## 11 ta' Diéembru, 1967

## Imhallin

S.T.O. Prot, Sir Anthony J. Mamo, O.B.E., C.St.J., Q.C., B.A., LL.D. - President Onor. Prof. J.S. Cremona, K.M., LL.D., B.A., D.Litt. (Rome), H.A. Hons. (Lond.), Ph.D. (Lond.), F.R.Hist.S. -Vici-President Onor. ل1. Flares, B.L. Can., Lh.D.

Joseph Barbara, A. \& C.E. et

## versus

Joseph Mell Bugeja noe
Lokazzjoni - Msausa - Fond dannegggjat - Tiswija ta' grumbrament - Citazajoni - mullità ta' - Tulba incertia u oskura.

F'dina l-kawza l-Qorti lliberat lill-konvenut mill-osservanza talobdiaziu bill t-talba tal-attur fic-cilazajont blex dan moti tgnmbrat hall jaghnel inwifiet fil-fond lokat ma ktenitx cara bitepjjed.

Il-Qorti, mal l-all taceeitazzjoni quddiem il-Qorti tal-Kummerc tal-Maesta Tagha r-Regina li bih l-atturi premessi ddikjarazzjonijiet u l-provvedimenti necessarji, wara li ppremettew illi l-konvenut jiddetjieni b'lokazzjoni l-fondi numri wiesad u thejn (1-2), Timber Wharf u numru wiehed u tmenin (\$1) Fishermen Street, Marsa, proprietà tal-atturi; illi (kif ǵje decìi b'sentenza tal-Qorti tal-Kummerć tad-19 ta' Awissu, 1986. konfermata mill-Qorti tal-Appell b'sentenza tat-13 ta' Jannar, 1967) ib-fondi huma calment dannegegjati b'effetti talgwerra, li biex jigu riparati jridu jigu demoliti totalment u ri-
kostruiti; illi 1-atturi jridu, imhabba din il-hsara, jiddemolixxu u jirrikostruwixxu l-korp ta' beni li minnu l-imsemmija fondi jiffurmaw parti; u l-atturi lanqas jistghu jirritardjaw dan ixxoghol ghaliex inkellha jistghu jitilfu l-kumpens tal-War Damage Commission; u illi biex isiru x-xognlijiet necessarji, il-konvenuti jridu jizgumbraw l-isiess fondj; talbu ili h-konvenuti, gfar-cagunijiet premessi, jigu kundannati bjex fímien qusir u perentorju jiżgumbraw mill-imsemmija fondi biex :istess fondi jkunu disponibbli halli l-atturi jkunu jistghu jaghmlu x-xognlijiet neciessarji (ta’ demolizzjoni u rikostruzzjoni) biex tissewwa sewwa i-hsara kagonata mill-gwerra 1 -imsemmija fondi. Bl-ispejjeż.

Rat in-nota tal-ečezzjonijiet tal-konvenut li biha eccepixxa preliminarment l-inkompetenza ta' dik il-Qorti stante li si ratta ta' żgumbrament minn fond urban f'perjodu ta' rilokazjoni, u ghalhekk it-tribunal kompetenti huwa 1-Board li Jirregola l-Kera - salvi edcezzjonijiet ohra;

Rat is-sentenza ta' dik H-Qorti tad-19 ta' Meju, 1967 li biha (1) cahdet l-ećcezzjoni ta' inkompetenza, bl-iapejjez u (2) illiberal lill-konvenut mill-osservanza tal-gudizaju, bl-isnejjez wara li kkunsidrat -

## Omissia

Rat in-nota ta' lappell ta' l-atturi u 1 -petizzioni taghhom if biba talbu if dik is-sentenza tigi riformata bill ligi konfetmata fejn cahdet l-eccezzjoni ta' inkompetenza bl-ispejjez kontra l-konvenut u tigi revokata fein illiberat lill-istess konvenut mill-osservanza tal-gudizzju billi konsegwentement it-talba ta' l-iatess appellant tigi milqugha bl-ispejjez taz-zewg istanzi kontra l-appellat.

