## 22 ta' $^{\text {' Marzu }} 1995$

Imhallef:-

## Onor. Carmel A. Agius B.A. LL.D.

## Emanuel Cachia

## versus

Carmen mart Joseph Saliba et
Kirja - Lokazzjoni - Żgumbrament - Titolu - Lokazzjoni Maghmula minn Ko-possessur - Artikolu 1527 tal-Kodici Civili

Il-Qorti ta' 1-Appell ikkonfermat is-sentenza ta' l-ewwel Qorti u akkoljiet talba ghal zgumbrament. Diversi konsiderazzjonijiet fosthom legali u fattwali, fosthom li l-konvenuta kellha biss pussess materjali taifond imma ebda titolu ta' lokazzjoni. Il-Qorti ta' l-Appell irribadiet principju ben affermat illi lokazzjoni maghmula minn ko-proprjetarju, ghalkemm maghmula minghajr il-kunsens tal-ko-possessuri ohrajn, issir kirja valida jekk ma tigix impunjata minn xi wiehed mill-kopossessuri fiż-żmien ta' xahrejn stabbilit fl-artikolu 1527 tal-Kodiči Civili minn meta l-ko-possessur isir jaf biha ul-kirja li saret lill-attur kienet tidher li giet aċcettata minn kulhadd a difficilment setghet timexxi azzjoni biex timpunja dik l-istess kirja.

## Il-Qorti:-

Rat is-sentenza tal-Qorti tal-Magistrati (Malta) dečiza fit-12 ta' Dicembru, 1994 li minnha sar dan l-appell li taqra hekk:

## "Il-Qorti:

Rat l-avviż ghall-kundanna tal-konvenuta biex tikkonsenja $\dot{\text { c }}$-čwievet tal-fond 29, Triq Gafar, tas-Sliema hill-attur mikri fl-1 ta' Awissu, 1992 u l-konvenuta qieghida żżomm indebitament wara wkoll li bidlet is-serratura ta' l-imsemmi fond;

Bl-ispejjeż kompriżi dawk ta' l-ittra uffićjjali tat-2 ta' Ottubru, 1992 kontra 1 -konvenut li gie ingunt ghas-subizzjoni. Ghall-fini ta' kompetenza qed jiği ddikjarat illi l-valur lokatizzju ma jec̈cedix ilmitt lira (Lm100);

Rat in-nota ta' l-ecéezzjonijiet tal-konvenuta a fol. 2;
Rat in-nota ta' l-ećcezzjonijiet ulterjuri a fol. 51 ;

Rat l-atti kollha tal-kawża u d-dokumenti esebiti;
Semghet ix-xhieda bil-gurament;

Semghet lill-avukati difensuri jittrattaw;
Dwar l-ewwel eċcezzzjoni mıll-provi prodotti jirrizulta ċar min qed jipproponi dina 1-kawża;

Dwar l-ećċezzjoni ulterjuri (fol. 51) mid-dokumenti esebiti (ara fol. 93 et seq) jirrizulta kif l-amministrazzjoni tal-post in kwistjoni giet f'idejn E. Cachia missier l-attur;

Dwar il-meritu proprju tal-kawża l-attur qed jitlob li 1konvenuta tikkonsenja $\dot{c}$ - $\dot{c}$ wievet tal-fond in kwistjoni li gie mikri
lilu fl-1 ta' Awissu u li hi qed iżżomm indebitament;
Il-konvenuta yed tikkontendi li:
L-attur m'ghandux dritt ghal dana l-fond;
Li kien hemm ftehim li ż-żewǵ nahat jaghmlu cavetta indipendenti kull wiehed, sakemm il-fond jew jinbigh jew tinstab destinazzjoni iktar vantaggjuża ghall-ko-proprjetarji kollha;

Mill-provi prodotti jirriżulta li l-attur kien kera 1-fond in kwistjoni fl-l ta' Awissu, 1992 (ara Dok. A fol. 191 (a) u 192 minghand l-amministratur Dr. P. Spiteri);

