## 12 ta' Grunju, 1964

## Imhatin:

S.T.O. Prof. Sir Anthony J. Mamo, O.B.E., C.StJ., Q.C., B.A., LL.D., Presideat,

Onor T. Gouder, LL.D.
Onor. J. Fiores, B.L.Can., LL.D.
Angela mart Antolne Camilleri et.

> perstas

Vtctor Gera et.

## LIBERAZZJONI MLLL-OSSERVANZA TAL-GUDIZZJUKWISTJONLJET KONNESSI.

La darba l-konvenuti kienu qeghdin tsostru 4 bejniethom kien nemm pendenzi onra, fil-waqt il l-atturi johidu, it dik kdenet l-unika kwist foni 4 fadal befntethom, II-Qorti ghandha timponi imien $u l l$-konvenuat biex jiddeducu humac l-pretensjoni tagnhom, u rritentet din il-kaweda trbga sosptba, u mhus tillibeta till-konvenuti mill-osservanza tal-gudizzfu.

I-Qorti:- Rat l-att tac-citazzjori quddiem il-Qozti tal-Kummerc tal-Maesta Taghha r-Regina li bih l-atturi wara li ppremettew li zmien ilu l-imsemmi Walter Gera ul. konvenuti ddepositaw f'isem id-ditta "Alfred Gera and Sons" f'Scicluna's Bank is-somma ta' hames mit lira ( $£ 500$ ) ii huma kienu kkontribwew fi kwoti ndaqs bejniethom sabiex l-istess somma tigi mhallsa lil Hilda mart it-Tabib Edward Navarro wara l-mewt ta' ommha, u peress illi gharragunijiet ll jigu provati waqt it-trattazzjoni tal-kawia, dik is-somma ma thallsitx mifl-imsemmyja Hilda Navarro, u :konvenuti qeghdin jirrifjutaw li jirrifondu jill-attuni l-kwota lilhom spettanti mill-imsemmi depositu, nonostanti li ghal dan il-fini gew interpellati bl-ittra ufficjall tas-sittax ta' Marzu, 1951 - talbu illi l-konvenuti jígu kundannati jhallsuhom is-somma ta' mija u hamsa $u$ ghoxrin lira (£125) lilhom spettanti d-depositu tal-names mitt lira ( $£ 500$ ) fuq imsemmlja - bl-ispejjez u bl-imghax legali.

Rat in-nota ta' lećciezzjoni tal-konvenuti li biha ećcepew illi l-partita in kwistijoni m'ghandhiex tigi isolata minn kontijiet ohrta bejn il-kontendenti u meta jsiru dawna 1 kontijiet jirrizulta mhux biss ilii l-atturi m'gnandhomx dritt ghal ebda rifuzjoni imma ghall-kuntrarju ghandhom jaghtu lill-konvenuti skond l-ittra ufficjali tas-sitta u ghoxrin ta' Marza 1951 - belvi ectcezzjonijiet ollra.

Rat is-sentenza ta' dik lil-Qorti tas-sbatax ta' Jannar, 1964 li biha laqghet fećcezdioni preliminari tal-konvenuti u konsegwentement illiberat lill-istess konvenuti mill-osservanza tal-gudizzju bl-ispejjez kontra l-atturi wara li kkun-sidrat:-

Rat in-nota ta' l-appell li biha l-atturi appellaw minn dik is-sentenza u l-petizzjoni taghhom 1 biha talbu li tigi
revokata u tigi milqugha t-talba taghhom bl-ispejjez tazżewǵ istanzi kontra l-appellati.

Rat ir-risposta ta' l-appellati li qalu illi l-appell ta' !atturi ghandu jigi michud bl-ispejjet.

