11 ta’ Mejpu, 1953.<br>Imballifin:<br>Is-S.T.O. Dr. L.A. Camilleri, LL.D., President; L-Onor. Dr. A.J. Montanaro Gauci, LLL.D.; L-Onor, Dr. W. Harding, B.Litt., LL.D.

Nutar Dr Antonio Galea versus Onor. Dr. Louis Galea ne.
Qorti ta' Revizijoni ta' I-Attijiet Notarill - Nutar -
Konffini - "Sheet" - Testment - Folii Intermedfi -
Firmi - Art. 28 (1) (t) tal-Kap. 92.
$\eta$ "hwh att ta' tursteriment ta' immabili "inter vivas", l-immobili tras-
 taf-triq o m-nuzaru, u, jekk ma jhunx fih numru, bit-tismija ta'
 ndikat bit-tismija tal-post li fil-limiti tiegtu jkun qieghed, bl-isem tioghu, jekl il:ollu, u jekk jista' jkun l-isem tad-distrett, bil-keil, a theta ghallanqas mill-injiet tiegtu, b'mod li Lond ikun identiyikat b'mod cerf. Jefik in-nufar li jircievi att ta' diviżomi ma isemmix mill-anqas tlitt irjièt tal-fond diviz, meta luwa l-kai li fissernmex dauk l-iphet, kuwa jongos minn dana l-obligu tieghr; $n$ mhor lizicijed lires jissaddista l-vot talligi l-fatt li hura jsemmi
 I-kelura "shept" filhigi tan-nutari trisser anki l-folji intermedj; $b$ 'mod 1; meta t-testatur ma jafx jikteb, it-festment ghandu jikhontieni l/irmi tan-mutar u tax-chieda, u-tat-testatrici li taf tikteb (meta i-lestment huwa "wnica charta"), anki fil-folii intermedji.
Tl-Qorti - Rat in-rikors tan-Nutar Dr. Antonio Galea, li bily qual illi fuq ezami áa l-attijiet li rcieva matul l-ewwel sitt xhur tas-sena 1952; il-Qorti tar-Revizjoni ta' 1-Attijiet Notarili, b'decizijoni lartha tat-18 ta' Dicembru 1952, ikkumdannat lir-rikorrent (1) ghall-flas ta' 2s. 6d. ammenda talli fl-att tad-diviżjoni tat-13 ta' Jannar 1952 (numru 6, pagina 48- tal-minutarju atti "inter vivos") ma ddeskriviex il-fond divi幺, li howa rustiku, bilkonfini tieghu kif irid l-art. 28 (1) (f) u (ii) ta l-Att nemm XI ra" 1-1927 (Kap. 92); ghalkemm iddenkriva sewwa l-partijiet li fih gie diviz̀ dan ilfound; ...................... (4) ghall-thas ta ammenda ta' 5 s . ialli kuntrarjament oftad-dispost ta' l-art. 28 (b) (1) (1) talKip. 92, ma hemms il-firmi tat-testatrici Margherita Mifsud " tax-xhiela billi l-ko-estatur Giuseppe Mifsud ma jafx jik-
teb), u tan-nutar, fil-folju intermedju tat-testment tat-2 ta. Frar 1952 (ncmaru 1, pag. 1 ial-minutarju);

Illi huwa hass ruhu aggravat minn dik il-parti tad-digriet fuq imsemmi in kwantu gie flewwel parti , kundannat ghal 2s. 6d. amimenda billi fl-att tad-diviżjoni numra 6 pag. 48 ma ddeakriviex il-fond bil-konfini kif trid il-ligi notarili, $u$ in kwantu fir-raba' parti gie kundannat ghall-hlas ta' am-
 il-firmi iat-testatridi tax-xhieda u :an-nutar, fil-folju intermedjur

U talab illi din l-Onorabbli Qorti joghgobha tirriforma d-decizijoni tal-Qorti tar-Revizioni ta' I-A!tijiet Notarili tat18 ta' Diciembru 1952, billi.................. tirrevoka l-istess decigijoni fejn dik il-Qorti sabet lill-esponenti hati ta' l-ewwel u tar-raba' kontravvenzjoni.....................; bl-ispeijez kontra l-intimand;