Il-konvenuta kienet tafb'dinal-kirja (ara fol. 32) u ghalkemm hi xehdet li qatt m'aćcettat li l-post jinkera lill-attur, hi ma haditx passi biex timpunja dina l-kirja (ara artikolu 1527 tal-Kodici Civili u gurisprudenza Vol. 37 p. 312, Vol. 39 p. 67, Vol. XLII 333);

Skond Dr. P. Spiteri 1-amministatur, il-post in kwistjoni ma kien mikri lil hadd (fol. 22) meta hu krieh lill-attur. Il-konvenuta kellha biss il-pussess tal-fond billi $\dot{c}$ - $\dot{c}$ wievet kienu ghandha;

Mill-provi prodotti 1-Qorti ma tistax tikkonkludi li meta Ipartijiet iltaqghu ghand Dr. Tortell intlahaq xi ftehim fis-sens indikat fil-paragrafu (3) ta' l-eccezzzjonijiet, cjoe' li l-post kollu jibqa' maghluq sakemm jinstab destinazzjoni aktar vantağgjuża;

L-attur qatt ma ac̈cetta u ma setax jac̈cetta ftehim bhal dana meta l-post kien mikri lilu;

Ma giex ippruvat mill-konvenuti li ntlahaq xi ftehim. Fil-fatt il-konvenuti ma jaqblux bejniethom dwar f'hiex kien jikkonsisti dana l-ftehim u ghaliex sar u x'kellhom jaghmlu l-partijiet per eżempju jekk 1 -ghamara kellhiex tinhareg qabel isinu $\dot{c}$-ćwjevet jew wara, jekk fil-fatt ma kienx hemm ftehim dwar l-ghamara;

Ghalhekk il-Qorti tikkonkludi li l-attur kellu kirja valida, li hu qatt ma rrinunzja din il-kirja a favur ta' xi ftehim ieћor u ghalhekk il-konvenuta hi obbligata li tirritorna ć-ćwievet lill-amministatur biex dana jaghtihom lill-kerrej preżenti, l-attur;

Gha! dawn il-motivi, il-Qorti tiddecidi billi tilqa' $t$-talba attrici u taghti lill-konvenuti jumejn żmien biex jirritornaw ić-ćwievet. Spejjeż ghall-konvenuti";

Rat il-petizzjoni ta' l-appell tal-konvenuta Carmen mart Joseph Saliba u ta' l-istess Joseph Saliba li permezz taghha talbu li din ilQorti joghgiobha tirrevoka s-sentenza appellata u minflok filwaqt li tilqa' l-ecicezzjonijiet tagkhom, tichad it-talbiet ta' I-attur appellat bl-ispejjeż kollha taż-żewg istanzi kontra tieghu;

Rat ir-risposta ta' l-appell ta' 1 -attur appellat li permezz taghta ssottometta r-ragunijjet tieghu ghala l-appell tal-konvenuti ghandu jigi respint bl-ispejjeż taż-żewg istanzi kontra tagћhom;

Rat l-atti kollha tal-kawża;

Semghet it-trattazzjoni;
Ikkunsidrat:

Li effettivament l-appellanti ghandhom petizzjoni ta' l-appell iddettaljata hafna, konsistenti fi 22 pagna li pero` jistghu jigu kkondensati fi ftit kliem, ghaliex il-vertenza vera u proprja f'din ilkawża hija wahda semplici u kienet u tibqa' l-istess;

L-appellati qeghdin jissottomettu dan li gej:
Li l-konvenuta appellanti kienet 1 -unika possessura fl-1 ta' Awissu, 1992;

Il-validita' ta' dak il-pussess qatt ma giet attakkata;

Is-sentenza tibdel drammatikament il-posizzjoni ta' possessur, validu jew le, ta' haga mikrija;
[1-"kirja" ta'l-1 ta'Awissu, 1992 hija totalment invalida ghaliex saret minn persuna li ma kellha ebda dritt tikri;

Il-pussess uniku tal-konvenuta jfisser li hi mhijiex kopossessura ai termini ta' l-artikolu 1572 tal-Kodici Civili;

L-attur 1-ewwel kellu jattakka l-legalita` tal-pussess u mhux jinvoka l-artikolu 1572 tal-Kodici Civili;

