## 7 ta' Lulju, 1998

## Imhallfin:-

S.T.O. Joseph Said Pullicino B.A. (Hons.), LL.D. - President Onor. Joseph A. Filletti B.A., LL.D. A.R. (Hist.) S. Onor. Albert Manchè LL.D.

George Papagiorcopulo

Jimmy Magro et

## Digriet ta' Dezerzjoni

Digriet ta' deterzioni moghti flt-termini ta' l-artikolu 963 tal-Kap. 12 jittratta dwar l-gheluq tal-procedura bil-miktub u ghandu allura jigi bi precizjoni definit f'liema mument ghandu jitqies li dawn il. proceduri gew maghluqa. Jekk issir risposta ghar-rikors ta' iappell fi zmien stabbilit ma jkunux jokkorru l-elementi li jigggustifikaw il-komminazzjoni tad-dispost tad-dezerzjoni.

## II-Qorti:-

Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili tat is-segwenti digriet ta ${ }^{\text {* }}$ dezerzjoni ta' l-1 ta' Novembru, 1995 b'din il-motivazzjoni:

## "Il-Qorti:-

Wara li rat l-artikolu 963 tal-Kap. 12 kif emendat blartikolu 350 ta' l-Att XXIV ta' 1-1995, u wara li kkonstatat illi c-citazzjoni giet ipprezentata fit-12 ta' Dicembru, 1994 u sallum l-attur baqa' ma giex innotifikat bl-appuntament tal-kawza u lanqas ta ruhu b'notifikat bl-istess appuntament tal-kawza, tiddikjara l-kawza dezerta fit-termini tal-precitati artikoli tallig̀i";

## L-attur hekk spjega l-aggravju tieghu:

"Illi l-Ewwel Qorti rat l-artikolu 963 tal-Kap.12, kif emendat bl-Att XXIV ta' I-1995, u kkonstatat illi c-citazzjoni giet ipprezentata fit-12 ta' Dicembru, 1994 u li sad-data taddigriet ta' I-attur baqa' ma giex innotifikat bi-appuntament talkawza u lanqas ta ruhu b'notifikat bl-istess appuntament talkawża;

L-artikolu 963 ma jirregolax u ma jittrattax il-kwistjoni in ezami. "ll-fatt li l-attur jew l-appellant ma jkunux gew innotifikati bil-jum stabbilit ghall-kawza ..." hija rregolata millartikolu 965 (b) tal-Kap. 12 (kif emendat bl-artikolu 352 ta' 1 Att XXIV ta' l-1995) u mhux mill-artikolu 963;

L-artikolu 963 jittratta u jirregola l-gheluq tal-proceduri bil-miktub frkawża. Dawn il-proceduri bil-miktub gew konklużi meta I-konvenuti pprezentaw in-nota ta' eccezzjonijiet taghhom;

Ghalhekk l-appellant jissottometti li l-artikolu 963 talKap. 12 ma japplikax ghall-każ in ezami;

Mhux il-kaz illi wiehed jittratta jekk xi artikolu iehor talKap. 12 japplikax ghall-kaz in ezami u cjoè jekk 1-Ewwel Qorti kkwotatx numru ta' artikolu flok iehor;

F'kull kaz però l-artikolu 965 - li jirregola l-kwistjoni in ezzami - ma setax jigi applikat billi:

L-avukat ta' l-attur qatt ma gie mgharraf bir-riferta negattiva mill-purtier u ghalhekk it-terminu ma jibdix jiskatta;

L-iter stabbilit f'dan l-artikolu tal-ligi ma giex segwit u ghalhekk l-Ewwel Qorti lanqas setghet taqbez l-istadji imposti mil-ligi u taghti d-digriet li tat";

