## 

## 21 ta' April, 1961 Imhallin:

## Is-S.T.O. Prof. Sir Anthony J. Mamo, O.B.E., C.St.J., Q.C.,

 B.A. LL.D., President;Onor. Diz. A.I. Montanaro Gatiei, C.B.E., K.M., LL.D.;
Onoi. Dr. W. Harding, C.b.E., K.M., B. Litt., LL.D. Perit Arkitett Salvino Mangicn. B.Sc.. B.E. \& A., A. \&C.E., O.b.E., ne. versus
Ncbbli Ncian Elma Mary Chesney Sceberras D'Amico.
E.:p:opriazzjoni - La'sazzjoni - "Owner" u "Occupier" -
"Altcruative Accomodation" - Art. 2 tal-Kap.136.
Skond il-Lig̀i dwar l-Esproprjazzjoni tá Artijiet ghal Skopijiet Publiçi. fi żmien crbatax il-ğurnata mill-jum tal-publikazzjoni fil-Gazzetta tai-Gvern tad-Dikjarazzjoni tal-Gvernatur li l-art fina ndikata hija rikjesta ghal skop publiku. issid tal-art jew min jokkupaha, jekk ikun hemm, ghandhom $j a g \hbar t u$ fidein l-Awtorità kompetenti l-pussess tagnha; iżda jekk l-art li l-pussess taghha jkun hekk mehtieǵ tkun dar fil-fatt okkupata bhala dar, min jokkupaha ma jkunx jehticglu li ittlaq il-pussess taghha qabel ma jghaddu erbatax il-jurnata mill-ğurnata li fiha l-Awtorità kompetenti tkun offriet bil-miktub lill-imsemmi okkupant fejn joqghod band'ohra, li ragjonevolment ikun biżżejjed ghan-nies li jogghodu f'dik id-dar.
l-lig̣i tiddistingloi espressament bein l-"owner" u l-"occupier". Il-provvediment tal-"alternative accomodation" hu mansub fl-interess eskluziv tal+"occupier", biex ma jsibx ruhu bla dar: huwa huli. meta hi mehtiega l-offerta tá dar ohra. jista' jkun intitolai li ma jikkonsenjax il-pussess bis-sahha tal-obligu separatament impost litu. sakemm dik $l$-offerta ma tkunx saret. Izda f'dan, is-sid ma ghandu x'jaqsam xejn. Hu la ghandu ebda dritt, la ebda nteress leg̣ittimu, u lanqas ebda "locus stanãi", meta ma hux jokkupa $l$-post. rigward l-"alternative accomodation".

Konsegwentement, is-sid tal-art esproprjata li ma jkunx jokkupaha huwa stess. u li tkun mikrija lil hadd iehor. hu
obligat li jaghti f'idejn l-Awtorità kompetenti l-pussess talarl fi żmien erbatax il-ğurnata mill-publikaz̈zjoni tad-Dikjarazzjoni tal-Gvcrnatur; u d-dritt li jirrezisti l-effetti tadDikjarazzjoni qabel ma itgi offerta l-'alternative accomodation" jispe:ta talvolta lill-inkwilin biss.

11-Qorti:- Rat ić-citazzjoni preżentata fil-25 ta' Frar 1961 quddiem il.Prim'Awla tal-Qorti Civili tal-Maestà Taghiha r-Regina, li biha l-attur, wara li ppremetta li b'rikors preżentat H-4 ta' Frar 1961 il-konvenuta talbet u otteniet 1l-hrug ta' mandat ta' inibizzjoni kontra l-attur nomine ghall fini tal-impediment tal-inizju tad-demolizzjoni talpraprjetà "Casa Misida", Misida Road, Birkirkara, kif ukoll tal-introduzzjoni tal-intimat nomine u tal-ufficjali u dipendeati tiegñu f'dik il-proprjetà; u illi t-talba giet milqugha fiz. 17 ta' Frar 1961 ; u illi l-konvenuta ma tokkupax ghal skopijiet residenzjali l-imsemmija dar, u ma kellha u lanqas ghandha ekda dritt li ghandu jigi kawtelat, ghaliex ilpati mill-gaien tal-fond u r-remissa li taghmel mieghu giet esproprjata bis-sahha tad-Dikjarazzjoni tal-Gvernatur pubtlkata fl-Gazzetta tal-Gvern tal-20 ta' Marzu 1960, u ghalhekk !-pussess kellu jiǵi rilaxxjat wara erbatax il-gurneta mid-data tal-publikazzjoni; talab li 1-Qorti tordna r-revoka tal-mandat tal-inikizzjoni fl-ismijiet "Nobbli Norah Elma Mary Chesney Sceberras D'Amico versus A.I.C. Salvino Mangion fil-kwalità tieghu ta' Direttur tax-Xogholijiet Publici". mañrug mill-istess Qorti fiz̀-17 ta’ Frar 1961. pievja jekk hemm rionn. id-dikjarazzjoni li 1-konvenuta ina kellha u lanqas ghandha ebda dritt x'tikkawtela, u ddikjara"7joni ili l-pussess tal-art esproprjata kellu jigi rilaxxjat wara erbatax il-gurnata mill-20 ta' Mejju 1960. Bl ispeiteż kontra l-konvenuta;

