## 11 ta' Novembru, 1997

## Imhallfin:-

Onor. Carmel A. Agius B.A., LL.D. - Agent President Onor. Noel V. Arrigo LL.D.<br>Onor. Giannino Caruana Demajo LL.D.

## Spiridione sive Spiro Muscat

## rershs

## George Falzon

## Ećcezzjoni - Ećciezzjoni Ulterjuri - Nota' ta' - Karozza talLinja - Numru ta' Reg̀istrazzjoni Żbaljat

Appell dwar digriet ta' 1 -Enwel Qorti li catdet talba ghall-eccezzjoni ulterjuri fis-sens illi n-numru at-karozza tal-linja indikar u meritu tać-citazzjoni kien zhaljat.

Il-Qorti ta' -Appell akholjiet l-appell " ghalhekk anmullat id-digriet

## II-Qorti:-

Dan huwa appell minn sentenza ta’ I-Onorabbli Prim’Awla tal-Qorti Civili moghtija fit-30 ta` Marzu, 1995 li taqra hekk:

## "Il-Qorti:-

Rat 1-att tać-citazzjoni li bihl-attur ippremetta:
"Illi bi skrittura privata ta` 1-20 ta’ Mejju, 1986 (Dok. A) il-konvenut intrabat li jbigh lill-attur, li ntrabat li jixtri l-bus numru Y-0061 (M) bil-prezz u l-pattijiet indikati fl-istess skrittura privata, fosthom li l-konvenut jaghti \(x\)-xogћol lill-attur, ta` bus sakemm tithallas is-somma ul-imghaxijiet, u l-prezz kellu jithallas bil-Lmloo kull hmistax-il gurnata. liema prezz kien jithallas billi l-konvenut jithallas direttament mill-Public Tronsport Association ghal soghol li l-attur kien jaghmel lillistess assoçjazzjoni bl-imsemmija bus;

Illi l-imsemmija hus li kienet fil-pussess ta` l-attur u jahdem biha, gralha l-hsara u l-konvenut ikkonsenja certi pagamenti li hu reieva mill-imsemmija assoċjazzjoni lill-attur biex dan ikun jista` jirranga l-hsara fl-imsemmia bus u jkompli jahdem biha:

Illi 1 -(konvenut) attur arbitrarjament, abuzivament u Hegalment iddecida li l-attur huwa moruż fil-pagamenti akkonti ughalhekk ha l-hus mill-pussess mill-attur:

Illi hdan I-agir il-konvenut ikkaguna danni lill-attur kif iigi prowat waqt it-tratatagoni tal-kawza:

Talab li ghar-raġunijiet premessi, din il-Qorti:

Tikkundanna 1 -konvenut li jirrimetti fil-pussess lill-attur ta' l-imsemmija bus numru Y-0061 (M) u ghal dan l-ghan jigi kkundannat biex fi żmien qasir u perentorju jikkonsenja limsemmija bus lill-attur;

Tiddikjara l-konvenut responsabbli gћad-danni kollha gà sofferti u li ghad jigu sofferti mill-attur minhabba l-agir arbitrarju, illegali u abużiv tal-konvenut kif qabel spjegat meta ha l-bus mill-pussess ta' 1-attur;

Tillikwida dawn id-danni sofferti mill-attur jekk hemm bżonn permezz ta' periti nominandi;

Tikkundanna lill-konvenut ihallas lill-attur id-danni hekk likwidati;

Bl-ispejjeż inklużi dawk ta I-ittra tal-15 ta Dicembru, 1987, dawk ta` I-ittra uffiçjali ta` Jamar, 1988 utal-mandat ta’ sekwestru tas-27 ta’ Jannar, 1988 kontra l-konvenut";

Rat id-dikjarazzjoni guramentata u l-lista tax-xhieda ta` 1attur;

Rat is-sentenza taghha tal-5 ta' Ottubru, 1992, li biha ddeciidiet il-kawża in parte billi ċahdet l-eċcezzjonijiet talkonvenut u laqghet l-ewwel u t-tieni talba ta' l-attur u konsegwentement:
"Ikkundannat lill-konvenut biex fi żmien 48 siegha jimmetti lill-attur fil-pussess tal-bus numru Y-0061 (M) u dana fin-nuqqas taht il-komminazzjonijiet applikabbli f"każ ta’
disprezz lejn l-awtorità ta’ din il-Qorti kkontemplati fil-Kodici ta` Organizzazzjoni u Proćedura Civili (Kap. 12); u