Wara li jiżgombra lill-konvenuta, l-esekutur seta'jikri;
Fi kwalunkwe każ hu biss l-esekutur li seta' jikri u mhux iddelegat tieghu;

F'aktar dettal, l-appellant jissottometti dan li gej:

Illi in bażi tal-principju delegatus delegare esse non potest, Manwel Cachia senior, ma setax jiddelega l-funzjoni tieghu ta' esekutur. Mix-xhieda ta" Dr. Patrick Spiteri jirrizulta illi "jiena kont irrilaxxajt ricevuta tal-kirja ta' mitt lira ( Lml 00 ) tal-post lil Emanuel Cachia junior". Ma jirrizultax li sar xi kuntratt ta' lokazzjoni. Dr. Spiteri ghalhekk ma kellu l-ebda jedd li jikri l-fond lil terzi u lanqas jirrilaxxa ricevuti;

Meta 1-konvenuta rceeviet l-ittra minghand 1-avukat Spiteri li hu kien kera l-fond lil terzi u ordnalha tiżgombra, it-reazzjoni taghiha gustament kienet li dan ma setax isir. Infatti, il-fond kien precedentement mikri lil ommha; meta mietet ommha 1-kirja ma nhallietx u l-esekutur xehed li kien jaqbel u aćcetta lilha bhala inkwilina, kif jirriżulta minn fol. 15 tal-proćess. L-esekutur imbaghad xehed li l-amministratur aćcetta 1 -kera mingheand ilkonvenuta. Allura meta Dr. Spiteri kiteb l-ittri liil-konvenuta, min verament kellu kirja valida kienet il-konvenuta appellanti u mhux I-attur;

Kwantu jirrigwarda l-inkontru, l-appellanti tissottmetti li ma jistax ikun hemm dubbju dwar il-fatt li l-kirja favur taghha kienet wahda valida. Lanqas ma jista' jkun hemm dubbju li l-pussess talfond kien f'idejha. Fl-inkontru li sar, il-ftehim li ntlahaq kien illi kellhom isiru żewg serraturi u ć-ćwievet taż-żewg serraturi kellhom ikunu wahda f'idejn Mrs. Saliba, ċjoe` l-appellanti jew inkella lavukat taghha, u s-Sur Cachia junior, jew l-avukat tieghu, kellhom ikollhom ić-ċavetta tas-serratura l-ohra. L-idea li jsiru żewg serraturi kienet li ma jkun hemm l-ebda parti wahda li jkollha pussess uniku tal-fond sakemm ma jsibux l-ahjar prezz tal-bejgh jew tal-kiri billi l-eredi kollha kienu qed jinsistu li qatt ma rċevew kera. Il-partijiet, fi kliem iehor, skond l-appellanti, ftehmu ux-xhieda ta' 1 -attur u ta'
dawk minnu prodotti kkonfermawh, li !-partijiet kellhom ikollhom il-ko-pussess tal-fond;

Kwantu jirrigwarda l-allegata kirja li saret skond l-appellanti minn Dr. Patrick Spiteri, hija tissottometti li l-esekutur m'ghandu l-ebda jedd jiddelega terzi fl-amministrazzjoni. In materja ta' esekuterija testamentarja, japplikaw l-artikoli tal-ligi fuq il-mandat kif jinsabu fil-Kodici C Civili u hu car li kellu japplika l-prinćipju li l-mandatarju, f'dan il-każl-esekutur ma jistax iqabbad terzi floku. Lanqas it-testment ta'Antonio Cachia ma ta l-fakolta` lill-esekutur Emanuel Cachia senior:

Kwantu jirrigwarda 1-osservazzjoni ta' l-ewwel Qorti illi ghalkemm il-konvenuta kienet taf bil-kirja u ghalkemm tghid li m'accettatx il-kirja hija baqghet ma haditx passi biex timpunjaha, l-appellanti tissottometti li ai termini ta' l-artikolu 1572 tal-Kodici Civili, il-kirja ma nhallitx bil-mewt ta' Marianna Attard, omm ilkonvenuta. U jirrizulta wkoll li l-esekutur testamentarju stess xehed li huwa aćcetta lill-konvenuta fill-kirja u li l-konvenuta hallset ilkera u li din giet accettata. L-appellanti tissottometti wkoll illi diga' gie rrilevat li l-pussess tal-fond kien unikament $\mathrm{f}^{\prime}$ idejha tant illi lesekutur testamentarju qal lil ibnu, ćjoe' l-attur, imur ghać-ćavetta minghandha;