Rat in-nota tal-ećcezzjonifiet tal-konvenuta, li fil-meritu ećċepiet illi l-bażi tod-domanda hi legalment invalida u insuss'stenti: illi rriżulta fil-proceduri tal-inibizzjoni li l-fond hu tenut b'kiri ghall-abitazzioni, u ghalhekk taijeb gie ritenut minn dik il-Qorti !i l-akkwist forzus ma jistghax jimxi qakel ma 1-Awtorità kompetenti tkun offriet "alternative accomedation" adegwat;

Itat is-sentenza ta' dik il-Qorti tat-23 ta' Marzu 1961,
li biha ddecediet adeźivament ghad-domanda tal-attur; Lilli, wara li ddikjarat li l-konvenuta ma kellha u lanqas ma ghandha ebda dritt x'tikkawtela, u li i-pussess tal-art esproprjata kellu jigi rilaxxjat minmha wara erbatax ilǵrnata mill-20 ta' Mejju 1960, ordnat ir-revoka tal-mandat ta' inibizzjoni ndikat fić-citazzjoni, spedit mill-istess Qorti fiz̀-17 ta' Frar 1961; 1-ispejjeż, kompriżi dawk riżervati kid-dećiżjoni tas-27 ta' Marzu 1961, jibqgћu eskluz̃ivament ghak-kariku tal-konvenuta; wara li kkunsidrat;

Illi ma hemmx kuntrast fuq il-fatti tal-kawza; li filqosor huma dawn. B'dikjarazzjoni magћmula mill-Eécellenza Tieghu l-Agent Gvernatur bis-sahha tal-art. 3 talOrdinanza dwar 1-Akkwist ta’ Artijiet ghal Skopijiet Pubjjèi, li giet publikata fil-Gazzetta tal-Gvern numru 11257 tal-20 ta' Mejju 1960 giet ordnata l-esproprjazzjoni ta' sittax il-bićca art, fosthom wañda proprjetà tal-konve:uta f'Valley Road Misida u Birkirkara. Din l-ahtar bieca art, skond ma tghid il-konvenuta, tirrakkjudi 1 -fond "Casa Misida" u teni adjacenti, ejoè remissa, kollha jew parti ktira minnha, parti mill-gnien, u parti mit-tarag li jservi bhala ingress ghal'-gnien tal-istess fond f'Misida Road, Birkirkara, proprjetà tal-istess konvenuta. B'rikors minnha preżentat fi-4 ta' Frar 1961, il-konvenuta, wara li ppremettiet, fost hwejjeg ohra, li hija kienet tippretendi li "Casa Misida". ghandha valur u nteress storiku u arkitettoniku u li hija ghandha nteress personali, in kwantu din id-dar, kil-ġaien li jiććirkondaha, hija r-residenza propria, unika, u normali taghha, u li l-attur nomine, skond ma giet infurmata, u d-dipendenti uffèjali tieghu, kienu sejrin minn mument ghall-iehor jidn!u f'dak il-fond u jibdew jiddemolixxu l-parti affettata, u b'hekk iigi demolit l-intier, u jigu irrimedjabbilment pregudikati d-drittijiet taghha, talket h in kawtela u ghall-konservazzioni tad-drittijiet taghha minnha pretizíi, din il-Qorti tordna l-ispedizzjoni tal-owpor: tun mandat ta' inibizzioni kontra l-attur nomine, ghall-fini tal-impediment tal-iniziu tad-demolizzioni tal-istess imsemmija proprjetà, kif ukoll tal-introduzzioni tal-attur nomine u tal-ufficiali u dipendenti ohrajn tieghu f'dik l-istess proprjetà. Din il-Oorti wara li semghet lill-partijiet u l-provi fl-udjenza tas-16 ta' Frar 1961, b'digriet taż-17 ta' Frar

