## 9 ta" Marzu, 1988

Imhallfin: -
S.T.O. Hugh W. Harding B.A., LL.D., F.S.A., F.R.Hist.S.

- President

Onor. Joseph A. Herrera Bl.Can., Lic.Can., LL.D. Onor. Carmelo A. Agius B.A., LL.D.

Henry Azzopardi
versus

## George Grixti

Appell tat-Terz - Intervenjent fil-Kawża in Statu et Terminis - Art. 6 ta' l-Ewwel Skeda ta' 1-Att XIV ta' 1-1987 - Kovenzjoni Ewropeja tad-Drittijiet u Libertajiet Fundamentali tal-Bniedem

L-attur agixxa biex jattakka Mandat ta' igumbrament. Huwa ma kienx parti fil-kawża li fiha gic ordnat 1 -iżgumbrament.

La darba l-Mandat ta' ̀̇gumbrament "de quo"' huwa konsegwenzjali ghas-sentenza, ma setax l-attur jattakka s-sentenza fonti ta' dak il-mandat, Galadarba 1 -istess attur kif inghad kellu disponibbli miżuri li stante li kien kompletament al corrente tal-kawża msemmija seta' uża biex jikkawtela lilu nnifsu u ma ghamlux ma setax invece jïpprociedi bil-prociedura li issa kienet mertu tal-kawża.

Jekk jispicica t-titolu tas-sullokatur, jispic̀cia wkoll it-titolu tas-subinkwilin.

L-artikolu tal-Kodici tal-Procedura dwar I-izgumbrament jista' jiggi segwit kemm fil-konfront tal-kerrej kif ukoll fil-konfront ta' xi detentur iehor. Dan jipprovdi hekk proprju biex id-drittijiet tassid ma jiggux elużi billi fil-fond jiddaћちal detentur ieћor minflok il-kerrej.

## Il-Qorti: -

Rat l-att tać-citazzjoni li bih l-attur, wara li ppremetta illi l-konvenut wara s-sentenza tas-26 ta' April, 1983, fil-kawża flismijiet "George Grixti vs Crispino Mangion" deciiza minn dika 1-Qorti ottjena l-ispedizzjoni tal-mandat ta' żgumbrament esekuttiv numru 1418 ta' 1-1983 fl-istess ismijiet kontra Crispino Mangion b'liema dan gie ordnat jiżgombra mill-fond 76 u 77 , South Street, Valletta;

Billi 1-fond numru 76, South Street, Valletta, ma jinsabx fil-pussess ta' Crispino Mangion imma fil-pussess ta' l-attur;

Billi kontral l-attur ma hemm l-ebda sentenza ta' dik il-Qorti li tordna l-iżgumbrament tiegћu mill-fond fuq imsemmi li jinsab minnu detenut b'titolu validu ta' kera, billi l-attur ma kienx parti fil-proćeduri fuq riferiti;

Billi ghalhekk is-sentenza tas-26 ta' April, 1983, fl-ismijiet "George Grixti vs Crispino Mangion'" u 1-Mandat sussegwenti Numru 1413/83 ma huwiex esegwibbli fil-konfront ta' l-attur;

Billi l-attur talab is-sospensjoni tal-mandat fuq imsemmi b'appożitu rikors u dika l-Qorti b'digriet tat-30 ta' Novembru, 1983, innotifikat lill-attur fl-1 ta' Dicembru, 1983, laqghet ittalba ta' l-attur ghas-sospensjoni u pprefigggietlu terminu ta' hmistax-il gurnata biex jiddeduci in gudizzju l-pretensjonijiet
tieghu; l-istess attur talab li dik il-Qorti tiddikjara u tiddećidi:

1) li 1-mandat ta' żgumbrament Numru 1413 ta' 1-1983 fl-ismijiet "George Grixti vs Crispino Mangion' ma hux esegwibbli fil-konfront ta' l-attur billi dar ma hux parti f'dak il-mandat u langas kien parti fil-proi-duri precedenti;
2) tikkundanna 1 -konvenut thallas 1 -ispejjeż ta' dina lkawża, inklużi dawk tar-rikeis tat-13 ta' Ottubru, 1983, u kontra risposta tat-23 ta' Novembru, 1983;

Rat id-dikjarazzjoni u n-nota tax-xhieda ta' l-attur;

Rat in-nota ta’ l-eċcezzjonijiet tal-konvenut li biha éċepixxa:

