taw xejra gdida lid-Dritt Amministrattiv Malti, ghandha tohrog is-soluzzjoni bbilanćjata bejn id-drittijiet limitati ta' l-Istat, bilanć li l-Qrati spiss ikollha id-dover iebes li jippruvaw jağgustaw';
"Il-konklużjoni li ghandha tohrog minn dan il-miżien hi
li 1-Qorti f'dan il-każ ghandha gurisdizzjoni tiddećidi dwar ilvalidità ta' l-att impunjat imma ma ghandhiex il-gurisdizzjoni li taghti hi stess id-deċiżjoni fil-mertu tal-kwistjoni li jispetta lillEsekuttiv (u ma jinghadx 1-Istat ghax il-Qrati huma wkoll parti ta' l-Istat, u ghalhekk id-distinzjoni li qieghda ssir). Din iddistinzjoni, imbagћad, tagћmel eku u sa certu punt takkolji, -il-Qorti ma thoss li ghandha bżonn tispjega iktar $f^{\prime}$ dettal - 1ahhar bran ta' l-ewwel ec̀cezzzjoni tal-konvenuti (vide supra flećċezzjonijiet) fejn huma stess iddistingwew bejn l-indagini filvalidità legali ta' 1-att ta' 1-Esekuttiv u 1•ordnijiet tal-Qrati lillistess poter Esekuttiv ta' l-Istat. Il-hsieb tal-Qorti hawnhekk huwa simili $u$ fidili ghall-misura adottata mill-Onorabbli Qorti ta' 1Appell, kif dak iż-żmien kienet ghadha ppresjeduta minn Sir Anthony Mamo, f'kawża ta' l-Income Tax (jidhrilha millmemorja li kien il-każ Calleja - Mangion) fejn il-Qorti rriskontrat u ddikjarat li xi partita fl-"assessment"’ ma kinitx korretta, iżda ma ghamlitx hi l-ordni ta' x'kien 'chargeable to tax", u minflok baghtet il-każ lura lill-Kummissarju tat-Taxxi Interni biex jirrevedih. Dan mhux kaź bhal korrezzjoni ta' l-att tat-twelid, ta' żwieg, jew tal-mewt fejn il-Qorti ghandha poteri specifici tordna lid-Direttur tar-Registru Pubbliku jaghmel certi korrezzjonijiet";
'"Ghalhekk, din il-Qorti tahseb ukoll f'dan il-każ, li, korrettament interpretat fl-isfond kollu tieghu l-art. 743(2) u (3);
(a) ghandha gurisdizzjoni - minћabba ksur car ta' disposizzjoni esplicita ta' ligi miktuba, u sa certu punt anke minhabba li l-procedura xierqa ma gietx segwita fhaga importanti b'mod li wasslet ghal pregudizzju sostanzjali - li tiddikjara, kif qieghda tiddikjara, null, invalidu u bla effett almenu s'issa, jigifieri sakemm il-Ministru inkarigat ma jaghtix
lill-attur opportunità xieraq li jaghmel ir-"representations' tieghu taht l-art. 80(1) tal-M.S.A., billi jghidlu fuqhiex ghandu jirrispondi, l-ordni moghti mill-Ministru precedenti biex jiği maghluq ir-Registru taż-żewg bastimenti in kwistjoni (u dan ghandu jinnutah il-konvenut Vassallo bhala Registratur) kif ukoll li taghti ordni konsekwenzjali taht it-tieni domanda, billi "il più sempre inchiude il meno'", u b'dan il-mod il-ligi tkun tista' tigi osservata eżatt, u;
(b) m'ghandhiex gurisdizzjoni taht it-tieni domanda, u inqas taht it-tielet domanda, li taghti hi stess ordnijiet x'ghandu jsir fir-Registru meta dawn l-ordnijiet jispettaw lill-Ministru responsabbli ghall-Port';
"Huwa dover tal-Qorti, skond l-ahjar kriterji taddistribuzzjoni tal-poteri bejn l-organi ta' l-Istat, li titghabba iva b-applikazzjoni tal-ligi, u speçjalment tal-gustizzja naturali kif espressa bil-volontà tal-Parlament stess, fl-imsemmi art. 80(1) tal-M.S.A., imma mhux li titgћabba bl-amminstrazzjoni talPort, li tmiss lill-awtorità kompetenti basta li din timxi dejjem "according to law';

