29 ta' Novembru, 1952
Imhallef :
L-Onor. Dr. J. Caruana Colombo, B. Litt., LL.D. Dottor Giuseppe Vella, LL.D., ue. versus Giovanni Anastnsi ne. at. Tassazzioni - Registratur.
Meta kaviza tidi ntaxeata "ad valorem", ul-partifiet ma jaqblux fur L-ammont involut filkawia, ir-Regititratur ghandu d-dritt jadixxi kontra taghhom hier: il-Qorti tistabbitivei hija dak il-valur, $\mathrm{ni}_{i}$ fuqu mbaghad ir-Registratur ikun jista' jintassan d-dritt tarRegistru u didrittijiet tad-difensuri. Meta r-Registratur helk jadicix ma jistax jinghad l; huco jkun qieghed igieghel lill-Qorti tindahal fit-tassazzioni.

H-Qorti - Rat l-itt tac̀-citazzjoni lit bih l-attur, fil-kwalità tieghu fur imaemınija, wara li ppremetta illi 1-Qorti talFummerc. b'sentenza tal-14 ta' Gunju 1951, iddecediet ilknwża mumru 984 ta' $1-1951$ lit l-konvenot Anastasi kien ghamel kiontra l-konvenuti l-ofra, fis-sens li dawn ta' l-ahtar gews. dikjarati' responsabili lein l-ewwel tad-danni li kienu kkaǵnnati; a illi dik il-kawża ghandha tig̀i taxxata "ad valorem"; üilfi minn ebda parti tal-massa procebswali ma jirriżulta x'inhija l-entità tad-danni li l-attur f'dik il-kawża kien jippretendi;' u illi Himetanti. b'ittra tal-4 ta' Ottubru 1951, interpella till-konvenuti biex jindikawla l-ammont tassabili (dok. A). iżda humi ma quablux (dok. B a C); u illi hekk l-instanti ghandà nteress jintaxxa dik il-kawża biex jithallas tad-dritt tar: Rejistru a biex jiffissa d-drittijiet tad-difensuri. imma ma ghandux dati biex jistrfin jiggwiduwh biex jakal ghal dik ittassazzjoni blief id-dikjarazzjoni maghinula mid-difensuri tal Giovanni Anastasi li i-valur involut kien ta' $£ 3000$ (dok. D). liema dikjarazzjoni, la darba ma gietx accettata mill-kontroparti, ma tistax isservi ta' bażi ghat-tassazqjoni; talab illi, premessi d-dikjarazzjonijiet meftiegan a mogitija l-provvedimenti tal-kage, gђall-finijiet biss tab-tassazzjoni "ad valorem". tal-kawża fug imsemmija, u minghạ̣ pregudizzju tad-drittijiet reciproci bejn il-kontendenti, jigì minn dina 1 -Qorti," jekk ikun hemm bżonn per mezz tá periti, thssat il-valur involut fid-domandi avanzati bić-citazzjoni numru 284 , ta'• 1-1951 u Gd-dećiżjoni tal-Qorti tal-Kímmeré tal-14 ta' Gunju 1951. B1ispejjeż kontra 1 -konvenuti, li ğ̀w interpellati biex jaghtu ssubizzjoni taghhom;

## Omissis;

## Irrifettel;

IHi l-pretengjomi- ta' l-attur tidher gustifikata. Kif jallega 1-konvenut Anastasi; I-iopejeż g̣adizzjzrji jigu ntaxxati u likwidati mir-Regüstratur, impha meta u appena dan itian fa grad ilhe jista' jaghmel hekk. Issa, fal-każ tal-kawża in kwistjoni, l-attor ma kienx fi grad illi jaghmel dik it-tassaizzoni, ghaliex il-partif̈et f'drk il-kawża, jigifieri l-konvenuti f'din ilkawža. má qablux dwar l-ammont involut f'dik l-istess kawża. Könsegwentement, biex jottempera ruhu ghad-druirijiet tiegha, l-attur kellu jirrikorri lejn dina l-Qorti b'din ir-kariza;

