21 ta' Mejju, 1998
Imhallef:-
Onor. Joseph A. Filletti B.A., LL.D., A.R.Hist.S.
Nicholas Camilleri et
versus
Salvatore Camilleri et
Żgumbrament - Talba glial Ripreża ta' Pussess

I-Qori ta' l-Appell ikkonfermat decizjoni ta' l-Ewwel Qorti fejn ordnat zgambrament minn ghalga ghaliex detenuta minghajr titolu.

## II-Qorti:-

B'avviz fil-Qorti tal-Magistrati ta' Malta, l-atturi appellati talbu l-ìgumbrament ta' l-intimati appellati mill-ghalqa ossia klawsura tal-Barumbara. kontrada ta ${ }^{+}$San Teodoro, is-Siggiewi. li huma kienu jokkupaw bla titolu filligi u b'mera tolleranza. Bl-ispejjez;

L-eccezzjonijiet ta' l-intimati:

L-intimati eccepew li huma qed jokkupaw din 1-ghalqa b'titolu validu fil-ligit;

Li l-attur qabad u dahal f1-ghalga u kkommei spoll;

Salvi ećcezzjonijiet ulterjuri;

Illi b'sentenza tal-Qorti tal-Magistrati (Malta) ta’ $1-14$ ta’ Lulju, 1997, fil-kawża fl-ismijiet premessi, dik 1-Ewwel Onorabbli Qorti ddecidiet li tilqa' t-talbiet ta' l-atturi ghallizgumbrament tal-konvenuti mill-ghalqa imsejha tal-Barumbara kontrada ta' San 'Teodoro, is-Siǵgiewi u dan fuq il-bazi li kien jokkupaha minghajr titolu, bl-ispejjeż;

Peress li deher li kien hemın ragunijiet li jaggravaw lillintimat bl-imsemmija sentenza, gie interpost appell minnha blaggravju li gej:
"Huwa tajjeb li jigu nkwadrati l-fatti fil-qosor. L-espoenti
kien ilu jahdem ir-raba' ghal snin twal u kien ihallas il-kera premezz ta' ommu. Din l-omm, veru li meta giet mistoqsija čahdet, imma l-esponenti kkonferma dan sewwa bil-gurament tieghu, u kemm martu. L-attur ghal snin twal $u$ kif jghid hu stess qatt ma hadem l-ghalqa;

Minn dan ghalhekk ikkonfrontat ma l-istess sentenza appellata jirrizultaw is-segwenti aggravji:

Il-versjoni moghtija mill-konvenut hija assolutament aktar verosimili. Min hu dak i-iblah li mill-anqas mill-1973 ithallas ghall-haddiehor u ma jiehu xejn. Certament il-kurja qabel u!Joint Office ma kinux se jhallul-qbiela ma tithallasx;

Dan hu indizju car ta' quid pro quo, u ghalhekk hija aktar indikattiva 1 -versjoni tal-konvenut li kien hemm titolu tieghu fuq 1-art;

Inoltre, il-versjoni moghtija mix-xhieda tal-konvenut li blebda mod ma gew ikkontestati huma ukoll ix-xhieda li jsahhu Iversjoni tieghu. Huwa dejjem hadem l-ghalqa, kien hadha minghand Cutajar;

I1-fatt li l-attur jirriżulta li ghandu l-qbiela fuq ismu u li dan kien mill-kurja u wara minghand il-Joint Office ma jwassalx li ma kienx hemm ftehim bejn il-familjari. L-ircevuti tal-qbiela huma ndizju tal-hlas aktar mill-prova li hemm ftehim ta' kirja. It-tenwità tal-qbiela, kif ukoll l-importanza li r-raba’ jinhadem kien jissodisfa lis-sid. Fuq min issir ircevuta minn corma tfal $\mathrm{f}^{\prime}$ familja kellu rilevanza pjuttost żghira:

L-Ewwel Qorti qalet li hemm ingratitudini da parti talkonvenut li huh hallieh jahdem ir-raba' b'xejn. Ma jidhirx Ii tali sitwazzjoni hija rispekkjata meta tezmina l-fatti kollha tal-
kawża. L-Ewwel Qorti waslet ghall-konklużjoni li "probabbilment il-versjoni ta’ I-attur" hija vera. Dan jindika fiha stess element ta' dubbju ukoll. Dak id-dubbju kien akbar kieku wiehed fela aktar, specjalment ix-xhieda ta' nies indipendenti";