Rat a fol. 98 in-nota ta' l-Appell tal-konvenuti u a fol. 100 il-petizzjoni ta' l-appell taghhom li biha talbu li din il-Qorti joghgobha tirriforma s-sentenza appellata billi tirrevoka dik ilparti tas-sentenza fejn cahdet l-ećcezzjonijiet tal-konvenuti appellanti u tikkonferma dik il-parti tas-senténza fejn laqghet l-ećcezzjonijiet taghhom u b'hekk tilqa' l-eċcezzjonijiet kollha tagћhom u ticīhad it-talbiet kollha ta' l-attur appellat bl-ispejezez taż-żewǵ istanzi kontra l-appellat;

Rat a fol. 111 ir-risposta ta' 1 -attur appellat nomine ghall-
appell tal-konvenuti li biha ddikjara in kien qed jipprevalixxi ruhu mill-appell tal-konvenuti biex jinterponi appell incidentali kontra s-sentenza appellata limitatament ghall-kap ta' l-ispejjeż u inoltre ghar-rağunjijet indikati fl-istess risposta talab li din il-Qorti joghgobha tichad l-appell interpost mill-konvenuti nomine, tikkonferma fil-mertu s-sentenza appellata, tirriforma l-kap ta' l-ispejjeż billi tiddecidi li l-ispejjeż taż-żewğ istanzi ghandhom jigu ssopportati mill-konvenuti nomine;

Rat a fol. 115 in-nota ta' Anthony Mangion ta' $1-4$ ta' Frar, 1985, !i biha ddikjara li kien qed jassumi l-atti ta' dan l-appell flok l-appellanti Lino C. Vassallo billi huwa llum l-Agent Registratur Generali tal-Bastimenti Merkantili u Bahrin;

Rat il-verbal tas-seduta tas-26 ta' Frar, 1983, quddiem din il-Qorti li biha Dottor Carmelo Testa ghall-konvenuti nomine u l-Professur Dottor Joseph Micallef ghall-attur nomine preżenti l-istess attur iddikjaraw li fil-mori tal-kawża l-vapur 'Mariabella'" kien gie mibjugh u li ghalhekk illum il-mertu talkawża huwa limitat ghall-vapur 'Carabella';

Rat ukoll in-nota ta' l-attur nomine tas-26 ta' Frar, 1985, li biha ddikjara li kien qed jirrinunzja t-talbiet dedotti fl-att taćcitazzjoni in kwantu jirrigwardaw il-vapur M.V. Mariabella a tenur tal-verbal tal-partijiet ta' dak in-nhar stess u li ghalih gà saret referenza, salv dejjem ferm il-kap ta' l-ispejjeż;

Rat a fol. 125 sa 133 in-nota ta' l-oservazzjonijiet ta' 1 appellat Anthony Ellul Sullivan nomine u a fol. 135 sa 138 innota ta' l-osservazzjonijiet tal-konvenuti appellanti b'risposta ghan-nota ta' osservazzjonijiet ta' l-appellati;

Rat l-atti kollha li huma rilevanti u opportuni;

Semghet it-trattazzjoni;
Ikkunsidrat:

Illi l-ewwel li ser jigi kkunsidrat hu l-appell tal-konvenuti nomine;

L-ewwel aggravju taghhom jirrigwarda il-locus standi filǵudizzju tar-Reǵistratur Generali tal-Bastimenti Merkantili u Bahrin u s-sottomissjonijiet taghhom f'dan ir-rigward huma s-segwenti:

