# 14 tu' Frar, 1967 

Imhallef:

## Oror. M. Cartana Curran, B.A., M.D.

Joseph G. Colelro

## versus

Tablb Joseph EMlul
Chazejoni - Nullita ta' - Eawisali - Kontraditorja -
 at mingeamir chde titohu'.

Ma hemm l-ebia nullith fici-cilazzjomi promotitng $\mathrm{an}^{\prime}$ azziond ta' koumbrament minhabba prekarjeta u nucgas tar titolu. Ilprekerjada u n-napqas ta' titelu ma jikkostlttoux kawhaliftet kontradttorji ghac-cltaszjoni.
[l-Qorti, rat l-att tac-citazzıoni li bih l-attur - prevja kwalunkwe dikjarazejoni necesstry u moghtija 1-provvedimenti opportuni - pereas if l-attur bhala eredi tal-mejtin Chevalier John Coleiro u martu Josephine Coleiro li kienu il-proprietarji tad-dar u garage numri tlettax (13) u hmistax (15) St. Georges Road, St. Julians, irid jirriprendi'l-puamens ta' dawn il-fondi; u peress in l-konvenut queghed jokkupa 1-fonoi msemmija 13 и 15 St. George Road, St. Julians, prekarjsment u minghajr ebds titolu validu fil-ligi talab ii l-konvenut jigi kundannal min dim il-Qorti li jwgombra mid-dar u garage 13 u 15, St. Georges Road, St. Julians. minnu okkupat prekarjament a minghajr ebda titolu validu fil-ligi a dana fi zmien qasir u'perentorju 11 jigi lila stabbilit min dina l-istess Qorti; bl-ispejjez inkluzi dawk tat-3 ta' Dičembru, 1905;

Rat id-dikjarazzjoni fa' l-atur u n-nota tax-xhieda tieghu;
Rat in-nota tal-eċcezzajonijiet tal-konvenut li biha huwa ećcepixxa;

1) illi 1-kawzali tact-çitazzjoni hi kontradditorja ghaliex il-konvenut jew qieghed jokkupa "prekarjament" jew minghajr ebda titolu u ghalhekk ié-citazzjoni hija nulla: (2) illi bil-mewt ta' Mary Ellul, oht l-attur u ko-eredi tax-Chevalier John Coleiro u martu, it-tfal taghha u tal-edcipjent saru kuraturi "de jure" tal-eredita taghha li ghadhe giacenti; (3) illi 1kuraturi tal-eredita gjacenti ghandhom id-drik jamministraw il-proprjeta taghha u l-konvenut, bhala rapprekentant legittimu taghhom fil-minorita, ghandu per konsegwenza d-dritt jiddisponi mill-uku tal-fond in kwistjoni; (4) illi wlied il-konvenut ghandhom il-"possesso di diritto" tas-aućcessjoni ta' ommhom Mary Eliul, u dan il-pussess jikkonferilhom id-dritt tal-"possesso di fatto" liema dritt jista" jitici ekercitat mill-konvenut bhala legittimu rappretentant taghom; (5) illi 1-konvenut ghandu ${ }^{\text {-"possesso di diritto" tal-eredita ta" martu, jew }}$ almenu ta' parti indiviza minnha. peress li hu intitolat gharriserva tal-konjugi superatiti; (6) ili 1 -konvenut ghandu 1 użufrutt ta' kwart tal-beni ta' martu, jew kwota ohra verjuri li tirrizulta, u ghalhekk hu komproprjetafju mal-attur taleredità gjacenti ta' martu; (7) illi l-konvenut ghandu 1 -ukufrutt legali tal-beni devoluti lill-uliedu bis-successsioni ta' Mary Ellul u bhala tali ghandu d-dritt jagnmel utu mill-fondi in kwistjoni; (8) illi kien sar konvenju bejn l-attur u ohtu il in forza tieghu l-attur intrabat li jassenja in proprjetà assoluta lil mart il-konvenut u l-fondi in kwistjoni u ta' esekuzzjoni ghal dan it-ftehim b'mod li llum ma jistax imur kontra tieghu sakemm it-konvenju mhux impunjat. Salvi eccezzjonifiet ohra.

