## 23 ta" Frar, 1962

Imћallin:-
Is-S.T.O. Prof. Sir Anthony J. Mamo, O.B.E., C.St.J., Q.C., B.A., LL.D., President;

Onor. Dr. A.J. Montanaro Gauci,C.B.E., K.M., LL.D.;
Onor. Dr. W. Harding, C.B.E., K.M., B.Litt., LL.D.
Paolo Galea et.
versus
Giuseppe Agius
Lokazzjoni - Bord tal-Kera - Smiegh mil-cidid - Appell - Kwistjoni ta' Dritt - Art. 34 tal-Kap. 109.

Jckk ir-rikorrent jonqos li jidher ghat-trattazzjoni tar-rikors tiegntu quadiem il-Bord tal-Kerc. il-Bord ghandu jičhad it-talba tieghu bl-ispejjez: salv id-dritt tar-rikorrent it jitlob li r-fikors tieghu ftgi mismugh mill-gdid, kemm ildarba huwa jaghmel it-talba relattiva 1 z zien sitt thiem mis-sentenza litkun cahdet it-talba tieghu. u jaghti rağuni
tajba ghas-sodisfazzjon tal-Bord biex jiggustifika n-nuqqas ta' dehra tieghu.

Din it-talba ghas-smiegh mill-jdid tar-rikors tidaependi milli tinghata lill-Bord raguni tajba ghan-nugqas ta' dehra, u d-deciżjont tal-Burd dwar jekk kienx hemm din il-gustifikazzjoni ma tikkostitzaix ebda determinazzjoni ta' xi punt ta' ligi li jirrendi dik is-sentenza appellabbli; b'mod illi dik is-sentenza tkun appellabbli mhux ghaliex il-Bord talvolta jkun ivvaluta hażin ir-raguni ta' fatt moghtija ghan-nuqqas ta' dehra, jew ghax il-Bord ikun ikkunsidra bhala gंtstifikazzjoni fatt li l-Qorti tal-Appell forsi ma kienetx kieku hekk tikkunsidra, imma jekk ikun jidher illi, meta ghamel dan, il-Bord ivvijola l-Ligi jew ghamel interpretazzjoni zbaljata tal-ligt.

Imma jekk ir-rikors ikun sar minn tnejn minn nies $u$ wiehed minnhom biss ikun iğgustifika n-nuqqas ta' dehra tieghu. u l-Bord ikun iddecieda illi mill-ğustifikazzjoni ta' wiehed jibbenefika anki r-rikorrent l-iehor, b'mod li r-rikors jinstama' mill-gdid anki ghar-rigward tar-rikorrent li ma ggustifikax in-nuqqas ta' dehra tieg反u, din id-dectzjoni hija appellabbli. Deciżjoni simili. peró. hija sewwa.

Il-Qorti:- Rat it-ta'ba tal-imsemmijin ahwa Galea quddiem il-Bord li Jirregola l-Kera, li biha taltu illi jerǵa jinstama r-rikors fi-istess ismijiet deciziz minn dak il-Bord fit-18 ta' April 1961, billi kienet giet michuda t-talba peress illi la kienu dehru r-rikorrenti u lanqas id-difensuri taghhom;

## Omissis;

Rat id-deciziżoni ta' dak il-Bord tat-28 ta' Novembru 1961, li biha ddeciieda billi laqn' t-talba, hassar id-decizizjoni tieghu tat. 18 ta' April 1961, u ordna li r-r kors iigi trattat mill-gdid fis-seduta tal-ewwel ta' Frar 1962. ghal liema gurnata bagghet differita 1 -kawża; spejież riżervati; wara li kkunsidra:

Illi r-rikors originali kie? gie preżentat fil-25 ta' Frar 1961. ul appuntat ghat-28 ta' Mar\%11 1961. F'din id-data.
meta ssejjah ir-rikors, la dehru r-rikorrenti u lanqas iddifensuri taghhom, u l-intimat talab illi t-talba tigi michuda a tenur tal-art. 34 tal-Kap. 109, u 1-kawża giet differita ghas-sente.ıza ghat-18 ta' April 1961; f'liema gurnata giet michuda t-talba fuq il-motiv illi, meta kenet issejhet ilkawta fit-28 ta' Marzu 1961, ma kien deher hadd mir-rikorrenti jew id-difensur taghhom. Fl-24 ta' April 1961, jiğifieri fit-terminu kontemplat fl-art. 34 tal-Kap. 109, gie prezentat mir-rikorrenti r-rikors odjern;

Irriżulta mili-provi illi r-rikorrent Paolo Galea, meta ssejhet il-kawża l-ewwel darba fit-28 ta' Marzu 1961, kian imsiefer, ghaliex kien telaq ghal Tripli lejliet u gie lura fis-16 ta' April 1961 filghaxija, jiğifieri anqas minn jumejn shah qabel ma giet decizza l-kawża. Qabel ma siefer kien jaf ghal liema gurnata kien gie appuntat ir-rikors;

