## 15 ta' Diciembru, 1947. <br> Imhallin:

ls-S.T.O. Sir G. Borg, Kt., M.B.E., LL.D., President. Li-Onor. Prof. Dr. E. Ganado, LL.D.
L-Onor. Dr. I'. Gouder, LL.D.
Salvatore Xuereb cersux Commodore Piery K. Kekewich ne, et Citazajoni - Rokwitizsjoni - Batimenti Dghajea ta' Gharrdex - Atti Imporjali Promulgazzjoni - Imergency Compensation Board Guriadizajoni - Notabkazjoni thl-Gvarn nru. 167/1942. Meta Lkoncenut huwa mharrek f'xi kwalità li ghandu, " "jekk hemm bionn anki f'isinu propriu', u ma prrizultact fil-kawía li l-kontestuxijoni saret mal-konvenut b'isnuu propriu, il-kumlatha tieohu ghandha tiftihem fis-sens illi huva gie kundannat fil-kwaliti li fiha gie mharrek, u mhuce ukoll fl-isem tiegtu propriu.
ll-promulgazzjoni ta' Att jew Order Imperjali f'Malta, biex ikolla effiliacija anki f'dawn il-Gzejeier, hija mehtieja meta dak l-Att jew Order ikun fih klawsola, lif gemeralment isir, ghall-applikabilitio tiegtu ghall-kolonji; ghacc allura jhwn hemm liounn ta' Att ietor ta' lawtorità lokali, jew almenu proklama, li jirrendi applikabili ghal Malta dat l-Att jew Order, u l-pubblikazzjoni tieghu havon Malta. Imma meta l-Att jew Order ikun fill il-klawsola li tirrendih operatic immedjatament fi kwalunkwe post, whura dik il-lioii ssir applikabili immedjatament, u $l$-jakoltajiet moghtija bis-sahna taghha jistohu.jigu ezercitati mill-awtoritajiet lokali fil-kolonji immedjatament, avvolja dik illigi ma thunx giet promulgata filkolonja wholl.
Dghajar ta' Ghavodax hija hompriza fid-dizzjomi "'British ships' ghallfinijiet tal-"Colonial Order-in-Council, 1939", 4 ghalhekk hijn sougietta ghal rehwizizzzjoni bhall-bastimenti.
Rekwizizzzjoni maghmula fl-ezercizzju tal-poteri mogntija mill-"Compen.antion (Defence) Act, 19.59" hija ezercititata validament anki jek: jijet cżercitata minn awtoritd li giet delegata minn awtorità ohra li ma retgheto taghmel dik id-delegazzjoni, jekk, meta lawtorith li ghamlet dik id-delegazzjoni kellha l-intenzjoni li tezeguixxi r-rekwizizzjoni u teiercitita s-setgha taghta ta' rekwizizzioni per mezz ta' dak id-delegat. Il-kwistjonijiet kollha li jkun hemvi bejn il-partijiet in konnessjoni
mar-rekwizizzioni li thun mar-rekwisizzjoni li thun saret bis-sakila tal-"Compensation (Defence) Act, 1939" jidklu A-nttribuzzjoni ta' l-organament specijali istitwit b'dal l-Att; u ohalhekk l-Emergency Compensation Board ma ghanduc durisdizzjoni biex juehu konjizzjoni ta $\boldsymbol{a}^{2}$ dawk il-kwistionijiet; it meta dak: i-Board jiddikjara li huwa mhwa konpetenti, lanqas ondindhoon din il-furisdizzioni l-Qrati ordinarii lokali. Il-Qorti, - Rat ić-citazzjoni ta' l-attur quddiem il-Qorti tal-Kummerc tal-Maesta Tieg申iu, fejn ippremetta illi fiä-9 ta. Jannar 1942 , il-konvenut Captain Price, fil-kwalitè ta' Divisional Sea Transport Officer, irrekwizizzjona mill-poter ta' 1-attur id-dghajsa ta' Ghawdex "Virgo Lauretana" Reg. No. 43. u dana semplicement bhala Kiri; u illi l-attur irrikorra quddiem 1-Emergency Compensation Board biex ikun stabbilit il-kumpens lilu dovut çたall-użn ta' l-imsemmija dghajsa;
u billi quddiem dak il-Board gew sollevati żewg eċcezzjonijiet, waћda tan-nullita tar-Requisition Order u l-oћra ta' nuqqas ta' gerisdizzjoni; u illi l-istess Board b'sentenza moghtija $H$ 24 ta’ Settembru 1943 (dok. A) iđdikjara ruhu inkómpetenti u rriżerva lit-Tribunal Ordinarju d-decizijoni dwar in-nullitid tar-Requisition Order; u illi l-attur gौandu interess li jigi determinat f'lnea ta' danni l-kumpens li jisthoqqlu ghall-użu tad-lgћajsa fut imsemmija. meћudin tatt konsiderazzjoni ccirkustanzi kotha tal-każ, mhux eskluż it-telf kollu li softa bhala konsegwenza tal-privazzjoni ta' l-użu ta' l-istess dghaj. sa; u illi fl-14 ta' Novembru 1942, jigífieri dment li kienet rekwiżizzjonata, id-đgћajsa gherget; premessa getal bżonn iddikjarazzoni li r-Requisition Order fug imsemmi huwa null u mingћajr effett, minhabba li ma giex maћrug mill-awtoriti kompetenti ughal ragunijiet ohra li jirrizultaw 'il quddiem: talab (1) li jig̀i dikjarat f'linea ta' danni l-kumpens dovut lill-attur gћall-użu ta' l-imsemmija dgћajsa, u dana anki per mezt ta' periti li taghżel il-Qorti. (2) li l-konvenuti, jew min minnhom. jigiu kundannati jhallsu lill-attur dik is-somma li tkun hekk likwidata, (3) li l-konvenuti, iew min minnhom. minћabba li d-dgћaisa gћerqet, jiğu dikjarati responsabili taddanni kollha skond il-liği, likwidabili f'kawża ohra. Salvi dejjem drittijiet oћra. Bl-imgћax kummerçali n bl-ispejjeż. kompriżi dawk tal-protest tal-4 ta' Gunju 1943 ;

