20 ta' Jannar, 1989

## Imhallfin: -

S.T.O. Prof. Hugh W. Harding B.A., LL.D., F.S.A., F.R.Hist.S. - President

Onor. Prof. Wallace Ph. Gulia LL.D., B.A., B.Sc., PH.C, M.A.(Amin) (MANCH) D.P.A.(LOND)

Onor. Carmelo A. Agius B.A., LL.D.

## Perit Arkitett Joseph Barbara

versus

Onorevoli Prim Ministru in rappreżentanza tal-Gvern ta' Malta
Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem - Kostituzzjoni Proprjetà - War Damage Ordinance - Abbrogazzjoni ta' - Kumpens - Azzjoni - Dritt

L-Att XXIX ta' 1-1980 jikkostitwixxi kera tad-drittijiet fundamentali protetti mill-artikolu 37(1) tal-Kostituzzjoni, u cioè d-dritt fundamentali gtall-proprjetà. L-Att XXIX ta' l-1980 kien abbroga 1-Ordinanza ta' 1-1943 dwar il-hsarat tal-Gwerra. B'dan il-mod, ir-rikorrent, li kellu kawża pendenti quddien il-War Damage Commission ghall-kumpens lilu dovut ghall-hsarat sofferti, gie tilef id-dritt ghal dak il-kumpens. Il-Qorti rriteniet li 1 -azzjonijiet eżerćitati mir-rikorrent kienu jaqghu taht id-definizzjoni ta' proprjetà mobbli kif ikkontemplati f -artikolu $315(\mathrm{a})$ tal-Kodici Ċivili u konsegwentement huma protetti mill-artikolu 37(1) tal-Kostituzzjoni.

Rat ir-rikors ta' 1 -imsemmi A.I.C. Joseph Barbara ppreżentat fil-25 ta' Novembru, 1980, li bih - wara li ppremetta li hu ghandu pendenti quddiem il-War Damage Cornmission "claims' ghall-kumpens tal-hsara tal-gwerra li sofrew il-fondi 2 sa 5 Timber Wharf, kantuniera ma' 77 sa 83 Fisherman Street, Marsa, illi ghar-rigward ta' dawn il-"claims' hu ghandu diversi kawzii pendenti kontra l-Kummissjoni u senjatament: (1) "Emanuele Barbara et vs Salvino Bugeja noe"' (Ċitazzjoni 510/71 PAVS) pendenti quddiem il-Qorti ta' l-Appell u kienet differita ghall-21 ta' Novembru, 1988 (2) "Perit Arkitett Joseph Barbara et vs Segretarju tal-War Damage Commission" (Ċitazzjoni 490/72 PAVS) li giet differita "sine die" fil-11 ta' April, 1980 (3) "Perit Arkitett Joseph Barbara et vs Segretarju tal-War Damage Commission"' (Rikors 1/78) pendenti quddiem il-Qorti ta" l-Appell, differita 'sine die" fit-30 ta' Novembru, 1979 (4) 'Perit Arkitett Joseph Barbara et vs Segretarju tal-War Damage Commission' (Ċitazzjoni 1196/80) pendenti quddiem il-Qorti Ċivili Prim'Awla, ghadha minghajr appuntament (5) "Perit Arkitett Joseph Barbara et vs Spiridione Farrugia noe" (Rikors $1 / 66$ ) pendenti quddiem il-Kunsill Privat tal-Maestà Taghha r-Regina, li taghha ghadha qieghda ssir it-traduzzjoni ta' l-atti, li fis-Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta Numru 13780 tal-31 ta' Ottubru, 1980, gie ppubblikat Att Numru XXIX intitolat "Att biex ihassar l-Ordinanza ta' l-1943 dwar il-hsarat tal-Gwerra'’, illi bir-revoka ta' l-Ordinanza msemmija sejra tispićċa ghal kollox il-War Damage Commission u r-rikorrent jiği f'pożizzjoni li ma jitkomplewx il-kawżi, fuq imsemmija, kif gara digà f'wahda mill-kawżi fuq imsemmijin meta 1-Qorti ta' 1-Appell irrifjutat tisma' 1-kawża ghaliex ma kinitx kostitwita l-Kummissjoni, illi gara wkoll li s-Segretarju tal-War Damage Commission diversi drabi rrifjuta li jaćċetta notifika ta' atti gudizzjarji ghaliex il-Kummissjoni ma kinitx
kostitwita, illi l-imsemmija liği hadet hisieb biex tipprotegi u tissalvagwarda d-drittijiet tal-Kummissjoni, fil-waqt li eliminat ghal kollox certi drittijiet tać-cittadini bhal ma huma dawk tarrikorrent, difatti, 1 -artikolu 6 jiddisponi li d-dejn u d-drittijiet l-ohra li, immedjatament qabel il-jum stabbilit, kienu dovuti lil jew kienu tal-Kummissjoni jew kienu minnha eżercitabbli ghandhom, b'effett mill-jum stabbilit, ikunu dovuti lil jew vestiti fil-Ministru responsabbli ghall-Gustizzja u jkunu eżerċitabbli minnu bl-istess mod, kemm jista' jkun, daqs li kieku hu kien il-Kummissjoni, u l-Ordinanza ma tkunx giet imhassar, - dana, cjjoè nonostante r-revoka ta' l-Ordinanza, illi dan 1 -artikolu fleffett tieghu diskriminatorju favur il-Kummissjoni u kontra $\dot{\text { c }}$ cittadin juri li ć-cittadin mhux se jkollu l-protezzjoni nećessarja tad-drittijiet tieghu, fil-każ tar-rikorrent hu mhux se jkun jista' jkompli l-kawżi, u f'każ ipoteku li jirnexxilu jkomplihom, jekk ikollu eżitu pożittiv ghalih mhux se jkollu l-mezz li jesegwixxi dak li jkun rebah: difatti l-Ordinanza sa tig̀i rrevokata, lKummissjoni mhux se tibqa' teżisti, is-Segretarju tagtiha se jkollu biss il-mansjoni li jiddepożita l-flus il-Qorti u jiehu ћsieb l-Arkivju tal-Kummissjoni, u l-poteri tal-Kummissjoni se jigu vestiti filMinistru b'mod limitat ghal dak li jaqbel lill-Kummissjoni biss, li skond l-artikolu 40(2) tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika ta' Malta, taht id-Drittijiet u Libertajiet Fundamentali ta' 1Individwu, r-rikorrent ghandu d-dritt li l-kawżi msemmija ghandhom jiğu moghtija smigh xieraq gheluq żmien ragonevoli, u l-Att sejjer jinnewtralizza ghal kollox l-imsemmi dritt tieghu u illi l-Att imsemmi sejjer inoltre jilledi d-drittijiet tar-rikorrent naxxenti mill-artikolu 3 tal-Kostituzzjoni ghaliex sejjer jipprivah mid-dritt li jesegwixxi sentenza talvolta ghalih favorevoli u dana minghajr il-ћlas ta' kumpens xieraq, talab li din il-Qorti tiddikjara li l-imsemmi Att, ghar-raġunijiet imsemmija, jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem protett
mill-Kostituzzjoni, u taghti dawk ir-rimedji kollha neċessarji, taghmel dawk l-ordnijiet, tohrog dawk l-atti u taghti dawk iddirettivi li tqis xieraq sabiex id-drittijiet fundamentali tarrikorrent fuq imsemmija jigu protetti u salvagwardati, skond lartikolu 47(2) tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika ta' Malta, anke, jekk hemm bżonn, billi tiddikjara l-imsemmi Att null u antikostituzzjonali, bl-ispejjeż;