1961 laqghet it-talba tal-konvenuta, billi rriteniet li l-fond "de quo" hu dar abitata, bil-gnien u remissa maghha, u skond il-progett tal-Gvern l-esproprjazzjoni tikkomprendi r-remissa kollha, jew kważi kollha, parti mill-ġnien, u parti mit-tarag li jservi ta' dhul ghall-istess gnien; li l-attur jippretendi illi huwa ga ghandu l-pussess tal-parti esproprjata, billi ghaddew aktar minn erbatax il-ǵgrnata mindu giet publikata d-Dikjarazzjoni tal-Gvernatur, mentri din id-dekorrenza mhix applikabbli f'każ ta' "dwelling house", i!-parti esproprjata hi parti minnha u ghaliha nservjenti, kompriż il-ġnien; u illi jidher li "prima facie" l-konventuta ghandha dritt ghall-kawtela mitluba;

Illi bil-kawża odjerna l-attur , nomine, wara li jippremetti li l-konvenuta ma tokkupax gha! skopijiet residenzjati l-imsemmija dar, u ma kellha u lanqas ghandha ebda drict li ghandu figi kawtelat, ghaliex il-parti mill-gnien tal-imsemmi fond u r-remissa li taghmel mieghu giet esproprjata kis-sahha tad-Dikjarazzjoni maghmula mill-Gvernatur u publikata fil-Gazzetta tal-Gvern tal-20 ta' Mejju 1960, u ghalhekk il-pussess kellu jigi rilaxxjat wara erbatax il-gurnata mid data ta' dik il-publikazzjoni, qieghed jitlob li din il-Qorti tordna r-revoka tal-mandat ta' inibizzjoni fuq imsemmi, mahrug minn din l-istess Qorti fiz-17 ta' Frar 1961, prevja, jekk hemm kżonn, id-dikjarazzjoni li 1-konvenuta ma kellha u lanqas ghandha ebda dritt x'tikkawtela, u li 1-puseess tal-art esproprjata kellu jigi rilaxxjat wara erbatax il-gurnata mill-20 ta' Meiju 1960. Il-konvenuta tecicipixxi illi l-bażi tad-domanda hi legalment invalida u insostenibbli, billi rrizulta fil-procedura tal-inikizzjoni li l-fond hu detenut E'kiri" ghall-abitazzjoni, u ghalhekk gie ta.jjed ritenut minn din il-Qorti li l-akkwist forzus ma jistghax jimxi qakel ma l-Awtorità kompetenti tkun offriet "alternative accomodation' adegwat;

