## 23 th' Frar, 1983 <br> Imhallan:-

# In-S.T.0. Prof. Sir Antheay J. Mamo, O.B.E., C.St.d., q.C., 

 B.A., LL.D., Presideat;Omor. Dr. A.S. Montanast Gauct,C.Bren, K.M., LIND.; Omor, Dr. W. Harting, C.Bren, E.M., B.Lith, LLD. R:verendu Padre Pic Compagno, O.C. ne.
varsum
Eaverio Bajuda el.
Appoll - Gorti ta chamiox - Kompeteana - Valur Bigetict Iateriokutorifu - Art. 748(2), 51 (1), 762 u 764 tal-Prodedure Civili.

Mid-dectijonifiet tal-Qorti ta' Ghatodex finghata appell lulQorti tal-Appell tal-Maestd Taghia r-Regina meta l-odpett tal-pretensjoni, bla ma fitqiesu l-ispeffeé, jaqbet $\boldsymbol{u}$-patur fext is-somite ta' $\& 100$, few ikwn talt li ma jistghar fibi stabbilit il-valur teghu.

F"kawa fein tintalab il-kundanna lal-konvenut bicx fetegupixi certu xojhol, il-valur, ghalkemm incert. hu determinabilt: u ma jidnolx fii-kaztjiet li fihom il-liji tassattivament issemmi liema huma l-kaki ta' valur indeterminabbli; $\boldsymbol{u}$ huwa determinabbli bil-mezz ta' stima ta' perit fuq ordni talEvowei Qorti kif mahsub fll-lig̀i. Sakemm ma tkunt saret dik l-istima ma tigir radikata l-kompetenza tal-Qortt talAppell bier tiehu konjizzjont tal-kawka dectika milli-Qorti ta' Ghawdex.

U dan jonodd ukoll meta l-appell lill-Qorti tal-Maesta Tajhha r-Regina jstr minn digrict interiokutorju mopntt mill-Qorll ta' Ghawdex. t mhux minn sentcuza fuq il-meritu; ghaliex l-appell minn digrie! interlokutorfu huwa ta' kompetenza tal-istess Qorti 4 lilhz fmiss l-appell kteku l-kavoza kienet gitet deciza b'sentenza fll-mertiu.
fl-Qorti:- Rat ir-rikors tal-konvenuti quddiem ilOorti tal-Maśistrati tal-Puliziia Gudizziaria ghal Ghawdex " Kemmuna fil-Kompetenza Suderiuri Civili, li tih talbu li fígu ammessi jipprezévtaw in-nota tal-ećcerrioni unita
mal-istess rikors u markata dokument " $A$ ", u dan peress illi fl-24 ta" Ottubru 1961 huma gew notifikati bić-ċitazzjoni ff-ismijiet fuq imsemmija u ma kienux ikkonformaw ruhhom mad-dispost tal-art. 158 tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Proćedura Civili, Kap. 15 :

Rat id-digriet ta' dik il-Qorti tas-7 ta' Diciembru 1961, li bih iddecidiet billi laqghet it-talba tar-rikorrenti, u rrižervat li tipprovdi fuq l-ispejjeż ta' dik il-procedura fis-sentenza finali; wara li kkunsidrat;

Difett simili ghandu jg̈̀b il-konsegwenza illi d-deciżjoni tal-kawża ssir imperattiva bhalli kieku ćcecitati bagghu kontumaci iżda hija dejjem salva ghall-istess konvenuti 1 fakoltà li jiddimostraw kawża gusta ghas-sodisfazzjon tal-Qorti, ghad-difett tal-preżentazzjoni tan-nota talecicezzjonijiet fit-terminu xieraq;

Fil-każ preżenti, il-konvenuti ddimostraw per mezz tax-xhieda tal-konvenut Saverio Bajada, tal-Avukat Dr. Francesco Masini, u tal-Prokuratur Legali Marcel Mizzi, li mhux biss huma (il-konvenuti) ikkonsultaw ruhhom mal-avukat taghhom meta, żmien ilu, ircievew ittra uffićjali fuq il-meritu tal-kawża tal-lum, iżda huma marru jfittxu l-istess avukat fi żmien utili meta rćevew il-preżenti citazzjoni. Gara illi l-avukat taghhom

Rat ir rikors li bih l-attur appella lil din il-Qorti minn dak id-digriet, u talab li jigi revokat. u konsegwentement jig̀i ordnat li l-kawża tinbghat lura lill-Ewwel Qorti biex tig̀i trattata u deceiza fil-kontumaçja tal-konvenuti;