It-tieni paragrafu tal-art. 39 jghid li r-rikorrent jista' jaghmel rikors biex it-talba tieghu tigi mismugha millǵdid, jekk jissoddisfa lill-Bord bir-raġuni talli ma kienx deher. Fil-każ ta' Paolo Galea raġuni kien hemm; ladarba kien imsiefer, ma setghax iidher quddiem il-Bord. Ghal huh Giuseppe ma giet addotta ebda raǵuni: però, la darba t-talba hija wahda. ma tistghax tigi milqueha ghal wiehed u mičhuda ghall-iehor: jekk tigi ammessa ghal Paolo Galea, jibbenefika Giuseppe Galea wkoll;

Li-kwist joni, però, ma tieqafx hawn. It-talba ma gietx michuda seduta stante, imma fis-seduta tat-18 ta April 1961. Ir-rikorrent Paolo Galea sa dan it-tant kien irritorna Malta $u$ la hu u lanqas huh Giuseppe ma talbu ebda sospesisjoni tal-prolazzjoni tas-sentenza;

Norma'ment, decíżjonijiet simili jinghataw seduta stante meta r-rikorrent ma jidherx; iżda l-ligi ma timponix illi t-talba ghardha kilfors tigi michuda dak inhar. Fi kwalunkwe każ, il-Bord ma dahalx fil-meritu tat-talba, u ćahadha fuq il-motiv biss illi r-rikorrenti ma kienux dehicu. Ghalhekk tibaa' ntatta l-fakoltà tar-rikorrent li fitlob ir-ritrattazzjoai jekk jaghmel it-talba fit-terminu u jiğgustifika l-assenza t'echu. F'dan il-każ. it-talba saret fi żmien ta' sitt ifiem kif trid il-ligi, u l-assenza ta* Paolo

Galea giet gustifikata. Ghalhekk, is-sentenza ma ghaddietx in gudikat; ghaliex il-Bord ma kienx dahal fil-meritu; u ćahad it-talba fuq il-motiv biss tan-nuqqas ta' komparizzjoni tar-rikorrenti;

Rat ir-rikors li bih l-imsemmi Giuseppe Agius appella minn dik id-deciżjoni u talab li tigi revokata, billi tigi mićhuda t-talba tal-ahwa Galea ghas-smiegh mill-gdid tarrikors maqtugh mill-Bord fit-18 ta' April 1961; bl-ispejjez̀ taż-żewg istanzi kontra l-appellati;

## Omissis;

## Ikkunsidrat;

Il-fatti huma ġa riportati fid-deceiżjoni appellata, u fuqhom ma hemmx kwistjoni;

Il-kwistjoni f'dan l-appe'l tirrigwarda l-art. 34 talKapitolu 109 tal-Edizzjoni Riveduta, li jiddisponi hekk:"If the applicant fails to appear at the hearing of the ap. plication, the Board shall dismiss the application and order the costs to be borne by the applicant. Provided that the applicant may, within six days of such decision, apply to the Board for a retrial of his application, if he explains his default to the satisfaction of the Board';

Kwantu ghaż-żmien, ma hemmx kwistjoni illi r-rikors tal-appellati fol, 5 ge prezentat fi żmien sitt ijiem millewwel decizizjoni tal-Bord. fol 5 . Dik id-dečiżjoni ma nghatatx fi'gurnata li fiha l-appellati kienu naqsu li jidliru: iżdu kif hemm osservat fid-decizżoni issa appellata, il-liği ma t mponix illi decizizoni bhal dik tinghata fl-istess gurnata; u dwar din il-kwistjoni ma hemm imqanqal ebda punt fl-appell preżenti;

Invece kif fidher mir-fikors ta' dan l-appell, il-gravam tal-appellanti kontra d-decizioni issa appellata huwa essenrialment illi. kuntrarjament ghal dak li rritjena l-Bord $f^{\prime}$ dik id-deć żjoni. l-appellati ma wrew ebda ǵgusta kawża ghan-nuqqas ta' dehra taghhom quddiem il-Bord fis-seduta tat-28 ta' Marfl 1961;

Tant fir-rikors ta' dan 1-appelk, kemm fid-decizizjoni apperlata, jissemma wholl u hu diskuss in-nuqqas ta' denra tal-appellati quddiem il-Bord fis-seduta tat-18 ta' April 1961, meta ngћatat id-dećiżjoni fol. 4. Iżda dan hu rrilevanti, ghaliex dik id deciiżjoni ma hi bleebda mod bażata fuq "dan'" in-nuqqas, iżda hi espressament bażata biss fuq in-nuqqas ta' dehra fis-seduta tat-28 ta' Marzu 1961, u kwindi hu relattivament ghal din l-ahhar data biss li tista' tkun rilevanti d-diskussjoni tal-ezzistenza jew le ta' kawża gusta ghan-nuqqas ta' dehra;