Rat l-atti kollha tal-kawza, semghet it-trattazzjon: u kkunsidrat:-

Mill-provi jidher illi meta originarjament giet depositata s-somma in kwistjoni f'Scicluna's Bank fi-1936, kien hemm ditta wahda, "Alfred Gera and Sons" li fiha kienu interessati in komune it-tliet appella+j u huhom l-iehor Walter, missier iż-zewg attrici, iJ-lum mejjet. Is-somma gict mehuda mili-profitti ta' dik id-ditta u giet depotitata u bagghet f'isem id-ditta kif jidher mil li 'statment' talBank.

Iktar tard l-msemmija erba ahwa ikkreaw assocjazzjoni ohra bl-isem ta' "The Economical British Dispensaries" u inqasmu bejniethom b'mod illi d-ditta "Alfred Gera and Sons" bdiet tigi gestita mill-appellat Victor Gera u limsemmi huh Walter u d-ditta l-ohra "The Economical British Dispensaries" bdiet tigi gestita mill-appellati Alexander u Gerald Gera. Iżda, ghad illi hekk inqasmu bejniethom, il-profitti taż-zewg ditti kienu jigu "pooled" u jingasmu egwalment bejn l-erba ahwa, salvi xi hlasijiet li kienu jsiru lil xi interessati ohre tal-familja.

Il-partijiet jaqblu Illi l-iskop tad-depozitu ta' hames mitt lirs ( $£ 500$ ) hawn fuq imsemmi kien li s-somma tithalias lil Hilda Navarro b'soddisfazzjoni ta' xi kwota taghha wara l-mewt ta' ommhom. Pero gara illi Hilda Navarro giet mhallsa b'xi mod iehor. Eppure dik is-somma baqghet in depozitu fil-Bank, f'isem "Alfred Gera and Sons" ghalkemm l-iskop originali tad-depozitu kien spićča.

Wara l-mewt ta' Walter Gera, li grat fis-sitta (6) ta' Lulju, 1947, bill minn kif jidher, Victor Gera ma xtaqx jibqa assodjat fil-gestjoni tad-ditta "Afred Gera and Sons" ma l-eredi tieghu (ćloe ma' 1 -appellanti) izda ried illi jkollu assocjat mieghu lill-appellat Alexander Gera, u l-partijiet anqas riedu illi z-zews ditti jibgghu in proprjeta komuni bejnhom ilkoll, gie inkarigat l-Accountant Paul Busuttil biex jirrapportalhom "on the financial position of the said concerns as in July, 1947 and their earning capacity since 1941." L-iskop ta' dan l-inkarigu, kif interpretah Busuttil, kien illi l-par'iy et ikunu f'pozizzjoni "to compare the possibilities enfoyed by the firm "Alfred Gera and Sons" for realizing profit with those enjoyed by the firm "The Economical British Dispensaries'.

Fir-rapport tieghu, datat sbatax ta' Mejju, 1948, Paul Busuttil ghamel deskrizzjoni tal-"financial position" ta' kull wahda miz-zewg ditti kif kienet fis-sitta ta' Lulju, 1947. F'li 'statement of affairs' tad-ditta "Alfred Gera and Sons" hu aemma, fost l-assets, "Cash at Scicluna's Bank . . . f500', li, ma jidherx li hemm kwistjoni hija s-somma, oggett tat-talba f'din ib-kawza.

Paul Busuttil irrileva. ill, minhabba certi deficjenzi firrecords u cirkostanzi ohra li hu semna, "the statement of affairs shown hereunder should not be considered as, affording an equitable basis for liquidation purposes, but (is) merely designed to give the interested parties in the absence of proper accounting records, an idea of the financial structure of the two concerns".

Ftit wara dan ir-rapport, u čioe fit-tmienja ta' Lulju 1948, il-partijiet flimkien ma Stella Gera, oht l-appellati, u
'TS-74. Vol. XLVIII. P.I, Sez. II.