Rat id-dikjarazzjoni u n-nota tax-xhieda tal-konvenut, kif ukoll id-dokument minnu esibit;

## Semghet lill-attur bil-gurament;

Rat in-noti tal-osservazzjonijiet tal-partijet li bihom huma ittrattaw l-ewwel ećcezzjoni tal-konvenut, peress li din hi ta' natura pregudizzjali u ghalhekk is-smiegh tal-kawza ghalissa gie limitata ghal dan il-punt;

Rat I-atti l-ohra tal-process sa fejn istruit;
Ikkunsidrat fuq il-pregudizzjali tal-konvenut;
Illi b'din l-ectezzjoni l-konvenut mhux qieghed jalludi ghal xi semplici difett jew ineżattezza fil-formulazzjoni taddomanda, minn dawk li jistghu jigu facilment rimedjati bilkorrezzjoni tal-att awterizzabili mill-Qorti, jew li jistghu anke jigu rimedjati, kif spiss isir fil-prattika, b'xi dikjarazzjoni jew kjarifikazzjoni registrata in verbal mill-atur stess. Il-konvenut qieghed jithsisti ghal xejn inqas mid-dikjarazzjoni tan-nullita tal-att tact-citazzjoni, u ghal konsegwenti liberatorja, u dana in bażi ghall-allegata kontradittorjetà tać-citazzjoni.

Illi l-konvenut jikkontendi ii din il-kontradizzjoni tinsab fl-uÉu, tant fl-premessi tać-citazzjoni kemm fil-kawżali taghha, in relazzjoni ghall-okkupazzjoni tal-fondi in kwistjoni da parti tal-konvenut tal-espressjoni "prekarjament u minghajr ebda titolu validu fil-ligi'. It-lesi tal-konvenut infatti gejja mill-fatl li fil-ligi civili taghna il-"prekarju" huwa wiehed millforom ta' self rikonoxxuti mil-ligi, u infatti huwa spedifikatament definit mill-Kodici (art. 1935) bhala l-istess kuntratt ta' "kommodat" jew "self ghall-użu" kontemplat fl-art. 1920, blunika differenza li fil-kommodat ikun hemm l-istipulazzjoni ta' tmien jew skop determinat mentri fil-prekarja 1 -mutwant jista' jirtira u jienu lura l-naga mislufa meta joghbu. Dina d-distinzjoni jghid, il-konvenut, tirrendi z-zewg termini "prekarjament" u "minghajr ebda titolu" tant kontradittorji u irrikon-
cifabili ma xulain li l-Qorti ma tkunx taf "fuq liema bati sejra. tiddecidi."

Illi huwa minnu li J-ligi, fl-art. 155(1) tal-Kodici tal-Organizzazajoni u Prodedura civili tesigi ii ce-citazzjoni ghandu jkun fiha mfisers car u sewwa l-oggett u r-raguni jew kif izjed spiss insibuha fil-pratika l-kawzali, tat-talba tal-attur, u din d-dispozizzjoni hija ta' tant importanza li, ghalkemm il-ligi ma tikkomminax espressament in-nullita ghal vjolazajoni taghha, tali vjolazzjoni la' ugwalment taht is-sanzjoni tan-nullita taht id-dispożizzioni tal-art. 792(1)(d) tal-Kodidi lal-Procedura fuq imsemmi, in kwantu in-nuqqas ta' difsir car u korrett talkawzali jkun dejjem jammonta ghal nuqqas ta' xi partikolarita sostanzjali espressament mehtiega mil-ligi.

Illi però l-Qorti ma tistax, fil-kat in ispecie, tasal ghallkonkluzjoni estrema li jixtieq il-konvenut. Kif ghamlet l-Onorabbli Qorti tal-Appell fis-sentenza tagha "Giovanni Mifsud et vs. Carmela vedova Zammit" tal-1 ta' Marzu, 1826 (Kollez. Vol. XXV1. i, 424 - a pag. 426) b'approvazzioni $1 \mathrm{a}^{\prime}$ dak li Kien gie qabel ritenut fil-kawzi: "Demarco vs Revello" fiha citala. I-ećcezzjoni tan-nulita lat-citazzjoni mhabba incerte\%aa tal-kawżalit jew tad-domanda ghandha tigi akkolta b'cirkospeztjoni kbira, a a propozitu taghha ghandha tithalla latitudini gawwija ghall-apprezzament tal-gudikant li minnu tkun tiddependi l-applikabilità tas-sanzjoni fil-kazijiet singoli. Huwa sufficjenti, intqal fi-istess gurisprudenza, li d-domanda u l-kawza taghha jkunu koncepiti f'mod li l-konvenut ikun jista' jifhem l-intenzjoni tal-attur,