Rat ir-risposta ta' l-Onorevoli Prim Ministru in rappreźentanza tal-Gvern ta' Malta ta' 1 -1 ta' Dic̀embru, 1980, li biha ssottometta li t-talbiet tar-rikorrent huma intempestivi u bla ebda bażi fil-ligi u fil-fatt ghandhom jigu mich huda bl-ispejjeż ghar-ragunijiet segwenti:

1. Ir-rikorrent bhal kwalunkwe persuna ohra li rċeviet jew li kienet qed titlob li tircievi xi flus taht il-War Damage Ordinance 1943 ma ghandux xi dritt vestit ghal dawk il-flejjes, ghaliex dan huwa hlas "ex gratia'" taht forma ta' 'compensation scheme";
2. Salv u impregudikat il-premess, ir-rikorrent qed jassumi li l-ligi in kwistjoni tista' tippregudikalu xi drittijiet. Din hija allegazjoni kapzjuża ghax dik il-liği m'hi sejra tippregudika lebda dritt;
3. Ir-rikorrent lanqas jista' jghid li H-ligi li qed jattakka se tilledilu xi dritt fundamentali enunzjat fl-artikolu $40(2)$ talKostituzzjoni, ghax, kif qed jallega, hu mhux se jibqaghlu aćċess ghall-Qorti li taqta' l-każ b'mod imparzjali u fi żmien qasir. Filfatt din il-liggi tipprovdi ghal "adjudicating authority"; issubartikolu (2) ta' l-artikolu 5 tal-ligi jipprovdi "adjudicating authority prescribed by law" imsemmi fl-artikolu 40(2) talKostituzzjoni. Dan jidher ukoll mis-subparagrafu (b) tas-
subartikolu 5 ta' l-artikolu 5 ta' l-istess ligi;
4. Ir-rikorrent anqas ma jista’ jilmenta li 1-ligi li qed jattakka se tnehhilu xi dritt fundamentali kif protett bl-artikolu 38(1) tal-Kostituzzjoni, ghal dawn ir-ragunijiet: (a) ma hemm l-ebda esproprjazzjoni ta' xi proprjetà jew dritt jew interess fuq proprjetà (b) ma hemm l-ebda ordni jew sentenza ta' esproprjazzjoni ta' dik il-proprjetà (c) ghaliex din il-lig̀i qed issir in applikazzjoni tal-proviso tal-paragrafu (c) tas-subartikolu (1) ta' l-artikolu 38 tal-Kostituzzjoni li jghid li l-Parlament f'kazijiet speçjali jista' jistabilixxi l-kriterji li ghandhom jiğu segwiti (d) il-paragrafu (j) tas-subartikolu (2) ta' l-artikolu 38 talKostituzzjoni jghid li: "nothing in this section shall effect the making or operation of any law..... with respect to the limitations of actions';

Rat is-sentenza moghtija mill-Onorabbi Qorti Ċivili, Prim'Awla fl-ismijiet premessi fl-erbgha (4) ta' Gunju, 1985 li biha ćahdet l-ećcezzjoni ta' l-intimat li t-talbiet tar-rikorrenti huma intempestivi u billi cahdet ukoll l-ećcezzjoni l-ohra ta' lintimat li r-rikorrent m'ghandux xi dritt vestit ghall-hlas ta' flus taht il-War Damage Ordinance 1943 ghax dan hu hlas "ex gratia", taht forma ta' "Compensation Scheme" u tiddecidi wkoll l-ewwel talba tar-rikorrent billi tiddikjara li l-imsemmi Att XXIX ta' l-1980 ghar-ragunijiet fuq imsemmija jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem pretiżi mir-rikorrent taht 1-artikolu 38(1) tal-Kostituzzjoni iżda ma jikkostitwix ksur tad-drittijiet pretizi minnu taht 1 -artikolu 40(2) ta' l-istess Kostituzzjoni u ddifferiet il-kawża ghas-27 ta' Gंunju, 1985 ghallkontinwazzjoni skond il-lig̀i - u ordnat li l-ispejjeż jibqghu riżervati ghas-sentenza finali, u dan wara li rat u kkunsidrat dak li gej:

Fir-risposta tieghu l-intimat qieghed jissottomettilit-talbiet tar-rikorrent huma intempestivi. Din l-eċcezzjoni qatt ma giet spjegata jew b'xi mod sostnuta mill-istess intimat. II-Qorti tithem li billi, meta giet issollevata, l-Att XXIX ta' 1-1980 kien ghadu ma dahalx in vigore, kienet dina r-raguni 1-ghala l-intimat kien allura qieghed jikkontendi li t-talbiet kienu intempestivi. Apparti 1-fatt li 1-Att in kwistjoni dahal in segwitu in vigore cjoc̀ fil-15 ta' Gunju, 1981 bl-Avviż Legali 57 ta' l-1981 u ghalhekk certament illum ma jistax jinghad lit-talbiet huma intempestivi, l-artikolu 47 (1) jaghti r-rimedju hemm kontemplat mhux biss lil kull persuna li tallega li xi wahda mid-disposizzjonijiet ta' 1 artikolu 34 sa 46 tal-Kostituzzjoni tkun giet miksura dwarha, iżda anke lil kull persuna li tallega li d-disposizzjoni "tkun qed tigi jew tkun aktarx ser tigi miksura dwarha"' u ghalhekk huwa evidenti li r-rikorrent ma pproponiex l-azzjoni preżenti intempestivament. L-imsemmija eċcezzjoni ghalhekk m'hicx fondata;

L-intimat qieghed jissottometti wkoll li kwalunkwe persuna li rċeviet jew li kienet qed titlob li tirċievi xi flus taht il-War Damage Ordinance 1943 m'ghandhiex xi dritt vestit ghal dawk il-flejjes billi l-hlas hu "ex gratia"' taht forma ta' 'compensation scheme" u kwindi r-rikorrenti ma jistax jilmenta li kellu xi drittijiet taht dik l-Ordinanza li qeghdin jigu vjolati bl-Att XXIX ta' l-1980. Fin-nota ta' l-osservazzjonijiet tieghu a fol. 26 u 27 tal-process l-intimat iccita in extenso mid-"Debates of the Council of Government of Malta'' u cicita wkoll l-artikolu 71 tal-War Damage Ordinance 1943 in sostenn ta' 1 -imsemmija ećçezzjoni tieghu;