Gemma Gera, omm l-appellant:, ghamiu l-ftehim inkorporat fliskrittura fol. 122. B'den il-ftehim l-appe'lat Alexander Gera bidel ma l-appellanti s-sehem tieghu "of the business concern "The Economical British Dispensaries' including goodwill, stock, cash, sundry creditors and sundry cebtors and all other chattels or things whatsoever belonging to the said concern, against the share of the firm "Alfred Gera and Sons" including goodwill, stock, cash, sundry creditors and sundry debtors and all other chattels and things belonging to the said firm owned by. . . . Walter Gera."

Il-valur ta' l-ishma, ghall-finijiet ta' din il-bidla, kellu iigi determinat finalment minn Paul Busuttil. Sa kemm issir din l-istima, kellu jibqa jsehn il-"modus vivendi" adottat sa dak iz-zmien "as to the management, wages, remuneration and withdrawals:" iźda l-"pooling" ta!-profitti bejn iż-zewǵ ditti kellu jitqies ll spičia mill-ewwel (1) ta' Mejju, 1948 u minn dak inhar il-quddiem il-profitti tal-British Economical Dispensary "kellhom imorru ghaf-favur tal-membri. ta' dik l-azjenda cioe l-appetlat Gerald Gera, Stella Gera u ż-żewg appellanti (soggett ghad-drittijiet ta' Gemma Gera) u l-profitti tad-ditta "Alfred Gera and Sons" kelhom imorru ghav-vantagg ta' l-appellati Victor u Alexander Gera.

Paul Busuttil ghamel it-tieni rapport tieghu fil-hmistax ta' Dićembru, 1948 u bih hu stama il-valur tal-ishma li gew mibdula bejn Alexander Gera u l-appellanti kif issemma hawn fuq. Fih hu raga ghamel "Review of the values of the assets and liabilities comprising the statement of affairs" ta' kull wahda miż-zewg ditti 'as on thirty-first May, 1948' (cioe d-data li fiha, skond il-ftehim fuq imsemmi il'pooling' tal-profitti kien spicca.). Fost l-assets tad-d'tta "Alfred Gera and Sons" ma regghatx issemmiet, kif kienet
issemmiet fl-ewwel rapport ta' Busuttil, is-somma ta' hames mitt lira ( $£ 500$ ) in kwistjoni. Rigward id-ditta "The Economical British Dispensaries" issemma 'cla'm' li kien alIura ghadu pendenti mal War Damage Commission ghal elf u disa u sebgћin lira ( $£ 1079$ ) "in connection with cost of repairs and replacement of business equipment." Busut*il qal illi "if on settlement of this claim the War Damage Commission fails to pay the whole amount, the balance is to be made good by the party concerned in so far as it affects this award".

Huwa konvenjenti li jinghad minnufih hawnhekk illi din il-"claim" fil-fatt giet akkordata kollha mill-War Damage Commission. Anzi mid-dokument fol. 154 jidher illi fisseba ta' Lulju, 1949 i'-Kummissjon: awtorizzat il-hlas ta' elf disgha u tmenin lira, tlett xelini u żewg soldi ( $£ 1089.3 .2$.). Jidher ukoll illi din is-somma giet kollha percepita minn dawk li, skond il-ftehim fuq imsemmi, saru l-proprjetarji ta' l-azjenda "The Economical British Dispensaries" u ghalhekk jidher illi r-riżerva maghmula minn Busuttil, rigward din il-claim, ma sarx fil-fatt, lok ghaliha. Dan qed jigi rilevat semplicement biex tigi evitata kull konfusjoni bejn dan il-hlas maghmul mill-War Damage Commission li dwaru l-appellati ma ghandhom kif qal Victor Gera ebda pretensjoni, u certi hlasijiet ohra, ukoll maghmula minn dik 1-Kummissjoni ghal 'stock-in-trade' li ser jissemmew aktar il-quddiem.

Skond l-'award' ta' Busuttil, il-valur tas-sehem ta' Alexander Gera fl-"The Economical British Dispensaries" 1 i bidel mas-sehem ta' l-appellanti f' "Alfred Gera and Sons" kien jiswa aktar e'fejn, mitejn u sitta u sekghin lira u dsatax-il-xel'n ( $£ 2276.19,0$ ) li l-appellanti kellhom inallsu lilu.