Rat in-nota ta' l-ećcezzzjonijiet tal-konvenut li biha issoltometta illi d-dgћajsa indikata fić-citazzjoni giet validamen! rekwiżizzionata mid-Divisional Sea Transport Officer ghannom tas-Sea Transport Officer ta' I-Ingilterra biex tig̀i użata barra minn Malta tatt il-poteri estraterritorjali li gћandu bies jirrekwiżizzjona vapuri Ingliżi kull fejn jinsabu (sec. 3 of Thr Fmergency Powers Defence Act 1939) ; illi r-rekwizizzjoni saret mill-awtoritn kompetenti; illi ghalhekk kwalunkwe kwis tjoni ta' kumpens ghall-kera a valur tad-dghaisa ma hijiex ta' kompetenza ta' dina l-Qorti;

## Omissis:

Rat is-sentenza mogћtija mill-Qorti tal-Kummerc tal. Mrestà Tipghu fis-27 ta' 'Gunju 1946. fein (1) gie dikjarat
illi r-lekwiżizzoui saret minn persuna inkompetenti; (2) iddikjarat ilii $x$-Shipping Tribunal ta' 1-Ingilte rra mhuwiex kompetenti biex jiehu konjizzjoni tat-talbiet ta' l-attur, imma kompetenti huwa 1-Emergency Compensation Board ta' Mallu, u meta dan, kif gtamel, jiddikjara ruћu inkompetenti, ilkompetenza imur ghat-tribunali ordinarji ta' Malta: (3) lan_ whet l-ewwel ut-tieni talba, "illikwidat l-ammont tal-kera Wha'a kumpens dovet lill-attur ghall-uzu tad-d!e ha sa mid-9 ta' Jannar 1942 sal-14 ta' Noxembru 1942 ghal $£ 90$ fix-xahar u ;haHekk b'kollox $\mathfrak{£} 918$, u kkundannat lill-konvenuti biex ihallsul din iesomma bl-mghax tas- $6 \%$ mill-14 a' Novembiru 1942. salvi beiniethom id-dri,tijiet raciproci; (4) laqghet ittielet talba u ddikarat il-konvenuti responsabili lejn l-attur tad-danm kollha li sofra ghar-ragunijiet indikati f'dik is-sen'ruza u fić-citazzjoni, li ghandhom ikunn likwidati f'kawża wparata, e kkundannat iill-konvenuti jhallsu l-ispejjeż kollha; wara li kkunsidrat;

