## 28 ta' 【annar, 1957

Imhallfin:-
Is-S.T.O. Sir L. A. Camilleri, Kt., LL.D., President; Onor. Dr. A. J. Montanaro Gauci. C.B.E.. K.M., LL.D.; Onor. Dr. W. Harding, K.M., B.Litt., LL.D.

Gerarda Dagri et versus Carmela Micallef et.
Soprassessjoni - Sentenza - Digriet Interlokutorju Appell - Nullita.
Nota karatteristika u distintiva tad-digriet interlokutorju hija li ma fiffurmax gudikat ghall-Qorli li tkun taghtu, u ma jorbathiex, tant li jista" jigi revokat "conerario imperio" mill-istess Qorti li tkun taghtu; men-
tri sentenza definituva aifforma gudikat ghall-Qorti li tkun tatha, 4 ma tistax tigi minnha stess revokata, «flistess hin tippreġudika imerimu tal-kawia.
Provvediment li bith it-Qorti tordna 5 -soprassessioni fkawia huwa digriet interlokutoriu, и jista' ghalhekk ï̆gi reyokat "contrario imperio" millistess Qorti li ppronunziath.
Ghalduqstant it-procedura korretta ghal appell minn provvediment simili hija dik per mezz la' rikors. 4 mhur dik $1 a^{+}$nota u petizzioni; u l-appell maghmul bil-procedura tar-rikors hu validu, fil-waqt li dak maghmul bin-nola u l-petizzioni huwa irritu u null.

## Il-Qorti;

Rat l-art tać-citazzioni quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Civili, fejn l-atturi qalu Li flatti tan-Nutar Rosario Frendo Randon tad-29 ta' Awissu 1945 il-konvenut Angelo Chetcuti ittrasferixxa b'titolu ta' bejgh lill-konvenuta Carmela Micallef, bil-prezz ta' $£ 1,400$, 1 -utili dominju perpetwu taddar li qeghedha ż-Zejtun, Antonio Micallef Street, numr: 4, 5 u 6 (illum 5, 6 u 7), bhala suggetta ghall-hlas ta' £1. 10.0 fis-sena $u$ in perpetwu, rata ta' cens akbar, u rriżerva fapur tieghu u ta' martu, il-konvenuta Maria Assunta Chetcuti, l-uzufrutt tal-istess fond sal-mewt tas-superstiti fosthom, liema użufrutt, in kwantu kostitwit favur l-imsemmija konvenuta Maria Assunta Chetcuti, gie debitament accettat minn dik il-konvenuta fuq l-istess kuntratt fuq imsemm; u illi 3 -imsemmi Angelo Chetcuti ma setghax jidd:sponi, la mill-utili dominju u lanqas mill-użufrutt. tat-totaiita tal-fond fuq imsemmi, billi huwa kien dig̀̀ assen; $n$-nofs indiviż tal-fond adjacienti u interkom. mun kanti nru. 7 (il-lum numru 8), fl-imsemmija triea Anton:o Mcallef. 之-Zeitun. kif soggetta ghal nofs il-kanone gravanti l-istess fond, u dana b'titolu ta' dota favur l-attrici Gerarda Dagri bis-sahha tal-kuntratt fl-atti tan-Nutar Frire Gavarn tat. 3 ta' Frar 1937 (dok. B); u li b'dana 1-mod 1 -imsemmi Angelo Chetcuti gie biegh fond li fin-nofs ific.. \& teenu ma $k$ enx jappartieni lilu; talbu illi. wara li is:ru d-dikiarazzionijiet u l-provvedimenti kollha mehtieq̃a oちar-raçunijiet premessi u ghal kull raguni ohra valida fil-lig̀i, jiği dikjarat u deċiz minn dik il-Qorti illi I-kun-
tratt ta' beikh u kostituzzioni ta' uzưfrutt publikat fl-atti tan-Nutar Rosario Frendo Randon fid-29 ta' Awissu 1945 , huwa null u minghajr effett ghal dak li jirrigwarda n-nofs indiviż tal-fond uq imsemmi nri. 4, 5 u 6 (il-hum 5, 6 u 7) Antonio Micallef Street, Żejtun, li jappartieni lill-attriči. Bl-ispejjeż;

## Omissis;

Rat is-sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili tas-16 ta' Jonms losk ! bihs $\dot{\text { en et }}$ m'chuda leccezzioni preliminari tal-irritwalità tat-talba; bl-ispejjeż kontra l-konvenut;

## Omissis

Rat id-dečiżjoni tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili tat-13 ta’ Novembru 1956, li biha dik iH-Qorti ordnat is-soprassessfoni f'dik il-kawża, u tat lill-konvenuti Carmela Micallef u Maria Assunta Chetcuti ghoxrin gurnata żmien biex fin. jekk idhrithom. jiddeducu quddiem il-Qorti kompetenti l-azzjoni mehtiega ghall-korrezzioni tal-kuntratt ga msconmi. kif pretiża minnhom; u rriżervat l-ispejjeż; billi dik il-Qorti kkunsidrat;