Issa, fid-deciiżjoni appellata l-Bord irritjena illi ghallappeilat Paolo Galea raguni kien hemm, peress li dak inhar hu kien imsiefer, $u$ la kien hekk hu ma setghax jidher quddiem il-Bord; ghalhekk l-assenza ta' Paolo Galea giet gustifikata;

Ga ntqal aktar il-fuq illi, biex talba quddiem il-Bord li tkun giet mićhuda minhabba li r-rikorrent ma jkunx deher ghas-smiegh terga tiggi mismugha mill-gdid, jehtieg Ji r-rikorrent jispjega n-nuqqas tieghu "to the satisfaction of the Board'. Dan hu kliem li juri illi l-ligi qegheda taghti diskrezzjoni lill-Bord li japprezza r-ragunijiet li jingiebu biex jigǵustifikaw l-assenza, u li jilqa' jew jičhad it-talba ghas-smiegh mill-ġdid skond jekk dawk ir-raǵunijiet ikunux. fil-fehma tieghu, gustifikazzjoni jew le ta' dik l-assenza;

Hi haga evidenti illi per sè, l-eżerčizzju ta' dik id-diskrezzjoni f'sens jew f'iehor ma hux dećizjjoni fuq punt ta' ligi; appuntu ghaliex normalment dak l-eżerċizzju jiddependi minn valutazzjoni tać-cirkustanzi partikulari ta' kull każ individwali;

Anki stess fil-kaziiiet meta d-decizionitiet ta' Qorti Inferjuri huma appellabbli b'mod generali lill-Qorti Superiuri. din użwalment ma tiddisturbax l-eżerčizzju tad-diskrezzjoni maghmul mill-Qorti Inferiuri, hlief f'każijiet ećcezzjonali meta dak l-eżerčizzju jidher inġust jew illegali;

Fil-każ ta' deciiżjonijiet tal-Bord, il-limitazzjoni mpos-
ta lil din il-Qorti hi specifikata u maghmula bil-ligi stess, in kwantu li l-appe'l m.d-deċiżjonijiet tal-Bord ma jinghatax lilha hl'ef fuq punt ta' liǵi decis fid-decizijoni tal-Bord;

In kwantu t-talba ghas-smiegh mill-gdid tiddependi milli tinghata lill-Bord raguni tajba ghas-sodisfazzjon tieghu ghan-nuqqas ta' dehra, il-kaz mhux dissimili minn dak, per eżempju, kontemplat fi-art. 204 tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili, li ma jippermettix is-smiegh ta' provi godda wara l-gheluq tas-smiegh ta' kawza hlief ghal lagunı tajba, naturalment ghas-sodisfazzjon tat-tribunal. Issa, b'riferenza ghal dan l-artikolu, din il-Qorti f'żewǵ sentenzi recenti rriteniet ill' $\dot{c}$-ciahda tal-Bord li jaghti dak il-permess ghall-provi godda, anki jekk, ghall-grazzja talargumeat, hu jkun uża d-diskrezzjoni tieghu zbaljatament, ma tikkostitwix determinazzjoni fuq punt ta' ligi li jirrendi d-dećiżjoni tal-Bord appellabbli ("Zammit vs. Cremona", 10.11.1961; "Farrugia vs. Giordimaina", 20.11. 1961);

Ghalhekk biex id-decizizioni appellata tkun appellabbli iil din il-Qorti. jeћtieg li jidher mhux illi l-Bord talvolta vvaluta hażin ir-raǵuni ta' fatt moghtija mill-appellat Paolo Galea ghan-nuqqas ta' dehra tieghu, jew ikkunsidra bhala gustifikazzjoni fatt li din il-Qorti forsi ma kienetx kieku hekk tikkunsidra; dwar dan il-Qorti mhix qeghda tesprimi ruћha: iżda jehtieg illi jidher illi, meta ghamel dan, ilBord ivvijo'a l-liġi jew ghamel interpretazajoni żbaljata tal-ligi;

L-appellant ghamel riferenza, fil-paragrafu 3 tannota tieghu fol. 22, ghal diversi sentenzi ta' din il-Qorti, u dan biex jghid illi, meta hemm interpretazzjoni tal-ligi, hemm dejjem kwistioni legali li tirrendi d-decizijoni talBord appellabbli; iżda ebda wahda minn dawk is-sentenzi ma ghandha analogija mal-każ preżenti;

Hawnhekk il-Bord ma ta' ebda nterpretazzioni tallig̀i, iżda ghamel semplici $\mathrm{c}_{\mathrm{z}}$ valutazzioni ta' fatt imholliia fid-dikrezzioni tieghu. Verament. ghar-rigward tad-dispożizzjoni talligi in eżaml. difficli li jkun hemm lok ta' nterpretazajoni legali. Il-kliem hu car, u jfisser dak li jghid.