Dan l-appell jirrizulta gustifikat u l-ilment ta' l-appellant hu guridikament korrett u konformi mal-ligi. Din il-Qorti tqis li dan id-digriet ta' dezerzzjoni hu espressament moghti fit-termini ta" 1-artikolu 963 tal-Kap. 12, kif emendat, li jittratta dwar " 1 gheluq tal-procedura bil-miktub", u ghandu allura jigi bi
preciizjoni definit f'liema mument ghandu jitqies li l-proceduri bil-miktub, quddiem l-Ewwel Qorti, gew maghluqa. Dan 1artikolu jiddisponi illi f'kull kawża l-proćedura bil-miktub ghandha titqies li tigi maghluqa fil-Qorti ta' l-ewwel grad fi żmien perentorju ta' sitt xhur u fil-Qorti fi grad ta' l-appell fi zmien perentorju ta' sena. Skond is-subinčiz 2 ta' l-istess artikolu, il-Qorti ta' l-ewwel grad, li hu l-kaz taht eżami, izzmien jibda ghaddej minn dak in-nhar tal-preżentta taccitazzjoni, waqt li fil-Qorti fi grad ta' appell, minn dak in-nhar tal-prezentata tar-rikors ta' appell ghat-thassir jew tibdil tassentenza appellata. It-temrinu "gheluq tal-procedura" ghandu, fil-ligi, sinifikat preciz moghti lilu fl-artikolu 146 (1) u flartikolu 158 (12) tal-Kap. 12. L-artikolu 146 (1) jiddisponi illi 1procedura bil-miktub, quddiem il-Qorti fi grad ta' appell, titqies maghluqa bit-twegiba ghar-rikors u, fin-nuqqas ta' twegiba, blgheluq taż-żmien moghti ghaliha. Terminu li jig̀i estiz ghal żmien ti fih keltha ssir if-risposta $\mathrm{f}^{\prime} k a z{ }^{2} \mathrm{a}^{\prime}$ appell incidentali. Ghands ghalhekk ikun car illi d-dezerzjoni ta' l-appell skond din id-disposizzjoni, hija relatata biss mal-prezentata ta' l-atti bil-miktub, fi żmien stabbilit u mhux man-notifika ta' l-avviz ta' l-appuntament ghas-smigh. L-element ta' notifika tar-rikors promotur ta' l-appell hu biss incidentalment relevanti in kwantu fïn-nuqqas taghha diffićilment tista' ssir risposta ghaliha fil-hin. Anke jekk mhux eskluz li tista' ssir rispösta bla ma jkun hemm notifika formali ta' l-att. Jekk issir risposta ghar-rikors ta' lappell fi zmien stabbilit ma jkunux jokkorru l-elementi li jiggustifikaw il-komminazzjoni tad-dispost tad-dezerzjoni fittermini ta’ l-artikolu 963 tal-Kap. 12. L-istess kuncett fil-ligi japplika ukoll fil-każ ta' proceduri inizjati permezz ta' citazzjoni. Anke hawn id-dekors tat-terminu ghall-fini ta' dezerzjoni tal-kawzi skond i-artikolu 963 kellu jigi marbut biss mat-terminu stabbilit ghan-nota ta' I-ećcezzjonijiet kif dispost fis-subincizz 12 ta' 1 -artikolu 158. Dan jiddisponi espressament illi mal-prezentata tan-nota ta' ećcezzjonijiet jew malli jaghlaq iz-żmien stabbilit fis-subartikolu (1) ta' dan $\mid$-artikolu (li
jistabbilixxi terminu ta' ghoxrin jum mid-data tan-notifika) ilproceduri bil-miktub preliminari ghandhom jitqiesu li huma maghluga. Dan ghandu jkun il-mument rilevanti ghall-fini ta' 1 artikolu 963 u mhux il-fatt jekk ikunx gie jew le nnotifikat ilkonvenut jew anke l-attur innifsu bl-avviz ghall-ewwel smiegh;

Issa hu korrett li jinghad li 1-artikolu 963 (5) jipprovdi li, bla hsara tad-disposizzjonijiet tas-subinciz 2 ta' 1 -artikolu 732, il-kazi li l-proceduri bil-miktub taghhom ma jigux maghluqa fiz- zmien hawn fuq imsemmi jitqiesu dezerti. Dan però jista' jfisser biss, fid-dawl tal-konsiderazzjonijiet premessi, illi I-ligi tqis li l-proceduri bil-miktub ma jkunux gew maghluqa fil-kaz ta' proceduri mibdija permezz ta' att ta' citazzjoni jekk ma tkunx giet ipprezentata n-nota ta' l-eccezzjoni fi zmien sitt xhur minn meta tkun giet intavolata c-citazzjoni, naturalment wara li jkun gie biha nnotifikat fi żmien utili b'dak it-terminu 1konvenut. Ic-cirkostanzi li jistghu jwasslu ghad-dezerzjoni skond l-artikolu 963 bl-ebda mod ma jirreferu allura ghannotifika ta' l-avvit ghas-smigh;

