## 18 ta' April, 1963.

## Imhallef:

## Onor. Prof. Joseph Henry Xuereb, LLAD.

Group Captain Colin Hugh Deakin, ERD., noe

## versus

## Carmelo Mallia et

Esproprjazzjoni - Gvern ćivili - Awtorità militari - Eidma tal-ghadu bil-

Ma tqumx in-nė̇essita tas-sejha fil-kawża tal-Gvern civili meto l-awotortta militari tesproprja art, proprjeta tal-istess, millpoter tal-proprjetarju tal-utili dominju.

L-awtoritd esproprjanti hija tenuta li thallas ghall-valur tal-bini li kien hemm fuq l-art esproprjata meta l-istess ikun iggarral bil-hidma tal-ghadu.

Il-Qorti, rat ić-citazzjoni li biha l-attur nomine, wara li ippremetta illi b'rikors tieghu preżentat fir-Registru tal-Bord tal-Arbitrag̀g dwar l-Artijiet fit-tlieta (3) ta' Diciembru, 1958. kien beda 1-proceduri biex jakkwista b'xiri assolut il-bičća art li huwa kellu f'idejh b'titolu ta' użu u pussess, liema bićċa art tinsab fil-limiti territorjali taż-Zurrieq tal-kejl superficjali ta` żewg sieghan u erba' kejliet (OT. 2S. 4K), tmiss mit-tramuntana ma' proprietà ta' Lady Vera Bernard, mil-Ivant ma' proprietà tas-Sacierdot Joseph Bonello, u minn nofsinhar ma' Sqaq, maghrufa dina l-art bhala Air Ministry Plot numru 7/43 (Hal-Far 1943, Extension) kif kienet tidher mal-pjanta originarjament anmess mal-avviż gћall-ftchim, u illi quddiem il-Bord tal-Arbitrağs dwar - Artijet qamu diversi kwistjonijiet
fosthom dik li 1-Awtorità kompetenti ghandha d-dritt li tesproprija kif fil-falt kienet qed taghmel bir-rikors minnha prezentat quddiem il-Bord, l-art biss minghajr il-bini li talvolta kien jeżisti fuqha, jiğifieri li takkwista l-art bhala site minghajr ma tiehu in konsiderazzjoni li fuq dik 1 -art kien talvolta jeżisti bini, u li l-Bord tal-Arbitrağg Dwar l-Artijiet b'decíżjoni tieghu tal-erbgha (4) ta' Gunju, 1959, iddikjara illi dina l-kwistjoni ma taqax taht il-kompetenza tieghu kif limitata mill-Artikolu 23 tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta' Artijiet ghal skopijiet pubblici (Kapitolu 136) u ghalhekk ipprovda billi rriserva d-definizzjoni tal-kwistjoni ghad-deciiżjoni taċChairman sedenti bhala Imhallef tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili tal-Maestà Tagitha r-Regina, inpona lill-attur nomine terminu ta' $\ddagger$ mistax-il ǵurnata mid-data tad-decizijoni fuq imsemmija biex igib 'il quddiem din il-kwistjoni quddiem dina l-Onorabbli Qorti preseduta mić-Chairman, talab li - wara li jsiru ddikjarazzjonijiet u jingћataw il-provvedimenti mehtieġa - jiġi dikjarat u dečiż li hu bhala Awtorità Kompetenti taht l-Ordinanza fuq imsemmija ghandu d-dritt li jesproprija artijiet bhala "site" minghajr ma jkun kostrett li jespropria bini u jew fabbrikazzjonijiet ohra li talvolta kienu jeżistu fuq l-art li tkun qeghda tiġi espropriata. Bl-ispejjeż kontra l-konvenut.

Rat in-nota tal-ećcezzjonijiet tal-konvenut li biha qal li fuq l-art esprorijata kien jeżisti razzett u ghalhekk fil-valutazzjoni tagћha ghandu jiǵi nkluż l-kumpens ta' l-istess razzett; u dana meta jiği kunsidrat li r-razzett huma l-principali u rraba' l-aćċessorji, u f'dana s-sens ghandha tiǵi michuda ttalba attricii.