Issa x'g̀ara ezattament bejn il-partijiet wara dan $:$ :tieni rapport ta' Busutti: ma jirriżultax car mitpruvi. Jidher, pero, illi b'arrangament bonarju bojn dawk nteressati. flok l-ekwiparazzjoni fuq imsemmija ta' elfejn, mittejn u sitta u sebghin lira u dsatax il-xe'in (2276.19.0) giet acecttata somma ta' hames mitt lira ( $£ 500$ ) u, mill-bqija l-partijiet baqg $\ddagger$ u fuq dak li ghame! Busuttij.

Wiehed sata jahseb illi b'dan il-mod gew sistemati !-pendenzi kollha li kien hemm bejn iż-żewǵ d.tti. Kons:ferando t-termini komprensivi tal-ftehim tat--minja ta' Lulju, 1948 ga fuq étati fis-sens iili l-bidla kollha tikkomprendi i-"goodwill, stock, cash, sundry creditors, sundry debtors and all other chattels and things whatsoever" wiehed sata jahseb illi fil-kuntemplazzjoni tal-partijiet dak kollu li, dak jź-żmien, kien jeżisti f'sem ditta wahda kellu jibqa favur dawk li saru sidin esklusivi taghha, mentri dak kollu li kien yeżisti f'isem sd-ditta l-ohra kellu jibqa favur dawk li saru sidien taghha.

Paul Busuttil, imsejjah biex jixhed, qal fl-ewwel xhieda tieghu, illi t-tieni rapport tieghu kellu jservi bhala Lis widazzjoni finali u kompleta tal-pendenzi kollha bejn iź$\dot{z} e w g$ ditti. Hu qal illi, sa fejn kien jaf hu, il-likwidazzjoni ikkomprendiet kollox, "u meta nghid koltox nifhem kollox, jıgifieri ma thialla xejn".

Kieku dan kien il-każ, ma kien $k$ kun hemm lok ghallebda pretensjoni la da parti l-wahda u l-anqas da partilohra f'din il-kawża. Il-hames mitt lira ( $£ 500$ ) in kw'stjoni !i kienu jnsabu depożitati, kif intqal, f'isem id-ditta "Alfred Gera and Sons", kienu jikqghu favur l-appellati. Victor u Alexander Gera fl-imkien ma' 1 -ammonti l-ohra ta' 'claims' li kienu dak iż-żmien pendenti f'isem dik id-ditta u gew in-
kassati wara, fil-waqt li kien jibqgha favur l-appellanti u shabhom fl-"Economical British Dispensaries" dak kollu li jidhol f'isem din id-ditta.

Din setghet forsi tkun soluzzjoni prattika u forsi jidher illi, sa kemm ma inqalghetx il-kwistjoni preżenti, dik kienet l-attitudini implicita tal-partijiet, fis-sens illi s-s'dien ta" "Alfred Gera and Sons" iżommu ghalihom u bejniethom dak li kien jew dahal f'isem dik id-ditta u s-sidien ta' 1 -"The Economical British Dispensaries" (jew ghal-inqas l-appellanti u Gerald Gera) jaqsmu bejniethom dak li dahal f'isem dik id-ditta.