Illi 1-skond l-art. 2 tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta' Artijiet ghal Skopijiet Publici (Kap. 136), kif emendat tl-Ordinanza nru. XLV tal-1946, fízimien erbatax il-gurnata minn dik il-puklikazzjoni fil-Gazzetta tal-Gvern, ised tal-art, jew min jokkupaha, jekk ikun hemm, ghandhom jaghtu f'idejn I-Awtorità kompetenti l-pussess taghha; iżda jekk l-art li l-pussess taghha jkun hekk mehtieg
tkun dar fil-fatt okkupata khala dar, min jokkupaha ma jkunx jeftieğlu li jitlaq it-pussess taghha qacel ma jghaddu erbatax il-ǵurata mill-gurnata li fiha 1-Awtorità kompetenti tikun offriet til-miktub lill-imsemmi okkupant fejn joggћod kand'ohra, li ragjonevolment ikun biżżejjed ghannies li joqghodu f'dik id-dar. Kif gie verkalizzat fis-seduta tal-14 ta' Marzu 1961 fl-kawża l-ohra ga msemmia, li qegћdha tigi trattata kontestwalment ma’ din 1-odjerna, il-konvenuta tirrikonoxxi illi 1-fond "Casa Misida" mhux qed jigi okkupat minnha, izda minn Lt. Cdr. John Walters. li ilu jokkupa l-istess fond b'titolu ta' lokazzioni minn qabel l-20 ta' Mejiu 1960. Kwind 1 -konvenuta hi sid l-art, li parti minnha hi talvolta nservjenti ghall-imsemmi fond, li giet esproprjata; imma l-art kollha, kompriz il-fond, jew almenu dan il-fond. mhux okkupat minnha, imma jinsab okkupat, u ilu hekk jigi okkupat E'titolu ta' lokazzioni mill-imsemmi inkwilin minn qabel il-publikazzjoni fil-Gazzetta talGvern tad-Dikjaraz tal-E.T. 1-Agent Gvernatur ghallespropriazzjoni ta' dik il-bicica art. Koncegwentement. ilkonvenuta. skond id-dispożzzjoni msemmija tal-liǵi, kienet fl-obligu li taghti f'ide in 1-Awtor:tà komoetenti l-pussess tal-art b'dak kollu li l-istess kienet tirrakkjudi, anki talvolta dak il-fond kollu. fi żmien erbatax il-gurnata mill-20 ta' Meifu 1960. Taijek, ghalhekk, fimoremetti l-attur fl-att taćcitazzioni li l-konvenuta ma tokkupax ghal skopifiet residenziali 1 -fond "Casa Misida": ghaliex din ić-cirkustanza tincab esprescament rikonoxxuta mill-istess konvenuta. Taijeh ukol! jippremetti I-attur flistess att li l-konvenuta ma kellha u lanqas ghardha ebda dritt li ghandu jigi kawtelat: ghaliex l-art in kwictjoni. komprendenti talvolta anki l-imsemmi fond kollu, giet esproorjata bissァちha tad-Dikjarazzioni maghmula mill-E.T. 1-Agent Gvernatur fil-Gazzetta tal-Gvern $\dot{\text { co }}$ msemmiia: u kwindi. meta talret l-ispedizzioni tal-mandat ta' inikiosioni kontra l-attur, il-konvenuta ma kellha ebda dritt x'tikkawtela:

Illi xejn ma jiswa lill-konvenuta li, kif hija tisscttometti, il-fond imsemmi u talvolta l-bini kollu adiacenti jinsab okkupat. detenut k'kiri ghall-abitazzjoni. Kif ga ntqal, hija tirrikonoxxi li dan il-fond u kini tincab okkupat mhux minnha, imma minn inkwilin, u kwindi ista' talvolta
jispetta lil dan l-inkwilin li jopponi li jitlaq il-pussess taghhom qabel ma jghaddu erbatax il-gurnata minn meta 1 Awtorità kompetenti tkun offrietlu bil-miktuk fejn joqghod band'ohra adegwatament. Lill-konvenuta, bhala sid l-art. il-fond u bini, ma japplikax il" "proviso" kontemplat fiddispożizzjoni tal-ligí msemmija;

Lanqas ma tiswa s-sottomissjoni tal-konvenuta li hija, bhala sid il-fond "Casa Misida', ghandha l-obligu skond illigi li tassigura li dak 1 -inkwilin ikollu l-godiment bil-kwiet tal-fond mikri lilu minn ghandha ghaż-żmien kollu tallokazzjoni; ghaliex, apparti li ma jirrizultax li dan l-inkwilin sa issa qatt talab lill-konvenuta tassiguralu dan il-godiment, l-istess inkwilin ma ghandux bżonn 1 -intervent talkonvenuta biex huwa, jekk ghandu d-dritt $u$ jkun irid, ma jitlefx il-godiment tal-fond mikri lilu minn ghandha sakemm ikollu fejn joqghod adegwatament;

Illi l-konvenuta tipprotesta ghall-ispejjez ta' din ilkawża, tilli tissottometti li in segwitu ghall-ordni tazz-17 ta' Frar 1961, li bih gi.e spedit il-mandat ta' inibizzjoni hija kienet flokligu li tiddeducii l-azzjoni analoga in sostenn talpretensjoni taghha fi żmien erbgha tijiem minn notifika lilha tal-avviż tal-eżekuzzjoni tieghu, li diversament leffetti ta' dak il-mandat kienu jispićcaw, u li kwindi 1-attur, biex jevita spejjeż, kien messu stenna li jara jekk hija kienetx sejra tiddeduci dik l-azzjoni; jekk hija kienet tibqa' ma tiddeduciix, 1 -attur kien jottjeni l-intent tieghu xorta wanda, ghaliex il-mandat kien jispičç "ipso facto"; jekk hija kienet tiddedući, l-attur kien jikkontesta i-pretensjoni taghha b'eccezzioni fil-kawża minnha promossa. Din issottomissjoni tal-konvenuta mhix sostenibbli. Apparti ragunijiet ohra li ma hemmx bżonn jiğu ndikati, jinghad li 1-attur kellu raǵunijiet plawsibbli, indikati fir-rikors tal-25 ta' Frar 1961, li jottieni bl-urgenza deċiżjoni fuq il-pretensjoni tieghu, u ma kellu ebda obligu jistenna l-ezitu tal. kawzia li l-konvenuta kellha tachmel in sostenn tad-drittijiet imsemmijin minnha f'dak il-mandat;

