# 22 ta' Mejpu, 1967 

## Imhalief:

S.T.O. Prof. Shr Anthony J. Mamo, O.B.En, O.StJ., Q.O., B.A., LLLD. - Prewident.

## Anthony Clantar

## verstus

## Joseph Gellel

Appiell - Inferjuri - Eccercjonijiet, Nota' - Nuqqas ta' Kontumadja' - Zgumbrament - Inkwilin, minn.

Minn ma'jippretentax nota ta' l-ectezzfonifiet Yappell inferjuri ma jitix b'daqshekk kontumat. L-inkwilin gitandu d-dritt jitlob liz-zutumbrament ta' terzi mill-fond lokat thu.

Il-Qorti, tat it-talba tal-attur quddiem 'il-Qorti Civili talMagistrati tal-Pulizıja Gudizzjarja ghal Malta ghall-kundanna
tai-kouvenur sabiex jitgombra mill-garage Nru. 44 Archbishop Gonzi Square, Kalkara, fízmien qasir u perentorju li tistabilixxi l-Qorti, peress $/ 4$ qieghed jokkupah minghajr titoiv - bl-ispejjeż, komprizi dawk ta' l-ittra nterpellatorja tas-16 ta' Jannar, 1967, kontra 1 -konvenut if gie ingjunt biex jidher ghas-subizzjoni a bid-dikjarazzjoni h, ghall-fini tal-kompetenza, il-valur lokatizju ta dana l-post huwa inqas minn ghaxar lixi( $\mathbf{E 1 0}$ );

Rat il-verbal tad-9 ta` Marzu, 1967 if permezz tieghu 1konvenut eccepixxa li huwa qieghed jokkupa l-fond b'titolu a' lokazzjoni;

Rat is-sentenza ta' dik il-Qorti, ukoll tad-9 ta' Marzu, 1967 li biha iddikjarat il-gudizzju mhux integru u ghalhekk illiberat hil konvenut mill-osservanza tieghu bl-ispejjez kontra l-attur wara li kkunsidrat:-

Tant l-attur kemm-il konvenut jippretendu li krew in-fond in kwistjoni minghand sidu. Minn dan jitniżzel If ebda rapport ğurdiku dirett ma jeżisti bejn il-kontendenti u li l-azzjoni ezercitata mill-attur, bażata kif inhi fuq il-pretiza ezistenza ta' dritt purament personali, mhix esperibbll "erga omnes", Ghall-integrità tal-ğudizzju, ghalhekk, il-preżenza, ta' sid il-post bhala attur jew konvenut kienet mill-bidu nett mehtiega, kif jidher ukoll mill-konsiderazzjoni li, biex tkun tista' tigi milqugha jew michuda t-talba tal-attur, hija indispensabilment mehtiega 1 -prededenti dikjarazzjoni dwar it-pretiz titolu tieghu ta' kerrej fil-konfronti ta' sid if-post - liema dikjarazzjoni, barra dikjarazzjonijiet ohra li talvolta jirrizultaw necessarji in segwitu ghall-ectezzjoni tal-konvenut, l-attur kjen jaf mill-bidu nett li ma setatx tinghata jekk mhux bl-intervent ta' sid il-post bhala co-attur oppure in kontestazzjoni tieghu wkoll.

Kif jidher minn verbal iehor tal-hum stess, ebda wiehed
mill-kontendenti tra hu pront jirrimedja ghal dana n-nuqqas ta' integrita tal-gudizxju bill jikkjams in kawka sid il-pont in kwistjoni.

Rat in-nota if biha l-attur appella minn dik is-sentenss u c-citazzioni tieghu li biha talab li tigi revokata bj-iapejjet taz-tewg istanzi kontra l-konvenut.

Rat l-atti kollha tal-kawża, semghet it-trattazzjoni u kkunsidrat -

Qabel xejn, kif jidher mill-verbal registral fis-seduta tas-7 ta' April, 1967, Dottor Cassar Galea ghallappellant irrileva Hli, peress li ma gietx preżentata nota ta' l-ećcezzjonijiet, 1-appellat ghandu jitqies kontumaci. Hu ghamel riferenza ghall-artikoli 172 u 173 tat-Kodici ta' Prodedura Civili u ssottometth illi, ghalkemm dawn harikoli ma jghidu xein espreasament, ghandu jigi ritenut ilui japplikaw id-diapozizzjonijiet generali dwat il-procedura b'citazzjoni: anki l-istess formula tac-citazzjoni di tigi utata ghal dawn 1 -appelli issemmi n-nota ta' ]edéezajonijlet.

Fil-fehma tal-Qorti, ghalkemm fil-prattika aktarx ilii wara ce-citazzjoni li biha jsir appell minn sentenza tal-Qrati Inferjuri l-appellat jipprezenta nota ta' eccezzzjonijiet, in-nuqqas ta' prezentata ta nota simili ma jgib ebda konsegwenza legali. II-procedura preskritta fl-artikolu 172 u 173 ghal dawn l-appelli hi sommarja. Ié-citazzjoni ma jkunx fiha hlief talba gharregola jew forma tas-sentenza appellata minghajr ebda indikazzjoni ta' motivi. Id-dispozizzjonijiet ta' l-artikolu 158 jidhru mill-kontest kollu taghhom li jirriferixxu ghal procedura b'chazzjoni quddiem Qrati Superjuri ta' prim'istanza u fl-fehma tal-Qorti ma ghandhomx jigu estizi ghal procedura liccitazzjoni preskritta ghal dawn 1 -appelfi bi-imsemmijin artikoli 172 и 173.