Iżda l-appellanti, b'din ilkawża, qed jippretendu illi i-likwidazzjoni bejn iż-żewg ditti ma kienetx tkopri l-imsemmija somma ta' hames mitt lira ( $£ 500$ ). Fuq dan ilpunt Paul Busuttil fl-ewwel xhieda tieghu, qal hekk: "Ilhames mitt lira ( $f 500$ ) li kienu depozitati fix-Scicluna's Bank ma dahlux fillikwidazzjoni li jiena ghamilt - hekk almenu jidhirli. X'kienet ir-raguni li ma dahlux ma niftakarx, imma jidhirli li ma kellhomx x'jaqsmu mal-likwidazzjon.". Meta xehed it-tieni darba Busuttil qal: "Jiena eżaminisjt il-process ullum jiena in grado li nghid illi i-flus li jiffurmaw il-meritu ta' din il-kawża ma jiđ̋iux fil-likwirazzjoni li jiena ghamilt. Jiena gejt nkarigat biex naghmel i-likwidazzjoni. F'dan is-sens: kien hemm żewg ditti u jiema llikwidajt il-valur ta' kull sehem, ta' kull ditta, biex ikunu jistghu jaghmlu dawk li skambji li l-partijiet riedu jaghmlu. Nirrepeti illi l-hames mitt lira ( f 500 ) li j.ffurmaw l-oggett ta' din il-kawza, il-partijiet hallewhom barra, ma dahhluhom xejn fil-likwidazzjoni l-ghaliex kif nahseb jien trattawhom bhala haga privata bejniethom, la f'ditta u lanqas fl-ohra", u issokta jghid: "Is-somma in kwistjoni ta' hames mitt lira ( $£ 500$ ), ma dahletx fil-kwistjoni. Ma
naf xejn fuqha. Ma dahlet xejn. Nirrepeti illi l-partijiet ma dahnluha f'xejn. Dan jidher anki mil li 'statement' tieghi ghax d'n lanqas hija msemmija."

Imma verament anqas it-teżi ta ${ }^{+}$l-appellant m'hi jew qatt kienet illi dik is-somma kienet kompriża fil-likwidazzjoni. It-teżi taghhom tirrikonoxxi illi dik is-somma ghadha pendenti bejnhom u bejn l-appellanti, biss isostni illi dik m'hijiex l-unika pendenza bejniethom, iżda hemm ukoll partiti ohra li ghandhom jiǵu konteġgjati maghha. Meta jsir dan il-konteǵg l-appellanti mhux talli ma jkollhomx jichdu minn ghandhom iżda talli jkollhom jatuhom.

Dawn il-partiti l-ohra huma dawk riportati fli-statement' ta' l-appellatí, čioe

1. Ammont ta' tlett mija u disghin lira ( $\mathbf{f 3 9 0}$ ) li thalIsu Lill-armla ta' Walter Gera minn Lulju 1947 sa Gunju 1948.
2. Ammont ta’ seba mija ghaxar liri, xelin $u$ hames soldi ( $£ 710.1 .5$ ) u ammont ta' mija seba $u$ erbghin lira u dsatax-il-xelin ( $£ 147.19 .0$ ) imhallsin mill-War Damage Commission rispettivament lill-"Economical British Dispensaries" u "Alfred Gera and Sons" bhala kumpens ghal 'stock-in-trade'.
3. Ammont ta' tminja u ghoxrin lira u tlettax-il-xelin ( $£ 28.13 .0$ ) u ammont ta' mittejn hamsa u tmenin lira, sitt xelini u disa soldi ( $£ 285.6 .9$ ) imhallsa mill-Pharmaceutical Imports Association, rispettivament lill-istess żewgi dittl.

Rigward l-ammont Nru. 1 l-appellati jissottomettu illi l-flus thallsu lill-arma ta' Walter Gera mill-profitti taz-
żewǵ ditti flok is-salarju li qabel kien jiehu żewǵha biex ikollha biex tghix sa kemm jillikwidaw il-pendenzi u bilhsieb li jiǵu konteġgjati. L-appellanti, ghall-kuntrarju jippretendu li huma ma ghandhomx x'jaqsmu ma dan l-ammont, sija ghaliex il-flus thallsu lill-ommhom li m'hix parti fil-kawża sija ghaliex il-flus thallsu minghajr intenzjon: li jigu rifuzi.