Tista' tkun żbaljata l-applikazzjoni taghha ghaċ-ċirkustanzi tal-każ partikulari is-sens li ga ntqal, jıgifieri illi lBord jqis bhala gustifikazzjoni ghall-assenza fatt li seta' ma j g.x hekk ikkunsidrat; imma dan, minnu nnifsu, ma j kkostitwix kwistjoni ta' punt ta' ligí;

Però 1-appellant imur oltre. Hu jissottometti illi filkaż preżenti l-Bord mhux biss apprezza (kif jghid hu, ha(ii) ir-raguni tal-assenza moghtija mill-appellant Paolo Galea, izda, apparti minn dan, mexa fuq presuppost legali żbaljat u enunçja 1 -liǵi ti kriterju skorrett, meta estenda dik il-gustifikazzjoni ghall-appel'at l-iehor Giuseppe Galea;

Kif ga ntqal, il-Bord sab illi 1-appellat Paolo Galea kien iǵgustifika n-nuqqas ta' komparizzjoni tieghu; mbaghad kompla jghid hekk:- "Ghal huh Giuseppe ma giet addotta ebda ragiuni; però, ladarba t-talba hija wahda, ma tistghax tigi milqugha ghai wiehed u michuda ghalljehor; jeks tigi ammessa ghal Paolo Galea, jibbenefika Giuseppe Galea wkoll";

Fil-fehma tal-Qorti, din hi kwistjoni legali. Hawn mbix iżjed kwistjoni ta' eżerçizżju ta' diskrezzjoni jew va'utazzjoni ta' fatt, imma decizjjoni ta' punt legali;

Iżda l-Qorti iidhilha illi r-ragunament tal-Bord hu sewwa. It-talba originali, li saret miż-żewg appellati flimKien, hi wahda. Id-dispożzzzoni tal-art. 34 fuq citat, li jgieghel lll-Bord jichad it-talba meta r-rikorrent ma jidherx ghas-smiegh, hi ev:dentement bażata fuq il-preżunzjoni illi n-nuqqas ta' dehra jfisser abbandun tad-domanda. Meta r-rikorienti jkunu tinejn jew iżjed flimkien, u hadd minnhom ma jidher. id domanda tiği michuda ghalihom il-koll; iz̀da jekk anki wiehed biss minnhom jiggustifika f'ghaineju il-Bord in-nuqqas tieghu, u b'hekk iwaqqa' dik it-prezunzioni. id-dritt tieghu li l-kawża terga tinstama ma iistg fax jigi negat. Jekk k'dan jibbenefikaw anki l-ohrajn li ma gegustifikawx uko'l in-nuqqas ta' dehra taghhom, dan ma iiǵrix minhabba xi indulgenza lejhom, iżda semplicement ghaliex hu inevitatbli galadarba d-domanda tkun wahda u ndivizibbli;

Mill-bqija, ma jidherx li hemm kwistjonijiet legali ohra fid-dećizjoni appellata. L-appellanti ghamel riferenza ghal diversi sentenzi tal-Qrati Taghha li stabbilew il-prinćipju iili l-kontumačja kolpuża mhix skużabbli; iżda anki jekk wiehed jirritjeni illi n-nuqqas ta' komparizzjoni tarrikorrenti, kontemplat flimsemmi art. 34 ta' din il-ligi, ghandu jkun dixxiplinat bl-istess principju tal-kontumacja tal-konvenut kontemplata mill-Kodići tal-Procedura Civili, jıbqa' dejjem illi ghall-applikazzjoni ta' dak il-principju f'ku'l każ partikulari jehtieg l-ewwelnett li jiggi stabbilit illi n-nuqqas ta' dehra kien tassew kolpus, cjoè dovut ghal negliǵenza, u mhux skużabbli jew ǵustifikat; u din l-ewwel indagini, normalment, hija ndagini ta' fatt, sakemm ma jkunx hemm involuta fiha f'xi każ specjali kwistjoni ta' lig̀i. F'dan il-każ preżenti, din il-Qorti ma jidhrilhiex illi lBord, meta aćcetta bhala gustifikazzjoni ghan-nuqqas ta' dehra ta' Paolo Galea r-ragiuni moghtija minnu, ma ghamelx flief applikazzjoni ta' fatt;

Ghal dawn il-motivi l-appell ma jistghax jig̀i milqugh, u l-Qorti tiddecidi billi tichad l-appell, u fis-sens talkonsiderazzjonijiet premessi tikkonferma d-deçiżjoni appellata. Bl-ispejjez kontra l-appellant.

