## 13 ta' Jannar, 1967

## Imhaller:

## Onor. A. Gauci Maistre, LhD.

## Wisq Reverendu Dun Paul Caruana noe

## persus

## Paolo Farruda tot

## Pussagig — Dritt ta' - Servitù ta' - Rigel, bir- - Karettun, lini- - Elementi ta'.

Il-Qorti, rat l-ull tace-citazzjoni li bih - premensi d-djkjarizzjonijiet u moghija 1-provvedimenti opportuni - peress if l-attur nomine hu proprjetarju la' parti mis-superfici ta' 1 ghalqa ta' " 1 -Ibjar", limiti ta" Had-Dingli, li fuqha hemm mibnija !-kmamar tan-har bir-recint taghhom, ti ghalihom hemm aćéess minn fuq il-proprjeta altigwa ial-konvenut; peress if minn żmien 1 wil dan l-ilécess kien isir bir-rigel, bil-karrethun Wanki b'velturi; peress li dan l-ahhar u predisament fit-2 ta Meïn, 1966 $\|$-honvenul tenk haji jew comunque peğ̇̆ gebel fil-proprjela lieghu bl-iskop li jostakola dan l-acess la' 1aller nomine jew ahiar l-eżerízzju pien tieghu anke permezz tal-veturi bil-mutur: u peress li dan l-agir tai-konvenut jikkostiswixxi spoll vjotem u danns ta' l-allur nomine; tahb li $1-$ honvemut ikun kundamat sabiex, fi żmien qasir u perentoriu. iiddemolixxi u jnehti l-ostakolu li ghamel ghall-eżerċizzju tad-drill ta' aécess li ghandu l-atur nomine minn fuq il-proprjéà tal-konvenut ghall-proprjetà tal-Knisja alriçi u jergà jqieghed kollex fl-istal wa qubel. u ghaliex, in difett, l-attur nomine ma ghandux ikun awtorizzat jaghmel hu stess dawn ixxaghtijiet a spejjé tal-konvenut; bl-ispejiez inklusi dawk talprotest tal-5 ta' Mejju. 1966.

Rat in-nota tal-ectéezzjonijiet tal-konvenut (fol, 6) li biha edcepixxa:-

1) illi f-attur ghandu dritt jaćcedi ghal kmamar tan-nar imsemmija fie-citazzjoni bir-rigel u bij-karettun biss. Meta iatur ghamel użu ta' vetturi ohra dana kien b'semplici tolieran $2 a$ u bil-permess tal-ećcipjent.
2) Illi, subordinatament, il-gebel li pogga leeccipjenti ti-proprjetà tieghu ma jimpedixxi bl-ebda mod l-açess talattur ghath-kmamar imsemmija - salvi ectezzjonijiet ohra;

Rat id-dikjarazzjoni rispettiva tal-partijiet;
Rat id-digriet taghha tal-24 ta Ottubru, 1966, (fol. 46) $\therefore$ bih gie msejjah fil-kawia Emmanuele Farrugia bhala sid tal-art fejn huwa allegal ligic kommess li spoll;

Rat in-nota tal-eciceryonijitel tal-imsejant fil-kawza Fmmanuele Farrugia (fol, 47) li biha ecesepixaa ill l-atur ghansu d-drit jaćedi biss bir-rige! u bil-karrotun 14 mhux ukoll b'veturi - salvi excegaionifiel ohra;

Rat id-dikjaracajoni tal-istess imsejah fil-kawza;
Wara li żammet aseess fuq it-poss fis-17 in' 由unju, 1086, skond verbul a fol. 24:

Wara li semghet proposti mibkontendenti;
Wara li semgtiet lid-difensuri tal-parijiet;
Tikkunsidra li kif gie konstatat waqt triècess il-kmamar tan-nar proprjetà tat-atur nomine jünabu cirkondati minn kull imkien minn aft tal-konvenut $u$ biex tasal ghathom trid l-ew-
wei tghaddi minn sqaq imbaghad minn fuq il-proprjeta talkonvenut. Fix-xahar ta April l-imsejjah fil-kawka, kif ammetta huwa stess fix-xhieda tieghu, pogga dnagen fuq xulxin b'mod li ma halliex il-passagg liberu ghal dawn il-kmamar hlief bir-rigel. Il-Qorti setghet tara b'ghajnejha waqt l-actess li, nonostanti dak ii jghidu in kuntrarju l-konvenut u l-imsejpah fil-kawia, ingenji minn dan il-passagg ma jistghux jghaddu jekk ma jkunux altru fi zghar, ghaliex ij-passatk. diga ristrett ta' bejn erbgha u nofl u hames piedi u nofs, huwa ulterjorment ostakolat imhabbe'li l-art ma hiex livell, u hemm ukoll mailhajt kanna tal-ilma ta' xi zewg pulzieri wisa' u del resto, kif jirrizulta mix-xhieda tal-jmsejjah fil-kawia u tal-membri tal-familja tieghu dawn id-cnagen inbnew appuntu biex jigi mpedut il-passagg hlief bir-rigel jew bil- karrettun bih-bhima. Imhabba dan l-ostakolu n-nies li soltu .jidmiu f'dawn il-kmamar ma kienux fil-fatt jidhlu kieku l-konvenut, bla pregiudizzju tad-drittijiet tieghu, ma nehhiex ict-cnagen in pendenza tal-kawia (verbal fol. 44).

Il-konvenut ećċepixxa li l-attur ghandu dritt jaçedi ghal kmamar imsemmija fić-citazzjoni bir-rigel u bil-karrettun biss, a l-istess haga edcepixxa l-imseijah fil-kawza. Il-Qorti ghantha quddiemha kawza ta spoll privileggjat (1-ingombru sar fil-25 ta' April, 1966, u l-azzjoni giet proposta fis-16 ta' Mejju, 1966) u ghalhekk il-kompitu laghha huwa mhux li tara xi drittijiet jista' jkollu l-attur imma x'possess ta' drittijiet kellu lattur u jekk kienx hemm verament vjolazzioni ta' dan il-possess, $u$ dana skond it-tradizzjonali rekwiziti ta' dina l-azzjoni, iğifieri "posse disse" "spoliatum fuisse" u "intra bimestre deduxisse". Issa ghalkemm Ih-konvenut u l-imseitiah fil-kawza allegaw ti i-passake kien biss bil-karram bil-bhima u/jew bir-rigel, il-provi tal-altur juru ad esuberanza li n-nies li kellhom x'jagsmu ma dawn if-kmamar kienu jidhlu minn snin twal bl-ingenji tal-mutur u mhux biss ingenji mhux goff bhal "Austin Utility" u "Hillman Husky", imma anke bi trucks
regolari fosthom minn dawk ta' zewg roti kull naha fuq wara (Dep. Pietru Zahra fol. 12, Carmelo Sammut, fol. 14, Joseph Farrugia fol 15, Nicholas Grixti fol. 16, Emmanuele Sammut fol. 36, Giovanni Bonello fol. 37, Johnny Abela fol. 38, Paoto Muscat, fol. 40, Carmelo Abela fol. 41, Carmeio Zammit sid it-truck Bedford bir-roti doppji ta' wara fol. 42). Del resto lkonvenut stess fix-xhieda tieghu (fol. 54) ammetta ukoll ii 1ingenji ithom jidtu minn xi erbatax-il sena u li gie li n-nies kienu jithlu b'karrozza zghira u gie li kienu jidhlu bit-truck. Ghalhekk il-pussess tal-passagg b'ingenji tal-mutur, komprizi trucks, da parti tal-attur nomine irritulta ampjament provat.