Il-Qorti czaminat bir-reqqa dak li ntqal fil-Kunsill tal-Gvern kif ukoll id-disposizzjonijiet ta' l-Ordinanza III ta' 1-1943 dwar
il-Fisarat tal-Gwerra kif ukoll dawk ta' 1-Att XXIX ta' $1-1980$ iz̀da ma tarax li tista' taćcetta l-imsemmija sottomissjoni ta' 1-intimat;

Meta annunzja fil-Kunsill tal-Gvern l-gћotja ta’ $£ 10,000,000$ mill-Gvern Ingliż (Debates of Council of Government, Third Session, Sitting No. 40, 10th April, 1942, pagna 1042) 1-Acting Lieutenant Governor qara statement mahrug mill-Gvern Ingliz li kien jghid inter alia: "The gift will be available for meeting hiabilities under legislation which, with the approval of Her Majesty's Government, the Government of Malta has just been put (sic) before the Council of Government providing for schemes of compensation for war damage....." $u$ iktar tard '‘....If on the other hand the total Liability of the Malta Government for compensation and rebuilding, after allowing for contribution from property owners, exceeds the sum of $£ 10,000,000$, His Majesty's Government will be prepared to make available such further sums as may be required to meet liabilities which are found in the circumstances as existing after the war to be beyond the capacity of the Government of Malta to meet from its own resources.....';

Fl-istess seduta 1-legal Secretary qal (pagna 1046): "But now it is held as may be seen from the provisions of this Bill that war damage must be considered as a communal responsibility. There can be no more of the old doctrine that the suffering man must look after himself. We are each of us his brother's keeper and the main principle of this bill is that the responsibility for restoring damaged buildings and giving compensation must be a communal responsibility';
ta' 1-1943 jidher ćar li cerrti drittijiet kienu qeghdin jigu kkonferiti b'ligi fuq dawk li sofrew il-hsarat tal-gwerra. Hekk, per eżempju, l-artikolu 22(1) jikkontempla d-dritt ghall-ћlas ta' 'transferee"' tal-proprjetà meta t-trasferiment ikun sar bejn meta grat il-hsara u ż-żmien meta l-Kummissjoni ghall-Hsarat tal-Gwerra tiddecidi li tahgmel il-hlas ta' valur ('value payment'). Hekk ukoll 1artikolu 32 jikkontempla ć-cessjoni tad-dritt ghall-hlas taht itTaqsima I ta' l-Ordinanza u l-artikolu 33 jikkontempla inter alia d-depozitu fil-Qorti tas-somma dovuta meta d-dritt ghallpagament ikun pretiż minn aktar minn persuna wahda jew meta l-Kummissjoni ma tkunx tista' tiżgura ruhha lil min dak il-jedd imiss. L-artikolu 69 jiddisponi wkoll illi d-drittijiet taht itTaqsima I ta' l-Ordinanza huma inforzabbli ghalkemm ikun hemm it-trasmisszjoni ta' jedd ta' proprjetà;

Konferma tal-fatt illi 1-Ordinana III ta' 1-1943 kienet qieghda tikkonferixxi jeddijiet wiehed isibha anke f'diversi disposizzjonijiet ta' l-Att XXIX ta' J-1980 li hassret l-imsemmija Ordinanza. Per eżempju, l-artikolu 3(2)(a) ta' l-Att jikkontempla d-depozitu hemm imsemmi f'isem min ghandu jsir meta dak li jkun ghamel it-talba ('claim') oriğinarjament ikun miet jew ikun ittrasferixxa jew xort'ohra ddispona mill-jeddijiet tieghu taht l-Ordinanza. Hekk ukoll l-artikolu 5(1) jiddisponi li minkejja t-thassir ta' 1-Ordinanza l-flejjes kollha ddepożitati fil-Qortì jibqghu li ghandhom jithallsu lill-persuna li kieku ma kienx dak it-thassir kien ikollu dritt ghalihom. L-artikolu $5(2)(b)(1)$ imbaghad ighid li fl-ghoti ta' kull direttiva l-Ministru ghandu fil-każijiet kollha jqis il-jeddijiet ta' kull persuna li fil-fehma tieghu jkollha interess f'xi parti tad-depożitu;

Huwa evidenti minn dak kollu li ntqal fuq li l-Ordinanza III ta' 1-1943 ikkonferiet certi drittijiet ghall-hlas u dana appuntu
in vista ta' dik il-"communal responsibility" imsemmija filKunsill tal-Gvern. Il-komunità kellha responsabbilità versu dawk li sofrew hsarat tal-gwerra u in vista ta' din ir-responsabbilità 1-ligi bl-Ordinanza III ta' l-1943 kienet qieghda taghtihom certi drittijiet;

Il-flus ghal biex tigi sodisfatta l-imsemmija "communal responsibility"' gew mill-ghotja tal-Gvern Ingliz u millkontribuzzjonijiet li kellhom isiru taht l-istess Ordinanza iżda dan ma jfissirx li b'daqshekk il-hlas taht l-Ordinanza kien qed isir ex gratia. Kieku dik l-Ordinanza riedet li l-pagamenti li kellhom isiru tahtha jkunu ex gratia kienet tesprimi ruhha xort'ohra iżda, kif inghad, l-Ordinanza bid-diversi disposizzjonijiet taghha, ikkonferiet drittijiet ghall-hlas u ghalhekk l-imsemmija ećcezzzoni ta' l-intimat hija infondata;

Ghandu jizdied li l-artikolu 71 ta' l-Ordinanza ćċitat millintimat ma jbiddel l-ebda mod l-imsemmija konkluzjjoni raġgunta mill-Qorti. Dak l-artikolu ried jaghmilha cara li ghalkemm kienu qeghdin jithallsu kontribuzzjonijiet taht it-Taqsima I ta' lOrdinanza, dan ma kellux ifisser li kien qed jinholoq xi kuntratt ta' sigurtà jew indenniz. L-imsemmi artikolu espressament eskluda li setghu jiguu avvanzati xi pretensjonijiet a bażi ta' kuntratt simili billi l-ebda kuntratt simili ma kien qed jinholoq iżda ma eskluda bl-ebda mod dawk id-drittijiet ghall-ћlas li lOrdinanza, fid-disposizzjonijiet l-oћra taghha, kienet qiegћda tikkonferixxi fuq min sofra hsarat tal-gwerra. Fi kliem ohra, min sofra hsarat tal-gwerra gie moghti dritt ghall-ћlass biddisposizzjonijiet stess ta' l-Ordinanza, li tat dana d-dritt in vista tal-'communal responsibility'’ fuq imsemmija iżda ma kellux dritt ghall-ћlas minhabba xi kuntratt ta' sigurtà jew indenniz li talvolta seta' forsi jig̀i argumentat li jeżisti minhabba 1 -
kontribuzzjonijiet li thallsu taћt l-Ordinanza billi, bl-artikolu 71 dawk il-kontribuzzjonijiet ma kinux qeghdin jigu kkunsidrati bhala premiums ta' sigurtà u billi bl-istess artikolu 71 kien qed jig̈i eskluż kwalunkwe kuntratt ta' sigurtà jew indenniz;