## Omissis;

Rat is-sentenza ta' l-Onorabbli Qorti tal-Kummerć tat-13 ta' Novembru, 1985, li biha ddec̈idiet billi prevja li laqghet Iećcezzjonijiet tal-konvenut, ćahdet l-ewwel talba ta' l-attur kontenuta fl-att tać-citazzjoni u ćahdet ukoll it-tieni talba tieghu u konsegwentement ikkundannat lill-attur li jhailas l-ispejiez kollha tal-kawża u dan wara li kkunsidrat:
''Irrizulta li b'sentenza ta' din $\dot{u}$-Qorti tas-26 ta' April, 1983, fil-kawża fl-ismijiet "George Grixti vs Crispino Mangion"' dan 1-istess Crispino Mangion gie kkundannat jiz̈gombra mill-fond 76 u 77, South Street, Valletta';;
' 1 lli 1 -konvenut odjern, George Grixti ottjena 1 Irug ta' Mandat ta' Żgumbrament ul-attur odjern talab lil din il-Qorti
biex tissospendi l-esekuzzjoni ta' l-istess mandat peress li hu kien ha l-fond numru 76, South Street, Valletta b'titolu ta' sullokazzjoni xi tmintax-il sena ilu, u ma kienx parti fil-kawża msemmija'’;
"Illi 1-Qorti pprefig̀gietlu terminu biex jiddeducii t-talbiet tieghu b'citazzjoni, kif fil-fatt ghamel bil-kawża odjerna";
''Illi bil-kawża odjerna l-attur qieghed jitlob li l-mandat ta' żgumbrament imsernmi ma hux esegwibbli fil-konfront ta' l-attur billi dan ma hux parti f'dak il-mandat u langas ma kien parti fil-proćeduri preċedenti';
''Illi rriżulta li 1-attur odjern kien jaf bil-proceduri legali li kien istitwixxa l-konvenut Crispino Mangion kemm fil-Bord tal-Kera u kemm quddiem din il-Qorti. Infatti, ghalkemm meta l-attur kien qieghed jixhed fl-eżami qal li sar jaf bil-kawża pendenti quddiem din il-Qortik bejn Grixti u Mangion biss meta Grixti ppruvat tesegwixxi s-sentenza b'Mandat ta' Żgumbrament, però fil-kontro-eżami spićcia biex ammetta li mhux biss kien jaf bil-kawża ferm qabel iżda li kien sahansitra gieli jigi l-Qorti u kien jiltaqa' ma' Crispino Mangion u kien jghidlu: "Ha naraw kif sejrin nibqghu";
' $L$-attur stqarr ukoll li kien ha parir ta' l-avukat li dan qallu li la ma nformawhx xejn ufficjalment mill-Qorti, hu, çjoè l-attur ma kienx jidhol fil-kwistjoni';
"Illi rriżulta li l-attur odjern talab li jintervjeni "in statu et terminis' f dik il-kawża u lanqas appella mis-sentenza relattiva bhala terz interessat, minflok stenna li l-konvenut jghaddi ghallesekuzzjoni tas-sentenza u mbaghad ipprovoka din I-istanza biex
jistultifika esekuzzjoni relattiva';
' Illi hu risaput illi s-subinkwilin li ma jigix rikonoxxut millokatur m'ghandux rapporti diretti mal-lokatur u hu risaput ukoll li meta tigi tterminata lokazzjoni per eżempju b'sentenza, kwalunkwe sullokazzjoni li tkun teziisti tigi tterminata wkoll filkonfront tas-sid'";
"Illi ghalhekk kwalunkwe dritt li seta' talvolta kellu l-attur odjern bhala subinkwilin tal-fond de quo spićca u gie tterminat bis-sentenza msermmija bejn Grixti u Mangion u dan nonstante lill-attur odjern ghogibu, ghar-ragunijiet tiegћu, li jibqa' estranju ghaliha';
' 'Illi f'dawn ić-ćrkostanzi u fid-dawl ta' l-artikolu 384 talKodici ta' Organizzazzjoni u Proćedura Civili, (li ma jsemmux biss il-kerrej iżda wkoll id-detenturi ohra ta* beni immobbli) jidher li l-mandat ta' żgumbrament jista' jigi esegwit ukoll meta 1-fond ikun okkupat mit-terz detentur, cjoè f'dan il-każ l-attur';
"Illi ghalhekk jidher li l-eċċezzjonijiet tal-konvenut huma gustifikati";

