## 34 ta' Lulju, 1951 Imわallef:

L-Onor. Dr. A. Y. Camilleri, B.Litt., LL.D. Oiuweppe Baldacthino cersus Rosina Haldacchino et.

## Digriet - Impunjazzjoni - Appell - Procedura Diviżjoni.

 tiai 1 dauk interlukutorjo.
S-istess ligi ma taghtice appell minn diariet li malikuna interlokuturiu: " ghulhehl min irid jimpunja digiet li huca definitiv, jew li ghant" n-nutura " karattre ta' digrief defixitit, ghandu jmessi r-reklam tieghtu per me: tol-proceduri ordincurji taci-citozajoni fil-kontestuzzomi tal-parti atwersa. Mid-decizzjoni, inbaghad, If tinghata lus dik icecitazjoni, jista' jsir appell bil-procedura wrdinaria qudiliem il-Qorti fa' l-Appell tul-Maestà Típhu r-Re.
Dicizjoni parzioli ma his ammiasilili jekk ma jkunx hemm il-kunsens: ta' l-interessafi kollha. Ghaldaqstant digriet li bih iteQoditi tassenja definitivament lil wieked mill-kundividenti wi sustanzi erechita-
 $\therefore$ qabel ma ssir il-likwidaznjoni, whandu jugi revokat jekk jigi mpunjat.
Il-Qorii - Rat ić-citazzjoni, li biha l-attur talab li, wara Ii jiughataw id-dikjarazzjonijiet u l-prorvedimenti kollha unetliega: billi fuy rikors tia'-konvenuti ahwa Baldacchino dat-28 ta' Mejju 1951 (dok. A) huna talbu li s-sekwestratarju gudizzarju jigi awtorizzat jikkunsinnalhom 1 -oggetti elenkati filI'sta hẹmm eżib ta, tal-valur approssimativ ta $£ 180$; u billi dina l-Qorti, b'digriet tad-19 ta' Gunju 1951, akkoljet dik iddomanda non ostanti l-oppozizzion: ta' l-attur ; u billi dal ilprovediment, jekwivali ghal dirizjoni "in parte", inamimissibili minghajr il-kunefis ta" l-interesati kolltro, kif nkoll
ghal diviżjoni b'assenjazzjoni, kontra d-dispost ta, l-art. 547 Kod. Civ., apparti l-fatt li hafna minn dawk I-ogketti gew ak: kwistati wara li nfethet I-eredith o ma jidhlux fil-kawía taddivizjoni li fiha gie nominat is_sekwestratarju gídizzjarju; jigi revokat id-digriet fuq riferit tad-19 ta' Gupju 1901 ghall-finijiet kollha tal-liği. B'riżerva ta' drittijiet obra;- ti"bl-ispejjeż, komprizi dawk tar-risposta ta' 1-attur tal-4 ta" "Gunje 1951 ghar-rikors fuq riferit, konitra l-konvenuti jew min minahom:

Omissis;
Ikkunsidrat:
Mill-attijiet tal-kawzia civili nru. 282/1950 flismijiét "Rosina Baldacchino et. vs. (Hiuseppe Baldacchino"' jirriżulta li ż-żewg attrici f'dik il-kawía, in segwitu' tal-mewt ta' ommhom Ang:olina Baldacchino, talbu l-l'kwidazzjoni ta' 1 -assi sočjali ezistenti bejn id-decujus u missierhon, li hawa l-kontropart: fil-kawza, kif ukoll il-qasma.

Illi dina 1 -kawża hija pendenti quddjem perit gudizzjarju. li f -istess hin gie nommat sekwestratarju, li ghadu yieghed izotrun is-seduti;

Illi kf jidher mill-attīiet tal-kawza prínċipal (fol. 13 a 2-2), ì̇-żewg attrići diga kienu tentaw li jiehdu l-hwejjeg 1 i in segwitu gew assenjati in parti lilhom bid-digriet li minnn hawn ir-reklan i]-lum, u kienu, in vista ta' l-oppozizzzoni talkonvenut, waslu ghal ftehim, li, sabiex l-oggetti ma jitgharrqux, ikun lithom permess li jaciedu fid-dar fejn hemm il-missier halli jieћdu kemm jista jkur kura tal-hwejjeg u bjankerija in kwistioni, kif ukoll minu dak l-istess proc̈ess jirrizulta li gie nominat sekwestratarju gudizzjarju fuq talba taż-żewǵ attrici (fol. 27-32) sabriex ihares id-dritijijet taghhom fug ${ }^{-1}$ besii li l-attrici jista' jkollhom interess dwarhom;