## Ikkunsidrat:

Ir-rikorrent qieghed jissottometti illi l-Att XXIX ta' l-1980 qieghed jilledilu d-drittijiet tieghu taht $\mathfrak{f}$-artikolu $38(1)$ talKostituzzjoni billi mhux se jkun jista' jkompli l-kawżi minnu msemmija fir-rikors promotorju tal-gudizzju u, f'kaź ipotetiku li jirnexxilu jkomplihom, ma jkunx jista' jesegwixxi s-sentenza talvolta favorevoli ghalih u dana minghajr il-hlas ta' kumpens xieraq. Min-naha tieghu l-intimat qed isostni li ma kien hemm ebda esproprjazzjoni ta' proprjetà;

L-artikolu 38(1) tal-Kostituzzjoni jiddisponi li "ebda proprjetà ta' kull xorta li jkun, ma ghandu jittiehed pussess taghha b'mod obbligatorju u ebda nteress fi jew dritt fuq proprjetà ta' kull xorta li tkun ma ghandu jig̀i miksub, b'mod obbligatorju ћlief...';

Jidher minn eżami tal-kliem fuq citati ta' l-artikolu 38(1) li biex jista' jigil nvokat dak l-artikolu jehtieg (1) li jkun hemm proprjetà jew interess fi jew dritt fuq proprjetà u(2) illi 1 -proprjetà tittiehed pussess taghha b'mod obbligatorju. Jekk ikun jonqos anke wiehed mill-imsemmija żewg elementi, l-imsemmi artikolu 38(1) ma jkunx jista' jigi nvokat;

Din il-Qorti, wara li rriflettiet fit-tul, hi tal-fehma li 1 imsemmija żewġ elementi jikkonkorru f'dan il-każ ghal dawn ir-ragunijiet;

Kwantu ghall-ewwel element, il-Qorti tosserva li l-artikolu 344 tal-Kodići Ċivili jiddisponi li l-hwejjeg kollha illi jistghu jkunu l-oggett ta' proprjetà pubblika jew privata huma beni mobbli jew immobbli u l-istess Kodici mbaghad jghaddi biex jghid x'inhuma immobbli u x'inhuma mobbli (artikoli 345 sa 356). Ma jidhirx li l-azzjonijiet li qieghed jeżerċita r-rikorrent fil-kawżi msemmija fir-rikors tieghu (apparti l-kwistjoni tal-fondatezza taghhom o meno) jistghu jaqghu taht id-disposizzjonijiet tal-ligi li jirrigwardaw x'inhuma beni mmobbli iżda kwantu ghall-beni mobbli l-artikolu 352 jiddisponi li huma mobbli ghaliex hekk tqishom il-ligi - "... (它) in generali, l-obbligazzjonijiet kollha, 1-azzjonijiet ukoll ipotekarji u l-jeddijiet li ma jitqisux bhala mmobbli taht id-diposizzjonijiet tas-Subtitlu ta' -qabel dan'';

Ghalhekk l-azzjonijiet eżercitati mir-rikorrenti (salv dejjem il-kwistjoni tal-fondatezza taghhom o meno) huma skond il-ligi taghna hwejjeg mobbli u bhala tali ghandhom jaqghu taht ilkelma "proprjetà" wżata fl-artikolu 38(1) tal-Kostituzzjoni li, ghandu jigi nnotat, ma jillimitax ruhu ghall-kelma "proprjetà" iżda ižid ukoll il-kliem "ta' kull xorta", kliem dawn li juru li l-Kostituzzjoni riedet li tinghata interpretazzjoni estensiva ghallkelma 'sproprjetà''. Kwindi l-ewwel element fuq imsemmi huwa sodisfatt $\mathbf{f}^{\prime}$ dan il-kaz;

Kwantu ghat-tieni element, minn eżami taddisposizzjonijiet ta' l-Att XXIX ta' l-1980 jirriżulta illi r-rikorrent qieghed jigi spossessat mill-imsemmija azzjonijiet (apparti dejjem jekk hux fondati jew le). Infatti 1-artikolu 4 ta' l-Att jiddisponi inter alia li " 1 -Ordinanza ta' l-1943 dwar il-Hsarat tal-Gwerra hi b'dan imhassra" u iktar tard fl-artikolu 7 jinghad "ebda persuna ma tista' taghmel xi talba taht l-Ordinanza jew xort'ohra dwar hsara tal-gwerra kif imfisser fl-Ordinanza hlief kif ipprovdut
f'dan l-att u sa dak il-limitu', Billi ma hemmx fl-Att ebda riserva ghall-azzjonijiet gà eżerćitati mir-rikorrent taht 1-Ordinanza ta' 1-1943, ghalhekk dawn huma kolpiti mill-artikolu 7(1) ta' l-Att u kwindi hemm dak it-'tehid forzuz'' ta' pussess ta' beni li, kif inghad mill-Qorti Kostituzzjonali fil-kawża "Edward Ferro vs Housing Secretary" 21 ta’ Frar, 1977 (riportata fil-ktieb Decizżjonijiet Kostituzzjonali 1964-1978, paġni 533 u 539) "huwa l-oggett specififiku ta' l-artikolu 38 ';

L-imsemmija żewg̀ rekwiżiti ta' l-artikolu 38(1) ghalhekk, fil-fehma tal-Qorti, huma sodisfatti f'dan il-każ u billi I-Att XXIX ta' l-1980 ma jipprovdix ghall-hlas ta' kumpens xieraq ghat-tehid forzuż tal-proprjetà fuq imsemmija tar-rikorrent, cjoè ta' 1azzjonijiet fuq imsemmija, il-pretensjoni tar-rikorrent ibbażata fuq 1 -artikolu $38(1)$ tal-Kostituzzjoni hija fondata;