1) L-Ordni ghall-gћeluq ta' reġistrazzjoni ta' bastiment jaghtiha l-Ministru kkoncernat (art. 80(1) tal-Merchant Shipping Act) u r-Registratur Generali tal-Bastimenti Merkantili malli jircievi dik l-Ordni ghandu jnizzlu fil-ktieb tar-Registrazzjoni. Ir-Registratur ghalhekk f'din il-funzjoni partikolari m'hu xejn hlief qiesu skrivan li jikteb dak li jordnalu l-Ministru. Skond lappellanti din il-funzjoni m'hix xi attività amministrattiva imma hi imposta fuqu bl-istess ligi u jrid isegwiha, jaqbel jew ma jaqbilx ma' l-ordni ministerjali;
2) L-Ewwel talba attrici titkellem fuq allegazzjoni ta' illegalità tad-'deciizjoni" u "ordnijiet" ministerjali, li dwarhom żgur dan il-konvenut mhux il-legittimu kontradittur;
3) It-tieni talba attrici li l-ewwel Qorti ċahdet in parti u laqghet limitatament fis-sens imsemmi fis-sentenza appellata, filfehma ta' l-appellanti żgur ma tirrigwardax lir-Registratur Generali tal-Bastimenti Merkantili ghax kif jista' dan il-konvenut
jobdi dak li ordnat il-Qorti u cjoè "li jittieћdu l-passi mehtiega biex fi żmien hmistax-il gurnata.....tinghata opportunità xierqa lill-attur li jaghmel representations..." Skond l-appellanti rRegistratur Generali tal-Bastimenti Merkantili m'ghandux dak il-poter jew dmir li semmiet l-Ewwel Qorti. Proprju minћabba f'hekk, fil-fehma tagћhom, li dan il-koknvenut guridikament u materjalment mhux il-legittimu kontradittur ta' l-attur nomine;
4) L-attur nomine permezz ta' l-appell incidentali tieghu appella biss mill-kap ta' 1 -ispejjeż u ghalhekk il-partijiet l-ohra mis-sentenza ta' l-Ewwel Qorti li nqalghu kontral-attur nomine u li ma appellax minnhom issa di fronte ghalih saru ''res judicata". In vista ta' dan, skond il-konvenuti appellanti, irRegistratur tal-Bastimenti jekk qabel is-sentenza ma kellux "locus standi" u kellu jigi mahrug mill-kawża ghar-ragunijiet gà sottomessi minnhom, wara s-sentenza tal-Qorti tal-Kummerć aktar u aktar m'ghandux 'locus standi"' ghar-raguni cara li dik is-sentenza ma tat ebda ordni lir-Registratur tal-Bastimenti u ghalhekk hu m'ghandu ebda interess guridiku;

Ikkunsidrat fuq dawn l-aggravji;
Illi din il-Qorti, allavolja f'dan l-istadju ghandha quddiemha whud biss mit-talbiet originali ta' l-attur nomine, taqbel ma' dak li sostniet l-Ewwel Onorabbli Qorti illi biex parti konvenuta tiğ̀ deskritta bhala li m'ghandhiex locus standi fil-gudizzju billi mhux il-legittimu kontradittur, il-kwistjoni verament trid tkun wahda li ma tkunx tirrigwardah bhallikieku kienet 'res inter alios acta';

Issa fil-każ in deżamina din il-Qorti bhall-Ewwel Qorti ma tistax speçjalment tenut kont tać-cirkostanzi partikolari ta' dan
il-każ u tal-funzjonijiet generali tar-Registratur taht il-Merchant Shipping Act tikkunsidrah biss bhala semplici skrivan kif donnu qed jippretendi hu stess. Inoltre sewwa rriteniet l-Ewwel Qorti li wara kollox hu l-ufficjal małtur bil-ligi jekk jakkudi, jieћu ћsieb u jzornm korrett u up to date r-Registru tal-Bastimenti Merkantili u bhala tali ma jistax gustament jirritjeni li l-kawża u l-ordnijiet li ntalbu ufficjalment bić-čitazzjoni dawk li effettivament gew moghtija mill-Ewwel Qorti u li jistghu jinghataw minn din ilQorti ma jirrigwardawh xejn. Barra minn hekk ukoll skond lart. 2 ta' 1-Att Amministrattiv tfisser anki persuna acting under his authority $\mathbf{u}$ m'hemmx dubju li r-Registratur jagixxi taht lawtorità tal-Ministru. Dana apparti milli mix-xiehda ta' l-attur nomine u ta' dawk prodotti minnu, kollha mhux kontradetti, jidher li r-Registratur ma kienx is-semplicici skrivan li qed jippretendi li kien, izda l-persuna li lilha ntalbet l-informazzjoni li fuqha l-attur nomine seta' talvolta jibbaża r-"representations'" tieghu u li baqa' ma tax din l-informazzjoni. Jidher ukoll li kien il-persuna li ghall-ittra tal-konsulent legali ta' l-attur nomine tat-12 ta' Novembru, 1982 (Dok. 8 a fol. 29) ha l-inizjattiva li jwiegbu li "il-klijenti tieghek g̀à kellhom żmien biżżejjed biex jaghmlu l-osservazzjonijiet tagћhom.....';