Illi z-zew attrici, b'rikors tat-28 ta' Mejju 1951, fuarilu rikors fejn jidher li yajmu l-kwistjoni odjerna, u li, wara $\mathfrak{F r}$ gie notifikat lill-attur odjern i konvenut fil-kawża tal-likwidazzjoui, dan l-ahhar, b'risposta t'eghu tal-4 ta' Gunju 1951. oppora ruhu ghat-talba kontenuta ad eccezzjoni ta' dawk ilhwejjeg ta' lbies u twejjeg personali taghhomi, li kienư usati, u dana, bha'a semplici "modus vivendi", gie mangh ming dina l-Qorti fis-sens li kien ekwo u guat li z-żewg aftridi, ghad li hemm is-sekwestratarju gudizzjarji u l:kawza wa spićata,
jechdu l-hwejjeg ta' bies u ohrign ta' ażu ghalihom personali usemmija fir-rikors. ${ }^{11}$ li sakemm tispicka l-kawża j̣istghu eventiwalment jispicciaw jew jitgharryu, 11 dinn skond stima mill-irkantatur Santucci-liema haga, wagt li hija ta' vantage lill-atturi, ma tippregudikax lill-honvenut;

Illi I-kawża odjema hija reklan mim dak l-istess digriet: Ikkunsidrat;
Illi waqt it-trattazzjoni tal-kakza, a hl-verbal tal-fum, intual li l-attur kien imisso nterpolit appeld mid-digriet li kontra tieghu hemm reklam, u mhise tuexa bil-procedura tac. íitazzjoni;

Illi l-Ligi tal-Procedura ('ivili trukonoxxi żewé kwaljtajiet ta' digrieti, a ‘joé dawk "乌ui terminant negotimm de quo ag tur". jew dierieti defintivi. 1 dawk "qu; non terminant negotium principale et aliam post se expectant sentemtia'", Cara Appell 18 ta' Ottubri 1940 in re "Carmelo Scichua vs. Giuseppe Debonc". Vol. XXX. Parte I, pag. 882; u Appell "Dr. Giorgio Busuttil vs. Onorevoli Dr. Carlo Mallia ne." tal-1 ta' Gunju 1925. Vol. XXI. Parte I. pag. 164);

Illi !-istess Ligijiet tal-Procedura Civili taghna ma jaghtux lok ghal appell - u ghal dana l-fimi l-ligi tordna procedura t: termini specjuli - jekk mhux minn digriet hi jkun interlokutorju (ara Appell Vol. XXXII. Parte I, pag̣. 340, moghtịa fit-8 ta' Frar 1946, in re "Rosa Borg rs. Dr. Frank Chetcuti ne."). Minn dana jitnissel loğikment. uaturalment u skond il-phinéipji tal-gjus u ekwità, li min irid jin:punja digrjet definitiv, jew li ghandu dik in-natura u dak il-karattru, irid imexxi r-reklam tieghu per mezz tal-procedura ordinarja ta' l-att tace-citazzjoni fil-kontestazzjoni tal-parti avversa; u jekb mis-sentenza li tintervjeni fug dik il-procedura huwa eventwalment ikun jidhirhu li ma jkunx ihossu soddisfatt dwar iddrittijiet tieghu. minrha jkun jista` bid-dritt jinterponi appell fil- u bil-forma ordinaria avversu dik l-istes: sentenza lill-Qorti Suprema ta' dana l-pajjizz. Difatti. li hnwa hekk il-metodu legal: approvat minn dawn il-Qrati jinsab affermat mill-gurisprudenza (ari sentenza ta' l-Appell fug citata in re "Sciclum: vs. Debono"') fejn intqual li f'każ tu' deciżjoni definitiva l-appell h'semplici rikors, bhal fil-kaz ta" digriet interlokutorju. howa null it hla effett, it-ghaliex il-forma in termini ghtal dawk
id-digrietı (interlokutorji) statbiliti mill-ligi jaru per li ddigrieti l-ohra !i ma jkimux interlokutorji, li fuqhom u dwar l-appelli taghhori ebda forma specjali u "ad hoc" ma hiju stabbilita, ghandu jkun hemm rokiam pinnhom kill-Qorti Superjuri a Tribunal Suprem skond il-forme ordinarja mebtiega n mitluba mill-ligi sabiex ikun adit dak l-iatean Tribunal;

