## 27 ta' Gunju, 1963.

## Imhallef:

Onor. J. Carnana Colombo, B.Litt., LLaD.

Glo Marla Aglus

## versus

Giuseppe Agtus et
Spoll - Transazajioni - Validità - Att pubbliku - Dritt ta' passağg.

Biex tranwazjoni dwar oǵgetti immobbili tkun valida jeخtieg l-alt pubblik: Imma meta t-transazzjoni tkun tirriguarda driti ghall-passagg minn inkwilin allura hija sufficjenti l-iskrittara privata. ghax dan ma jikkostitwix dritt immobbiljari.

Il-Qorti, rat l-att tać-citazzjoni li bih l-attur - wara li jippremetti illi b'sentenza moghtija minn din il-Qorti fil-31 ta' Marzu, 1955, fil-kawża fl-ismijiet "Gio Maria Agius vs. Giuseppe Agius et" il-konvenuti gew misjuba hatja ta' spoll vjolent talli kienu kahhlu bis-siment u bil-gंebel il-kamra tal-ilma
li tinsab fil-ghalqa ta' Gannaru fil-Pwales, u tefgћu, fil-passaǵġ ta' l-istess ghalqa "ta' Gannaru", li minnha hu ghandu jghaddi, skaluni tal-gebel b'mod li dan ma setax jghaddi bilkarettun, u bil-bhima; u illi kif jirriżulta f'dik il-kawża hu ġie wkoll impedit li jghaddi materjalment mill-passag̀g fuq imsemmi, mill-konvenuti li żammewh fil-bieb tal-ghalqa; u illi mhabba dan l-agir illegali tal-konvenuti, hu ma setax jidhol fil-ghalqa in kwistjoni u jaћdimha, u ghalhekk sofra danni li jirriżultaw mill-istima hawn annessa - jitlob illi, wara li jinghataw id-dikjarazzjonijiet u l-provvedimenti kollha meћtieg்a, il-konvenuti (1) ikunu dikjarati responsabbli ghad-danni kollha li hu sofra ghal ragunijiet fuq riferiti; u (2) ikunu kundannati jhallsuh somma ta' flus bhala danni li ghandhom jig்u likwidati minn din il-Qorti permezz ta' perit. Bl-ispejjeż, kompriżi dawk tal-ittra ufficjali tad-9 ta' Diceembru, 1955 kontra 1konvenut.

Rat id-dikjarazzjoni ta' l-attur u d-dokumenti prodotti minnu mać-ċitazzjoni;

Rat in-nota ta ecécezzjonifiet tal-konvenut, li biha jallegaw illi l-kawża msemmija fic citazzjon spicicat bi transazajoni quddiem il-Qotti tal-Appell al-Maesta tar-Regina li biha 1. partijiet ftehmu dwar il-passagggi in kwistjoni; illi ghalhekk ma hemm ebda gudikat dwar l-ispoll pretiz mil-attur; illi filkawża huma ineressati i-athe kollha u mhux biss huma kil jirrizulta mid-depożizzjonifjet mogћtija fil-kawża prećcdenti; illi independentemeni minn dan id-danni li jippretendi l-attur huma dovuti biss ghall-ちtija ticghu. Salvi ećcezzjonijiet ohra;

Rat id-dikjarazzjoni tal-konvenuti;
Rat id-degriet tai-24 ta' Frar, 1960 li bih gew imsejKin fil-kawża Angelo, Giovanna Maria u Rosa xebbiet u Vittoria mart Antonio Camilleri, ahwa Agius, u l-istess Angelo Agius
bhala prokuratur ta' huh imsiefer Carmelo Agius;

## OMISSIS...

## Ikkunsidrat:

Illi fil-21 ta' Marzu, 1950 l-attur kien intenta kawta kontra l-konvenuti (Citaz. 304/50) li biha wara li ppremetta li lkonvenuti minghajr il-kunsens u bil-mohbi tieghu hartu ssieqja li tinsab fil-ghalqa ta' "Nastas" u kaћhlu bis-siment u bil-gebel il-kanna tal-ilma li tinsab fil-ghalqa "ta' Gannaru", fil-Pwales, liema kanna kellha biss tkun imkahnla bit-tafal halli tkun tista' tigi rimossa minghajr diffikultà biex hu jkun jista' jghaddi bil-karettun u bil-bhima min fuq il-passaǵg fejn tinsab l-istess kanna, u illi l-istess konvenuti tefghu fil-passaġǵ ta' l-istess ghalqa "ta' Gannaru" li hu jghaddi minnu. skaluni tal-gebel, b'mod li hu ma jistax jghaddi bil-karettun u bil-bhima; u li dawn l-ostakoli kollha saru bi skop li lilu jimpedixxi l-eżercizzzu tad-drittijiet li ghandu u b'hekk jispossessah vjolentiment minn dawn id-drittijiet; 1-attur talab li lkonvenuti jkunu kundannati fi żmien qasir u perentorju jerg̀ghu jpoğğu s-sieqja, il-kana tal-ilma u l-passaǵg fuq imsemmija fl-istat ta' qabel, u fin-nuqqas, li hu jkun awtorizzat inattesa l-oppozizzjoni tal-konvenuti li jergia' jhaffer is-sieqja kil kienet qabel ma ġiet mahruta u jirrimwovi x-xoghol tal-gebe u siment mill-kannat tal-ilma fuq imsemmija u jnehhi l-iskaluni li qeghdin jimpedixxu l-passaǵg fuq riferit u jergia' jaghmel il-passag̀g kif kien qabel, kollox a spejjeż tal-konvenuti, u okkorrendo taht id-direzzjoni ta' perit li jigi nominat mill-Qorti. B'sentenza tal-31 ta' Marzu, 1955, dina l-Qorti rrespingiet iddomandi ta' l-attur in kwantu jirrigwardaw is-sieqia fil-ghalqa "ta' Nastas", l-ispejjeż ghall-attur; u laqgћet l-istess domandi in kwantu jirrigwardaw il-kanna tal-ilma u l-passaǵg deskritt
fiċ-citazzjoni, u ghal dan il-fini pprefigggiet lil konvenut $\AA$ mis-tax-il ġurnata żmien biex jerġghu jagћmlu kollox kif kien u, jekk jonqsu, awtorizzat lil attur jaghmel ix-xoghlijiet mehtieġa a spejjeż tal-konvenuti, bi spejjeż ta' dan il-kap kontra 1 konvenuti. Il-konvenuti interponew appell minn din is-sentenza. Però bnota preżentata fil-21 ta Ottubru, 1955, il-konvenuti appellanti stante transazzjoni li tirriżulta li saret bi skrittura in data ta!-11 ta' Ottubru, 1955, irrinunzjaw ghal dan :appell minnhom interpost;