Ghandu jiżdied li l-proviso tal-paragrafu (c) tas-subartikolu (1) ta' l-artikolu 38 invokat mill-intimat fir-risposta tieghu (fol, 8 tal-process, para. 4(c) ) ma jwassalx lill-Qorti biex tbiddel 1imsemmija konklużjoni taghha. Dak il-proviso jirrigwarda 1kriterji li ghandhom jitharsu biex jigi stabbilit il-kumpens li ghandu jithallas dwar proprjetà li jittiehed pussess taghiha jew li tig̀i akkwistata b'mod obbligatorju iżda, kif gà nghad, fil-każ preżenti l-ebda kumpens ma qieghed jinghata u kwindi lkwistjoni ta' kriterji li ghadhom jigu segwiti ghall-finijiet talfissazzjoni tal-kumpens ma tistax tqum;

L-intimat gieghed jinvoka wkoll fir-risposta tieghu lparagrafu (j) tas-subartikolu (2) ta' 1-artikolu 38 tal-Kostituzzjoni li jeżenta mill-applikazzjoni ta' l-artikolu 38(1) ligijiet li jirrigwardaw il-preskrizzjoni ta' azzjonijiet. Izda din issottomissjoni mhiex fondata billi bl-Att XXIX ta' l-1980 mhux
qeghdin jigu ntrodotti xi preskrizzjonijiet ta' xi azzjonijiet imma r-rikorrent qieghed jigi ppruvat mill-azzjonijiet li huwa kien gà intenta;

Ghalhekk l-imsemmi Att XXIX ta' 1-1980 jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet tar-rikorrent ikkontemplati fl-artikolu 38(1) in kwantu li qieghed jispossessah mill-azzjonijiet gà minnu intentati minghajr ma jipprovdi ghall-kontinwazzjoni taghhom;

Ir-rikorrent qieghed jibbaża l-azzjoni tieghu preżenti wkoll fuq l-artikolu 40(2) tal-Kostituzzjoni li jghid inter alia li meta l-proćeduri ghal dećiżjoni dwar l-eżistenza jew l-estensjoni ta' drittijiet jew obbligi huma mibdija minn xi persuna quddiem Qorti, il-każ ghandu jigi moghti smigh xieraq gheluq żmien ragonevoli u qieghed jippretendi li l-Att XXIX qieghed jinnewtralizza d-dritt tieghu, moghti lilu bl-artikolu 40(2), li lkawżi tieghu jigu moghtija smigh xieraq fi żmien ragonevoli;

Il-Qorti però̀ hi tal-fehma li din il-pretensjoni tar-rikorrent mhiex fondata. Il-parti ta' l-artikolu 40(2), li ghaliha saret riferenza hawn fuq, hija intiża biex tassikura l-osservanza fi proceduri dwar drittijiet jew obbligazzjonijiet civili, tal-principju tal-'fair hearing'" u dan fi żmien ragonevoli u mhux qieghda tirriferixxi ghad-dritt ta' l-azzjoni ut sic. Fi kliem iehor, qieghda tippresupponi l-eżistenza ta' azzjoni dwar drittijiet jew obbligazzjonijiet civiviliu trid li f'dik l-azzjoni jkun hemm 'a fair hearing" $u$ li in agggunta il-każ jinstema' fí źmien ragonevoli (Misrahi vs Cassar et, 10 ta' Gunju, 1966 (pagni 164, 181 u 182, Dećiżjonijiet Kostituzzjonali 1964-1978); mentri l-każ preżenti huwa każ ta' azzjonijiet li ma jistghux iżjed jiğu eżerc̈itati u li kwindi ghar-ragunijiet fuq esposti, jaqa' taht l-artikolu 38(1);

Ir-rikorrenti fir-rikors promotorju tal-gudizzju qieghed jitlob fl-ewwel lok li l-Qorti tiddikjara li l-imsemmi Att XXIX ta' l-1980 jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem protetti mill-Kostituzzjoni u qed jitlob fit-tieni lok lill-Qorti taghti rrimedji necessarji. Il-partijiet ma ghamlu ebda sottomissjonijiet dwar it-tieni talba fuq imsemmija u f'dawn ić-cirkostanzi 1-Qorti hi tal-fehma li jkun aktar ekwu u gust li ghal issa tiddecidi biss l-imsemmija ećcezzjonijiet u l-ewwel talba, u wara li tisma' lillkontendenti dwar it-tieni talba anki fid-dawl tal-konklużjonijiet minnha raġgunti fuq l-ewwel talba, tiddecidi l-imsemmija tieni talba;

Rat ir-rikors ta' 1-Appell ta' 1-Onorevoli Prim Ministru in rappreżentanza tal-Gvern ta' Malta ppreżentat fit-13 ta' Gunju, 1985, li bih talab lil din il-Qorti tirriforma s-sentenza moghtija fl-4 ta' Gunju, 1985, mill-Qorti Ćivili Prim'Awla fir-Rikors Kostituzzjonali fl-ismijiet fuq imsemmija billi tikkonferma dik il-parti tas-sentenza fejn cahdet it-talba ta' 1 -appellat rigward 1 allegazzjoni li l-Att XXIX ta' 1 - 1980 jilledi l-artikolu 40(2) talKostituzzjoni, u prevja l-akkoljiment ta' l-ećcezzjonijiet ta' 1 appellant, tirrevoka dik il-parti ta' 1 -istess sentenza li ddikjarat li 1-imsemmi Att XXIX ta' 1-1980 jilledi l-artikolu $38(1)$ talKostituzzjoni ta' Malta hu ghalhekk null u bla effett u minflok tiddikjarah validu skond il-Kostituzzjoni ghax ma jilledi l-ebda dritt ta' l-appellat. Bl-ispejjeż kontra l-appellat;

Rat ir-risposta ta' l-appell tal-Perit Arkitett Joseph Barbara ppreżentata fis-27 ta' Gunju, 1985;

Rat l-atti kollha rilevanti u opportuni;
Ittrattat l-appell;

## Ikkunsidrat:

Illi l-ewwel aggravju ta' l-appellant jikkonsisti fil-fatt li lewwel Qorti kienet cahdet l-ećċezzjoni tieghu u ćjoè li r-rikorrenti m'ghandux xi dritt vestit ghall-hlas ta' flus taht il-War Damage Ordinance 1943 billi l-hlas maghmul taht dik l-Ordinanza jsir "ex gratia'' taht forma ta' 'Compensation Scheme". Huwa jsostni li kemm fid-Dritt Internazzjonali kif ukoll fid-Dritt Privat, dikjarazzjoni ta' stat ta' Gwerra huwa att "jure imperii" u ghalhekk il-Gvern m'ghandux jigi tenut jirrispondi ghal xi talba ta' kumpens jew pretensjoni ta' hlas ta' xi persuna li tkun sofriet xi pregudizzju minћabba l-istat ta' gwerra li l-pajijiz ikun sab ruhu fih;