Rat id-digriet taghha, diversament presieduta, tad-disa' (9) ta' Jannar 1961, li bih gie msejjah fil-kawża Salvatore Debono, bhala attwali proprjetarju tal-art. minnu akkwistata minghand Dottor Fiziiku Paul Bernard li kien irkupraha millpussess tal-konvenut Mallia;

Rat in-nota ta` l-ećcezzjonijiet tal-hjamat fil-kawża Salvatore Debono li biha qali li hu l-attwali utilista in perpenwu tal-fond imsemmi ficecituzzjoni li flimkien má artijiet ohra attigwi jhallsu cens lill-Gvern Civili, u ghalhekk, la l-procedura hija gћax-xiri assolut, hemm bżonn li jsiru wkoll in kontestazzjoni tal-Gvern Civili, padrun dirett: fil-meritu huwa gal li skond id-deċiżjoni ta' dina l-Qorti tal-ghoxrin (20) ta’ Jannar, 1961, fil-kawża fl-ismijiet "Rosanno Vella versus Deakin nomine", l-awtorità kompetenti ghandha thallas kumpens in proporzjon tal-valur attwali, kif ukoll tal-"potential value" tal-art, u ghalhekk, li kieku ma dahlitx fin-nofs l-Air Ministry biex tesproprija, l-ećcipjent kien idahhal mill-War Damage Commission is-somma tar-rikostruzzjoni tar-razzett.

Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti tal-partijiet fil-kawża u n-noti tax-xhieda taghhom;

Rat il-verbal tat-tlettax (13) ta` Marzu, 1961, minfein jidher li l-konvenut Mallia permezz tad-difensur tieghu ddikjara li hu fadallu biss interess fil-kap tal-ispejjeż, u f'dana :rigward ghandu ftehim mar-rikorrent Dottor Bernard.

Rat l-atti tar-rikors fl-istess ismijiet ta llum pendenti quddiem il-Bord tal-Arbitrağg dwar l-Artijiet imholli 'sine die' flerba` (4) ta’ Gunju,, 1959, sakemm tiği dečiża l-kawża preżenti.

Semghet it-trattazzjoni orali;
Hadet konjizzjoni tal-process kollu;
Ikkunsidrat:--

Illi l-ewwel kwistjoni li trid tigi nvestita hija dik li tirrig. warda s-sottomissioni tal-kjamat fil-kawzia Debeno fis sens if
ghandu jkun ukoll imsejjaћ f'dina l-kawża l-Gvern Ćivili bhala direttarju ta' l-art in kwistjoni. Hu evidenti però li m'hemmx in-neċessità ghall-istess kjamata f'dina l-kawża, billi l-meritu ta din ma jirrigwardax il-hlas tal-kumpens ghall-akkwist ta l-art kollha iżda jekk dan l-akkwist jistax jigi limitat biss ghassit, ciioè esklużi l-benefikati qabel eżistenti fuqu u danneġgjati bil-ћidma tal-ghadu u ghall-interess biss li ghandu l-enfitewta stess b'mod li l-preżenza tad-direttarju ma hiex neċessarja filkawża preżenti. Dana naturalment qieghed jinghad bla preg̀udizzju tal-kwistjoni jekk l-attur preżenti jistax verament jakkwista forzament l-interess li ghandu fl-art il-Gvern Civiii minghand 1 -istess Gvern Civili, billi dana mhux "owner" fissens tal-ligi dwar l-akkwist ta' artijiet ghal skopijiet pubblici $\overline{\text { g }}$, u anzi hu hu stess "competent authority" li tista' takkwista art b'dana 1 -mod, mingfiand l-'owner' relativ u anzi f'certi każi dina l-awtorità tista' tirćievi istruzzjonijiet mill-Gvernatur halli hekk takkwista hi stess art ghal xi wahda mill-awtoritajiet kompetenti ofra skond dik l-istess ligi (Kapitolu 136), b'kumpens li jiftiehmu bejniethom stess, u hekk akkwist simili jsir amministrattivament u mhux taht dina 1 -ligí, anke taht dana l-aspett ghalhekk u mћabba fih wahdu mhux ilkaż tal-kjamata in kawża mitluba u d-domanda relativa qieghda tig̀i mićhuda.

Ikkunsidrat fil-meritu:-
Illi sia l-konvenut Mallia u sia 1-kjamat fil-kawża Debono semmew fl-eċcezzjonijiet taghhom ghaliex id-domanda attrici haqqha tigi mich huda u semmew it-tnejn li, diversament, sid l-art ikun qieghed jigi privat minn kumpens li haqqu. Apparti 1 -kwistjoni li kontra dan l-argument jista' jinghad li tibqa' l-kwistjoni tal-kumpens dovut mill-War Damage Commission li jibqa' okkorrendo dovut lis-sid tal-benefikati li ma jiǵux akkwistati mill-Awtorità Kompetenti (salva n-natura tal-hlas ii allura jsir u ċioè "value" jew "cost of works" taht il-War