Illi r-Requisition Order gћandu jigi eżerčitat mill-awtorita kompetenti, u din, skond ir-Requisitioning of Ships Order. 1939, kellba tkun 1-Ammirall Suprintendent tad Dock vard. li ma setax jiddelega lii Captain Price il-poteri tiegtu : " ghalhekk dik ir-"requisition'" g̈iet eżerćitata minn persuna inkompetenti u hija nulla;

Illi l-argument addott illi "a purported exercise" ghandu j!íi kunsidrat bhala "exercise" ma jistax jig̀i acecettat. ghaliex la darba l-ligi trid illi $r$-Requisition issir minn persuna kompetenti, jekk is ir minn persuna ohra vwoldiri hija nulla;

Illi langas l-argument iili s-Sea Transport Officer kellu imtenzjoni li jaģamel dik ir-rekwiżizzjoni lı giet effettivament maghmula u approvata, ma hux validu, gћaliex il-ligi tirrik.edi certi formalita specjali minn persuna kompetentı;

Illi l-konvenut stess ighid illi hawn Malta hawn غ̇ewg awtoritajet kompetenti biex daghmlu rekwizizzjoni ta' vapuri u hastimenti, id-Director of Sea Transport a l-Gvernatur, tidDrfence Rezalations ta Malta:
 v: dik ta' Malta, huwa wethed, u la darba r-rekwizizzjoni saret
fuq dghajsa hawn Malta, il-ligi ta' Malta (Malta Defence Regulations) biss ghandha tkun applikabili, u ghalhekk dik irrekwiżizzjoni setghet issir biss in forza ta' dawk ir-Regolamenti, kif emendati bil-Government Notice no. 499 tal-1940, millGvernatur jew persuna miunu delegata. U ghalhekk anki rrekwiżizz,onn saret hażin, " x-Shipping Tribunal ta' l-Ingilto rra ma ghandux gurisdizzjoni, u din hi investita fl-Emergen(y Compensation Board u fil-Qrati Ordinarji ta' Malta, li giet anki rikonoxxuta mill-korrispondenza bein il-partijiet;

Illi duhajsa ta' Ghawdex lanqus hija registrata, kif inhuma l-vaperi; u din tista: tkun raguni ohra ghaliex id-Director of Sea 'Transport ta' M.Ingilterra lanqas seta' kellu dritt gћarrekwiżizzjoni;

Illi fil-meritu, id-dgћajsa giet fil-poter tal-konvenuti fid-! ta' Jannar 1942, giet mehuda barra minn Malta, u gherqet fl$1 \ddot{4}^{\prime}$ tá' Novembru 1942 ; illi mentri l-konvenuti offrew $£ 20$ fixxahar, l-attur ippretenda $£ 100$ fix-xahar, u allura l-konvenuti q̣aluiu illi l-kwistjoni ghandha tiği deciiza mill-Emergency Compensation Board, li ddikiara ruћu inkompetenti ;

Illi l-offerta ta' £20 hija baxxa
illi però l-Qorti diskrezzjonalment tiffissa £90 fix-xahar, mehuda konsideraz. zjoni tać-cirkustanzi kollha.

Illi l-attur ghandu wkoll dritt gћad-danni, sew ghaliex irrekwiżizzjoni saret invalidament, sew gћaliex id-dgћajsa gherqet, u fosthom il-valur tad-dgћajea, skond ir-regoli ta' l-avarija generali; fl-Emergency Compensation Regulations 1943 hemm idea dawk id-danni f'hix jikkonsistu;