Anki fil-fehma ta' din il-Qorti ghalhekk is-sottomissjoni talkonvenuti issa appellanti li l-konvenut Registratur tal-Bastimenti Merkantili u Bahrin ma ghandux locus standi f'dan il-gudizzju hi insostenibbli ghax infondata fil-fatt $u$ fid-dritt u ghalhekk ghamlet sewwa l-Ewwel Qorti meta ćaћdet l-ećcezzjoni relattiva ssollevata minnhom. L-aggravju ta' l-istess appellanti ghalhekk qed jiği respint;

Ikkunsidrat:

Illi t-tieni aggravju tal-konvenuti appellanti jirrigwarda 1ećcezzjoni tagћhom tan-nuqqas ta' gurisdizzjoni. F'dan irrigward l-aggravju ta' l-appellanti msemmija fi kliem l-istess petizzjoni ta' l-appell huwa kif gej:
"7. L-ewwelnett ghandu jinghad li 1-"closure of registry" ta' bastiment, kap distint taht il-Merchant Shipping Act 1973 jikkomprendi tliet artikoli differenti (78, 79 u 80) ghal tlett eventwalijiet distinti. L-ewwel artikolu (78) jirrigwarda gheluq ta' registrazzjoni minhabba trasferiment volontarju ta' sid ta' vapur li 'shall be acceded to'" jekk l-applikazzjoni jekk tkun sostanzjata bid-dokumentazzjoni mehtiega. It-tieni artikolu (79) jirrigwarda ordni ministerjali fejn ikun hemm dubju dwar iddritt ghal registrazzjoni ta' bastiment Malti jekk ma tinghatax "satisfactory evidence". Dan l-artikolu huwa simili ghal proćedura legali (dubju, provi sodisfacienti, decizjoni) li però flok isiru fil-Qrati se jsiru ministerjalment. Mhux biss hija mehtieġa 'evidence" jigifieri prova ta' fatti konkreti imma wkoll minimu ta' 30 gurnata ghal gibir ta' provi;
8. It-tielet artikolu, li jikkonċerna 1-każ preżenti huwa ta' natura kompletament differenti mit-tnejn preciedenti. Hawnhekk m'hawnx iżjed ftehim volontarju (78) jew procedura qisha minn Qorti (79) imma dhalna fil-kamp ta' poter ta' Ministru li jagixxi fl-interess nazzjonali jew fl-interess tal-bastimenti Maltin meta jordna l-gheluq ta' registrazzjoni ta' bastiment;

Mhux izjed ksur ta' xi obbligu da parti ta' sid ta' bastiment. Anzi l-kliem li uża l-legislatur, ċjoè 'fl-interess', tal-pajjiż jew tal-bastimenti Maltin juri li tali decizjoni hija 'l fuq minn kull koncett ta' punizzjoni jew kastigi jew prova. Anzi fl-interess talpajjiż jew tal-flotta merkantili jista' jkun hemm bżonn li tinghalaq
registrazzjoni ta' xi bastiment minghajr ma jkunx konsinjabbli li tigi rrivelata r-rağuni jew ragunijiet li jkunu ğieghlu thllMinistru li jiehu dak il-pass. Altru " 1 -evidence" msemmija flartikolu 79 tal-ligi'". Fil-każ ta' l-artikolu 80 il-leg̀islatur impona biss żewg kundizzjonijiet: a) 'reasonable opportunity" biex isiru b) 'representations';
9. L-ewwel Qorti bir-rispett kollu ma tidhirx li ghamlet distinzjoni bejn 'representation'" $u$ "'arguments in defence that is evidence". Dik il-Qorti qalet li biex isiru "representations" minn sid ta' bastiment il-Ministru jkollu bilfors jaghti r-ragunijiet ghad-deċiżjoni tieghu u jekk jonqos li jagћmel hekk ma jkunx ta "reasonable opportunity". Bir-rispett kollu, l-esponenti jissottomettu li dik il-Qorti naqset li tara s-sinfikat legali prečiz tal-kelma 'representations'" li żgur ma tfissirx u mhix ekwivalenti ghal "risposta" jew "sottomissjonijiet" li qalet dik il-Qorti. Hekk, bhal eżempju biss, jekk qabel ma jkun se jsir xi progett ta' interess nazzjonali l-pubbliku jig̀ mitlub jaghmel 'representations"' tieghu favur jew kontra dak il-progett dan ma jfissirx li l-awtorità kkoncernata trid tisvela r-ragunijiet li wassluha ghad-decizjoni taghha!;
10. L-ewwel Qorti b'sostenn ghall-argument taghha ċcitat ukoll id-De Smith. Però wiehed ma jridx jinsa li dak 1 -awtur ma kienx qed jitkellem specifikament fuq xi artikolu tal-ligi simili bhal dak li nsibu fil-Kodic̈i tal-Procedura Civili taghna: inoltre dak l-awtur qal "any right he may have to make further representations", li mhux il-każ applikabbli fil-kwistjoni odjerna;