Rigward il-partiti l-onra l-appeliati jsostnu illi ghalkemm tnejn minnhom gew inkassati mill-appellansi u Gerald Gera f'isem "The Economical British Dispensaries" u Lnejn gew inkassati mill-appellati Victor u Alexander Gera f'isem "Alfred Gera and Sons" l-erba partiti jirriferixxu ghal żmien meta l-profitti taż-żewg ditti kienu ghadhom jiǵu 'proled": Huma ma dahlux fil-likwidazzjoni bejn iżżewǵ ditti u ghalhekk jappartjenu lill-appellanti u lill-appellati kwarti kull wiehed. Xinhi eżattament it-tezi ta' l-appellanti dwar dawn il-partiti ma donnux li jidher kjarament mill-process. Dottor Camilleri, meta xehed, donnu ippretenda - mhux ćar fuq iiema bażi - illi fil-waqt li l-appellanti ghandhom dritt iżommu dak li hadu, bla ma jik. konteǵgjaw xejn ma l-appellati, b'dana kollu l-appellati ghandhom jikkonteggejaw maghhom $u$ jatuhom sehem minn dak li dahhlu huma: hu qal li dawk il-partiti "ma gew bl-ebda mod kalkolati fl-award ta' Busuttil" Fil-petizzjoni ta' l-appell, pero, in badi ghax-xhieda ta' Gerald Gera, l-appellanti donnhom jissuggerixxu illi, rigward dawn il-partiti kull ditta kellha tibqa b'dak li hadet.
nl-Qorti ga rrilevat li forsi jista jkun illi kieku l-appellanti ma avanzawx il-pretensjoni taghhom, 1-appellati, minn naha taghhom, kfi qal Gerald Gera "ma kienux ifittxu". Issa, pero, li, fil-fatt, il-pretensjonijiet saru, l-ewwel minnaha u mbaghad, bhala risposta, mill-ohra jinhtieg li j:'gu eżaminati.

F'dan 1-istadju u f'din il-kawża il-Qorti mhix imsejha biex tippronunzja ruhha dwar it-meritu tal-pretensjonijiet ta' l-appeliati. Ghall issa l-unika kwistjoni hi jekk il-Qorti tistax tiddeciedi fuq il-meritu tal-pretensjoni ta' bappellanti.

Is-sottomissjoni ta' 1 -appellati hi illi l-Qorti ma tistax. Poress illi, kif jghidu huma, il-pretensjoni ta' l-appellanti tirrigwarda fis-sostanza taghha qasma ta' partita wahda ta' profitti tan-negozju li kien komuni, huma ma setghux hekk jipprocedu imma mésshom talbu l-likwidazzjoni talpendenzi kollha li ghadhom jezístu bejn il-partijiet.

L̇-ewwel Onorabbii Qorti akkoljiet din I-eccezzjoni ta' l-appellati bhala ececezzjoni ta' l-irritwalita tac-citazzjoni u, konsegwentement, illiberat lill-appeliati mill-osservanza talgudizzju.

Din il-Qorti, wara li hasbet sewwa, ma jidhriliex birrispett kollu, illi dak i!-provvediment jinkontra d-cirkostanzi partikolari ta' dan il-kaz.

Kif ǵa gie rilevat aktar il-fuq, is-sistema ta' difiża adoperat mill-appellati jirrikonoxxi illi, fis-somma ta' hames mitt lira ( $£ 500$ ) in kwistjoni l-appellanti ghandhom interess $u$ jmisshom sehem minnha. L-appellati jippretendu biss illi, oltre d:k il-partita, hemm tlieta jew erba partiti ohra, identifikati fix-xorta u fl-ammont taghhom, li wkoll ghandhom jiǵu konteġġjati. L-appellati ma jippretendux illi l-partita li minnha l-appellanti qed jitolbu sehem tiddependi minn likwidazzjon generaii tad-ditti li qabel kienu in komunc. Din il-likw.dazzjoni generali tidher li saret: biss l-appellati jghidu illi baqa, bhala straxxiku taghha, il-pen. denzi specificic, u dawk biss, li huma jsemmu. Dawn il-pen-
denzi, kif ga ntqal, huma maghrufa ghalihom fid-dettalji kollha taghhom.