Illi l-appellant isostni li dak li gara, kien biss li l-Gvern Ingliż, ta rigal lil Malta wara l-ahhar gwerra dinjija ta' miljuni ta' liri biex jitqassmu lil dawk in-nies li kienu sofrew xi hsarat fil-gwerra. L-Ordinanza ta' 1-1943 stabbiliet ir-regolamenti u l-makkinarju biex jigi assikurat li dawn il-flus jitqassmu b'mod ekwu u gust, fost dawk in-nies. Il-War Damage Commission kellha teżamina kull talba ghall-flus skond ir-regoli stabbiliti blistess Ordinanza. Fil-fatt ma kien hemm ebda obbligu legali la fid-Dritt Pubbliku u lanqas Privat li jorbot lill-Gvern Ingliz li jaghmel tajjeb ghall-hlas tal-hsarat;

Illi I-trażi "Comunal responsibility" lī ssemmiet fid-dibattitu tal-Council of Government fl-1943 ma tfissirx u ma tekwiparax lanqas b'mod remot, obbligu legali li kellu jorbot lill-Gvern talpajjiż (Ingliż jew Malti) biex ihallas u konsegwentement li jista' jigi mgieghel mill-Qrati biex ihallas lil xi hadd ghall-hsarat talGwerra li kienet rizultat ta' att mehud "jure imperii". L-istess jista' jinghad dwar il-kelma 'liability'’ li tirrikorri 'l hawn u
'I hinn fid-dibattitu tal-Council of Government';

Illi l-appellant jissottometti li dawk li jistghu jibbenefikaw taht l-Ordinanza ta' l-1943, huma dawk li kienu sofrew hsarat fil-bini taghhom jew fi hwejjighom b'riżultat tal-Gwerra. IlGwerra kienet riżultat ta' dikjarazzjoni li l-istat kien ha 'jure imperii" u kwindi m'hemm l-ebda obbligazzjoni da parti tieghu li jaghmel tajjeb ghall-istess hsarat. Ir-rigal ta' Lm10,000,000 moghti mill-Gvern Ingliz lil Malta jixbah beneficciju li jkun fondat minn xi filatropu li jkun stabbilixxa wkoll ir-regoli li jridu jigu osservati minn min jitlob li jibbenefika tahtu;

Illi dak li jissottometti l-appellant dwar li l-Gvern ma jistax jigi tenut responsabbli civilment f'azzjoni ta' danni esperiti kontra tieghu ghall-hsarat sofferti bl-ahhar gwerra dinjija, huwa kollu minnu. Huwa qal li dikjarazzjoni ta' stat ta' gwerra huwa att "jure imperii" u dan ma jgibx mieghu ebda responsabbilità ghall-hsarat li jistghu jigu sofferti bhala konsegwenza. F'dan ilkaż però l-pożizzjoni hija xort'ohra. In fatti kien il-Gvern Ingliż stess li f'dan il-każ holoq dawn id-drittijiet lin-nies li kienu sofrew hsarat kawża tal-Gwerra, biex jigú kkompensati ta' l-istess hisarat. Minn kliem l-Agent Lieutenant Governor ta' dak iż-żmien, jidher li l-Gvern Ingliż stess kien ghoğbu jassumi rresponsabbilità tal-ћsarat sofferti mill-poplu Malti kawża talGwerra u kier ta d-dritt lil kull min sofra dawn it-hsarat li jitlob kompnesazzjoni biex jithallas taghhom. B'dan l-agir il-Gvern Ingliż kien ghogibu jassumi din ir-responsabbilità mhux biss sa' l-ammont provdut sà dak in-nhar iżda fi kliem l-istess Agnet Lieutenant Governor, hu kien ippreparat "to make available further sums as may be required to meet liabilities which are found in the circumstances as existing after the war to be beyond the capacity of the Government of Malta to meet from its own
resources" (Debates of Council of Government - Sitting No. 40 - 10th April, 1942);

Illi 1-Gvern Ingliż konsapevoli mid-drittijiet tieghu kif semma' l-appellant stess deherlu li ghandu jirrinunzja ghalihom u dan minћabba sens ta' responsabbilità li hass taht ić-c̈rkostanzi. L-istess Legal Secretary ta' dak iż-żmien qal li l-"'War Damage must be considered as a comunal responsibility. There can be no more of the Old Doctrine that the suffering man must look after himself. We are each of us his brother's keeper and the main principle of this Bill is that the responsibility for restoring damaged buildings and giving compensation must be a 'comunal responsibility' (Op. Cit. p. 1046). Dak li nghad minn dawn iż-żewǵ persuni hija indikazzjoni cara li l-Gvern Ingliż ma riedx jistahba wara 1-principji ta' Dritt Internazzjonali u Dritt Privat kif semma l-appellant, izda ried jaghmilha ceara li f'dan il-każ huwa kien qieghed jikkonsidra li l-hsarat 'de quo" kienu responsabbilità tieghu u li ried jaghmel tajjeb ghalihom hu. Ghal din ir-raguni giet ippromulgata l-Ordinanza Nru. III ta' l-1943 iddenominata "'Ordinanza li taћseb ghall-hlas tal-hsarat talGwerra li jsiru lill-bini u hwejjeg'';

Illi jidher ukoil li l-Gvern Ingliż ried li l-flus jithallsu lil dawk il-persuni li kienu sofrew hsarat tal-Gwerra u dan b'mod gust u ekwu. Ghalbiex isir dan kienet saret l-Ordinanza fuq imsemmija. Bl-istess Ordinanza kienet giet kostitwita l-War Damage Commission u dan biex tkun tista' teżamina t-talbiet li jsirulha min-nies li kienu sofrew hisarat. B'hekk inholqot relazzjoni guridika bejn din il-Kummissjoni u l-persuni li kellhom dritt jibbenefikaw taht l-Ordinanza. In fatti waqt li lKummissjoni kellha l-obbligu li tilqa' t-talbiet li jsirulha ai termini ta' l-istess Ordinanza, inghata dritt lil dawk li kienu sofrew il-
hsarat bil-Gwerra, u cjjoè li jibbenefikaw mill-istess Ordinanza. L-obbligi imposti fuq il-War Damage Commission johorgu cari mill-kliem użati fl-artikoli ta' l-istess Ordinanza. F'dawn l-artikoli nsibu uzati dejem il-kliem "The Commission shall" u mhux ''may". Issa fejn ikun hemm obbligu impost fuq xi persuna versu haddiehor dan jimporta dritt favur l-iehor. Hekk fl-artikolu 18(1) ta' l-Ordinanza nsibu li 'Payments shall be awarded by the Commission subject to and in accordance, with the provisions of Part I of this Ordinance in respect of War Damage to developed tenements during the risk periods';

