## 19 ta' Jannar, 1956

## Imћallef:

## Onor. Dr. A. Magri, B.Litt., LL.D.

## John Muscat versus Patrick Duffy et.

## Gurisdizzjoni - Art. 743 tal-Procedura Civili

Jekh il-konvent fkawia kien assenti meta saret ić-citazzjoni, l-atlur ghandu d-dmir, biex ijrradika l-gurisdizzjoni zal-Qrati Taghna li jie末du konjizzjoni tal-kawża, li jipprova li l-honvenut ghandu d-domicilju tieghu fdawn il-Gzcjier jew Ii. ghad li l-konvenur ma jinsabx f'dawn ifĠejier, is-sentenza thun sista* digi ciegwita fldawn il-Gżejier.

Id-dispozizzioni li ratid li l-Qorti ghandha gurisdiazjoni fuq kull persuna dwar hwejies' li gegtedin jew jinsabu f'dawn il-Gżeijer tikkontempla l-ċ̇erc̈zziu ta' azzjoni reali, li jhollha bhala og̀gett ir-rivendika jew jew il-proprjetà ta' dawh il-Awzijeg., и mhax l-ezercizziu la azzioni personali.

Il-Qorti;--Rat ić-citazzjoni li biha I-attur, premessi d-dikjarazzjonijiet mehtiega u moghtija l-provvedimenti kollha oppurtuni, peress li 1-attur kera karrozza lill-konvenut tal-marka "Hilman Minx" numru 11437; u peress li l-konvenut, miabba htija, traskuragini, imperizja u nuqqas ta" osservanza tar-regolamenti, u ragunijiet ohra imputabbli ghall-istess konvenut, kisser din il-karrozza billi baqa' diehel fuq xi sigar u fuq hajt fit-trieq Valletta Road, fl-24 ta' Gunju 1954, f'xi s-saghtejn ta' filghodu, kif jig̀i pruvat fit-trattazzjoni tal-kawża; talab li l-konvenut jigi dikjarat minn din 1-Onorabbli Qorti responsabbli tad-canni kollha kagunati lill-attur fl-imsemmija karrozza, u l-konvenut jigi kundannat li jhallas lill-attur is-somma ta' flus in linea ta' danni li tigi likwidata minn din l-Onorabbli Qorti jekk hemm bżonn per mezz ta' periti li jigu minnha nominati ghal dan il-fini. Bl-ispejjeż, kompriżi dawk tal-mandat ta' impediment tas-safar tas-6 ta' Lulju, 1954;

## Omissis;

Inkunsidrat, dwar lectezzjoni ta' difett ta' gurisdizzjoni opposta mill-kuraturi;

Illi mir-riferta tal-marixxall (fol. 2 tergo) jirrizulta illi Ikonvenut kien ilu hafna li rritorna l-Ingilterra mal-iskwadra tieghu, u ghalhekk ic̀-citazxjoni ma setgheté tigi lilu notifikata; ghaldaqstant l-attur talab li l-kawża ssir kontra kuraturi talelenku (fol. 6). Ma giex pruvat mill-attur, kif kien dmiru, biex jirradika fdin ilQorti 1 -kurisdizzioni, ilii Honvenut ghandu d-domicilju tieghu fdawn il-Gżejjer; anzi, skond l-imsemmija riferta, il-konvenut jinsab arrwolat fil-forzi armati tal-Maesta Taghha" r-Regina, u jkollu jegwihom f'dawk il-postijiet kollha fejn ikunu stazzjonati. Lenqas ma pprova l-attur illi, ghad li l-konvenut ma jinsabr fdawn il-Gżejjer, is-sentenza tista' tigi ezegwita fdawn ilGżejier. Veru li skond is-subartikolu (e) tal-art. 743 (Proc. Civ.), il-Qrati Taghna ghandhom gurisdizzjoni fog, kull persuna, f'kawzii dwar hweejieg li qeghdin jew jinsabu fdawn iil-Gzejjer; iżda dan l-inćiż jikkontempla l-eżerćizzju ta' azzjoni reali, li jkollha bhala oggett ir-rivendika jew. it proprjeta ta' dawk il-hwejjes (Kollez. XXIV-I-1145), mentri -azzioni esperita mill-attur hija indubbjament personali;

Illi, konsegwentement, ma jirrikorri ebda wiehed milkazi kontemplati fi-art. 743 (Proc, Civ.), li jirregola l-gurssdizzjoni tal-Orati fdawn il-Gżejier;

Illi,kwantu ghall-ispejjè, dawn jehtieg hijizgu moderati billi lečicezzjoni giet moghtija wara li gie ekawrit il-meritu kollu;

Ghal dawn il-motivi;
Tilqa' lectexzzjoni fuq opposta mill-konvenuti nomine;
$\mathbf{U}$ konsegwentement tiddikjara II ma ghandhiex guris. dizzjoni biex tiehu konjizzjoni ta' dina 1-kawża;

L-ispejejez jibqghu minghajr tayxa; id-dritt, tar-Registru ghall-konvenuti nomine.