## Omissis;

Ikkunsidrat;
Fuq l-eċcezzjoni tal-inkompetenza ta' din il-Qorti;
Bić-ceitazzioni tieghu, l-attur, wara li ppremetta illi lkonvenuti abużivament ghamlı xi xogholijiet fuq artijiet $\mathrm{f}^{\prime}$-puesess taghhom k'mod li jimpedixxu illi l-ilma li ighidulu "tas Saqqaja" jmur fuq artijiet tal-attur li ghandhom
id-dritt ghal dak l-ilma, talab li l-konvenuti jkunu kundannati jnefћhu dawk ix-xogholijiet fi żmien qasir li jigi fissat mil-qorti, u, fin-nuqqas, li hu (ćjoè l-attur) stess ikun awtorizzat inehちi dawk ix-xogholijiet bi spejjez̀ tal-konvenuti;

Ghall-finijiet tal-kompetenza fl-appell, il-valur tat-talbiet tal-attur, ghad illi incert, ghandu jitqies "determinabbli". Kif ġie ritenut minn din il-Qorti fil-kawża "Padre Zammit vs. Galea'. 26.10.1905 (Kollez. Vol. XIX, p. 165), u fil-kawża "Leonardini vs. Xuereb", 6.2.1950 (Kollez. XXIV-I-21), il-kawżi li ghandhom jitqiesu ta' valur indeterminabbli huma enumerati fl-art. 748(2) tal-Kodići ta ${ }^{\prime}$ Organizzazzjoni u Proċedura Ćivili, u dik l-enumerazzjoni hi tassattiva. Il-każ prezenti ma jidholx fost dawk ilkawż;

Fil-kawża "Padre Zammit vs. Galea" fuq imsemmija l-meritu kien analogu ghal dak tal-kawzia preżenti. Fiha, infatti, kien intalab illi l-konvenut jiği kundannat ineћたi tieqa u bokkaport li l-attur ippretenda li kienu saru kontra l-ftehim. u. jekk jonqos li jagtmel dan fiz-żmien moghti mill-Qorti. 1-attur stess ikun awtorizzat jaghmel ix-xogholifiet mehtieğa bi spejjeż tal-konvenut. Din il-Qorti rriteniet illi l-valur kien determinabbli; infatti huwa car illi f'każiiiet bhal dawn il-valur tad-domanda hu l-ispizia necessarja biex ix-xogholijiet jitnenhew;

Issa, skond 1 -art. 51 (1) tal-Kod ci fuq imsemmi, middećiżjonijiet tal-Qorti ta' Ghawdex jinghata appell lil din il-Qorti meta l-oǵgett tal-pretensjoni, bla ma jitqiesu 1 -ispejjez. jaqżeb il-valur jew is-somma ta’ 1100 , jew ikun tali li ma jistghax jigi stabbilit il-valur tieghu;

Fil-każ preżenti. ga ntqal illi l-valur inčert seta jiǵi stabbilit. u dan bil-mod imsemmi fl-art. 762 tal-imsemmi Kodicii. ćloè permezz ta' stima ta' periti fuq ordni tal-Ewwel Qorti. kif mahsub fl-art. 764. Iżda din 1 -istima ma saretx, $\mathbf{u}$ ghalhekk il-kompetenza ta' din il-Qorti ma tirriżultax radikata biex tiehu konjizzjoni tal${ }^{1}$-appell (ara $\dot{z}$-żewg sentenzi citati);

Huwa veru illi fil-każ preżentí l-appell hu maghimul
minn digriet interlokutorju, u mhux minn sentenza filmeritu; b'dan kollu, dak li fuq intqal jghodd l-istess. In1atti, kif gie ritenut minn din il-Qorti jil-kawża "Farrugia vs. Farrugıa" 5.2.1936 (Kollez. Vol. XXIX-I-466), fejn 1appell ukoll kien jirrigwarda digriet interlokutorju, u filkawza "Portelli vs. Sultana" 15.12.1947 (Kollez. XXXIII-I212), l-appeli mid-digriet interlokutorju huwa ta' kompetenza tal-1stess Qorti li lilha jmiss l-appell kieku l-kawza kienet giet deciziz fil-meritu. Ghalhekk, anki ghar-rigward tad-digriet appellat fll-każ preżenti, kien jehtieǵ li jirriżulta bil-mod rikjest mill-lig̀i, kif intqal fuq, illi s-sentenza filmeritu kienet tkun appellabbli lil din il-Qorti;

Ghal dawn il-motivi, din il-Qorti tiddecidi bilhi, "rebus s'c stantibus", tilqa' l-ećcezzjoni tal-inkompetenza opposta mill-konvenuti u tiddikjara ruhha nkompetenti li tiehu konjizzjoni tal-appell interpost mill-attur; bl-ispejjez kontra l-appellant.