Damage Ordinance), u apparti wkoli il-fatt li, se mai, kuli hsara derivanti mili-akkwist forzus tista' tiği risarvita billi tig̀ kompriza fil-kumpens ii jigi likwidat mil-Land Arbitration Board, u hekk il-kwistjoni tirrisolvi ruhha f'wahda ta" "quantum' milli f'dik tal-princiipju mressqa quddiem it-Qorti, dawna s-sottomissjonijiet kienu jistghu jkunu ta' valur kieku 1 -ligi stess (Kapitolu 136), ma tipprovdix spećifikatament ghalieventwalità simili u ċioè meta l-art li ikun qieghda tigi akkwistata tkun sofriet hsara bl-eghmil tal-ghadu Jigi hawn f'dana r-rigward precizat li dana l-provvediment g̀ie introdott bl-Ordinanza XXXI tal-1947 meta gie introdotl l-Artikolu numru 25 bis fil-lig̀i in kwistjoni (Kapitolu 136), u c̀ioè wara li kienet harget il-War Damage Ordinance però. qabel l-akkwist in kwistjoni meritu tal-procedura quddiem il-Land Arbitration Board g̀ià riferita u sospiża sakemm tig̀i dečiża I-kawża preżenti, u jinkludi espressament każi bhal preżenti u cioeè meta 1 -awtorità kompetenti li tkun qieghda tippossiedi art "on possession and use" tiddeciedi li tixtri l-istess art.

Illi hu naturali li l-Bord ghandu jirregola ruћu skond ma tipprovdi dika -ligi speċjali li tahtha hu kostitwit biex japplika dik 1 -istess ligi speċjali (art artikolu 21 (1) u 23 (1), ta dik il-ligi). Issa fl-artikolu 25 bis citat (para. 1), dik il-liği ssemmi l-kumpens li jigi likwidat jista hekk likwidat b'riferenza ghall-art qiesa qatt ma sofriet hsara u f'dana l-każ il-kumpens likwidat ikun jikkomprendi l-valur tal-gwerra favur ' awtorità kompetenti, dik listess ligi, tkompli tghid li f'kull każ, dina ć-cessjoni ghandha tiġi meqjusa bhala haga wahda mai-akkwist forzus. Dana ifisser li meta jkun hemm akkwist forzus ta' art fi soffriet hsara bl-ghemil tal-ghadu, din tikkomprendi per se 1 possibiltà ta' cessjoni simili u dina ssir realtà meta :-Bord. fililikwidazzjoni tal-kumpens jodhirlu li ceecirkos. tanza jissuggenxxu if dan ghandu jsir briferenza ghall-art minghajr il-hsara li tkun sofriet bl-ghemil tal-ghadu, dana ifisser ukoll li l-Awtorità Kompetenti ma tistax tippretendi.
kif qieghed jaghmel l-attur nomine fil-każ preżenti. li l-kumpens jiği neċessarjament limiti ghas-sit biss, u cioè bl-esklussjoni ta' dak li qabel kien jeżisti fuqu u li kien ġie danneġġjat bil-mod indikat. dina l-limitazzjoni tiddependi mid-diskrezzjoni tal-Bord li naturalment jirregola ruhu f'kull każ, skond ma jeżiğu l-meriti partikolari tieghu.

Illi gћalkemm il-liġi hija ciara biżżejjed b'mod li kważi kull kumment jidher li jkun superflu hu utili li jigi osservat li bil-mod previst mil-ligí, sid l-art jircievi l-kumpens xieraq lilu dovut anke ghall-hsara tal-Gwerra, billi dina tigi kunsidrata qiesha ma saritx. u dan ikun qed isir b'mod li l-istess hsara ma tkunx trid tigi determinata mill-Board stess iżda tibqa' flattribuzzjoni tal-Kummissjoni ghall-Hsarat tal-Gwerra, kif hu xieraq u ghandu jkun skond l-Ordinanza ghall-hsarat simili, il-hlas tal-kumpens taht din l-Ordinanza ma jibqax jinteressa iżjed lis-sid espropriat (jekk il-Bord jadotta t-triq indikata), $u$ dina 1 -kwistjoni tigi risoluta direttament bejn il-Kummissjoni u l-Awtorità Kompetenti, kif ukoll hu xieraq la darba din ta' l-ahhar tkun intromettiet ruhha bejn is-sid u l-Kummissjoni.

Ghal dawna 1-motivi:-
Il-Qorti taqta` I-kawża bilii tićhad it-talbiet attrici u tiddikjara li l-attur nomine jista` jkun kostrett ihallas anke tal-bini u/jew fabbriki li setghu kienu jeżistu fuq is-sit in kwistjoni u gew danneġgjati bil-hidma tal-ghadu, u dana skond ma jiddeċiedi l-Bord tal-Arbitrağg Dwar l-Artijiet u fis-sens già msemmi.

L-ispejjeż fić-ċirkostanza tal-każ, jibqghu bla taxxa, iżda d-dritt tar-Registru jithallsu mill-attur nomine.