Ghaldaqstant l-appellanti intimati talbu li din il-Qorti joghgobha tirrevoka s-sentenza appellata moghtija mill-Qorti tal-Magistrati (Malta) f1-14 ta’ Lulju, 1997, fl-ismijiet premessi, u• minflok tichad it-talbiet ta’ l-atturi. Bl-ispejjeż taż-żewg istanzi kontra I-kontroparti appellata;

> L-appellati wiegbu hekk:

"Illi s-sentenza appellata hija gusta u timmerita konferma;

Illi gie kkonfermat b'mod inkonfutabbli illi r-raba' talBarumbara fil-kuntrada ta' San Teodoro, is-Siggiewi, hija raba. tal-Joint Office, li hija mqabbla lill-appellat Nicholas Camilleri u dan kif jirrizulta mill-ircevuti it ghal dan l-ahbar 24 sena;

Hli qabel l-imsemmi Nicholas Camilleri kien jahdem irraba' certu Cutajar li wara li kien glalaq iż-zmien tal-pensjoni, bil-permess ta" l-Awtoritajiet Ekklesjastici u bir-rikonoxximent taghhom dawwar il-bqiela imsemmija fuq l-appellat;

Illi l-appeliat wara xi żmien li kien jahdem ir-raba' flimkien ma' missieru u ma' hutu. stante li huma familja ta' gabillotti, wegga siequ u ghal xi zmien ma setax ikompli jahdem ir-raba' in kwistjoni;

Illi fïl-fatt huwa halla lill-konvenut appellant ikompli jatidem ir-raba' minghajr qbiela u minghajr ebda kumpens iehor
sakemm jkun f'posizzjoni li jkun jista' jahdem ir-raba' in kwistjoni. Fil-fatt huwa baqa' jhallas il-qbiela tar-raba', lewwel fl-Ospizio Sawra, ir-Rabat, imbaghad lill-Joint Office bil-qbiela ta' Lm5 fis-sena;

Illi minkejja l-appellant xehed illi huwa kien jaghti Lm5 ¡biela lill-omm il-kontendenti biex hija thallas ghan-nom tieghu $\therefore$-raba' in kwistjoni, gie ppruvat mix-xhieda ta' Antonia Camilleri, illi dan qatt ma kien minnu u li hija qatt ma treviet flus minghand l-appellant;

Illi 1-appellant inoltre qatt ma ddepozita xi flus il-Qorti minkejja li xehed illi ommu ma baqghetx tircievi din il-qbiela ghal xi erba' snin qabel ma bdiet il-kawża;

Illi fil-fatt huwa ddepożita biss flus li jirrapprezentaw hlas pretiz ta' sentejn u dan meta bdiet il-kawża in kwistjoni;

Illi mill-fattispeçje tal-każ jirriżulta li hemm ingratitudini da parti tal-konvenut appellant li huh hallih jahdem ir-raba' b'xejn u meta talbu biex jizgombra biex huwa jerga' jkompli jahdem ir-raba'. jippretendi li ghandu xi drittijiet li la huma veritieri u lanqas verosimili";

Ghaldagstant l-intimat jitlob bir-rispett lil din il-Qorti joghgobha tichad dan l-appel! u tikkonferma s-sentenza appellata;

Wara li rat l-atti kollha tal-kawża u semghet it-trattazzjoni ta' dan l-appell, din il-Qorti issa sejra tghaddi ghaddeliberazzjoni u decizjoni taghha;

Sostanzjalment l-aggravju ta' l-appellant intimat huwa li l-

Ewwel Qorti ghamlet evalwazzjoni u apprezzament skorrett talprovi illi gew prodotti $u$ dan stante li l-versjoni ta' l-appellant hija aktar verosimili minn dik moghtija mill-atturi appellati;