Jekk ghalhekk il-Ministru agixxa sewwa skond il-poteri moghtija lilu bl-artikolu 80 tal-Merchant Shipping Act il-Qorti ma ghandhiex gurisdizzjoni tissindaka l-validità ta' 1 -att in
kwistjoni u wisq inqas ma tista' tobbliga lill-Ministru konvenut biex f'terminu prefiss jaghti lill-attur ir-ragunijiet li giegћluh jaghlaq ir-registrazzjoni tal-vapuri ta' 1 -attur nomine';

## Ikkunsidrat:

Illi fl-ewwel lok din il-Qorti trid taghmilha cara li ma taqbel xejn ma' l-interpretazzjoni li l-konvenuti appellanti qed jaghtuha Jill-kelma 'representations", anzi minghajr l-icken eżitazzjoni tiddikjara illi li kieku l-interpretazzjoni korretta hi dik sottomessa minnhom kieku l-legislatur ipprovda ghal biex isiru "representations" mhux ghall-iskop li ghalih evidentement sar dak il-provvediment iżda biex taparsi jaghti dritt ta' "representations" lil dawk li jkun sar jiği comunque mcahћhad mir-registrazzjoni tal-vapur. L-appellanti allavolja 'to make representations' universalment tfisser l-istess haga u ċjoè li g̀gib 'il quddiem arugmenti favur jew kontra xi suġgett jew materja (ara dizzjunarju Ingliz̀ - Malti 1947, Mons. K. Psaila) u allavolja fit-test Malti ta' l-art. 80(1) insibu l-kliem 'biex jaghtu l-osservazzjonijiet taghhom', waslu ghall-konklużjoni sorprendenti li "representations" "izgur ma tfissirx "risposta" jew sottomissjonijiet". Però kieku kien hekk xi skop kien ikun hemm fil-provvediment ta' l-istess art. 80(1) ta' 1-Att imsemmi li mhux biss dak li jkun ghandu jinghata 1-opportunità jaghmel l-osservazzjonijiet tieghu iżda li dik l-opportunità moghtija tkun wałda xierqa?
"To make representations' ghalhekk fil-fehma ta' din ilQorti, fit-test ta' l-artikolu msemmi altru milli tfisser dak li ssottomettew il-konvenuti appellanti tindika d-dritt ta' dak li jkun li jgib 'il quddiem ir-ragunijiet tieghu in kontradistinzjoni ghallhsieb tal-Ministru kkoncernat li jaghlaqlu r-registrazzjoni tal-
bastiment. Oltre dan din il-Qorti bhall-ewwel waћda tenfasizza l-importanza tal-provvediment imsemmi ta' 1 -istess artikolu li l-opportunità li ghandha tinghata lil dak li jkun li jaghti losservazzjonijiet tieghu ma tridx tkun wahda taparsi jew purament formali biex taparsi nghata l-opportunità iżda fi kliem l -istess ligi trid tkun wahda xierqa. Hawn qegћdin $\mathrm{f}^{\prime} k a w z ̇ a ~ l i$ intrinsikament tirrikjedi certa serjetà ghaliex jekk mill-banda lwahda hemm l-interess nazzjonali jew l-interess tal-bastimenti Maltin li ghalihom sar l-artikolu $80(1)$ mill-banda l-ohra li persuna titlef ir-registrazzjoni ta' bastiment merkantili altru milli ćajta tista' tkun u generalment hi miżura katastrofika speċjalment f'termini ekonomici, merkantili u ta' impjiegi. Ma setax jonqos ghalhekk li l-legislatur meta introduċa 1 -artikolu 80 (1) ipprovda wkoll, mhux biss ghad-dritt li jsiru sottomissjonijiet izda li tinghata opportunità xierqa biex dawn isiru;