Rat in-nota ta' l-appell tal-konvenuti Commodore Orr Ewing, D.S.O., u ta' Lieut. M. Cunningham, R.N.V.R., fil. kwalità tagthom imsemmija fić-citazzioni, u ta' Captain Edward Price R.N., f'ismu proprju, u l-petizzjoni taghhom fejn talbu illi s-sentenza fuq imsemmija tig̀i revokata. (1) billi Captain Price f'ismu proprin jigi liberat mit-talba, bl-ispejje\% taċ-żewg istanzi, (2) billi lịgi dikjarat illi r-rekwiżizzjoni saref validament, (3) billi jigi dikjarat illi x-Shipping Claims Tribunal hija l-awtorita kompetenti biex tiffissa l-kumpens dovut lill-ahtur ghall-użu o ghat-telf tad-dghajsa, u li l-Qrati Or.
dinarji ta' Malta ma ghandhomx gurisdizzjoni, u li ghalheEk il-konve nuti ikunu liberati mit-talbiet bl-ispejjeż kollha, (4) u subordinatament, fil-meritu, illi s-sentenza tigi riformata fissens illi l-kumpens jigi ridott ghal $\mathbf{\text { f } 2 0}$ fix-xahar, u bl-imghax tal-5\%, u mhux tas-6\% fis-sena, mill-gurnata tas-sentenza li tillikwida l-ammont, u. dejjem sübordinatament, illi l-istess sentenza tiği riformata fir-raba' kap billi tkun milqugha t-tielet talba ghall-valur reali biss tad-dghajsa fil-mument tar-rekwizizzjoni minghajr awment minhabba l-emergenza u minghajr danni ohrajn, u billi l-ispejjeż kollha jithallsu mill-attur; Omissis;

## Tikkunsidra;

Illi l-ewwel gravam huwa illi Captain Price, R.N., gie kundannat personalment. Fić-citazzjoni hemm illi din l-azzioni giet maghmula kontra l-Ammirall Suprintendent tadDockyard u. "ghall-interess li jista' jkollu", Captain Edward J. Price, R.N.. bhala Divisional Sea Transport Officer, $n$ "jekk ikun hemm bżonn" anki f'ismu proprju. In-nota ta' 1 eciéezzionijiet tal-konvenuti u d-dikjarazzjoni saret "fil-kwalità taghhom hawn fug imsemmija"; u meta jinghad "fil-kwalità", dan jissinifika illi l-kontestazzjoni qieghda ssir "nomine" u mhux f'ismu proprju. ghaliex kieku d-dizzjoni kienet tkun "fil-kwalità tieghu u f'immu proprju", fejn mhux qieghed iidher fl-ebda kwalitè. Dan gustament sar peress fi hemm dawk il-kliem ''jekk hemm bżonn'. U peress il-bżonn ma kienx hemm wagt il-kawtia-almenu mill-attijiet tal-kawia ma jirrizultax li ssemma illi Captain Price chandu jirrispondi f'ismu nroprju. jew g̀iet diskussa dik il-possibilità-allura dik il-kondizzioni maghmula fic-citazzjoni ("jekk hemm bżonn") mia kienetx giet avverata, a allura l-kontestazzioni banchet. kif iidher car. bein l-attur minn naha. u l-konvenuti fil-kwalitaiiet taghhom rispettivi. cioe bhala Ammirall Suprintendent ind-Dockyard u bhala Divisional Sea Transport Officer rispettivament; u Captain Price $f$ 'ismu proprju ma dahal qatt filknwha:

Dik id-dizzinni tiéi mağtmula skond gurisnrudener knsfanti taghna u skond il-pratika forensi tal-Qrati Tagñna, biex 76-76, Vol. XXXIII, p. I, sez. 2.
ikun evitat li dib il-persuna tjği msejha fil-kawża jekk a kemm il-darba waqt il-kaẇ̇a jkun hemm il-ḃ̇onn illi ssir dik il-kontestazzjoni fl-isem proprju; iżda la darba dik in-necessità ma gietx mhux biss pruvata, izda langas imsemmija mill-partijiet, allura ma jidherx li C'uptain Price ikkontesta f'ismu proprju. U ghalhekk meta l-Ewwel Qorti kkundannat il-konvenuti, certament dik il-kundanna tirriferixxi ghall-konvenuti fil-kwalità taghhom rispettiva, u mhux personaiment; ghaliex kieku kien hekk, kienet ty $\ddagger i d u$ espressament fid-dispożitiv tas-sentenza, li qieghda tikkomprendi lil wiehed mill-konvenuti "f'ismu anki proprju", la darba kien hemm dik il-kondizzjoni " "jekk hemm bżonn", u dan kien skoll jidher millnotivazzjoni tas-sentenza stess; minn liema motiva\%zjoni ma hemm ebda acicenn illi Captain Price gie kundannat perso. nalment;
( $\ddagger \ddagger$ halhekk dan il-gravam huwa mingtajr bażi, u jig̀i respint fis-sens li ma hemmx bzonn ta' l-ebda pronunzja tal-Qenti fug dan il-pont, peress illi Captain Price ma giex kundamat personolment; bl-ispejjeż ta’ dina d-dikjarazzjoni kontra l-ip. pellant Captain Price personalment;

