30 ta' Mejju, 1997<br>\section*{Imhallef:-}<br>S.T.O. Joseph A. Filletti, B.A., LL.D., A.R. (Hist.) S. A/President<br>Kummissarju ta' l-Art<br>\section*{versus}<br>Rosaria Schembriet<br>Ordinanza dwar I-Akkwist ta' Artijiet ghall-Skopijiet Pubblici - Kap. 88 - Esproprjazzjoni - Kumpens dwar

Gie ddikjarat irritu u null l-appell ghaliex minn sentenzi tal-Bord ta'lArbitragg dwar I-Artijie! ma hemmx appell fuq il-quantum $\mathrm{ta}^{\circ}$ kumpens iffssat.

## II-Qorti:-

Wara li r-rikorrent appellat ippremetta li b'ittra ufficjali tad-19 ta' Novembru, 1974, I-intimati gew innotifikati b'kopja ta' Dikjarazzjoni tal-Gvernatur Generali fejn fost affarijiet ohra g̀ie ddikjarat li bičtejn art f'Hal Ghaxaq, wahda tal-kejl ta' 71.5 metri kwadri tmiss mit-tramuntana ma' Ghaxaq By-Pass, millbic ma' proprjetà tal-Knisja Parrokkjali ta' San Girgor, Sliema u mix-xlokk ma' proprjetà ta' Joseph Schembri, u l-ohra tal-kejl ta' 1930.3 metri kwadri u tmiss mill-majjistral ma' proprjetà ta' Mons. Lorenzo Spiteri, mit-tramuntana ma' Ghaxaq By-Pass u mil-Ivant ma' Sqaq Cawliet, huma mehtiega ghal skopijiet pubblici u li l-akkwist taghha ghandu jkun b'xiri assolut u illi lintimati gew ukoll innotifikati b'avviz ghall-ftehim fejn gew infurmati li l-kumpens li l-awtorita kompetenti hija lesta biex thallas ghax-xiri assolut bhala franka u libera ta' bictejn art fuq imsemmija huwa ta' wiehed u tmenin lira Maltija (Lm81,00,0) u ta' elfejn u hamsa u disghin lira Maltija (Lm2,095.00) kif jidher per rapport tal-Perit Edgar Xuereb A. \& C.E. tat-23 ta' Dicembru, 1973 li estratt tieghu huwa anness ma' l-istess Avviz ghall-Ftehim, u illi b'ittra ufficjali ta' 1-24 ta' Dicembru, 1974, l-appellanti ddikjaraw li ma jaccettawx il-kumpens offert u talbu li dan il-kumpens ghandu jkun ta' tletin lira Maltija kull qasba kwadra ta' art fabbrikabbli u ghalhekk l-appellat talab li jigi ordnat lill-appellanti biex jittrasferixxu favur l-appellat b'titolu ta' xiri assolut bhala franka $u$ libera l-bictejn art fuq imsemmija, li jigi ffissat il-kumpens relattiv, li jigi nnominat inNutar Vincent Miceli bhala Nutar tad-Dipartiment ta' 1-Art jew tin-Nutar li jkun jaghmel minfloku biex jippubblika l-att relattiv f'dik il-gurnata, hin u lok li jigu stabbiliti, li jigi nnominat kuratur biex jidher ghall-eventwali kontumaci fuq 1 -att $u$ li jinghataw il-provvedimenti l-ohra kollha mehtiega skond iddisposizzjoni ta' l-Ordinanza dwar l-Akkwist ta' Artijiet ghal Skopijiet Pubblici (Kap. 88);

B'sentenza moghtija mill-Bord ta' 1-Arbitragg dwar Artijiet fit-13 ta' Ottubru, 1995 dak il-Bord iddecieda li ghandu
jordna lill-intimati appellanti biex jittrasferixxu favur l-appellat b'titolu ta' xiri assolut bhala franki u liberi l-bictejn art f'Hal Ghaxaq, wahda tal-kejl ta' 71.5 metri kwadri tmiss mittramuntana ma' Ghaxaq By-Pass, mil-Lbić ma’ proprjetà talKnisja Parrokjali ta' San Girgor, Sliema u mix-xlokk ma' proprjeta ta’ Joseph Schembri u l-ohra tal-kejl 1930.3 metri kwadri u tmiss mill-majjistral ma' proprjetà ta' Mons. Lorenzo Spiteri, mit-tramuntana ma' Ghaxaq By-Pass u mil-Lvant ma' Sqaq Cawliet u dan bil-kumpens ta ${ }^{+}$mitejn, seba' u sebghin lira u hamsa u sebghin centeżmi flus maltin (Lm277.75,0) u ta' sebat elef $u$ disa' $u$ disghin lira u erba' u disghin centeżmi flus maltin (Lm7,099.94,0) rispettivament kif murija, dawn ilbictejn art, fil-pjanta tal-process delineati bl-ahmar u bl-ikhal rispettivament u nominat lin-Nutar Dottor Vincent Miceli bhala Nutar tad-Dipartiment ta' I-Art jew lin-Nutar li jkun jaghmel minfloku biex jippubblika l-att relattiv fit-22 ta' Jannar, 1996 b'nofs in-nhar u nnominat lill-Avukat Dottor Ian Spiteri Bailey LL.D., biex jidher ghall-kontumaci fuq l-istess att blispejjez kollha relattivi ghall-proceduri u dawk talpubblikazzjoni tal-kuntratt jithallsu mir-rikorrenti appellat;

Ir-rikorrenti appellanti hassu ruhhom aggravati blimsemmija sentenza u interponew appell minnha fuq l-aggravju segwenti;