Il-konvenuti appellanti ssottomettew li l-miżura kkontemplata bl-artikolu $80(1)$ ta' l-att imsemmi timposta dec̈izjoni Ministerjali li hija 'l fuq minn kull kunċett ta' punizzjoni jew kastigi jew piena. Illi verament din il-Qorti ma tarax l-utilità ta' din l-asserzjoni ghall-fini ta' l-eżerċizzju legali li jrid isir f'din il-kawża. Infatti, indipendentement minn kif jarawha l-konvenuti appellanti u minn jekk akkademikament ilmiżura kkontemplata bl-artikolu $80(1)$ ta' l-att imsemmi ghandhiex min-natura tal-piena jew le, ir-riżultat ta' tali miżura hu l-istess bhal fil-każijiet ikkontemplati fl-artikolu 78 u 79 cjoè l-gheluq tar-registrazzjoni tal-bastiment bil-konsegwenzi kollha involuti;

## Ikkunsidrat:

Illi in kontrapposizzjoni ghall-motivazzjonijiet tas-sentenza
appellata I-konvenuti appellanti ssottomettew li trattandosi ta' miżura li tittiehed mill-Ministru fl-interess Nazzjonali jew flinteress tal-bastimenti Maltin, 1 -istess Ministru mhux tenut 1 i jiżvela x'ser ikunu r-ragunijiet lị fuqhom tkun ser tittiehed dik il-miżura. Din il-konklużjoni però hi wahda li m'hix sostnuta $u$ anqas issib konfort fil-liği u kwistjoni. Infatti apparti milli ma kien hemm xejn x'izomm il-legislatur milli espressament jipprovdi illi meta tali decizjoni tittiehed nl -interess nazzjonali jew fl-interess tal-Bastimenti Maltin ma jkunx tenut li jizvela r-ragunijiet tieghu, l-istess leğislatur invece ta bl-aktar mod ćar id-dritt lil dak li jkun li jsemma lehnu billi jaghmel osservazzjonijiet u impona fuq il-Ministru b-obbligu ii ma jghaddix biex jieћu I-miżura kkontemplata qabel ma jkun ta lopportunità xierqa Iil dak li jkun jagћmel is-sottomissjonijiet tieghu. Dan kellu jwassal lil din il-Qorti ghall-istess konklużjoni li waslet ghaliha l-Ewwel Qorti u čjoè li ma jistax jinghad li dak li jkun ikun gie moghti opportunità xierqa jaghmel 1osservazzjonijiet tiegћu jekk ma jkunx jaf x'inhuma r-ragunijiet li fuqha tkun giet ikkontemplata r-revoka tar-registrazzjoni;

Din il-Qorti wara li eżaminat il-provi taqbel ma' l-Ewwel Qorti lì bla dubju ta' xejn l-attur ma giex moghti l-opportunità xierqa biex jaghti l-osservazzjonijiet tieghu fuq il-kanćellament tar-Reg̀istrazzjoni taż-żewg bastimenti tieghu Carabella u Mariabella. Li jigi infurmat li l-miżura kkontemplata kienet flinteress tal-bastimenti Maltin minghajr ma jinghad ghaliex dan hu hekk mhux fil-fehma tal-Qorti sufficjenti biex l-attur nomine seta' b'mod xieraq jaghti l-fehma tieghu;

Dan, fil-fehma tal-Qorti, iğib bhala konsegwenza li biddeciżjoni ministerjali de quo kkomunikata lill-attur nomine mirRegistratur tal-Bastiment sar ksur ta' disposizzjoni esplicita ta'
liggi miktuba billi d-decizżjoni ttiehdet qabel ma l-attur nomine nghata opportunità xierqa jaghti l-osservazzjonijiet tieghu kif tassattivament jimponi l-art, 80(1) tal-Merchant Shipping Act. Dan il-ksur tal-ligi jirradika l-gurisdizzjoni ta' din il-Qorti fittermini ta' l-artikolu 742(2)(b) tal-Kap. 12 (precedentement 743(2)(b) tal-Kap. 15 u f'dan ir-rigward din il-Qorti hi tal-fehma li m'ghandhiex ghalfejn tirrepeti dak li hemm a propozitu fissentenza appellata peress li taqbel mieghu perfettament;