Rat ir-risposta ta 1 -appellat li qal illi a-sentenza appellata hi gusta u tisthoqq konferma bl-ispejjeż.

Rat 1-alti kollha tal-kawża, semghet it-trattazzjoni u kkunsidrat -

Lewwelnet bis-sentenza appellata gie decizi illi, kif hi koncepita é-citazzjoni, it-talba mhix ta' kompetenza tal-Bord li Jiregola 1-Kera. Minn dik il-parti tas-sentenza ma hemma appell a dik il-kwistjoni m'hijiex, ghalhekk, qualdiem din ilGlorti u fuqha ma qieghda u ma tista' tigi espressa ehda opinjoni.

L-appell hu limitat in kwantu fi bis-semenza appellata $1-$ appeilat gie !iberat mill-osservanza tal-gudizzju. Leewwel Onorabbli Qorti, wara li irrilevat illi l-appellanti, fil-kors talkawżd, urew cár li jridu !-izgumbrament definitiv u mhux provvizorju biss sa kemm isiru t-tiswijiel, irrieniet ill biex jigi mill-Qorti ordnat l-izgumbrament trid qabel xejn issir taiba ghax-xoljiment tal-tokazzjoni u din tiǵi milqugha ghaliex inkwilin ma jistax jisi żgumbral sakemm ikun hemm ghaddej favur tieghu terminu korrenti ta lokazzioni jew rilokazzjoni.

I-appellanti psostnu illi fiç-cilazzjoni huma ma talbux sompliéement l-iźgumbrament, imma l-iżgumbrament "halli ikunu jis!ghu jaghmlu $x$-xoghijiet necessarji" u dan juri biccar - huma ighidu - illi l-kelma "zgumbrament" ma hijiex has'ohra hlief altontanament ta' i-ippellat mill-fond biex ilfond jista' jissewwa kif ghandu jkun; bl-ebda sforz ma jistu' jinghad - jissoktaw jghidu l-appellati - illi l-izgumbrament mitub biex isiru r-xoghlijet necessarji ma jgib awtomatikament ix-xoljiment tal-lokazzioni kif donnha argomental l-ewwal Onorabbli Qorti.
rilevat fis-sentenza appellata illi quddiemha l-appellanti wrew bič-čar illi dak li tassew iridu huwa l-iżgumbrament definitiv u mhux semplicement provviżorju sakemm isiru t-tiswijiet; $u$ din il-Qorti, fin-nuqgas ta' elementi fil-process, ma tistax s'ineendi tiddubita milh-akkuratezza ta' dik l-affermazzjoni. Del resto li l-iżgumbrament ghal kollox tal-appellat hu l-mira reali tal-appellanti deher ukoll car fit-trattazzjoni ta' l-appell. Ilkliem stess tać-citazzjoni fejn tissemma "demolizzjoni totali a rikostruzzjoni" pjuttost jissuggerixxu igumbrament definittiv milli allontanament provvizorju sakemm isiru "tiswijiet". U jekk dan hu hekk, hu evidenti, fil-fehma ta' din il-Qorti, illi !-argomentazzjoni ta l-ewwel Onorabbli Qorti hi korretta.