Illi l-konvenuti jallegaw li fil-kuntratt ta' kostituzzioni ta' dota magћmul fl-atti tan-Nutar Enrico Saydon fit-3 ta' Frar 1937, Angelo Chetcuti, meta ttrasferixxa favur bintu Gerarda b'titolu ta' dota n-nofs indiviż tal-makżen iż-Żejtun, Antonio Micallef Street, numri 4, 5.6 u 7, kien inkorra fi z zall materiali, ghaliex huwa ried jittrasferixxi til bintu b'dak il-kuntratt In-numru 7 biss ta' dak il-fond; liema zball. bhala wiehed materiali, ista' iitíi korrett. ghaliex ma jaqgћax taht ir-regoli tal-azzjonijiet ta" impuniazzjoni ta' kuntratti. B'sostenn tal-allegazzjoni taghhom, il-konvenuti ghamiu riferenza ghal diversi gudikati ta' dawn il-Orati, rioortati filKollezzioni tas-Sentenzi, Vol. IX. 253; XVII-II-60; XXX-II-147; 168;

Illi fil-fehma ta' dina l-Qorti, fil-kaz taht konsiderazzion; ma iittrattax minn semolici żball materiali li iista' fkull żmien jisi korrett. Kien ikun tali kieku kien iittratta. bhal ma fis-sentenzi citati mill-konvenuti, minn żball ta kalkolu, partikularment meta dan jittiehed fatt ta* tran-
sazzjoni, li jista', wara talba, jiği korrett (art. 1829 Kodici Civili); imma hu evidenti li ma hux żball ta' kalkolu dak ta' meta wiehed jikkostitwixxi b'titolu ta' dota, f'lok fond wiehed, tnejn jew izjed;

Illi, f'dawn ić-cirkustanzi, jekk il-konvenuti jidhrithom li Angelo Chetcuti ried jittrasferixxi lil bintu Gerarda, h'titolu ta' dota, il-fond bin-numru 7 biss, u mhux dawk mieghu bin-numri 4, 5, u 6 Antonio Micallef Street, Zejitun, huma ghandhom jimpunjaw dak il-kuntratt skond kif trid il-ligi;

Rat ir-rikors tal-konvenuti, li bit dawn appellaw middeciżjoni fuq imsemmija tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili tat13 ta' Novembru 1956, u talbu li dik id-dećižjoni tigèi revokata, u li jiği dećizz li fil-kuntratt purblikat minn Nutar Enr'co Savdon fit-3 ta' Frar 1937, kien hemm żball materjali fid-deskrizzjoni tal-fond kostitwit in dota, billi skond il-volonta komuni tal-partijiet dan kellu jkun biss nofs il- Tafien, u mhux kif erroneament deskritt fl-istess att; bl-ispejjeż taż-żewǵ istanzi kontra l-atturi appellati;

Rat ir-risposta tal-atturi ghar-rikors tal-appell tal-konvenuti, fejn intqal illi, aktar milli null, ir-rikors tal-appell tal-konvenuti huwa ineżंstenti, billi, kif jidher mill-art. 247(1) u 227(4) tal-Kodici Proċedurali, ma setghax jigit ričevut iekk mhux flimkien mal-garanzija ghall-ispeijez talappell; u mill-atti stess tal-appell jirrizulta li. waqt li r-rikors gíie preżentat fl-I4 ta' Novembru 1956, il-malleverīa $\dot{g}$ :et offerta u preżentata l-ğurnata ta' wara; u żdied intal li fil-meritu d-deciizjoni appellata hija q́usta. Iżda l-provvediment tal-Ewwel Qorti ma jmurx izied il-boghod m'nn dak li hemm fid-dispożittiv, u ma jinkludix id-dikjarazzjoni li l-iżball in kwistioni mhux ta' kalkolu; u ghalhekk hiia "extra petita" t-talba tal-appellanti li jigi dećiż illi fil-kuntratt publikat minn Nutat Enrico Saydon fit-3 ta' Frar 1937 hemm żball materjali f.d-deskrizzioni tal-fond kostitwit in dota, billi skond il-volontà komuni tal-partijiet dan kellu ikun biss nofs il-mahzien, u mhux kif erroneament deskritt fl-istess att. Bl-ispejjeż;

Rat in-nota tal-appell tal-konvenuti, li biha dawn appellaw mis-sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili tat-13 ta' Novembru, 1965;

Rat il-petizzjoni tal-konvenuti appellanti, li biha talbu It d-decizjoni fuq imsemmija, minnhom appellata, tigi revokata, u li jigi deciz illi fil-kuntratt publikat minn Nutar Enrico Saydon fit-3 ta' Frar, 1937, kien hemm żball materjali fid-deskrizzjoni tal-fond kostitwit in dota, billi skond il-volontà komuni tal-partijiet dan kellu jkun biss nofs ilmaћżen, u mhux kif erroneament deskritt fl-istess att; blispejjeż taż-żewǵ istanzi;