Infatti hu interessanti d-dispost ta' l-artikolu 732 (2) li jipprovdi li l-ečcezzjoni tad-deżerzjoni ta' kawża titqies li giet irrinunzjata jekk ma tinghatax qabel kull ećcezzjoni perentorja ohra. Dan is-subinçiz jikkonferma illi d-dezererzjoni taht lartikolu 963, meta tigi ssollevata bhala ećcezzjoni mill-parti konvenuta, ghandha tinghata qabel kull ectcezzjoni perentorja ohra $u$ allura fin-nota ta' ećcezzjonijiet. Dan ifisser illi $c$ cirkostanzi li jaghtu lok ghad-dezerzjoni taht dan l-artikolu jridu jkunu avverraw ruhhom fil-mument meta l-konvenut ikun billig̀ obbligat li jipprezenta n-nota ta' l-eccezzioniiiet u mhux wara. Dan ghaliex altrimenti l-konvenut ikun digà ppreżenta nnota ta' eccezzjonijiet tieghu (li jkunu jinkludu dawk perentorji tal-meritu) billi (-konvenut hu issa bl-emendi abbligat jipprezenta l-ectezzjonijiet tieghu kollha f'salt fin-nota. Infatti, hekk gara fil-każ taht ezami. Il-konvenut ipprezenta $n$-nota ta' 1 -
eccezzjonijiet tieghu fis-26 ta' Jannar, 1995 sewa entro tterminu ta' sitt xhur stabbilit bil-ligi ghall-gheluq tal-proceduri bil-miktub. F'din in-nota hu ta diversi eccezzjonijiet, kemm ta' natura dilatorja kif ukoll perentorji, tal-meritu. Kien biss fisseduta ta' l-1 ta' Novembru, 1995 li hu ssolleva l-eccezzzjoni tad-dezerzjoni ta' l-atti. Eccezzjoni li stricto iure kellha allura $f^{\prime}$ kull kaz tigi meqjusa li giet irrinunzjata ai termini tas-subinciz 2 ta' l-artikolu 732 ghaliex inghatat wara li l-konvenut kien ta ećcezzjonijiet ohra ta' natura perentorja;

Minn dawn il-konsiderazzjonijiet jidher illi d-digriet appellat jirrizulta mhux konformi mal-ligi in kwantu jallaccja 1artikolu 963 tal-Kap. 12 mal-fatt li $i$-attur baqa' ma giex innotifikat bl-appuntament tal-kawza $u$ lanqas ta ruhu b'notifikat bl-istess appuntament fit-terminu statutorjament stabbilit bl-artikolu 963. Fl-aggravju tieghu l-appellant jispekula illi I-Ewwel Qorti setghet forsi kellha hsieb ticceita artikolu iehor minflok dak ikkunsidrat $f^{\prime}$ din is-sentenza u minnha cecitat bhala 1-bazi ghall-ghoti ta' digriet ta' deżerzjoni. Mhux il-kaz li din il-Qorti tikkunsidra din il-parti ta' l-aggravju li tirrizulta ghal kollox superfluwa fid-dawl tad-decizizjoni li waslet ghaliha din it-Qorti fl-interpretazzjoni ta' l-artikolu 963 ićcitat mill-Ewwel Qorti;

Jinghad biss li anke s-sottomissjonijiet ta' 1 -appellant firrigward tan-notifika ta' l-avviż tas-smigh tar-riferta talmarixxal u t-taghrif tal-konsulent legali ta' l-appellant mirriferta negattiva tal-purtier kif ukoll dwar il-fatt illi l-Ewwel Qorti fkull każ ma segwietx l-iter procedurali, mil-lig̀i stabbilit, jirrizultaw li huma sostanzjalment korretti;

Ghal dawn il-motivi, l-appell qed jigi milqugh u konsegwentement din il-Qorti tiddikjara li d-digriet ta' 1-1 ta' Novembru, 1995 li bih I-Ewwel Qorti ddikjarat il-kawża dezerta
bhala proceduralment irritu u ghalhekk qed thassru u tannullah. Din il-Qorti qed tirrinvija l-kawza quddiem l-Ewwel Qorti sabiex tkompli tigi ttrattata u decíża. L-ispejjez ta' dan l-appell ghandhom ikunu a kariku tal-konvenuti appellati.