## Ikkunsidrat:

Illi fin-nota ta' osservazzjonijiet taghhom a fol. 136, ilkonvenuti appellanti ssottomettew ukoll illi l-Ewwel Qorti tat deciiżjoni ''extra petita'' stante li dik il-Qorti fid-decizizjoni dwar l-ewwel talba attrici "flok dak li fiha hemm mitlub" ikkonfezzjonat '"minflok'" rimedju li l-attur qatt ma kien talab fić-citazzjoni tieghu;

Illi ghalkemm dan l-aggravju ma ssemmiex espressament fil-petizzjoni ta' l-appell tagћhom, nonostante fil-fehma tal-Qorti, kif hu ppreżentat l-appell dan hu desoluttiv anke ta' dan 1 aggravju li però din il-Qorti ma tarax sostnut;

Infatti ghalkemm hu veru li l-attur talab ferm aktar milli fil-fatt ottjena bis-sentenza appellata nonostante dak li ddecidiet 1-Ewwel Qorti altru milli rimedju konpezzjonat biex jirrimedja ghal dak li ma talabx l -attur hu essenzjalment parti minn dak li talab l-istess attur nomine u li fuqu dik il-Qorti rat li kellha gurisdizzjoni tiddecidi. Infatti l-poter tal-Ministru li taht l-artikolu 80(1) ta' l-Att imsemmi jiehu l-miżura hemm ikkontemplata qatt ma gie mess in dubju mill-attur nomine li invece afferma li dak il-poter ma giex eżerċitat fil-konfront tieghu kif trid il-ligi. Id-
deciżjoni appellata ghalhekk hija perfettament fl-ambitu ta' dak li I-Ewwel Qorti giet adita tiddecidi bič-citazzjoni propotricí ta' dan il-gudizzju. Anki dan l-aggravju ghalhekk qed jigi respint;

Ser jigi issa kkunsidrat l-appell incidentali ta' l-attur nomine;
Kif gà nghad l-attur nomine illimita l-appell tieghu ghallkap ta' l-ispejjeż. F'dan ir-rigward issottometta li in realtà l-kawża kollha kienet kawża ta' " 1 -unreasonable opportunity" ta' 1Onorevoli Ministru fejn li kieku mexa skond il-ligi dejjem u f'kollox din il-kawża ma kinitx issir. Ghalhekk skond l-attur nomine 1 -kònvenuti ghandhom ikunu responsabbli ghall-ispejjeż li huma kkagunaw u spećjalment tenut kont li l-Ministru ma kienx ağixxa sewwa;

Illi fuq dan din il-Qorti hasbet fit-tul iżda waslet ghallkonklużjoni li trattandosi verament ta' disposizzjoni unika ghal Malta u anke n-novità tal-kwistjoni d-decizjoni ta' 1-Ewwel Qorti dwar ispartizzjoni ta' l-ispejjeż inkorsi l-prim'istanza timmerita konferma u gћalhekk mhix ser takkolji l-appell incidentali;

Ghal dawn il-motivi, ghalhekk, $u$ fid-dawl talkonsiderazzjonijiet premessi tiddisponi mill-appell princ̈ipali ċjoè dak interpost mill-konvenuti nomine u minn dak incidentali ta' l-attur nomine billi tichadhom it-tnejn u konsegwentement tikkonferma s-sentenza appellata b'dan però li $t$-terminu ta' hmistax-il gurnata ffissat mill-Ewwel Onorabbli Qorti ghandu jibda jghaddi mid-data ta' din is-sentenza u b'dan ukoll illi in vista tan-nota ta' rinunzja ta' l-attur nomine appellat tas-26 ta' Frar, 1985, dak li gie deċiż u ordnat blewwel sentenza ghandu jigi limitat ghall-bastiment Carabella. L-ispejjez kollha relattivi ghall-appell porinćipali ghandhom jigu ssopportati interament
mill-konvenuti appellanti, mentri dawk relattivi ghall-appell incidentali jkunu a kariku ta' l-attur nomine.