## Omissis;

Ikhunsidrat;
Kwantu gћall-ewwel aggravju;
Pl-art. 28 (1) (f) tal-Kap. 92 Fedizzjoni Riveduta, il-ligi tghid li kull att notarili ghandu jkun fih (inter alia), "filka. A : a' attijiet fost il-hajjin dwar immobili, dawn ghandhor. jíu mfissrin, jekk bini, bit-tismi a tal-belt jew rahal, u tatiriq fejn geghidin u tan-numru tarthom, u, jekk ma jkollhomx numru, bit-tismija ta' tliera, ghall-anqas, mill-irjieh taghhom; jekk raba', bit-tismija tal-post li fil-limiti tieghu jkımu qeghdin, bl-isem taghhom, jekk ikollhom (u, jekk jista', L-isem iad-distrett), il-kejl taghhom, u theta, ghall-anן as, mill-irjieh ẗaghhom, b'mod li l-identità tkun certa';

Issa, ma hammx dubju li fi-att "de quo", ezibit in kopjn fol 6, l-appellant, li hu n-nutar li rredigit, ma ddeskriviex il-fond diviz kwantu ghall-indikazzjoni ta' l-irjieћ. Hu :ippretendi li ottempera rubu mal-ligi ghax indika l-irjieh tal"porzjoni"iet"' li fihom il-fond gie diviż. Din il-pretensjoni ma fregix, ghax il-ligi qieghda tikkontempla l-immobili og. gett ta' 1-att, u fil-kaź prezenti l-immobili oǵgett fa' l-att kien il-fond kollu, li appuntu kien intiz li jigi diviż flait "de quo". M-porzjonijiet singoli kiemn r-rizultat ta' dik id-diviżjoni, 'mma l-att kien jirrigwarda d-divizjoni ta' 1 -immobili
stifi, u ghalhekk kellhom jiğu indikati l-konfini ta' dan. Inut:li jinghad li bil-konfini tal-porzjonijet singoli jistghu jigu argumentati l-konfini ta' l-immobili diviż; ghax il-lị̈i certament ma tridx indikazzjonijiet deżunti minn indikazzjonijiet ohra, bir-risk ju, per gju inta, ta' ekwivocí;

Kwaniu ghat-tieni ećcezzjoni;
L-appellant qed jippuntellia dan il-gravam tiegђu fuq interpretazzjoni ghal kollox specjali a teknika tal-kelma 'sheet' (folja) fl-art. 28 (1) (1) ibidem. Infatti, hu jrid jaghti lillkelma "sheet" ("folja'" fit-test Melti), minflok is-sinifikat tartha ordinarju fil-kontest tal-liği, is-sinifikat varju; iżda speċjali, li jista' jkollha fil-bibljografija u fl-istampa. Kulhadd jaf li l-karta, bhala tali, tikkonsisti f"'sheets"' li jisighu jkunu ta' daqsiliet diversi. Kulhadd jaf ukoll li d-daqs ta' ktieb jista jkun "in folio", fejn ix-"sheet" trun mitwija darba, b'mod li kull 'sheet" ikollha żewg 'leaves"' ; jista' jkvn "in -quarto", fein ix-"sheet" tigì mitwija darbtejn, b'mod li tagtimel erba' "leaves"; u jista' jkun "in octavo". fein, billi x-"sheet" tig̀i mitwija darb'ohra, ikun" hemm tmien "leaves'. Lu-appellant arbitrarjament gabad u ghaże] dan is-sinifikat ghal kollox tekniku, ristrett ghal dan il-kamp speċjali tal-bibliografija u ta' l-istampa, u minnu, bl-istess arbitrarjeta. ghażel il-format 'in quarto'', biex ighid li ''sheet"' filligi tfisser "four leaves", uli ghalhekk ma hemmx il-kontravvenzjoni tan nuqqas tal-firmi tat-testatrici u tax-xhieda fil-fol: u intermedju tat-testment. Mentri hu car li l-kelma "sheet" (folja) ghandu jkollha s-sinifikat komuni "in subjecta materia", kif tradizzjonalment segwit, u skond id-defin:zzioni li taghti l-lig̀i stess fit-tieni paragrafu ta' l-inciż (1) fug imsemrai;

Ghalhekk tiddeciidi billi tičhad l-appell fil-kapi devolułi lil dina l-Qorti; bl-ispejijez kontra l-appellant.