Dwar il-vjolazzjoni ta' dan il-pussess ex admissis ić-cnagen inbnew apposta biex in-nies tal-attur ma jghaddux jekk ma jitolbux il-permess, u l-Qorts ikkonstatat ukoll de visu kif digà ntqul qabel li ngenji tal-mutur anke mhux kbar ma setghux jghaddu nonostante dak li ećcepixxa i-konvenut;

Il-konvenut u l-jmsejah fil-kawża allegaw ukoll li jekk l-attur ghamel uzu minn ingenji ohra barra karrettun, dana ghamlu b'semplici tolleranza $u$ fid-dibattitu orali spjegaw li jekk ikun hemm tolleranza ma jista' jkun hemm qatt spoll jekk dina t-tolleranza tispicca anke b'atti unilaterali tal-koncedent. Imbaghad saret riferenza b'mod specjali ghal fatt li l-attur bhala Kappillan gdid, guddiem l-oppozizzjoni tal-konventu la!imsejah fil-kawza, kien açetta li jitlob permess lil konvenut jew lill-imsejjah fil-kawża;

Il-provi però urew car li n-nies li kienu jmorru fil-kmamar tan-nar kienu iidhlu zt iohorǵu bl-ingenji liberament u hadd ma kien jilqaghhom u kwindi ma jista' jkun hemm ebda kwistjoni ta tolleranza mill-parti hohra. In kwantu gha! incident ta' meta ghal habta ta' Otubru, 1965, igifferi meta l-attur kien ghadu kemm sar Kappillan aćcetta li jitlob permess dana ma kienx hief ghal sena wahda, u !-attur ghamel car li dana kien
gieghed jaghmiu biss sakemm ikun jaf x'kienu d-drittjjet tieghu tant li s-sena ta' wara ma talbu permess ilit hadd, u kien ghathekk li ghas-sena 1966 l-imsejjah fil-kawta ghamel ilpassagg kif jrrizulta mix-xhieda prodott mill-konvenut jew mill-imsejjah fil-kawza. Ghalhekk inqas taht dan l-aspett ma jistax jinghad li huwa xi kaz ta' tolleranza kif jippretendu :konvenut u l-kjamat in kawza;

Fit-kors tal-kawta irrizulta ililit-konvenut ma kienx is-sid lat-art fejn gie kommess 1 -ispoll billi hu kien bieghha fil-1981 lit huh li mhabba f hekk gie msejjah fil-kawza. Dana xehed li kien huwa li bena ć-ćnagen fuq xulxin. Fl-istess hin fin-nota tal-ećcezzjonijiet tieghu l-konvenut ma cahad xejn anzi eccepixxa li l-gebel li pogga fil-proprjeta tieghu ma jimpedixxu b'ebda mod l-accesess tal-attur ghal kmamar imsemmija. Dana jusi li l-konvenut u l-imsemmija fil-kawża huma haga wahda u ma ghamel xejn hakin l-attur ii harrek lill-konvenut anke jekk dana ma kienx sid I-ghalga, ghaliex jidher ciar li l-ispoll sar mit-tnejn.

Konferma ta dan huwa wkoll il-fatt fi kien iA-konvenus stess li bil-verbal tas-27 ta' cunju. 1966 (fol. 44) iddikjara hi bla pregudizzju tad-drittijiet tieghu nehha e-cinagen il bena rećentement. $U$ billi r-rimozzjoni ta' dawn ict-chagen saret bla pregiudizzju u mhux bhala ammissjoni tat-talbiet jew bhala permanenti, il-Qorti ghandha ighaddi ghad-decizjoni taghtha billi thares lein il-fatti kif kienu fil-bidu tal-kawza u bhal li kieku l-ispoll ghandu in actu;

Ghaldaqshekk tiddeciedi billi tilqa' t-talbiet di fronti 1 konvenut u 1 -imsejjah fil-kawża u tiffissa ghal fini taż-zewg talbiet it-terminu ta' tmien tijiem u bl-ispejjes kontra taghhom.