Illi fl-ewwel lok l-appellanti jilmentaw mill-fatt li 1 imsemmi Bord naqas milli jiehu in konsiderazzjoni I-fatt li lappellat naqas li jaghmel użu mill-art li huwa esproprja ghal skopijiet pubblici ghajr ghat-tpoggija ta bust kommemorattiv fuq bićca relattivament żghira ta’ l-istess art u ghalhekk din l-art hija fil-maggor parti taghha sal-lum mitluqa u mhux zviluppata minkejja li ghaddew ghoxrin sena mill-istess esproprjazzjoni;

1lli 1-art meritu ta' dan l-appell hija art fabbrikabbli skond
il-ligi u li dan ifisser li l-kumpens illikwidat ma huwa bl-ebda mod gust u ghandu jigi rivedut aktar u aktar meta fix-xhieda quddiem il-Bord intqal li l-periti arkitetti ta' l-intimati appellanti stmaw l-art f'valur inkomparabbli ma' dak li llikwida 1-Bord;

Illi r-rikorrenti appellanti jilmentaw ukoll mill-fatt illi 1imsemmi Bord ma setax anqas jinjora 1-Att ta' $\mathrm{I}-1987 \mathrm{li}$ ppermetta li dan il-pajjiz jidhol taht il-gurisdizzjoni tal-Qrati Ewropeja. Illi dan qed jigi rrilevat ghax f'ebda hin ma sar accenn ghal din il-ligi u huwa sottomess li l-Bord kellu jiehu in konsiderazzjoni d-disposizzjonijiet ta' dan l-Att. Ghaldaqstant ir-rikorrenti talbu li din il-Qorti joghgobha tirrevoka s-sentenza moghtija mill-Bord ta' l-Arbitragg dwar l-Artijiet tat-13 ta' Ottubru, 1995 fl-ismijiet premessi billi tillikwida lir-rikorrenti nomine kumpens aktar xieraq kif imfisser fl-ittra ufficjali taghhom ta' 1-24 ta' Dicembru, 1974 u cjoè Lm66,059.40 jew ammont verjuri li tiffissa din il-Qorti jew in vista li ma sar ebda użu mill-art in kwistjoni u ghalhekk mhux minnu li l-art hija bżonn li juża ghal skopijiet pubblici, kif gie ddikjarat fl-ittra uffićjali tad-19 ta' Novembru, 1974, tirrilaxxja l-artijiet favur ir-rikorrenti, bl-ispejjez taz-zewg istanzi kontra l-appellat;

## L-intimati appellati wieg̀bu:

Illi 1-appell odjern huwa irritu u null stante li assolutament ma jista' jsir ebda appell minn deciżjoni tal-Bord ta' l-Arbitragg dwar l-Artijiet li tkun iddeterminat u llikwidat il-kumpens dovut mill-esponent, konsegwentement ghall-esproprjazzjoni ta' art u dana ai termini ta' l-artikolu 25 (4) tal-Kapitolu 88 tal-Ligijiet ta' Malta;

Ghalhekk, l-appell ordjern ghandu jigu michud bhala infondat fid-dritt u null, bl-ispejjez kontra l-appellanti;

Ma saret ebda sottomissjoni gdida minn dak li jidher fl-atti tal-kawza;

Ikkunsidrat illi 1-artikolu 25 (4) tal-Kap. 88 tal-Ligijiet ta Malta jghid illi ma hemmx appell mid-decizjonijiet tal-Bord ta' 1-Arbitragg dwar Artijiet dwar xi wahda mill-materji msemmijin fl-istess artikolu. Illi s-subartikolu (1) ta' l-artikolu 25 jikkomprendi inter alia l-materji kollha inklużi fid-deciżjoni appellata, jigifieri fejn il-Bord jordna;
llli jinghata pussess minnufih ta' art lill-awtorità kompetenti;

Li t-trasferiment ta' art lill-awtorita kompetenti bi proprjetà assoluta jew b'dominju pubbliku;

Li art tigi mqieghda taht servitù;
It-tmiem ta' kiri;

Li jiffissa l-ammont ta' kumpens li ghandu jithallas taht id-disposizzjonijiet ta' l-Ordinanza u ghal dan l-iskop jiddikjara jekk hix art tajba ghall-bini jew art moghxa;

L-esekuzzjoni tad-decíżjoni tieghu;
H1-ligi surreferita ssemmi ukoll x'ghandha tkun ilprocedura fil-kaz li jitqajmu kwistjonijiet ohra mhux kif indikati fil-paragrafu precedenti - però zgur mhux permezz ta' appell. Minbarra dan, apparti li t-tielet aggravju ma jirrizultax sostnut minn sottomissjonijiet specifici - f'kull kaz aggravju simili jew jaghti lok ghal ritrattazzjoni jew jissussistu l-elementi mehtiega kkontemplati fil-ligi tal-procedura, jew inkella huwa kaz ta'
procedura ad hoc jekk tabilhaqq dan huwa l-kaz, però certament mhux postu fi procedura ta' appell meta tali appell mhux prevvist ex lege. Kwindi tiddecidi li l-appell interpost huwa null. Ghal dawn ir-ragunijiet: Tiddecidi billi filwaqt ii tikkonferma d-decizizjoni appellata moghtija mill-Bord ta' 1 Arbitragg dwar l-Artijiet fit-13 ta’ Ottubru, 1995, tichad lappell tar-rikorrenti appellanti bl-ispejjez kontra 1 -istess appellanti, b'dan li ghall-fini tal-pubblikazzjoni ta' 1 -att nutarili opportun, filwaqt li thalli l-istess ufficjali nnominati mill-Bord ta' l-Arbitragg, tiffissa l-jum tat-22 ta' Settembru, 1997 f'nofs-in-nhar fl-ufficceju indikat min-Nutar Dottor Vincent Miceli Demajo LL.D.