L-appellanti, sostanzjalment, junnegaw illi, flief il-partita msemmja fić-citazzjoni, hemm partiti ohra mhux ga likwidati bejin il-partijiet, jew, fi kwalunkwe każ, illi dik il-partita ghandha x'taqsam ma partiti ohra li ghadhom veljanti.

Id-deciżżioni ta' l-ewwel Onorabbli Qorti timporta espressjoni ta' opinjoni fuq il-meritu ta' dawn il-pretensjonijiet konfliggenti; almenu sal-punt illi l-ewwel Qorti irriteniet illi "verament hemm pendenzi ohra bejn il-partij.et li ghadhom m'humiex likwidati u li ma gewx imsemmija firrapport ta l-Accountant Busuttil, dawk cioe di jirriferixxu ghall-pagament tal-War Damage Commission ghal stock-intrade . . . kif wkell hemm flus ohra tal-Pools li ghadhom mhux maqsuma." Fil-fehma ta' din il-Qorti dan imur oltre dak li jinhtieǵu ó-cirkustanzi tal-kaz fuq l-ećcezzjoni preliminari ta' l-appellati. Biex l-appellanti juniformaw ruhhom mas-sentenza ta' l-ewwel Onorablli Qorti, kieku kellha t'bqa ssehh, ikollhom ta' bil-fors jippregudikaw ruhhom, fil-meritu. Invece l-Qorti tahseb illi l-meritu ta' l-pretensjonijie*: rispettivi, li ma jistghux evidentement jigu kollha eżaminati u decizíi f'din il-kawża, ghandu jibqa impregudikat ghaż-żewg nahniet sa kemm dwar il-pretensjonijiet ta' l-appellati jittiehdu l-proceduri approprjati. U l-uniku mod li bih dan jista jsir hu fil-fehma tal-Qorti dak suǵgerit in subordne mill-appellanti fl-ahhar tal-petizzjoni ta' l-appell cioe illi jiġi prefiss zmien lill-appellati biex jiddeduću huma in ǵudizzju l-pretensjonijiet taghhom u intant din il-kawża tibqa sospiza.

Fil-waqt illi hu indubbjament gust illi t-talba ta' 1 -
appellanti f'din il-kawza ma tipprocedix sa kemm ma jigux verifikati il-kontro-pretensjonijiet ta' l-appellati li, jekk fondati, jipperimu l-meritu taghha, minn naha l-ohra ma jidhrux illi ghandhom jigu kostretti li jaghmlu l-appellanti, kontra l-pretensjonijiet taghhom fil-meritu, dak li jistghu minghajr ebda pregudizzju ta ${ }^{4}$-teżi taghhom $f^{\prime}$ 'din il-kawża jaghmlu l-appellati. Fir-risposta taghhom ghall-petizzjoni l-appellati jistqarru li huma wkoll jistghu jitolbu l-likwidazzjoni tal-pendenzi ii huma jippretendu.

Ghall dawn il-motivi din il-Qonti tipprovdi ghall-issa fuq l-appell billi tirrevoka s-sentenza appeliata in kwantu jaqghet l-eċċezzjoni ta' l-irritwalita tal-proċeduri sollevata mid-appellati u illiberathom mill-osservanza tal-gudizzju u minflok taghti lill-appellati ż-zmien ta' xahrejn biex jiddeduću jekk jidhrilhom, il-pretensjonijiet taghhom bil-mod ii jidhrilhom opportun, f'kawża separata, u tissopnassiedi f'dan l-appell sa kemm jghaddi dak iź-źmien inutilment jew. jekk 1-appellati jkunu ddeducew, sa kemm tispićca dik ifkawza.

L-ispejjeż anki ta' prim' is'anza jibqghu riżervati.