Iddikjarat lill-konvenut responsabbli ghad-danni sofferti mill-attur - danni konsegwenzjali gћall-aġir abbużiv u llegali tieghu. L-ispejjeż jithallsu mill-konvenut u l-Qorti ddifferiet ilkawża ghall-kontinwazzjoni fuq it-tielet u r-raba’ talba ta’ 1 attur";

Rat is-sentenza ta' I-Onorabbli Qorti ta' I-Appell tat-28 ta' Novembru, 1994 li biha giet annullata dik is-sentenza ta` din ilQorti billi "inavvertitament" naqset li tiddecidi I-ećcezzjoni ta" I-inkompetenza ubaghtet lura 1-atti quddiemha "biex il-kawża titkompla skond il-ligi";

Rat il-verbal tat-23 ta`Frar, 1995, li jghid hekk:
"Meta ssejhet il-kawża deher l-attur u l-avukati talpartijiet:

Il-Qorti nnutat ir-rinviju ta` I-atti lilha mill-Qorti ta’ IAppell mis-sentenza tat-28 ta` Novembru, 1994;

Billi f'din il-kawża l-kontendenti kienu ddikjaraw li ma kellhomx provi aktar qabel inghatat is-sentenza minn din ilQorti fil-5 ta` Ottubru, 1992, u l-istadju tal-provi kien hemm maghluq, il-kawża differita ghas-sentenza fuq l-eċċezzjoni ta' 1 inkompetenza u jekk ikun il-każ, fuq il-meritu;

H-kawża giet differita ghat-30 ta` Marzu, 1995 ghassentenza":

Rat li l-ghada l-konvenut ghamel rikors fejn informa lill-

Qorti illi hu ried jippreżenta nota ta' ećceezzjonijiet ulterjuri u dana fis-sens illi hu qatt ma kien pussessur jew proprjetarju talvettura u li anqas ma jeżisti dak in-numru;

Rat id-digriet taghha tas-7 ta’ Marzu, 1995 li bih il-Qorti ċahdet din it-talba billi kien proceduralment skorrett u ghal kollox inammissibbli li tig̀i ppreżentata nota ta' ećcéezjonijiet ulterjuri f'dan l-istadju inoltrat tal-kawża meta kienet digà g̀iet -ghat-tieni darba - differita ghas-sentenza;

Rat l-atti kollha tal-kawża ud-dokumenti esebiti;

Ikkunsidrat:

Kif gustament irrilevat fis-sentenza ta' 1 -Onorabbli Qorti ta` I-Appell fuq citata, I-ećċezzjoni ta' inkompetenza "ghandha tigi deċiża f’kap ghaliha qabel jew flimkien mas-sentenza fuq ilmeritu" (artikolu 730 tal-Kapitolu 12). Haga li fis-sentenza taghha tal-5 ta’ Ottubru, 1992 din il-Qorti ma ghamlitx. Filverità din il-Qorti kif presjeduta giet żvijata mill-fatı illi meta hadet konjizzjoni tagћha 1 -kawża kienet ilha ghal snin shah tigi trattata fil-meritu minghajr l-ićken aććenn ghall-ećcezzjoni ta` l-inkompetenza li wiehed kien jifhem li, fić-ċirkostanzi, tigi deciiża preliminarjament. Mill-atti jidher ukoll illi l-konvenut, wara li ta l-ećċezzjoni, finalment injoraha u ma ghamel l-ebda tentattiv biex isostniha. Jista’ jkun ukoll ghaliex kienet ovvjament moghtija barra minn lokha u kienet manifestament insostenibbli;

L-ećċezzjoni hi moghtija f'dawn it-termini:
"Preliminarjament din il-Qorti hija inkompetenti ratione materiae peress illi l-att huwa wiehed tal-kummerċ u inoltre lkonvenut huwa negozjant";