Alternativament, I-aqwa li jista' jinghad favur l-appellanit hu illi 1 -mod tal-formulazajoni tac-citazzjoni taghom, ghal fik li hi l-azzjoni etercitala u t-falba, hu oskur $u$ indert. Din :-oskuritè u néertezza tu' azzjoni eżerćitata tirrizulta proklamata mid-diversi dispozizzjonijiet ta' ligi nvokati fl-petizzjoni milh-istess appellanti, fejn semmew l-artikoli 1637, 1643 (a) u 1644 tal-Kodici Civihi flimkien mad-dispozizujonijiet general: ia' l-obbligazzjonijiet. L-ewwel artikolu (1637) jikkontempla i-każ ta' riparazzjonijiet urgenti ma tul il-kiri li jistghu talvolta anki jipprivaw lill-kerrej minn parti tal-fond, u jissoponi lperduraszas tal-lokazajoni waqt tit tiswijiet qed isiru u wara. (Fic-citazzjoni kif ga ntqal hi kontemplata d-demolizzjoni totali u r-rikostruzzjoni tal-fond bla ma jirrizulta kif eventwalment ser jigi rikostruwit).

Imbaghad, l-appellanti jsemmu f-art. 1643(a). Din iddispożizzjoni tghid fost hwejjeg ohra illi l-kerrej ghandu jinqeda bil-haga mikrija bhala missier tajeb tal-familja, Jekk minn din id-dispozizzjoni, citata mill-appellanti, tista' tinǵbed xi inferenza rilevanti ghall-każ, din l-inferenza tista' tkun biss ini l-ksur ta' dik l-obbligazzjoni da parti tal-kerrej jista' jwassal ghar-rizoluzzjoni talkumtratt, $u$ dan jicher li kien f'mohn' l-appellant li nvokaw anki l-artikolu 1644.

L-appellanti nvokaw wkoll "id-dispokizzjonijiet generali dwar l-obbligazzjonijiet". Hawn wkoll mhux car x'tilevanza dawn id-dispozizzıonijiet jista' jkollhom ghall-kak: J-unika inferenza li I-Qortí tista' tahseb fiha, li setghet kienet f'mohn 1-appellantı, hi illi l-ksur ta' 1-obbligazzjoni da parti wanda f'kuntratt sinallagmatiku jista', similment, jaghti lok ghar-rizoluzzioni tal-kuntratt.

Dan vuoldiri illi l-appellanti jahsbu li jistghu jsostnu 1azzjoni taghhom fuq il-bazi ta' dispozizzjonijiet svarjati tal-liǵi li jaghtu lok ghal rimedji diversi fi-eseenzo taghhom, bla ma jghidu kjarament liema minn dawk ir-rimedji tassew iridu jew qed jitolbu. Ovvjament il-Qorti ma tistax tordna 1 -itigumbrament ta' l-appellat fil-ghama, jígri x'jigri wara, u angas l-appellat ma jista jiddefendi ruhu kontra l-talba ta' j-appellanti bla ma jaf kjarament xqeghdin jitolbu u liema dispotizzjoni tal-ligi tintitolahom jaghmlu t-talba. Jekk, kif issa l-appellanti qeghdin jghidu fil-petizzjoni li huma "m'humiex jitolbu f'din ilkawza x-xoljiment tal-lokazzjoni imma qeghdin jitolbu biss i-izgumbrament waqt il-lokazzjoni biex (dejjem waqt il-lokazrjoni) jsiru x-xoghilijiet" u jippretendu li talba simili tista" ssir bis-satha ta l-imsemmi artikolu 1637, ić-citazzjoni u ttalba taghhom ghandhom kunu formulati konformement b'mod li jirriflettu tant l-azzjoni kemm ir-rimedju kif kontemplati mil-ligi. S'intendi dan ma jfissirx illi l-appellanti kienu obbligati ii jindikaw fic̀-citazzjoni l-artikolu partikolari tal-ligig: iżla huma kienu indubbjament obbligati jiffiormulaw icecitazzioni b'mod illi minnu jidher car dak li tassew iridu u b'mod ithi d-dispožizzjoni jew dispożizzjonijiet tal-liği li fuqhom jippretendu li t-talba tista' tkun sorretta jistghu jiġu individwati.

Ghal dawn it-motivi il-Qorti tichad i-appell u tikkonferma s-semenza appellata fil-kap devolut lilha b'dan l-appell bi-ispejjez kontra l-appellanti.