Illi ghalhekk id-domanda tal-attur tirriżulta giustifikata, billi skond ir-riżultanzi f'din il-kawża gie konstatat li
lanqas ma kien hemm ragunijiet li ghalihom il-konvenuta setghet titlob u tottjeni I-ispedizzjoni tal-mandat ta' inibizzjoni;

Rat in-nota li tiha l-konvenuta appellat minn dik issentenza, u l-petizzjoni taghha li biha talbet li tigi revokata ut-talba tal-attur tiği michuda; bl-ispejjeż taż-żewǵ istanzi kontra tieghu;

## Omissis;

## Ikkunsidrat;

Biex wiehed jara kemm hija nfondata 1 -pretensjoni tal-appellanti, kiżżejjed jikkunsidra illi, biex tottjeníl-frug tal-mandat tal-inibizzjoni, li hu l-origini ta din il-kawża, hi fasset if-bżonn li tghid, kontra l-verità, illi d-dar in kwistjon bil-gaien li jućcirkondaha "hija r-residenza proprja, unika u normali taghha" (fol. 11); mentri l-verita hi illi dik id-dar mhix okkupata mill-appellanti, iżda tinsab okkupata k'kiri minn Lt. Cdr. Walters, li ilu hekk jokkupaha minn aabel l-20 ta' Meipu 1960, meta saret id-Dikjarazziont tal-Eiccellenza Tieghu I-Gvernatur;

L-appellanti hi s-sid tal-fond. Ghad illi skond l-art. 2 tal-Kap. 136 "owner includes lessee", f'dik 1-Ordinanza, dan huwa hekk "unless the context otherwise requires". Issa fl-art. 2(2) u (3), li huma d-dispożizzjonịiet rilevanti ghallkaż ill-g'i espressament tiddistingwi bejn l: "owners" u l"occupier". Fi żmien erbatax il-gurnata mid-data tal-publikazzjoni tad-Dikjarazzjoni tal-Gvernatur fil-Gazzetta talGvern, tant 1-"owner" kemm 1-"occupier" (jekk ikun nemm) ghaudhom iikkonsenjaw il-pussess lill-Awtorità zompetenti. Izda jekh l-art li sejra tittiehed "is a dwelling house actuelly occupied as such, the occupier shall not be required to yield up poesession thereof before the lapse of fourteen days from the day when alternative accomodation reasonably sufficient for the persons resident in the dwelling house, has been offered in writing by the competent authority to the said occupier";

Ir-raguni ta' dan hi elementarment ovvja. Is-sid, jekk
hu stess mhux 1-'occupier", ma ghandu $x^{\prime}$ jaqsam assolutament xejn mal-offerta ta" "alternative accomodation". Hu obligat, bis-satha tal-obligu lilu mpost separatament fid-dispożizzjoni fuq citata, jaghti l-pussess lill-Awtorità fi żmien erbatax il-gurnata fuq imsemmija, ċjoè mill-pubtikazzjoni tad-Dikjarazzjoni tal-Gvernatur; u meta jghaddi dak iż-żmien, isir operattiv ghalieh is-subart. (3) ta' dak l-istess artikolu, li jgnid illi 1-Awtorità kompetenti tista' tienu pussess "without any further formality";

Il-provvediment ta' "alternative accomodation" hu maగcub fl-interess esklużiv u personali tal-"occupier", satiex ma jsibx ruhu bla dar. Huwa hu li, meta hi mehtiega 1-offerta ta' dar ohra, jista' jkun intitolat li ma jikkonsenjax il-pussess bis-sahha tal-obligu separatament impost lilu sakemm dik l-offerta ma tkunx saret. lżda f'dan is-sid ma ghandha x'taqsam xejn. Hi la ghandha ebda dritt, la ebda nteress legittimu, u lanqas ebda "locus standi", meta mhix tokkupa l-fond rigward 1-"alternative accomodation";