Issa t-talba hija ppernjata fuq premessi ta' "ag̀ir arbitrarju, abbużiv u llegali" da parte tal-konvenut li spussessa lill-attur mill-proprjetà tieghu. Aġir doluż li allegatament ikkaġuna danni lill-attur li qed jitlob il-likwidazzjoni u kundanna ghall-ћlas taghhom. Kif il-konvenut jippretendi li dan I-att doluż jista' jigi kkwalifikat bhala "att tal-kummerc" jeludi ghal kollox ilkomprensjoni ta' din il-Qorti. Mill-banda l-ohra jekk ilkonvenut jippretendi li hu kummerćjant - u kieku dan il-fatt seta` jig̀gjova l-eċċezzjoni ta` I-inkompetenza ratione materiae fodawn ić-cirkostanzi li fihom avvanzat - hu certament ma gieb l-ebda prova f'dan ir-rigward. M'hemmx ghalfejn jinghad li mhux kull min ibigh charabanc - li hu fin innifsu bis mezz ta' ghixien - jikkwalifika awtomatikament ghall-appellattiv ta* kummerçjant. Altru;

Il-Qorti qieghda ghal din ir-raguni tichad I-eċcezzjoni ta` I-inkompetenza ratione materice:

Fir-rigward tal-meritu. il-Qorti ma ghandha xejn x`iżżid mas-sentenza taghina tal-5 ta` Ottubru, 1992. Hi tirriafferma lkunsiderazzjonijiet taghha fodik is-sentenza $u$ a skans ta’ kull ekwivoku qed tirriproduciihom hawn taht:

## "Ikkunsidrat:

Il-konvenut hu proprjetarju tal-hus Y-0061. Bi skrittura tat-2 ta Mejiu, 1986 hu ntrabat li jbigh dan it-hus lill-attur ii ntrabat li jixtriha. II-prezz konvenut kien ta` Lm9.000 li minnu l-attur hallas Lm500 fuq il-ftehim u l-bilanc kellu jithallas b"pagament ta* Lml00 kull hmistax, b’imghax tat-8\%. Biex jiffaćilitaw il-pagament tal-prezz, u anke, f'certu sens, bhala garanzija ta` l-istess, il-konvenut kreditur intrabat li jaghti xxoghol "ta" hus" - mhux allura necessarjament l-istess hus, oggett tal-promessa tal-vendità - sakemm tithallas is-somma u l-
imghaxijiet. Il-ftehim kien jintemm bil-klawsola 8, li effettivament ipprovokat din l-azzjoni. Din kienet tghid testwalment - "Jekk kemm-il darba Spiro Muscat jonqos milli jhallas ghal erba' darbiet, George Falzon ikollu d-dritt jirriprendi l-pussess ta' 1 -istess bus";

Jirriżulta li dan il-ftehim beda jigi attwat u baqa' jigi attwat ghal diversi xhur. Il-bus giet konsenjata lill-attur u dana beda jahdem bih. Dana kjarament kien il-ftehim bejn ilkontendenti, taċitu anke jekk mhux espress fl-iskrittura. IIkonvenut ta ukoll ix-xoghol ta’ bus iehor lill-attur li beda jahdem bih ukoll. Il-konvenut beda jircievi l-pagamenti lilu dovuti mill-attur, direttament mill-Awtorità tat-Trasport. Hu kien infatti jirċievi żewg cheques, wiehed ghax-xoghol ta' kull bus li kien jahdem bih l-attur. Cheque minnhom. li generalment kien ikun ta’ LmI33, kien iżommu l-konvenut biex ihallas ilpagament tax-xahar. lé-cheque l-iehor kien jikkonsenjah lillattur. Gara kif soltu jigri, li kien hemm xi harat pjuttost rilevanti fil-bus u billi l-attur ma kienx fposizzjoni li jaghmel tajjeb ghalihom wahdu, talab l-ghajnuna tal-konvenut. Dana ghinu billi avvanzalu s-somma ta` Lm700, però, l-attur beda jibqa’ lura fil-hlas, anke jekk ma hemm l-ebda indikazzjoni illi l-konvenut ma baqax jiehu regolarment il-pagament ta' Lm 133 mill-Awtorità tat-Trasport. Seta’ allura gara - imma dan mhux ċar - illi l-konvenut beda jaddebita l-hlasijiet biex jaqta` 1 -flus avvanzati minnu ghall-hsarat u b`hekk illum qed isostni lil-attur baqa` Iura fil-hlas ta' pagamenti ta' rati mensili mill-kapital;

Il-konvenut beda jinsisti fuq il-pagament. L-attur intant sab ghajnuna minghand certu Meli li dahal fonegozjati mieghu u mal-konvenut biex ithallas il-bilanć lilu dovut fuq il-hus u dan b'mod li allura l-attur jibda jkun jaf lilu biss. Appena l-konvenut irrejalizza li dana kien ser jig̀ri, hu nsista ma` l-attur ghallpagament shih u mar flimkien ma` żewg̀t irg̀iel ohra u fiziikament hadu pussess tal-hus. Il-konvenut isostni li ghamel
dan in forza ta` 1 -artikolu 8 ta` 1 -iskritura fuq citata;