Ikkunsidrat:

Ghać-carezzajigi rrilevat illi l-fond de quo kıen jifforma parti mill-assi ereditarji ta' Guiseppe Cachia li jigi hu missier l-attur u dan il-fond gie devolut lilu b'diviżjoni. Missier l-attur kien gie mahtur kuratur tieghu u f'din il-veste huwa beda jamministra hwejjeg l-imsemmi huh Gंużeppe Cachia. Infatti kien jikri u jdanhal
kirjiet u cinus bl-assistenza tan-nutar Micallef Trigona u warajh tramite l-avukat Dr. Patrick Spiteri. Huwa fatt illi f'certu żmien, ilfond in dizamina kien inkera lil omm il-konvenuta u sentejn fuq ilmewt taghha, saret kirja, li l-kovenuta tikkontesta, favur l-attur;

Il-konvenuta u hutha kienu jafu certament bl-amministrazzjoni ta' Emanuel Cachia senior u tal-fatt li dan kien inkariga nutar u sussegwentement avukat biex jamministraw il-fond. Dana per eżempju jirrizulta mix-xhieda ta' Tereża Cossai, wahda mill-persuni li eventwalment kienet preżenti ghall-inkontru li tant jissemma' flatti processwali. Jirriżulta wkoll illi fil-fond, wara l-mewt ta' omm il-konvenuta, kien ghad hemm xi ghamara jew mobbli ohra u dwar dan kien sar xi diskors ul-konvenuta kienet intalbet tikkonsenja ććwievet. Eventwalment kienet saret laqgha ghand I-avukat Tortell, pero` ma ntlahaqx ftehim konklużiv hilief li l-partijiet ftehmu li јwahhlu serratura kull wiehed;

Issa wiehed mill-argumenti principali ta' l-appellanti effettivament huwa, li skond hi, mal-mewt ta' ommha, il-kirja, allura vigenti, ghaddiet favoriha u li ghalhekk, meta sussegwentement saret il-kirja favur l-attur, dina ma setghetx issir ghax kien ghad hemm kirja vigenti favuriha li ma kinitx giet itterminata. L-appellanti wkoll issostni li tant hu hekk, li anke wara l-mewt ta' ommha anke hallset xi kirjiet. Kontra dan kollu pero' hemm, fl-ewwel tok, jigi osservat li anqas mix-xhieda taghha stess, ma jirriżulta definittivament li hija hallset xi kirjiet ut-tieni jirriżulta wkoll illi wara l-mewt ta' ommha, inghata l-kongedo skond il-ligi mingћand missier l-attur, fis-sens li dana wera l-volonta` manifesta tieghu illi jittermina l-kirja;

Effettivament din il-Qorti, minn eżami akkurat tal-prociess,
semplicement ma tistax tifhem fuq liema bażi l-konvenuta appellanti tista' tippretendi li wara l-mewt ta' ommha, 1-kirja mhux biss ghaddiet, imma baqghet fuqha, ghaliex ghalkemm din hija xi haga li fin-normalita` tal-każjjiet mhix diffićli hafna biex tigi ppruvata, $f^{\prime}$ dan il-każ partikolari, ma gietx, u hija allura suggetta biss ghal diversi kongetturi li servew biex dan il-process isir wiehed voluminuż meta ma kienx hemm ghalfejn;

Infatti l-ewwel konklużjoni li tasal ghaliha din il-Qorti hija li l-konvenuta semmai kellha biss pussess materjali tal-fond billi kellha ćcavetta f'idejha, imma ma kellha ebda titolu ta' lokazzjoni, kif qed tippretendi hi;