Kieku s-sid, bhala tali, kellu d-dritt jindahal fil-kwistjoni tal-offerta ta' "alternative accomodation", logikament kien ikollu wkoll id-dritt li jiddiskuti jekk l-"alternative accomedation" offerta hijiex, kif tghid il-iligi, "reasonably sufficient" ghar-residenti - li hu manifestament assurd. Kien ikollu wkoll id-dritt, similment assurd, li jinsisti fuq l-offerta ta' "alternative accomodation" non ostante li l"occupier" (li lilu biss tolgot il-kwistjoni) ma jkollux ebda nteress; per ezempju, ghax ghandu kemm irid fejn imur cand'ohra, jew głax, kif aktarx gara fil-każ prezenti, ilkičca tal-art li sejra tittiehed thalli dik li hi l-vera residenza ntatta, u r-residenti jibqghu ampjament moqdija;

Il-ligi hawnhekk qeghdha tipprovdi ghal interess reali u prattiku, u trid tikkoncilja l-interess publiku tal-espropr jazzioni mal-interess privat ta' min jogghod go dar biex ma jigix mitfugh addoćc barra fit-trieq. Ghal dan il-fini, iddritt ta' proprjetà diżakkompanjat minn kwalunkwe residenza jew okkupazzjoni, ma ghandu assolutament ebda rilevanza. Gha'hekk l-argument tal-appellanti, li hi l-posseditrici "de jure" tal-fond, hu ghal kollox barra minn loku;
ghax ghall-fuijiet in diskussjoni, imharsin in bwona fede u bil-bon sens, il-ligi thares biss lejn id-detentur fiziku;

L-argument l-jehor, Ii l-appellanti bhala s-sid ghandha l-okligu li timmantjeni l-pussess tal-inkwilin taghha, hu tise specijus. B'dan l-argument, is-sid kien ikollha d-dritt li timpedixxi l-esproprjazzjoni ghal kollox u dejjem, ghax k'hekk biss iista.' l-inkwilin jibqa' fid-dgawdija tal-fond. Blinsistenza li tinghata lill-inkwilin dar ohra mhux talli s-sid ma tkunx geothda taqdi lobligu taghha li timmantjeni lill-inkwilin fil-pussess tal-fond, iżda talli, ghall-kuntrarju, tkun qeghdha tghin biex l-inkwilin jitlef, jew ma jkomplix dak il-pussess, u l-lokazzjoni tispicica;

Dan kollu li ntqal jassumi ghall-grazzja tal-argument illi fi'kaz prezenti, l-offerta ta' "alternative accomodation" lill-"occupier" kienet rikjesta, u juri li din hi kwistjoni li fiha l-appellanti legalment ma tidhol xejn. Jekk, trattandosi ta' esproprjazzjoni ta' kićca ǵnien, parti minn remissa separata mid-dar proprja $u$ bicca tarag fil-ġnien, meta r-recidenza vera ser tibqa' ntatta u apparentement hi "reasonably sufficient for the persons resident in that dweling house", hix meftiega dik l-offerta, hi kwistjoni li. bhala li tinteressa biss lill-"occupier", tista" tigil diskussa biss mieghu, u ma tidholx f'din il-kawża. U kemm dak l'occupier" ma ghandux ebda nteress iidher mill-fatt li, sa fejn jirrigwarda lilu, il-pussess tah, billi halla x-xogholijiet jincdew;

Kwantu ghall-ispejjez, l-attur kellu kwalunkwe dritt jagixxi kiex jitlob ir-revoka tal-mandat ottenut mill-appellanti bla ma joqghod jistema biex jara x'ser taghmel hi stess fiz-żmien moghti lilha mil-ligi biex tistitwixxi l-kawza. Fil-fatt, 1 -attur agixxa tliet ijiem qabel l-appellant, u ćditazzjoni tieghu giet sahansitra appuntata ghas-smiegh blurgenza anki qabel ma mexxiet il-quddiem l-appellanti;

Ghal dawn il-motivi, u ghal dawk tal-Ewwel Qorti, din il-Qorti tiddeeidi billi tichad l-appell u tikkonferma s -sentenza appellata; b!-ispejjeż kontra l-appellanti.