Rat a fol. 27 in-nota ta' l-appell ta' l-attur Henry Azzopardi u a fol. 29 il-petizzjoni ta' l-appell tieghu li biha talab li din ilQorti jogngobha tirrevoka s-sentenza appellat bl-ispejjeż tȧ̇-żewg் istanzi kontra l-konvenut appellat;

Rat a fol. 37 ir-risposta ta' l-appell tal-konvenut li biha gharraǵunijiet minnu indikati fiha ssottometta li l-appell ta' l-attur ghandu jigig mičhud bl-ispejjeż taż-żewg் istanzi kontra tieghu;

Rat 1-atti kollha tal-kawża;
Semghet it-trattazzjoni;
Ikkunsidrat:
Illi qabel xejn din il-Qorti sejra tiddisponi minn kwistjoni legali ssollevata mill-attur appellat fl-1 ta' Dicembru, 1987, permezz ta' risposta ghar-rikors ta' 1-24 ta' Novembru, 1987 tal-konvenut li bih dan talab li l-kawża tiği deċiża. Permezz tarrisposta msemmija l-attur appellant iddikjara li huwa xtaq jittratta l-kawża, u xtaq jissolleva wkoll illị bil-proćeduri li wasslu ghad-dećizjoni fl-ismijiet: "George Grixti vs Crispino Mangion" gew ivvjolati d-drittijiet tieghu kif protetti fl-artikolu 6 ta' 1 -Ewwel Skeda ta' l-Att XIV ta' 1 - 1987 ghat-tenur ta' liema huwa messu nstema' minn Tribunal indipendenti qabel ma mxew procieduri li effettivament messew id-drittijiet tieghu;

Illi ghalkemm 1-attur appellant ma specifikax liema parti mill-artikolu 6 ta' l-Ewwel Skeda ta' l-Att imsemmi ged jinvoka hu ovvju li qed jirreferi ghall-ewwel inc̈iż tieghu peress li t-tieni u t-tielet inċziżi jirreferu ghal proceduri kriminali li mhux il-każ preżenti;

Is-sub-artikolu wiehed (1) ta' 1 -artikolu 6 jiddisponi illi:
"(1) Fid-dećiżjoni tad-drittijiet civivili u ta' l-obbligi tieghu jew ta' xi akkuża kriminali kontra tieghu, kulhadd huwa intitolat ghal smigh imparzjali u pubbliku fi żmien ragonevoli minn tribunal indipendenti u imparzjali mwaqqaf b'ligi. Is-sentenza ghandha tinghata pubblikament iżda l-istampa u l-pubbliku jista' jigi eskluż mill-proceduri kollha jew minn parti minnhom fl-
interess tal-morali, ta' l-ordni pubbliku jew tas-sigurtà nazzjonali f'socjetà demokratika, meta l-interessi tal-minuri jew ilprotezzjoni tal-hajja privata tal-partijiet hekk tehtieg, jew safejn ikun rigorożament meftieg fil-fehma ta' l-interessi tal-gustizzja';

Illi minghajr il-htiega li tiddilunga fuq din il-kwistjoni din il-Qorti hi tal-ferma konvinzjoni li t-teżi ta' l-attur appellant li d-drittijiet tieghu taht dan is-sub-artikolu gew ivvjolati hija ghal kollox frivola u vessatorja u dan ghar-ragunijiet li gejjin:

1) Jirriżulta mill-atti tal-proćess li l-attur mhux biss kien jaf bil-kawża "George Grixti vs Crispino Mangion" li evidentement kienet tinteressah imma segwiha sa l-ahhar;
2) Skond lartikolu 960 tal-Kap. 12 'kull min juri b'sodisfazzjon tal-Qorti li huwa ghandu interess f'kawża li tkun miexja bejn partijiet ohra, jista' fuq rikors, jigi mdahthal in statu et terminis, bhala parti fil-kawża, f'kull waqt taghha, sew filQorti ta' l-ewwel grad kemm fil-Qorti fi grad ta' appell';
3) Skond 1-artikolu 236 tal-Kap. 12 ' 1 -appell jista' jsir mhux biss mill-partijiet fil-kawża, iżda wkoll minn kull min ikollu interess';
4) Ghalkemm kif inghad l-attur evidentement kellu interess kbir fl-eżitu tal-kawża msemmija, u ghalkemm il-ligi biżżewǵg artikoli appena ćcitati kienet taghtih id-dritt li jikkawtela d-drittijiet minnu pretiz̀i ma jirriżultax li ghamel użu minn dawn il-facilitajiet anzi jammetti li m'gharnilx. F'dawn ić-cirkostanzi ghalhekk din il-Qorti ma tistax tifhem kif issa qed jinvoka li ddrittijiet tieghu taht is-subartikolu (1) ta' l-artikolu 6 ta' l-Ewwel Skeda ta' l-Att XIV ta' 1-1987 gew ivvjolati meta hu stess ma
kkawtelax ruhu;
5) Kwantu mbaghad ghall-esekuzzjoni tas-sentenza moghtija f'dik il-kawża, il-kawża odjerna hija fiha nnfisha l-prova li l-imsemmi dritt li qed jallega li gie vvjolat fil-fatt gie invece tutelat. Barra minn hekk skond l-artikolu 7 ta' l-Att imsemmi ebda ksur tad-Drittijiet tal-Bniedem u libertajiet fundamentali mwettqa qabel it-30 ta' April, 1987, ma ghandu jaghti lok ghal teћid ta' azzjoni taht l-artikolu 4 ta' dan 1-Att;

Dan l-incident ghalhekk qieghed jigi definittivament decizz kontra l-attur appellant li ghandu wkoll ibati l-ispejjeż kollha relattivi;

## Ikkunsidrat fuq il-mertu ta' l-appell;

L-aggravji ta' I-attur appellant jistghu jigu kompendjati kif $\dot{\mathbf{g}} \mathrm{ej}$ :

1) L-artikolu 237 tal-Kap. 12 jistipula li "s-sentenza ma tista' tkun qatt ta' hsara ghal min, la huwa nnifsu u lanqas bilmezz ta' l-awturi tiegћu jew ta' rappreżentat legittimu tieghu, ma jkunx parti fil-kawża maqtugha b'dik is-sentenza'';
2) Di fronti ghalih m'hemmx sentenza li minnha jista jemana mandat peress li l-esekuzzjoni ta' tali mandat hija incidentali u aćcessorja ghal sentenza;
3) Ghalkemm il-ligi fl-artikolu 384 tal-Kap. 12 titkellem 'inter alia"' fuq 'detention' m'ghandux ikun hemm dubju illi l-presunzjoni hija illi detentur jew "occupant" fit-test Ingliż irid ikun bla titolu jew it-titolu tieghu jrid ikun gie xolt. Il-kwistjoni
jekk l-attur ghandux titolu o meno jew jekk dan giex xolt jew le ghadha ma ngabitx di fronti ghalih quddiem l-ebda Qorti kompetenti;
4) Il-fatt li hu la talab jintervjeni fil-kawża msemmija u anqas appella bhala terz interessat hu rrilevanti ghax apparti milli jmissu gie kjamat fil-kawża l-lig̀i ma tobbligahx jintervjeni jew jappella. Inoltre kieku intervjena skond l-artikolu 960 talKap. 12 ma kienx ikun jista' jottjeni sentenza favur jew kontra tieghu;

Ghal dawn 1-aggravji 1-konvenut appellat in sučèint ghamel dawn is-sottomissjonijiet:

1) Minbarra l-artikolu 237 tal-Kap. 12 ićcitat millappellant hemm ukoll l-artikolu ta' qablu li jipprovdi li l-appell jista' jsir mhux biss mill-partijiet fil-kawża izda wkoll minn kull min ikollu interess u dan l-artikolu fil-każ in deżamina ghandu jkun determinanti;
2) Il-procedura xelta mill-appellant biex jostakola lesekuzzjoni tal-mandat de quo hija rritwali u legalment insostenibbli. Infatti kif jammetti l-istess appellant il-mandat ta' żgumbrament huwa aćċessorju ghas-sentenza u ghalhekk kien imissu attakka dik is-sentenza u mhux injoraha u minflok attakka biss il-mandat illi huwa biss konsegwenza tas-sentenza;

Ikkunsidrat:

Illi din il-Qorti wara li hasbet fit-tul fuq l-aspetti legali kollha involuti f'dan l-appell hi tal-fehma li l-istess appell ghandu jigi respint $u$ dan a bażi ta' diversi principji legali;