Tibga' ghalhekk il-kwistjoni tal-meritu ta' l-appell. Ilpretengjoni ta' lattur tidher it hi illi hu ilu ghal diversi snin kerrej tal-fond in kwistjoni, iżda xi źmien ilu ikkončeda l-uzu ta' l-fond lill-konvenut prekarjament: meta peró l-attur talab Iil konvenut biex johrog il-konvenut irrifjuta ghax jidher if ged jippretendi li issa hu kera l-fond minghand is-sid.

Fis-seduta tas-7 ta' April, 1967 il-Qorti giet murija da parti ta' l-attur ktieb tar-ricevuti li juri illi hu ilu jhallsa kera tal-fond in kwistjoni lis-sid mit-23 ta' Lulju, 1962 bid-f9, kull sitt xhur, bil-quddiem, o : $: 1$-kera jinsab imfallas sat- 30 ta' Jannar, 1967.

Da parti ta' l-konvenut il-Qorti giet murija ricevuta datata 19 ta' Jannar, 1967 ii turi kera mhallas lill-istess sid ghallfond in kwistjoni, bir-rata ta' $£ 22.0 .0$. kull sitt xhur mill-1 tr' Jannar, 1967 sat-3 ta' Gunju, 1987.

Dan donnu juri ilii almenu sat-30 ta' Jannar, 1967 ifkorrej tal-fond kien l-attur. Ié-citazzioni quddiem l-ewwel Qorti giet preżentata fis-26 ta` Jannar, 1987. Jekk jirriz̀ulta veru u din hi kwistjoni ta' meritu - illi l-attur kien il-kerrej talfond u ta' l-użu tieghu prekarjament liti-konvenut, ma jistax jinghad, fil-fehma tal-Qorti, kif jinghad fis-sentenza appellata, ill "bejn il-kontendenti me jezisti ebda rapport ǵguridiku" relativament ghall-azzjoni eżercitata. Gie ritenut diversi drabi mill-Qrati taghna illi kerrej ta' fond - ghalkemm id-dritt tieghu mhux "in rem" - ghandu azzjoni diretta biex jiżgombra persuna li tkun ged tokkupa fistess fond bla titolu (Vol. XXXVII, $\mathrm{i}, 447$ u sentenza citati fiha).

Jekk il-konvenut jippretendi ifli l-lokazzjoni ia' l-attur spićcat u li l-fond gie issa validament mikri bilu - din ukoll hi kwistjoni ta' meritu - talvolta kien imiss lila li jikkjama fil-kawza lis-sid biex jiddefendi din il-pozizzjoni tieghu.

44 - Vol. LI, P. II.

Imma sa fejn jirrigwarda lill-allur, in bazii ghall-pretensjoni kif hu jiddeduc̈iha, il-Qorti ma jidhrilhiex li jista" jinghad illi l-gudizzju ma kienx integru. Biex jirriżulta - jekk dan hu l-fatt - illi l-auur kellu l-iokazzjoni.tal-fond kif donnu jidher mill-ktieb tal-kera. hawn fuq imsemmi, ma kienitx indispensabbli 1-preżenza tas-sid fil-kawża, u kif intqal, imiss catvoita ifil-konvenut jekk hu jippretendi illi s-sid ghamei iokazzjoni valida lilu li talvohta jógighel dan jirrizulta f'din il-kawza fil-konfront ukoll tas-sid.

Inohre, skond i-urtikolu 960 tal-Kodići la Procedura Civili, it-kjamata fil-kawz:a lista' ligi ordnata, meta hemm lok ghaliha anki minghajr ebda talba tal-partijiet, u din iA-Qorti fil-kawżi "Avakat Dr Caruama vs Dr. Buhagiar" App. Civ, 4 ia' Marzu, 1963 u "Maris: Pace vs Dr Sammut" App. Civ. 3 ta' Gunju, 1963 irrileniet illi meta Qorti ta` primistanza tirrikonoxsi m-neceessità tal-kjamata fil-kawża, id-diskrezzjoni taghha ssir dover a ma jkunx hemm lok ghal-liberazzjoni mill-osservanza iżda biss ghall-kjamata fil-kawzia mill-Qorti "ex officio". B'dan I-mod tigi evitata l-moltiplikazzjoni ta' kawża u facilitata l-amministrazzoni aktar spedita tal-gustizaja.

Ghal dawn jl-motivi l-Qorti tilqa l-appell, tirrevoka ssentenza appelata u terdna b l-alt jigu mibghuta fura lill-ewwel Qorti ghall-kontinwazzjoni tal-kawza. L-ispejjez ta. prim'istanza jibqghu riżervali ghaxl-dećiżioni furali if linghata minn din il-Qorti l-jspejjez ta' l-appell jithallsu mill-appellat.