Tikkunsidra;
Illi t-tieni gravam hu illi r-rekwiżizzjoni saret validament. ughalhekk gew aggravati meta l-Fwwel Qorti ddikjarat mulla dik, ir-rekwizizzjoni. Fuq dan il-pont huwa mehtieg illi jigi minn issa stabbilit illi meta suret ir-rekwizizzjoni tad-dghajsa in kwistjoni l-ligi lokali ghar-rekwiżizzjoni ta' bastiment ma kienetx ghadha maghmula ;ew promulgata, peress din saret $p \leqslant r$ mezz tal-Government Notice no. 167 ta' 1-1942, cijoe f'Ap. ril 1942, mentri r-rekwiżizzjoni in kwistjoni saret f'Jannar ta' dik is-sena. Din ir-rekwiżizzjoni, kif tajjeb irritjena 1-Emergency Compensation Board ta' Malta f'din il-kwistjoni bejn il-partijiet fl-24 ta' Settembru 1943, kienet saret in forza talTigijijiet Inglizi, "Requisition of Ships Order 1939', ta' l-Tngilterra;

Tikkunsidra;
Illi l-appellat issottometta illi dik ir-rekwizizzjoni hij., †ażina (1) gћaliex il-ligi Ingliza yatt ma giet promulgata hawn

Malta u ghalhekk ma ghandhiex forza f'dawn il-Gżejjer, u (2) phaliex, subordinatament, 1-Ammirall Suprintendent bhala delegat tad-Director of Sea Tranport ma setax jerga' jiddelega lil hadd iehor;

Fuq l-ewwel kwistjoni; din il-promulgazzjoni hija mettiega f'dawn il-Gżejjer meta fl-Att jew Order Imperjali jkun hemm klawsola; kif generalment isir, ghall-applikabilita ta. dak l-Att jew Order fil-Kolonji, sew mill-legislatura lokali sew mill-Gvernatur; u allura jkan hemm bżonn ta' Att ietor ta' 1-awtorità lokali, jew almenu Proklama, u l-publikazzoni tiethu f'dawn il-Gżejjer, biex certament il-publiku jkun jaf illi dak l-Att jew Order gie anki applikat ghal hawn Malta. Iżda meta 1 -ligi $i$ stess imperjali fiha nfisha jkollha klawsola li tirrendi dak l-Att operativ immedjatament fi kwalunkwe post, allura l-ligi ssir imnediatament applikabili, u ghalhekk l-Awtorità li taht dik il-ligi i jkollha xi fakoltà li tista' tezéercita dik il-fakoltà anki fil-kolonji, dik l-awtorità tkun tista' teżerciitahia immedjatament;