Il-konvenut infatti jeċċepixxi: "L-attur iffirma fl-iskrittura fejn kien intrabat li jekk ma jhallasx certi pagamenti, kellu jirritorna l-vettura msemmija". Verament ghall-preċiżjoni ghandu jingћad li l-iskrittura tghid diversament. Ma timponi lebda obbligu fuq il-kompratur, attur f'din il-kawża. Tghid biss li l-venditur: "ikollu d-dritt jirriprendi l-pussess ta' l-istess bus". Il-kompratur ghandu l-obbligu li jhallas uta’ dan jinstab li kien inadempjenti, imma ma jistax jigi ritenut responsabbli ta’ inadempjenza kuntrattwali ghax ma kkonsenjax il-bus lillkonvenut volontarjament meta kien moruż. L-iskrittura taghti lill-venditur id-dritt tar-ripreża kemm-il darba tavvera ruhha 1 morożità pattwita u hu l-eżerċizzju ta' dan id-dritt li l-attur qed jikkontesta:

L-attur qed jikkontendi li 1-konvenut arbitrarjament. abbużivament u Hegalment iddeċida li hu kien moruż filpagamenti akkont u ghalhekk ha l-bus mill-poter ta' l-attur u dan mingћajr ebda dritt validu fil-ligii. Il-konvenut, fiddikjarazzjoni tieghu guramentata jsostni li l-attur ikkonsenjalu dan it-truck volontarjament minghajr ebda forma ta' vjolenza u wara li l-partijiet waslu ghall-ftehim bonarju. L-istat tal-provi quddiem il-Qorti juru xort'ohra. Certament ma kien hemm lebda thjiel ta` xi ftehim bonarju bejn il-konvenut ul-attur biex ta` 1-ewwel jiehu t-truck. Jekk xejn hemm elementi ta` ftehim biex il-konvenut jirċievi l-bilanc kollu dovut lilu mingtand terz ub bekk il-proprjetà tal-bus tghaddi minn idejh ghal ghand lattur. Jigi innotat li l-konvenut ma kellu ebda dritt jirrifjuta pagament intier minn terza persuna fl-interess tad-debitur; "ilkreditur ma jistax jirrifjuta hlas li tofri lilu terza persuna jekk ilhlas ikun ta` vantag̀ ghad-debitur" (artikolu 1149 tal-Kodici Civili). Il-qorti mhix konvinta li din ma kinitx proprju ćċirkostanza li setghet ittellef il-proprjetà tat-truck lill-konvenut u li kienet din li pprovokat l-azzjoni unilaterali tieghu li jiehu

## pussess furzat tal-bus;

Il-konvenut donnu jrid jiddedući l-volontarjetà ta' l-attur li jikkonsenjalu t-truck mill-mod apparentement passiv kif ippermetta lilu u liż-żewğt irġiel ohra jiehdu l-pussess furzat talbus. L-attur jiddikjara li ma rreagixxix ghax beża’ minnhom, ghax telghu fil-bus bhal "klieb tal-pulizija". Il-Qorti temmen u tifhem li r-reazzjoni ta' l-attur kienet wahda simili ghal dak li jsib ruhu vittma ta' hijack. Jibqa' I-fatt li fi ftit sieghat wara 1inčident l-attur mar jirrapporta dak li gara lill-pulizija ċirkostanzi li kriminalment jistghu jigu definiti bhala r-reat ta’ ragionfattasi. Ghall-Qorti - li l-funzjoni taghha hu li tittutela listat ta' dritt kontra l-ligi tal-gungla - agir simili hu ghal kollox ripunjanti u inaćčettabbli anke f'ćirkostanzi fejn jiriżulta b'certezza li min jikkommetti l-azzjoni unilaterali forzata spoljattiva tal-pussess seta’ jkollu rag̀un fil-meritu. Multo magis dan hu l-każ fejn id-dekadenza tad-debitur minnu kontestata fuq diversi kapi flimkien mać-ċirkostanza li terz kien intitolat li jhallas id-dejn kollu dovut, kien jehtieg li jigi determinat gudizzjarjament biex jigi stabbilit jekk il-venditur verament kellux id-dritt li jirriprendil-pussess tal-bus. Kien il-każ ukoll li jigu eżaminati l-effetti ta' tali dekadenza jekk tirriżulta, u ukoll li jigu eżaminati dawn l-effetti fid-dawl tal-ftehim kollu bejn ilkontendenti. Kien irid ukoll jigi deċiż, f'każ li tali dekadenza tirriżulta ppruvata, xi drittijiet seta’ jibqaghlu d-debitur fuq 1ammont rilevanti li kien gà hallas u jekk id-dekadenza kinitx twassal ghar-riżoluzzjoni shitha tal-ftehim b'dak kollu li dan ikun jimporta fir-relazzjonijiet bejn il-kontraenti. Sitwazzjonijiet dawn li uhud minnhom ma jidhrux li huma kontemplati fl-istess skrittura u kien ikun mehtieg li jigu epurati fi proċeduri appożiti;