Illi fuq l-iskorta ta' dawn il-prinetpii jinghed li l-forma procedurali segwita mill-attur hija ritwalif, il-ghaliex indubbijament dina l-Qort: bid-digriet taghhe tad-19 ta' Gunju 1951, (1) iddecediet fil-kontestazzjoni tal-partijiet il-kwistioni sollevata definitivament. u (9) bl-assenjazzjoni maghmula ta' l-oggetti ansemmijin in natura, non ustante li ghamlitha faq ilbazi tib l-istima Santuect ghall-finijiet ta' l-ugwaljanza talkwoti tal-kondividenti, hija marret definitivament kontra lprincipiu li kwalunkwe kondividenti ghandu dritt li ikollu m inn kull haga in divizioni in natura fis-sebem tieghu u l-og-和tti; " 1 -ћwejjed assenjati bid-digret mpunjat gew sottratt ghall-applikazzjoni ta dak il-prinćipju;

Ikkunsidrat;

## Omiswis:

Illi qabel ma jiğu rizoluti dawn il-kwistjoniịiet huwa lecitu li jigi m’stonsi: kif jistghu dawk l-agigett, bla kunsens ta' l-interessat: kollha, definitivament jigu assenjati lil xi wished jew xi wahda nill-kondivident; bla hsara ta' l-ohrajn imdahhlin fil-qasma? T-unokı mezz., kjf jiddeżumi ruhu minn dak li fug intgal, li kien ikun va.'du ghall-effettwazzjoni ta' yasma parzjati kien ikun il-kunsens unanimi tnl-kollitiganti -f'liema każ biss ir-regola li divižjoni parzjali mhix ammissibili cedi l-kamp li fronti ghall-volonta unanimi ta' 1 -interessati 'ara Laureni Vol. X. paray. 291). Del resto, dan il-punt gà gie deciz nimu dawn il-Qrati fis-sens pramess, imhaddan minn dina l-Qorti fuy 1 -awtorita tal-Laurent utad-Dritt Ruman, fejn il-gudizzju ta' qasma darba biss jista' jsir, u jekk jibcghou xi affarijiet in komuni ghall-insaputa tal-kondividenti f-rpoka tal-pasma. dwarhom thun tista' ligi promossa 1-azzjoni "de commmi dividmado" tara P.A. Civili. 1 ta: Frar 1936, in re "Giorgio Fulo -se Franceson Pulo et.". Vol. XXIX. I. It. page 940):
llij fuq dawn il-pr néipji dina l-Qortj ma thossx li tista' titgbel mad-digriet tagtha tad-19 ta' Gunju 1951 fuq imsemmi;

Illi jinghad ukoll li bil-metodu użat jiği newtralizzat prinс́ipju iehor importanti ghall-ugwaljanza tal-kondividenti dwar l-nissenjazzjoni ta' kull hag̀a $l_{1}$ tidhol fil-wirt u sućcessjoni, n ¿jóe d-divizjoni bix-xorti, li ma tkunx tista' ssir jekk "a priori" r'uhnd mill-hwejjeğ ereditarji ịigu assenjati qabel il-likwidazzijoni, il-fissazajoni tal-kwoti, a l-pjan tal-cןasma;

Illi dak li ghamlet a ordnat dina t-Qorti bid-digriet in kontretazzjoni howa plema parzjali, fejn ma jikkonkorrix il-kunsens tal-kollitiganti kollha-hag̀a li ma tistax issir:

Iti huwa principja konoxxut li l-azzjoni "familiae erciscundac" hija universali u individwa, " ma tistax tigi xisea. Huxa ghallekk li jrid ikun hemm ghaliha l-konkors tal-kondividenti kollha hiex issir il-fasma in matura. li hija r-regola; ghaliex l-asserjazzoni per mez\% tal-ћwejjeg mibjugћin hijaz 1-ećcezzjoni;

Illi dwar l-oggetti ndikati fid-dokument "C", preżentat lhom mill-attur, ma jidherx li hemm in-negazzjoni tal-kunsens ta• l-attur, li huwa wiehed mill-kondividenti, dwar l-assenjazzjoni taghhom liż-żewrg konvenuti:

Ghal dawn il-motivi:
Taqta' u tiddecidi billi tirrevoka d-digriet taghha tad-19 ta' Gunju 1951 fug imsemmi dwar l-oggetti kollha assenjati. ad ećcezzjoni ta' dawk imdahちla fid-dokmment " $C$ " preżentat il-hum:

L_-ispejjeż jithallsu kollha miż-żew $\dot{\text { g }}$ konvenuti. li tibqa' riżervata lilhom kwalunkwe azzjoni, "si et quatenus". skond il-ligi, ghad-drittijiet li ghandhom u jista' jkollhom.