Bl-Order in Council tal-24 ta. Awissu 1939, il-Maestà Tiegtiu r-Re ordna illi peress "a national emergency exists, rendering it necessary to take steps for preserving and defending national interests", u peress il-materja kienet urgenti, ordna illi r-rekwiżizzjoni tista' ssir mill-awtoritajiet hemm indikati, u fosthom id."Director of Sea Transport or any officer acting on his bebalf"; n jghid hekk:- "Requisition and rake up for His Majesty's Service any British ship or British vessel, as defined in the Merchant Shipping Act 1894, wherever the ship or vessel may be with the exception of etc." Dak 1 -Order in Council gie pubblikat in forza ta' Att tal-Parlament Imperjali, u fid-Defence Regulations 1939. li in forza taghhom sar dak l-Order in Council, awtorizza r-rekwiżizzjoni ta' 'any British ship........... wherever the ship may be';
 dawn l-Atti hawn Malta. Kif gie deciz mill-Qorti tal-Kummeré tal-Maesta Tieghu fit-3 ta' Novembru 1891, in re 'Dr. Alfredo Parnis ne. vs. Filippo Arpa"' (Kollez. Vol. XIII. p. 33). il-Parlament Imperjali ghandu dritt jagћmel ligijiet anki
ghall-kolonji, "ha il potere di emanare leggi pure per qualsiasi colonia, sia questa conquistata, sia essa ceduta, anche quando essa medesima sia soggetta ad 'un'altra autorità' legislativa, e s'intende di aver usato di tale potere quando nelle stesse leggi ha compreso la colonia: sia nominativamente, sia in termini generali', U f'dan il-kaź ma hemm l-ebda dubiu illi skond dawk l-Atti Imperjali l-ligi riedet anki taghti fakolta lill-awtorità komptenti hemm indikati illi jistgћu jirrekw zizzjonaw "any British ship.............. wherever the ship may be", espressjoni wżata fl-Att fuq imsemmi; u "any British ship or British vessel as defined in the Merchant Shipping Act 1894, wherever the ship or vessel may be', espressjoni wżata fl-Order in Council fuq imsemmi. U dawk l-espress:on jiet kienu intizi biex jinkludu anki dawn il-Gżejjer. kif jither anki car mill-ećcezzjonijiet illi l-istess Order in Council ofamel in riferenza ghal "ships or vessels registered in any Dominion within the meaning of the Statute of Westminster 1931, except Newfoundland, or in any territory administered by His Majesty's Government. in any of the Dominións aforesaid or in India or Burma". Dawk kienu l-ećcezajonijiet li ried dak l-Order in Council, u ghalhekk "inclusio unius fit exclusio alterius', u implicitament ghandu jigi ritenut illi dik il.kelma "wherever" ghandha taht dawn ić-ċirkustanzi tikkomprendi anki dawn il-Gzejejer";

## Tikkunsidra;

Illi jekk hemmx bżonn promulgazzioni f'dawn il-Gżejjer gie anki ritenut fis-sentenza fuq indikata illi "secondo l'Atto del Parlamento 33 George III, c. 12, fu stabilito che ove non si fosse altrimenti disposto, ogni atto dovesse incominciare ad avere effetto ed esecuzione dalla data della sua sanzione. cioe dal giorno in cui esso riceve l'assenso reale. Il che importa che la promulgazione di quell'atto legislativo in quel modo operata produce i suoi effetti e rende la legge esecutoria ed obbliçatoria immediatamente e simultaneamente in tutti $i$ luoghi dello stesso, benchè lontani dalla metropoli dell'impero. assoggettati all'osservanza delle sue disposizioni, salvó che nella stessa legge non sia afcordato un tempo dal quale essa
incomincia ad essere osservata'. Gtalhekk minn dan jirrizulta illi l-publikazzjoni "ut sic'" ta' l-Att Imperjali f'dawn il-Gżejjer mhix neċessarja. Imbagぁad huwa mettieg illi jiği konstatat illi f'dan il-każ dik il-ligi kienet ligi imperjali li tat lil certi awtoritaj.et li jistghu jughmlu rekwiżizzjoni fi kwaiunkwe post ta' l-Imperu Britanniku, barra mill-postijiet hemm eċeettwati, u ghalhekk iżjed u iżjed dik il-promulgazajoni hawn Malta ma kellhiex bżonn li ssir;
'Tikkunsidra;
Illi lanqas l-objezzjoni l-ohra illi d-dghajsa ta' Gћawdex ma tagax tatit dawk il-ligijiet ma hija valida, ghaliex, kif tajjeb issottometta 1-appellat, il-Colonial Defence Order in Council 1939 iddefinixxa "British ships" fis-sens "as includmg reference to all ships registered in, or licensed under, We law of the territory'; ; o ehalhekk tatit din id-dizzjoni sthandla anki taqa' dghajsa ta' G†awdex:
'likkunsidra;
llli l-appellat jissottometti wkoll illi r-rekwiżizzjoni saret hazin. ghaliex saret mid-Divisional Sea Transport Officer, li ma kellux po:er jaghmel dik ir-rekwiżizzioni. L-Order' in C'ouncil fuq imsemmi jghid min huma l-awtoritajiet li kellhom dik il-fakolta, u fost l-ohrajn hemm "The Director of Sea 'Iransport or any officeer acting on his behalf'. F'dan ilkaż irriżulta illi dak l-ufficjal kien, per mezz ta' strument taht id-daia tal-24 ta' Awissu 1989, awtorizza "the Admiral Superintendent H.M. Dockyard, Malta, for the time being"; u dan in forza ta' l-Order in Council tal-34 ta' Awissu 1939 fuy imsemmi. L-Admiral Superintendent fuq indikat, imbaghad, in forza ta' dokunenit ta' 1-1 ta' Jannar 1942, iddelega l-poteri tieghu ta' rekwiżizzjoni li kien irceieva minn ̈hand id-Director of Sea Transport Officer lid-Divisional Sea 'Transport Officer f'Malta. L-aitur appellat qieghed però jiswot tometti illi dik id-cleleçazzjoni kienet nulla, ghaliex "delehatus non potest delegare";