Dan kollu qed jinghad mhux biss biex ligi sottolineata $n-$ neċessità tal-konvenut li jirrikorri ghall-Qorti biex jirrivendika d-drittijiet pretizi tieghu skond l-iskrittura lá promessa ta`
bejgh imma ukoll biex jinghata riżalt lill-agir arbitrarju u llegali tiegћu. II-premessi ta' 1-attur jirriżultaw ghalhekk ippruvati u Iuniku rimedju effettiv biex din il-leżjoni ta’ l-istat ta' dritt tigi sanata ghandu jkun, qabel xejn, ir-reintegrazzjoni ta' l-attur filpussess tal-bus mill-konvenut. L-agir dilettuż ippruvat talkonvenut naturalment jirrendih passibbli ghad-danni skond 1artikolu tal-Kodiči Ćivili; danni li l-Qorti ser tirriserva li tillikwida aktar tard";

Ghal dawn il-motivi l-Qorti tiddeċiedi l-kawża in parte billi tičhad l-ećċezzjonijiet tal-konvenut, inkluża dik ta’ 1 inkompetenza ratione materiae, aktar 'il fuq kunsidrata u tilqa' l-ewwel u t-tieni talba ta' l-attur u konsegwentement tikkundanna lill-konveut biex:

Fi żmien 48 siegha jimmetti lill-attur fil-pussess tal-bus numru Y-0061 (M) u dana fin-nuqqas taht il-komminazzjonijiet applikabbli fkaż ta` disprezz lejn l-awtorità ta’ din il-Qorti kkontemplati fil-Kodici ta’ Organizzazzjoni u Proćedura Civili (Kap. 12); u

Tiddikjara li 1 -konvenut hu responsabbli ghad-danni sofferti mill-attur - danni konsegwenzjali ghall-agì abbużiv u Ilegali tieghu;

L-ispejjeż jithallsu mill-konvenut;

Il-Qorti tiddiferixxi 1-kawża ghall-kontinwazzjoni fuq ittielet u r-raba' talba ta’ l-attur";

Minn dik is-sentenza appella l-konvenut George Falzon li talab li din il-Qorti joghgobha tirrevoka, l-ewwel, id-digriet moghti mill-Qorti appellata fis-7 ta’ Marzu, 1995 billi tippermettilu jressaq il-provi fuq l-eċcezzjoni ulterjuri tieghu u
kontestwalment li din il-Qorti tirrevoka s-sentenza moghtija fit30 ta’ Marzu, 1995 in kwantu konfliggenti ma’ l-ewwel talba jew alternattivament li tirrevoka jew thassar it-tieni sentenza moghtija mill-Prim'A wla tal-Qorti Civili fit-30 ta' Marzu, 1995 billi tilqa' l-ećcezzjonijiet tal-konvenut u tichad it-talbiet ta' 1 attur bl-ispejjeż kontra 1 -attur appellat;

Din il-Qorti sejra tissofferma ruhha, fl-ewwel lok, fuq ittalba ghar-revoka tad-digriet tas-7 ta' Marzu, 1995, moghti mill-Ewwel Onorabbli Qorti;

Dan id-digriet jirreferi ghar-rikors li l-konvenut kien ippreżenta fl-24 ta' Frar, 1995 fejn filwaqt li ppremetta illi lkawża kienet differita ghas-sentenza, irrileva li hu xtaq jippreżenta nota ta' ećċezzjonijiet ulterjuri fis-sens illi hu qatt ma kien pussessur jew proprjetarju ta' vettura numru Y-0061 (M) u anqas ma jeżisti dan in-numru;