Punt ienor li huwa importantissimu u li jifforma parti millbażi tas-sentenza appellata u li fil-fehma ta' din il-Qorti, l-appellanti ma rnexxiliex tirribatti sewwa, huwa l-fatt li skond il-ligi, huwa principju ben affermat, illi lokazzjoni maghmula minn koproprjetarju, ghalkemm maghmula minghajr il-kunsens tal-kopussessuri 1-ohrajn, issir kirja valida jekk ma tigix impunjata minn xi wiehed mill-ko-pussessuri fiż-żmien stabbilit fl-artikolu 1527 tal-Kodici Civili u çjoe’ fi żmien xahrejn minn dakinhar li dak il-ko-pussessur isir jaf bil-lokazzjoni;

Issa f'dan il-każ il-kirja li saret lill-attur tidher li giet aćcettata minn kulhadd, tranne minnha li, pero, baqghet inadempjenti u llum difficilment tista' timexxi f'xi azzjoni biex timpunja dik l-istess kirja a bażi ta' l-inadempjenza taghha;

Gew dedotti wkoll diversi konsiderazzjonijiet u sottomissjonijiet fir-rigward tal-modalita' tal-ftehim li suppost ntlahaq fil-presenza ta' l-avukat Tortell. In verita` din il-Qorti, fl- apprezzament tal-provi li ghamlet \(\mathrm{f}^{\prime}\) dan ir-rigward, jidhrilha li 1ftehim ut sic ftit li xejn jista' jkollu rilevanza ghall-fini tal-vertenza in disamina, ghaliex iktar milli haga ohra, kien inkontru li kkonkluda ruhu f'miżura temporanja rimedjali u kawtelatorja biex jigu ttutelati drittijiet reciproci li seta' kien hemm dwar il-kontenut tal-fond de quo. It-ftehim ut sic pero', allavolja kien jirrigwarda li jsiru zewg serraturi, bi cwievet separati, wahda ghand il-konvenuta u l-ohra ghand l-attur, ma kienx ifisser li b'daqshekk kien qed jigi radikat dritt ta' kirja ta' lokazzjoni li setghet kienet saret favoriha u dana qieghed jinghad senjatament ghall-attur li sadanittant kienet diga` saret favur tieghu l-kirja li tissemma' aktar 'il fuq;

Inghad ukoll li l-appellanti tattakka l-kirja li saret lill-attur fuq il-bażi li din ma setghetx issir minn Dr. Patrick Spiteri li ma kellu ebda awtorizzazzjoni jaghmilha. In effetti pero', ma jirrizultax li 1-kirja saret minn Dr. Spiteri, imma li l-ftehim dwar il-kirja sar bejn 1 -attur u missieru, quo esekutur, u mbaghad, skond kif xehed l-istess attur fis-seduta tat-18 ta' Jannar, 1993 liema xhieda mhijiex kontradetta, peress illi l-introjtu ta' kirjiet u cinus kien qed jiehu hsiebhom I-avukat Spiteri, missier I-attur appellat kien hadu ghand Dr. Spiteri u dan kien ghamillu l-kuntratt fis-sens li rrilaxxjaw irricevuta. Dan ma jgibx li l-kirja saret direttament jew li giet miftiehma direttament bejn l-attur u Dr. Spiteri, imma li Dr. Spiteri kien biss l-intermedjarju bejn missier l-attur ul-attur biex din ilkirja setghet tigi verbalizzata taht forma ta' ricevuta. Ghalhekk 1 argument l-iehor ta' l-appellanti huwa inattendibbli;

Fić-cirkostanzi ghalhekk u fl-assjem tal-provi, din il-Qorti m'ghandhiex dubbju li l-konklużjonijiet rağgunti mill-ewwel Qorti jaghmlu sens kemm in vista tać-cirkostanzi li jirriżultaw, kif ukoll in vista tal-ligi kif hija applikabbli ghall-każ in disamina u ghalhekk

1-appell se jigi respint;
Ghal dawn il-motivi, tichad l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata b'dan illi l-jumejn żmien moghtija lill-konvenuti biex jirritornaw ić-ćwievet lill-attur jibdew jiddekorru mil-lum. Spejjeż ta' din l-istanza ghall-appellant.