Rat ir-risposta tal-atturi appellati, li wiegbu illi, indipendentement mill-kwistjoni jekk bid-duplici procedura adottata mill-appellant dawn ivvjolawx jew le il-principju "selecta una via non datur recursus ad alteram", l-appellanti ma setghu qatt jipprociedu permezz ta' petizzioni meta l-proceduri taghhom per mezz ta' rikors ma gewx cieduti; u li l-procedura per mezz ta' petizzjoni hija irritwali, peress li l-pronuncjament tal-Ewwel Qorti kien digriet interlokrtorju, u mhux sentenza. Fil-meritu, I-Ewwel Qorti ma ddecidietx il-pont li l-iżball in kwistjoni mhux ta' kalkolu, u ghalhekk hija "ultra petita" t-talba tal-appellant li jig̀i deciż illi fil-kuntratt publikat minn Nutar Enrico Saydon fit-3 ta' Frar, 1937 kien hemm żball materjali fid-deskrizzjoni tal-fond kostitwit in dota, billi skond il-volonta komuni tal-partijiet dana kellu jkun biss nofs il-mahżen, u mhux kif erronement deskritt fl-istess att;

Rat l-attijiet kollha tal-kawża, u semghet l-avukati;
Ikkunsidrat;
Illi, qabel xejn, jehtieg, jigi maqtugh liema hija valida miż-żewg pro.eduri adottati mill-appellanti biex jappellaw mid-dećiżjoni appellata tal-Ewwel Qorti. Is-soluzzjoni ta" dil-kwistjoni tiddependi minn jekk id-decizioni tal-Ewwel Qorti kienetx sentenza definittiva inkella digriet interlokutorju. Nota karatteristika u distintiva tad-digriet interlokutorju hija li ma jiffurmax gudikat ghall-Qorti Ii tkun taghtu, u ma jorbothiex, tant li jista" jigg revokat "contrario
imperio" mill-istess Qorti li tkun taghtu. Ghall-kuntrariu. is-sentenza definittiva ghall-Qorti li tkun tatha tkun tifforma gudikat, u ma tistax t.gi revokata minnha stess; u fl-istess hin tippregudika l-meritu tal-kawża;

Bid-deċiżjoni appellata, 1-Ewwel Qorti tat provvediment procedurali billi ordnat is-soprassessioni u mponiet lill-konvenuti terminu biex b'azzjoni appożita jiddeduću l-pretensjoni taghhom ghall-korrezzjoni tal-kuntratt taddota, in vista tal-sćcezzjoni ta' 1 izzball moghtia minnhom relattivament ghal dak il-kuntratt. B'dankollu, l-Ewwel Qorti ma ddećidietx li kien hemm żball fil-kuntratt kif allegaw l-appellanti. Fil-motivazzjoni, l-Ewwel Qorti rrilevat illi l-iżball, pretiż u allegat mill-konvenut, jekk hemm, ma kienx semplicement materjali, u hi ghalhekk kellu figi rimedjat b'azzjoni separata, jekk linl-appellanti jidhrilhom. B'dana kollu, l-ećcezzioni ma gietx maqtugha, u l-korrezzjoni tal-pretiż żball la giet ammessa u lanqas michuda; u jekk tig̀i proposta l-azzjoni tal-korrezzjoni tal-kuntratt, ifQorti ma jkollhiex gudikat quddiemha li jistabbilixx ${ }^{\text {defi- }}$ nittivament jekk l-iźball huwiex materjali jew sostanziali. U tabilhaqq, b'ligi espressa, "kull dikjarazzioni li 1-Qorti trid li tkun decizziva jew obligatoria, ghandha tigi mdahhla fid-dispozittiv" (art. 217 Kod. Proc. Civ.); u dana ma hux il-każ fid-decizzjoni appellata, kwantu ghall-kwistjoni tannatura tal-iżball. Il-motivazzjoni ma tiffurmax gudikat, u mhix appellabbli. Mil-banda l-ohra, I-ordni tas-soprassessioni huwa revokabbli "contrario imperio" mill-istess Qorti li taghtu. Ghaldaqstant, id-dećiżioni appellata hija digriet interlokutoriu, u l-procedura tal-appell minnu hija per mezz ta' rikors, u mhux petizzioni;

Ghal dawn ir-rağunijiet, il-Qorti tiddikjara propria :procedura tal-appell tal-appellanti bir-rikors, u tiddikjara irritu u null l-appell maghmul mill-appellanti b'nota u oetizzjoni relattivament ghad-decizizoni appellata; minghajr presudizzju tal-kwistjoni talećcezzioni ta' nullità u eććezzjonifiet ohra;

L-ispejieź tal-incident ©batuhom l-appellanti; u l-appeli jitkompla fuq ir-rikors.