Illi jidher bla dubju ta' xejn li mill-Ordinanza III ta' 1-1943 stess li din qieghda tikkonferixxi drittijiet lill-persuni ii jikkwalifikaw ghall-kumpens ghal "War Damage" u dan hu konformi ma' dak li ntqal aktar 'il fuq rigward il-fatt li l-Gvern Ingliz kien hass hi ghandu jassumi r-responsabbilità ghall-hsarat tal-Gwerra. In fatti l-artikolu 32 ta" l-istess Ordinanza jsemmi 'il-jedd li wiehed idahial hlas taht it-Taqsima I ta' din lOrdinanza dwar hsarat tal-Gwerra jew sehem minn dan il-hlas, jista' jigigi trasferit, twellija jew bis-saћћha tal-ligi.....' Dan ifisser li wiehed mhux biss ghandu dritt li jibbenefika taht l-Ordinanza iżda ghandu dritt ukoll li jciedi jew li b'xi mod iehor jiddisponi mill-istess dritt. L-istess Ordinanza tikkontempla wkoll il-każ ta' meta aktar minn persuna wahda tkun qieghda tavvanza 'claim'' ghall-kumpens fuq l-istess haga. F'dan il-każ jinghata d-dritt illi 1-Kummissjoni "li tghaddi ghad-depozitu relattiv fir-Registru tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili jew xi Qorti ohra li tkun kompetenti fxi cirkostanzi speçjali, biex isir minnu skond illigi'" (art. 32). Skond 1 -artikolu 69 imbaghad, id-drittijiet li jaqghu taht it-Taqsima ta' l-Ordinanza huma inforzabbli ghalkemm ikun hemm it-trasmizzjoni ta' proprjetà sew jekk b'mewt u sew jekk ikun hemm tibdil fil-proprjetarju;

Illi kemm minn dak li qal l-Agent Lieutenant Governor u 1-Legal Secretary ta' dik iż-żmien kif ukoll mid-disposizzjonijiet ta' l-Ordinanza III ta' 1-1943 jidher c̀ar li l-Gvern Ingliż ried li s-somma fuq imsemmija, taghmel tajjeb ghall-hsarat talGwerra sofferti mill-poplu Malti u dan in vista tal-fatt li huwa kien assuma r-responsabbilità vis-a-vis l-istess. Huwa deherlu li r-responsabbilità ghall-istess kellha tkun assunta mill-komunità kollha. Dan ma ghandu b'ebda mod ifisser li l-pagamenti li kellhom isiru taht l-Ordinanza kienu qeghdin isiru "ex gratia". Minn ezami ta' l-istess Ordinanza minn imkien ma jidher li lhlas kellu jsir hekk;

Illi dan il-fatt imbaghad isib konferma wkoll mill-istess Att XXIX ta' l-1980 u partikolarment mill-artikolu 3(2)(a), 5(1) kif ukoll l-artikolu 5(2)(b)(1). Dan l-att kien promulgat biex ihassar l-Ordinanza ta' l-1943 dwar il-hsarat tal-Gwerra u biex jipprovdi ghal twejjeg li huma konsegwenzjali jew incidentali ghal dan jew li huma konnessi mieghu. Issa skond l-artikolu (1) isSegretarju tal-Kummissjoni kellu jiddepożita fil-Prim'Awla talQorti Ċivili dawk il-flus li jirriżultaw li jkunu biżżejeded biex jaghmlu tajjeb ghal kull wahda mit-talbiet li jkunu ghadhom pendenti. L-artikolu 3(2)(a) jirriferi ghall-każ fejn min ikun ghamel talba u sussegwentement ikun miet jew ikun ittrasferixxa jew xort'ohra ddispona mill-jeddijiet tieghu taht l-Ordinanza u jiddisponi li d-depożitu jista' jsir favur is-suċċessuri tieghu jew xi aventi kawża tieghu. L-artikolu 5(1) imbaghad jiddisponi li minkejja $t$-thassir ta' l-Ordinanza l-flus iddepozitati ghandhom jithallsu lill-persuni li jkollhom dritt ghalihom kieku ma kienx sar dak it-thassir. Fl-ahharnett l-artikolu 5(2)(b)(1) jimponi fuq ir-Registratur tal-Qrati Superjuri fil-ghoti ta' kull direttiva talMinistru ghall-ћlas, huwa ghandu "Fil-każijiet kollha jhares iljeddijiet ta' kull persuna li fil-fehma tieghu jkollha interess f'xi
parti tad-depozitu bhallikieku l-Ordinanza ma tkunx giet imhassra;

Illi jista' jinghad ukoll li apparti dak kollu li ntqqal fuq, kieku 1-pożizzjoni kienet kif qieghed jallega l-appellant, jigifieri li lHlas kien qieghed isir u kellu jsir "ex gratia" u li l-Ordinanza Nru. III ta' l-1943 ma kinitx kkonferiet ebda drittijiet, kieku ma kienx ikun hemm bżonn ta' 1 -istess Att XXIX ta' l-1980 biex ihassar l-Ordinanza ta' 1-1943. F'dan il-kȧż kull ma kien ikun hemm bżonn kien li ma jsirx aktar pagamenti minn certu data. Ghalhekk jidher li dan l-aggravju ta' l-appellant ghandu jigi mičhud;

## Ikkunsidrat:

Illi fit-tieni lok l-appellant jilmenta wkoll li l-Ewwel Qorti kienet tat interpretazzjoni skorretta ta’ l-artikolu 38(1) talKostituzzjoni u b'hekk kienet żbaljat meta ddikjarat li l-Att XXIX ta' 1 -1980 imur kontral-istess artikolu. Huwa jissottometti Ii skond l-artikolu 3(1) kellu jsir depożitu biex jagћmel tajjeb ghat-talbiet li jkunu ghadhom pendenti quddiem il-Kummissjoni meta jibda jseћh l-istess att. L-appellat però m'ghandu ebda claim pendenti quddiem il-Kummissjoni, iżda gћandu diversi kawzii li ghamel wara li kien eażwrixxa l-'permissible amount'’li kien małrug lilu mill-Kummissjoni. Dawn il-kawżi huma ntizi biex huwa jerga' jiftah il-'Claim'’ tieghu originali li kienet giet konkjuża u kompletament eżawrita;

Illi skond l-artikolu 7 ta' l-istess Att ma tistax issir ebda talba taht l-Ordinanza tal-War Damage $\hbar l i e f$ kif ipprovdut fl-att. Illegislatur kien ipproceda b'dan il-mod biex ma jibqghux isiru aktar kawżi u rikorsi inutilment lill-War Damage Commission
jew lil xi awtorità ohra msemmija fl-Ordinanza. Din il-miżura b'ebda mod ma tmur kontra l-artikolu 38(1) tal-Kostituzzjoni;