L-Ewwel Qorti cahdet it-talba minhabba li, fil-fehma taghha, kien skorrett u inaċcettabbli illi l-istess eċćezzjoni tinghata f'dak l-istadju inoltrat tal-kawża u meta l-istess kienet digà giet differita darbtejn ghas-sentenza;

L-appellant igib hafna argumenti in sostenn ta' l-aggravju tieghu illi l-Ewwel Qorti ma kinitx korretta meta cahditlu 1possibbilità illi jippreżenta din in-nota ta' ećcezzjonijiet ulterjuri;

In realtà, din il-Qorti tara illi hafna mill-argumenti migjuba il-quddiem mill-appellant in sostenn ta’ dan I-aggravju huma tant imgebbdin illi lanqas jimmeritaw illi din il-Qorti tahli ż-żmien fuqhom. Però, hemm punt wiehed importanti illi, ghalkemm ma jnaqqas xejn mill-fatt illi 1-ećcezzjoni relativa jmissha inghatat qabel ma l-kawża kienet differita ghas-
sentenza $u$ mhux fl-ahhar mumenti, huwa ta' mportanza tali illi, fil-fehma ta' din il-Qorti, kien il-każ illi wiehed jiehdu in konsiderazzjoni. Dana jirreferi ghan-natura ta' l-eċcezzjoni ulterjuri nfisha li l-appellant talab il-permess li jkun jista' jippreżenta, liema permess gie michud. ll-punt li trid taghmel din il-Qorti huwa li f'din l-ećċezzjoni hemm indikat illi $n$ numru tax-xarabank meritu tal-kawża, illi wara kollox taghha qed jintalab ir-ripreża tal-pussess, ma jeżistix. Il-konsegwenza naturali ta' dan, jekk bhal punt dan huwa veru, hija illi kwalunkwe sentenza ma tkunx tista' tigi esegwita. Fil-kors tattrattazzjoni quddiem din il-Qorti deher li 1-partijiet dan fehmuh u deher ukoll li ma hemmx raguni ghala din il-Qorti ghandha tahseb illi l-allegazzjoni li n-numru Y-0061 (M) ma jeżistix hija xi wahda frivola u vessatorja. Anzi, hemm indikazzjoni proprju ta’ l-oppost. F'dawn ić-čirkostanzi, mhux ghax 1-Ewwel Qorti ma kellhiex raǵuni tiddećiedi kif iddecidiet, izda ghaliex is-sens ta’ pratticità u biex jigu salvati l-atti kemm jista’ jkun $b^{\circ} \mathrm{mod}$ li kwalunkwe sentenza finali li tista` tinghata tkun esegwibbli, din il-Qorti hija tal-fehma illi hu l-każ illi d-digriet ta’ l-Ewwel Onorabbli Qorti jigi revokat;

Bhala konsegwenza ta dan. is-sentenza tat-30 ta Marzu. 1995 illi fiha gie deċiż li jigu akkolti l-ewwel u t-tieni domanda ta' l-attur inkluża l-ordni ta` l-immissjoni fil-pussess ta` bus. numru Y-0061 (M), ghandha ukoll tithassar biex il-kwistjoni tan-numru tigi epurata kif ghandu jkun u jekk hu l-każ issir ilkorrezzjoni mehtieġa jew tiǵi dec̀iża l-kwistjoni;

F'dawn ić-ċirkostanzi, ghalhekk, l-appell qed jigi akkolt u, konsegwentement, din il-Qorti tirrevoka d-digriet ta' 1 -Ewwel Onorabbli Qorti tas-7 ta' Marzu, 1995 li bih cahdet it-talba talkonvenut biex jippreżenta nota ta' ećċezzjonijiet ulterjuri, u minflok, tilqa 1 -istess talba. filwaqt illi tirrevoka kontestwalment ukoll is-sentenza tat-30 ta` Marzu, 1995 in kwantu illi din ma tistax tibqa’ ferma stante d-deċiżjoni l-ohra li
diġà ttiehdet;
L-ispejjeż ta' din l-istanza, stante l-konsiderazzjonijiet supra, ghandhom jigu sopportati bejn il-partijiet nofs kull wiehed;

L-atti qed jintbaghtu lura lill-Ewwel Onorabbli Qorti ghall-kontinwazzjoni u deceiżjoni skond il-ligi.