Fl-ewwel lok issir riferenza ghal dak li ddecidiet din il-Qorti diversament komposta u presjeduta fit-22 ta' April, 1980, in re: "Carmel Vella vs Maria Bianco pro et noe (Appell Civili). F'dak il-kaź l-attur kien aǵixxa quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Civili biex jigi rrevokat mandat ta' żgumbrament mahrug mill-Bord li Jirregola l-Kera fuq talba tal-konvenuti billi ppretenda li hu ma kienx gie debitament innotifikat bir-rikors promotorju taddečiżjoni tal-Bord ghab-bażi ta' liema kien inhareg̀ il-mandat. Il-Prim'Awla tal-Qorti Givili kienet cahditlu t-talba u ghalhekk interpona appell. Fis-sentenza taghha din il-Qorti wara li osservat li l-attur kien naqas li jitlob 1 -annullament tad-dečiżjoni tal-Bord iddečidiet li l-impunjazzjoni ta' deciizjoni tal-Bord li Jirregola 1-Kera bil-proćedura adoperata mill-attur hija infatti fil-każijiet kongruwi unikament konćepibbli meta tali impunjazzjoni ma tkunx tista' tigigi ottenuta la bir-rimedju ordinarju ta' l-appell u lanqas b'dak straordinarju tar-ritrattazzjoni. Galadarbal-attur ma kien ghamel xejn minn dan, din il-Qorti ghalhekk ćahdet dak l-appell u kkonfermat is-sentenza appellata;

Din il-Qorti kif issa komposta taqbel ma' dan l-insenjament u dana fuq il-bazi li galadarba l-mandat ta' żgumbrament de quo huwa konsegwenzjali ghas-sentenza fil-kawża msemmija ma setax l-attur jattakka dak il-mandat minghajr ma jattakka ssentenza fonti ta' dak il-mandat. U ǵaladarba l-istess attur kif inghad kellu disponibbli miżuri li stante li kien kompletament al korrenti tal-kawża msemmija seta' uża biex jikkawtela lilu nnifsu u dan m'ghiamlux ma setax jipprocedi invece bil-procedura li issa hi mertu ta' dan 1-appell;

Barra minn hekk jigi osservat ukoll li din il-Qorti ma taqbilx ma' l-interpretazzjoni li l-appellant ta lill-artikolu 384 tal-Kap. 12;

Infatti apparti mill-principju illi d-dritt tas-sub-artikolu ghad-detenzjoni tal-fond lilu ssullokat jiddependi mit-titolu tallokatur jew sullokatur bhala inkwilin principali, b'mod illi, jekk jiği biex jispičca t-titolu tas-sullokatur jispićċa wkoll, fil-konfront tas-sid, it-titolu tas-sub-inkwilin (ara App. Num. 2-3-1962 G.T. Davison vs J. Azzopardi noe) jigi osservat ukoll li l-artikolu msemmi meta jistabbilixxi li mandat ta' żgumbrament jista' jigi esegwit kemm fil-konfront tal-kerrej kif ukoll ta' xi detentur iehor, kien qieghed jipprovdi proprju biex id-drittijiet tas-sid ma jigux elużi billi fil-fond jiddahhal detentur iehor minflok il-kerrej. Ilkwistjoni ta' titolu $u / j e w$ xoljiment ta' lokazzjoni li ssolleva lappellant fir-rigward ta' dan 1 -artikolu ssib risposta mhux biss f'dak li din il-Qorti gà osservat fir-rigward tad-drittijiet tas-subinkwilin iżda wkoll fil-fatt li fil-każ in deżamina jirriżulta bl-aktar mod car li 1 -attur kien il-hin kollu konsapevoli ta' dak li seta' jigrilu u flok ikkawtela d-drittijiet tieghu tempestivament halla kollox ghaddej;

Fir-rigward tas-sottomissjonijiet l-ohra li l-appeilant ghamel fuq l-aspett ta' l-intervent fil-kawża din il-Qorti ma tarax irrilevanza taghhom ghall-każ in deżamina speċjalment tenut kont li fi kwalunkwe każ l-istess attur kellu apparti mill-miżura ta' l-intervent anke dik li jappella mis-sentenza msemmija bhala terz interessat;

Ghal dawn il-motivi tiddisponi mill-appell interpost billi tichad l-istess u konsegwentement tikkonferma s-sentenza appellata. L-ispejjeż ta' dan l-appell ikunu a kariku ta' l-attur appellant.