Apparti l-kwistjoni jekk kap ta' dipartiment, kif inhu lAmmirall Suprintendent, jawtorizza lis-subordinat tieghu, kif fil-perijodu ta' l-emergenza kien is-Sea 'Transport Officer,
juytiuel ghän-nom tieghu dak li 1-Ammirall jista' jaghmel skoud il-higi, hijiex delegazzjoni invalida, huwa fatt illi 1.Att tal-Parlahen, Compensation Dëfence Act 1939, meta jiddefinixx1. Fhelma" "exercise", jkkomprendi wkoil "purported exercise' ; u allura tıgí l-kwistjoni jekk diṇ l-uhhar espressjon tistax cikkomprendi rekwiz̈izzjoui ta' wiehed li ma kellux il-poter jaghnilhä. Ghalhekk, apparti dik il-kwistjoni fuq prospettata, li ma gileix sottomessa lill-Qorti, u ghalhekk it teruini taghha ma setghux jigu pruvati, 1-Ammirall Supiintendent, li huewa 1 -ufficjal delegat mid-Director of Sea Trańsport, iddelega dak it-poter tiegћu lid-Divisional Sea Transport Officer fl-1 ta" Jannar 1942, u allura dak 1-Ammirull kıen qieghed jaћseb u kellu l-intenzjoni illi dak kollu li jaghmel id-delegat tieghu jkun validu; ghalhekk l-eżercizzju ta' dak l-att ininn ghand id-Divisional Sea 'Transport Officer kien "purported" gfall-fini kollha ta' 1-Ammirall fuq imsemmi, illi huwa veru eżerċizzju skond il-ligi. U ghalhekk dan l-üficjai; meta ghamel dak l-att, minflok personalment, ghamiu per mizz tad-delegat tieghu. u ghalih kien "purported"; illi huwa éżerć zzju validu. Infatti l-kelma "purported' ma jistax ikollha sinjifikat iehor f'din il-ligi hlief dak ta' "intended" (ara Roger's 'Thesaurns of English words and phrases, no. 620). Dak l-Att ghalhekk jikkunsidra illi, sew jekk 1-ėėerċizzju kien veru eżerċizzju, eżerčizzju skond il-liği, eżerċizzju li ma jistax jigi impunjat ghaliex ma ionqsu xejn flelementi tieghu, sew jekk huwa "purported exercise" jew "intended exercise", ghaliex ghal xi raguni jew ohra l-ezercizju sar, iżda kien hemm nieges xi haŭa. allara kompetenti jiehu konjizzjoni ta' kwalunkwe kwistjon hawe arganament specijali;