Illi din il-ğurisprudenza, intiza biex tevita l-proliferazzjoni u d-dilazzjoni tal-kawzi bi spejjez inutili ghall-partijiet, naturalment kompliet issib segwitu fizt-z̀minijiet li ahna fhom konsistentement ma 1 -ispirtu prattiku u speditiv taghhom. Ghal kuntrarju l-éceezzjoni tal-konvenut hija ispirata ghal dak il-
formalizmu rigidu antik li kien jaqbad b'wisq severita malkelma. Infatti din l-edcezzjoni tipprova taghmel kapital millu $u$ u tal-kelma "prekarjament" bhallikieku bj-uztu ta' din il-formula jew lokuzzjoni l-attur ammetta l-esistenza fl-konvenut ta' xi titolu ghall-okkupazzjoni tal-fond mhux kompatibili mal-kumplament tal-kawzali "u minghajr ebda titolu validu Gil-ligi": Il-Qorti taqbel mas-sottomisejoni tal-attur li í-zewg espressjonijiet "prekarjament" u "minghajr titolu" huma komplimentars ghal xulxin u li !-prekarju mhux veru titolu billi i-koncessjonarju ghandu jirrestitwixxi I-haga lill-kencedent malli jigi mithb. Tant mhux titolu l-prekarju li, ghal finijiet tai-azzjoni ta' spoll privileggjat, il-liǵi tekwipara l-possess b'titolu prekarju mal-possess ottenut bil-mohbj jew bil-forza; "quam, vi precarie".

Illi ć-citazzjoni, biex liftiehem ma ghandhiex tittiened "in vacuo" imma fi-isfond tal-fatli konkreti tai-kaz li t-partijiet ikunu ghexuhom. Min dan l-aspett ma jidhirx li j-konvenut ghandu jbati wisq diffikoltà biex jifbem li i-tesi tal-attur hija hewwel netu li hu jippretendi li l-konvenut u martu kienu ottienew l-uzu tad-dar bi prekarju minghand il-genituri ta' mart it-konvenut, u fit-tieni lok li bl-itira ufticjalj tat-3 ta' Dicembre. 1965, kif ukoll bić-citazioni stess, il-konvenut gie interpellat biex jirrestitwixxi i-possess tal-fond lifl-attur bhala eredi talimsemmija genituri.

Illi kieku qatl seta' kien hemm l-icken dubju fuq 1 -intelligibilità tade-citazzioni dan illum ghal kollox mnehhi mid-dikjarazzjoni tal-attur fl-ahhar tan-nota tal-osservazzjonijiet tieghu (fol. 23 tergo), mnejn jirriżulta li l-attur ipprečiz̀a l-azzjoni tieghu bhala wahda baziata fug nugqas ta' titolu fis-sens li kwalunkwe titolu prekarju li l-konvenut seta' qatt kellu spicica u nemm meta gie mitlub jirrilaxxja l-fondi.

Illi din il-konklużjoni dwar kif kellha tiǵi intiza d-citaz-
zjoni hija tant cara It l-Qorti ma jidhrilhiex it ghandu jkun hemm xi moderazzioni i-iapejjet mhabba d-dikjarazzjoni fuq imsemmija da parti tal-attur. L-uku tal-espreasjoni "prekariament $u$ bla titolu validu fil-ligi" $u$ ta' espressjonijiet xi dagsxejn ibridi bhala, bhal meta nghidu "titolu prekarju", huwa komuni al-prattika forensika f'kawki bhal dawn u huwa perfettament intelligibili hlief ghial min ma jridx jifihom. . Del resto anki mehudin flimkien, u minghajr l-ispjegazzjoni mghottija a fol. 23 tergo, iz-zewg kwalitajiet ta' pussess ciod l-prekarju u l-possess bla ebda titolu liberament jikkostitwixxu forma kumulativa jew, kif intqal fil-procedura fil-Qorti Inglita "rolled-up" ta' "pleading", b'mod li l-attur kien ikun intitolat jipprova i-possess prekarjo u $\mathfrak{i i}$ in segwitu jxoljih permezz tat-talba kontenuta fic-citazzjoni anke fil-kaz li ma jirnexxilux jipprova n-nuqqas ta' kwalunkwe titolu, billi, ad etempju, ma jirnexxilux jipprova n-notifika tal-ittra uffiçjali. L-importanti, fil-fehma tal-Qorti, hu li wiehed ma jogghodx jfettaq u jispicca biex ifixkel l-andament regolasi tal-procedura. Fuq kollox jidher li l-konvenut tant irnexxila jifhem cecitazajoni. li wasal biex jintavola mhux inqus minn tmien ecdezzjonijiet fil-meritu, barra min din il-pregudizjali, li ghar-ragunijiet premessi, ilQorti ma tistax takkolji.

Ghat dawn ir-ragunijiet il-Qorti tirnispingi l-ećcezzjoni pregudizzjali tal-konvenut blispejjez, u liddeferixxi l-kawza ghal kontinwazzioni, in difet ta' ostakolu, ghas-seduta tal-15 ta' Marzu, 1967, fid-9 a.m.