Bil-procedura segwita minnu, 1-attur ma jwix illi pieghed igieghel lill-Qorti tindatal fit-tassazzjoni tal-kawza, kif jalle-
 dik il-kawża, inma qiegtied liss jitrikorri lejn dina 1-Qortj biex iknn jista' jottjeni, fil-kontestazzjoni tal-partijiet f'dik ilkawza, l-entitio tal-valur involut fiba, u hekk ikun jista', skond
 kawża; liema haga, minghajr dan ir-rikors, ma setax jaghwitha. B'dun il-mod it-tassazzjoni tibla' ssir, kif ghandhat ssir, mill-attur. a mhux mill-Qorti; tant hu hekk, illj bid-determinazzoni ta l-entitia tal-valur fuq imsemmi ma ssirx itcassazzjoni, imma t-tassazzjoni thun ghad trid issir, a din japhmilha, kif ghandu jaghmilha. l-attur. U in bażi ta' l-art. 762 tal-Kodici citat, jidher evidenti illi l-attur f'din il-kawza minhabha $\dot{c}-$-cinkustanzi foq insemmijin, kellu bilfors jithoh illi Fvahur involut fil-kawża qù msemmiga jigi determinat bi stima ta' periti;
 mill-konvenut Anastasi ma japplikawx preciäament ghall-kà tatht czami: ghaliex, (a) kif gà nothad, hil-procedura segwita mill-atur, dan mhux riegtied igieghel lill-Qorti tindahal flattribuzzomijiet tieghu " tintaxxa hija stess l-ispejjeż talkawża; (b) il-konventi h-otra m'humiex jopponu t-tassazzjoni, u dar evidentement ghaliex it-tassazzjoni ghadha ma saretx: huma opponew biss idedikjarazzjoni tal-konvenut Anastasi; (c) id-dikjarazzjoni ta' l-istess konvenut ma hijiex biz̀zejed ;itall-finijiet ta' l-art. 762 tal-Kodici tal-Procedura Cirili, thaliex dik id-dispożizzjoni hija ntiża biss ghall-finijiet tal-krmpetenza, u r-Registratur ghandu jintaxxa d-drittijiet fuy taiba ta' min ikollu nteress, a t-talba ghandha ssir b'nota li iurj x-xoghlijiet li ghalihom tintalab it-taxxa (art. . 555 (1) (c) Ficu. citat), u lkonvenut Anastasi din it-talba maghamiLiex: u ielk qatt dik id-dikjacazzjoni tieghu tista' tammonta what-talba, l-istess żgur illi m'hijiex fittermini li trid il-lig̈i. Tl 14 ta' Hrax 1902 il-kawza giet differta biex dak il-konvenut jipproduci nota u prospett in bażi ghal dak li ntqal-haga li 1-konvenut Anastasi ma gौamilx; (d) il-każi ċitati mill-konve-

73-74. Vol Sxxve p. If.
nut Anastasi juru l-prattika segwita mill-Qorti ta' l-Appell ghall-finijiet ta' l-Appell lill-Kiumitat Gudizzjarju tal-Maestè Tagtha t-Reǵina, u mhux eftall-fínijiet bhal dawk ta' dina 1-kawża;

Ghal dawn ir-rağunịiet;
Tirrespingi i-ececezzjoni tal-konvenut Anastasi, bl-ispejjez kontra tieghu; a ghall-finiziet tut-talha ta' l-attur, timmomina bhala perit, biex jiffiska $l$-valur involut fid-domandi avanzati bić-citazzjoni msemmija flatt tacecitazzjoni u fiddecizżoni relativa, bi spejjeż provvizocjament ta. l-attur, ilkonvenut Anastasi u l-konvenuti l-ohra, terz kud wiehed, lillAvnkat Dr. Carmelo Zammit, utaghtih in-fakoltajiet kollha.............. Il-perit ghandu jippreżenta r-relazzjoni mhux tiktar tard

Spejjeż riżervati.