Id-sppellat jissottometti illi jekk l-at: huwa nuil, "non producit effectus', u jibqa' null; iżda !ekk il-legislatur stess qal illi jekk dak l-"exercise"' huwa 'purported", ghandu jkollu validita, preciciament ghaliex ikkunsidrah fid-definizzjoni bhala veru: "exercise". Alluri dak il-principip ma jistax jigi iżjed invokat. Certament il-Qorti ghandha teżamina liema element huwa nieqes biex dak l-eserċizziu jkun inva-
lidu; iżda f'dan il-każ, peress li l-intenzjoni evidenti tad-delegut Ammirall kienet illi huwa jista' jeżercita dak l-att per mezz ta' ufficjal iehor, $u$ dan effettivament eżercitaha, u halla t-iura biss il-kliem li qieghed jeżercitah a nom ta' 1-Ammirall. certament ma jidherx li jista' jinghad illi dak mhux "purported exercise";

Hlli kif gie deciżz mull-King's Bench, "an act may be a purported act if it resembles the act which pretends to be. This may happen where a person who does thee act resembies, but is not, the person who has the power to do it, or where the person who does the act has the power but has failed to comply with some condition necessary to the exerrise of the power. There may be a purported exercise of an emergency power where no such power in fact exists' Commercial and Estates Company of Egypt vs. Board of 'l'radt', 1925. 1st. King's Bench, 271, C.A. for Scrutton, L.J.'";
'Likkunsidra;
llli mbaghad, jekk kieu hemm xi difett, dak certament gie sanat meta d-Divisional Sea 'Iransport Officer ikkomunikiu dik ir-rekwiżizzjoni li kienet aret lid-delegant ta' 1 -Ammirall, id-Dirertor of Sea 'Iransport, u allura dan baghat ir-risposta li giet kommunikata mid-Divisional Sea Transport Officer lill-attur, fejn qallu dak li riferixxa lilu d-Director of Sea 'Iransport fuq ic-"charter", fuq il-kondizzjonijiet, u filkaz li ma jaqblux x'kellu jsir. Allura b'dana saret ratifika vera " proprja ta' dak kollu li kien sar qabel, forsi irregolarment; u d-delegant, Director of Sea Transport, dahal f'rapport dirett ma' l-attur stess, ii seta' jara min kienet l-awtorità rekwiżizzjonanti, il-kondizzonijiet offerti, u fil-kaz ta' kwistjoni 1-ligi applikabili. u ghalhekk it-tribunal istitwit b'dik il-ligi. Viru li din l-ittra kienet tat-18 ta' Mejju 1942, meta fi- -7 ta April 1942, hawn Malta gew prblikati r-regolamenti ghar-rekwiżizzjoni ta' "ships or vessels"; iżda b'dik l-ittra 1-ittur kien giephed f'pozizzjoni li kellu jkun jaf illi r-rekwiそizzjoni tiegtu ma kienetx thaga lokali, imma kienet rekwiżizzjoni maçthmula in forza ta' lig̀i imperjali;

Gちalhekk ir－rekwiżizzjoni in kwistjoni kienet valida；
TTikkunsidra；
llli la darba dik ir－rekwiżizzjoni kieuet valida，allura Luwa applikabili l－Compensation（Defence）Act 1939，u gtal－ hekk kwalunkwe kwistjoni bejn il－partijiet ghandba tigl defi－ nita mill－organament istitwit b＇dak 1－Att．Gちalhekk gћamel laijeb l－Emergency Compensation Board lokali meta fl－24 ta＇ Settembru 1943，iddikjara li ma gぁandux gurisdizzjoni biex jiehu konjizzjoni tal－kwistioni li hemm bejn il－partijiet；u lan－ gas it－tribunali lokali ma ghandhom gurisdizzjoni la darba hemm tribunal spećjali istitwit b＇dik il－ligí；

Gtial dawn ir－ragunijiet；
＇Tilqa＇l－appell tal－konvenut，u（1）tiddikjara u tiddecidi illi r－rekwiżizzjoni li saret ghad－dgћajsa in kwistjoni kienel valida u skond il－ligi，u ghalhekk tirrigetta l－eccezzjoni tan－ nullità taghha，（2）illi l－Qrati Taghana mhumiex kompetenti jieћdu konjizzjoni ta＇din il－kawża minhabba nuqqas ta＇gu－ risdizzjoni；

Tordna illi l－ispejjeż taż－żewǵ istanzi．minћabba l－kwistjo－ nijiet sollevati，ma jkunux taxxati bejn il－partijiet；u ghal－ hekk tirrevoka s－sentenza li minnha hemm appell．