Din il-Qorti qieset mill-gdid il-provi kollha u ma jidhrilhiex li hemon x'jigi ddisturbat jew mibdul f'dak li gie kkostatat u deciz mill-Ewwel Qorti. Jirriżulta car u tond li oriǵinarjament il-qbiela ta' dan ir-raba' kienet fuq isem Guzeppi Cutajar u li dan ghaddiha in segwitu lil Nikola Camilleri, missier il-kontendenti rgiel, jigifieri l-ahwa Camilleri. Dan Nikola Camilleri ma hadmitx biss 7l-ghalqa de quo, proprjetà gà tal-Kurja, u wara tal-Gvern, imma hadem raba' iehor flimkien ma* ibnu l-intimat Salvatore Camilleri. Issa jidher li meta 1missier refa' mix-xoghol, ir-raba' tieghu dawru fuq l-intimat Salvatore Camilleri hlief 1-ghalga msejha tal-Barumbara. kontrada ta' San Teodoro, is-Siggiewi. Effettivament dina 1ghalqa ghaddieha lill-ibnu l-iehor Nicholas Camilleri, Iappellat. Dan gie rikonoxxut mis-sidien ul-appellat beda jhallas u ghadu jhallas sal-lum il-qbiela kif jidher ampjament millircevuti esebiti (fol. 15-36 tal-process). Kuntrarjament ghal dak li gie sottomess mill-appellant, il-pretensjoni ta' l-atturi ma tistriehx fuq dawn l-irćevuti - li jibqghu xorta walida pova inkontestata - ghax jista' jkun li xi hadd jista’ jidentifika ruhu bhala l-gabillott meta ma jkunx hu. Izda l-istess konvenut xehed (ara fol. 50) kwantu segwe:
"xi tletin sena ilu missieri fettillu jdawwar din l-ghalqa fuq isem hija Nicholas";

Kwindi dan jaq̧el perfettament ma" dak li xehed $\mathfrak{i}$-attur. Ma hemm xejn inverosimili jew "bluha" li wiehed jibqa" jhallas il-qbiela sena wara l-ohra minkejja li ma jahdimhiex, kil jidher li ghamel l-attur, ghar-raguni li b’daqstant huwa jkun qieghed jikkonserva favurieh id-dritt lokatizzju. Il-fatt li l-konvenul
hadem fl-ghalqa de quo ghal hafna snin - b'tolleranza da parti ta' huh - ma jtih l-ebda titolu fuqha kif jippretendi. Ghalhekk ukoll dak li xehdu l-gabillotti l-ohra li kienu jaraw lilu biss (i.e. lill-appellant) jahdem ir-raba' mhuwiex ta' siwi minn punti di vista ta' dritt. L-appellant u martu xehdu li huma kienu jhallsu hames liri (Lm5) lill-omm il-kontendenti, Antonia Camilleri biex din thallasha lill-Gvern. Prodotta mill-appellanti bhala xhud taghom, din Antonia Camilleri mhux biss cahdet dan ilfatt nettament, imma kkonfermat li r-raba' de quo jinsab irregistrat f'isem l-attur appellat. Stramb ukoll il-fatt li filwaqt Ii I-appellanti Nathalie Camilleri kienet edotta minn certi fatti, fl-istess waqt certi fatti ohrajn li jassocijaw lif din l-ghalqa ma' Nicholas Camilleri ma kinitx tafhom. Qalet però li (fol. 55 talprocess):
"Jiena ghandi l-kotba tal-qbiela illi huma rregistrati fuq isem żewgi, però rcevuti fuq din 1-ghalqa partikolari jiena ma ghandhiex u gatt ma kellna" (sottolinejar tal-Qorti);

L-appellant semma' l-fatti li fl-ewwel ircevuta tal-11 ta' Marzu. 1973 hemin imniżzel (fol. 36) il-kliem "bla pregudizzju". Dan il-fatt $m$ 'ghandux jigjova lill-appellant ghaliex jirrigwarda strettament ir-relazzjonijiet ta' bejn l-attur u s-sid, apparti l-fatt li wara din id-data, il-qbiela baqghet tigi revevta regolarment mis-sid minghajr tali kwalifika;

Illi billi l-Ewwel Qorti kkummentat li l-versjoni ta' 1 appellat hija aktar "probabbli" minn dik ta" l-intimat, m'ghandu lanqas dan jittiehed bhala xi argument kontra t-tetzi attrići ghax mhu xejn ghajr rillessjoni tan-norma illi fil-kamp civili il-grad ta` prova rikjest, a differenza minn dak fil-kamp kriminali, huwa wiehed ibbażat fuq probabitità. Li jirrizuulta bić-çar hu lilappellanti bl-ebda mod ma ppruvaw li ghandhom xi titolu fuq lghalga de quo u li ghalhekk l-aggravji taghhom mhumiex

## fondati;

Ghal dawn ir-ragunijiet;
Tiddecidi billi filwaqt li tikkonferma s-sentenza appellata moghtija mill-Qorti tal-Magistrati fil-kawza fl-ismijiet premessi fl-14 ta' Lulju, 1997, tichad l-appell ta' l-intimati appellanti blispejjez taz-zewg istanzi kontrihom u b'xahar zmien mil-lum ghall-fini ta' zgumbrament.