Ilii l-attur ġie 'l quddiem bil-kawża odjerna. Il-konvenuti jeċćepixxu l: l-kawża msemmija fice ceitazzjoni spiççat bit-transazzjoni 'l fuq riferita u ghalhekk ma hemm ebda ǵudikat dwar l-ispoll pretiż mill-attur. ll-kjamati in kawża assoċjaw ruћhom ma din l-ećċezzjoni. L-attur jissottometti li a parti li l-meritu ta' dik it-transazzjoni b'ebda mod ma influwixxa fuq l-ispoll kommess mill-konvenuti, kif dikjarat bis-sentenza ta' dina 1 Qorti, l-istess transazzjoni mhix valida ghaliex saret fil-kaẇ̇a ta' spoll relativ ghal immobili b'semplici skrittura u mhux b'all pubbliku Gnalhekk żewg indagini jridu jsiru: jekk ittransazzjoni msenmija kelliex relazzjoni mal-kauża deċiża bis-senteliza tal-31 ta’ Marzu, 1955; u jekk l-stess transazzjoni hiex valida peress it saret merament hi skrittura privata $u$ mhux b'a't pubbliku;

Illi ma jidhirex li jista jkun dubitat li 1 . iskrittura li saret fil11 ia' Ottubru, 1955, kienet tirrigwarda d-domandi ta' l-attur involuti fil-meritu tal-kawża deciza minn dina 1 -Qorti b'sentenza tal-31 ta' Marzu, 1955 minn liema sentenza 1 -konvenut kienu interponew appell; u dan l-appell il-konvenuti trinunzjaw ghalih stante dik it-transazzjoni, u precizament fit-termini tal-patt numru sitta (6) tal-iskrittura tat-tiansazzjoni. Ghalhekk dik il-kawża tlerminal bit-transazzjoni raǵgunta mill-attur a l-konvenuti; cioé l-attur ul konvenuti tlerminawha fermezz tal-ftehim bejniethom inknrporat fistess skrit
tura; $u$ dik it-transazzjoni bejn l-attur u l-konvenuti kellha s-setgha ta' sentenza li ghaddiet f'gudikat;

Illi kontrarjament ghal dak li jissottometti l-attur, ma kienx hemm bżonn ghall-validità ta dik it-transazzjoni li 1istess issir b'att pubbliku. Il-liği tiddisponi li hekk il-kawża li l-partijiet iridu jitterminaw, jew 1 jridu jpprevjenu, ikollha bちala oġgelt immobili, it-transazzjoni hija nulla jekk ma tkunx maghmula batt pubbliku. Il-kawża msemmija, li l-attur u lkonvenuti riedu jitterminaw u li tterminaw b'dik it-transazzjoni, ghall-attur u l-konvenuti, partijiet fiha, ma kelliex bhala oǵgett beni immobili jew drittijiet reali immobiljari, cioè bhalma jissottometti l-attur drittijiet ta’ passaġg. Jirriżulta millatti tal-kawża msemmija li l-kontendenti huma merament kondutturi tal-ghalqa ndikata fici-citazzjoni; u huwa risaput li kwalunkwe dritt li l-konduttur jakkwista bis-sanћa tal-lokazzjoni huwa personali, u mhux reali, b'mod li hu ma jakkwista ebda dritt fuq il-haga lilu mikrija. Ir-raba jinsab bi qibiela ghand il-kontendenti, u l-ftehim li sar bejniethom, bhala li jirrigwarda 1-"jus conductionis", li huwa dritt personali, ma kienx hemm neċessità li jsir b'att pubbliku (argom. Vol. XXXVI, i, 289) ;

Ghal dawn ir-ragunijiet,
Tiddeciedi billi tilqa' l-eċċezzjoni fuq imsemmija sollevata mill-konvenuti, u prevja d-dikjarazzjoni li l-kawża msemmija fič-ċitazzjoni spiċċat bit-transazzjoni raġǵunta bl-iskrittura tal-11 ta’ Ottubru, 1955 tirrespingi d-domandi ta' l-attur, blispejjez.