Illi l-artikolu 38(1) jipprovdi t-tehid ta' pussess ta' proporjetà b'mod obbligatorju bla kumpens xieraq. Biex ikun hemm dan l-akkwist jew spussessament irid ikun hemm passagg ta' proprjetà minghand is-sid jew pussessur taghiha ghal ghand is-sid jew pussessur il-gdid. F'dan il-kaź il-Gvern la ha u lanqas akkwista ebda proprjetà minghand hadd. L-Att ta' 1-1980 jghid biss li m'ghadhiex teżisti l-‘'War Damage Ordinance'' ghall-finijiet u
 procieduri ma jfissirx li xi hadd gie spussessat minn hwejgu. F'dan il-każ ebda proprjetà tar-rikorrenti ma ghaddietx ghand il-Gvern;

Illi l-kwistjoni kollha quddiem il-Qorti mhiex jekk l-appellat ghandux xi claims pendenti quddiem il-War Damage Commission iżda jekk 1-Att Nru. XXIX ta' l-1980 jilledilux iddrittijiet tieghu taht l-artikolu 38(1) tal-Kostituzzjoni. Dak li qieghed jallega r-rikorrent fir-rikors promotorju tieghu huwa li bhala konsegwenza ta' l-Att Nru. XXIX ta' 1-1980 huwa mhux ser ikun f'pożizzjoni li jkompli l-kawżi tieghu msemmija firRikors u li f'każ ipotetiku ta' eżitu pożittiv ghalih mhux ser ikun jista' jesegwixxi s-sentenza u dan minghajr ma jinghatalu ebda kumpens xieraq;

Illi kif sewwa qalet l-ewwel Qorti l-artikolu 38(1) talKostituzzjoni jikkomprendi żewgं elementi. L-ewwelnett irid ikun hemm proprjetà jew interess fi jew dritt fuq proprjetà u fit-tieni lok li l-istess proprjetà jittiehed pussess taghha bimod obbligatorju. Issa l-azzjonijiet eżerc̈itati mir-rikorrenti fil-kawżi msemmija fir-rikors jaqghu taht id-definizzjoni ta' proprjetà mobbli kif kontemplata fl-artikolu 352(c) (illum artikolu 315(e)
tal-Kodicii Civili). Skond 1-istess artikolu 315 "Huma mobbli ghaliex hekk tqishom il-ligi u skond l-incizi (c) 'in generali lobbligazzjonijiet kollha, l-azzjonijiet ukoll ipotekarji, u l-jeddijiet li ma jitqisux bhala mmobbli taht id-disposizzjonijiet tas-SubTitlu ta' qabel dan', Ghalhekk l-azzjonijiet eżercitati mirrikorrent, apparti l-kwistjoni ta' l-eżitu taghhom, jaqghtu taht il-kelma proprjetà wżata fl-artikolu 38(1) tal-Kostituzzjoni. Listess artikolu mal-kelma proprjetà jżid maghha wkoll il-kliem 'ta' kull xorta" u dan il-fatt jaghti l-kelma proprjetà sinfikat aktar estenisv;

Illi skond l-artikolu 4 ta' l-Att XXIX ta' l-1980, 1-Ordinanza III ta' 1-1943 dwar il-hsarat tal-gwerra giet imhassra u skond 1-artikolu 7 ta' 1 -istess, ebda persuna ma tista' taghmel xi talba taht l-Ordinanza jew xort'ohra dwar hsara tal-Gwerra kif imfissra fl-Ordinanza hlief kif ipprovdut fl-istess Att. Issa, l-azzjonijiet tar-rikorrenti kienu gà eżerċitati minnu taht l-Ordinanza ta' l-1943 u fl-Att XXIX ta' l-1980 ma saret ebda riżerva ghalihom. Dan jikkostitwixxi t-teћid forzuż ikkontemplat fl-artikolu $38(1)$ tal-Kostituzzjoni. Ghalhekk jikkonkorru ż-żewgit rekwiżiti ta' lartikolu 38(1). Barra minn hekk l-istess Att XXIX ta' 1-1980 ma jipprovdi ebda kumpens ghat-tehid forzuż tal-proprjetà tarrikorrenti konsistenti fl-azzjonijiet fuq imsemmija. Ghal dawn ir-ragunijiet 1 -istess Att imur kontra 1 -artikolu $38(1)$ talKostituzzjoni u kwindi anke dan 1-aggravju ta' 1-appellant qieghed jigi michhud;

## Ikkunsidrat:

Illi 1-ewwel Qorti fis-sentenza appellata kienet iddikjarat ukoll li l-att XXIX ta' 1-1980 ma kienx jikkostitwixxi ksur taddrittijiet fundamentali tar-rikorrenti pretiżi minnu taht l-artikolu

40(2) tal-Kostituzzjoni. L-appellat permezz tar-risposta tieghu ghall-petizzjoni ta' l-appellant qieghed jappella incidentalment fuq dik il-parti tas-sentenza appellata fejn gie ddikjarat hekk. Huwa jissottometti li permezz ta' l-Att "de quo", il-Gvern kien ipprivah mid-dritt li l-kawżi msemmija jigu moghtija smigh xieraq gheluq żmien ragonevoli. In fatti, ghad li l-ligi harget $\mathrm{fl}-1980 \mathrm{u}$ hu kien ha passi relattivament malajr, sallum, ghadu ma ottjeniex id-dritt tieghu li l-kawżi tieghu jinstemghu fi żmien ragonevoli. Iż-żmien li hu ghadda fil-Qorti kien jitlob ilprotezzjoni tad-drittijiet tieghu kostituzzjonali kien żmien mitluf $u$ dan jilledi d-drittijiet tieghu taht l-artikolu 40(2) tal-Kostituzzjoni;

Illi din il-Qorti bhall-ewwel Qorti hi tal-fehma li din ilpretensjoni tar-rikorrent mhiex fondata $u$ dan ghall-istess raġunijiet moghtija mill-ewwel Qorti. In fatti jidher li d-dispost ta' l-artikolu 40(2) tal-Kostituzzjoni huwa dirett biex f'kawżi mibdija quddiem Qorti jigi osservat il-principju tal-"Fair Hearing" fi żmien ragonevoli u ma jikkoncernax id-dritt ta' azzjoni ut sic bhal fil-każ preżenti. Issa l-każ preżenti jirrigwarda azzjonijiet li ma jistghux jiğu eżercitati;

Ghal dawn il-motivi din il-Qorti qieghda taqta' u tiddecidi billi tichad l-appell incidentali tal-Perit Joseph Barbara u billi tičhad ukoll l-appell principali ta' 1-Onorevoli Prim Ministri in rapprezentanza tal-Gvern ta Malta u billi tikkonferma s-sentenza appellata moghtija mill-Onorabbli Qorti Cijvili Prim'Awla, f1ismijiet premessi fl-4 ta' Gunju, 1985;

L-ispejjeż ta' l-appell principali ghandhom jigu sopportati mill-intimat appellant u dawk ta' l-appell inćidentali mir-rikorrent appellat.

