## 26 ta' Novembri, 1998

## Imlaillef:-

## Onor. Carmel A. Agius B.A., LL.D. - President Josephtine armla ta' loseph Chircop

perishs

Saviour site Sumy Chircop

## Appell - Terz Interessat - Appell tat-Terz

Il-Qorti a' l-Appell cahdet tentativ ta' appell minn parti f'kawza ghaliex sabet illi tali partijier ma jikkwalifikaux bhala "tersi interessati" li kellhom l-interess " l-kıolifikazzjoni g̀ridika u processwali li jitgiesu terzi appellani.

Il-Qorti:-

Dan hu appell minn sentenza tat-Qorti tal-Magistrati (Malta) moghtija lil-21 ta` Jannar, 1997, liema sentenza taqra
kif gej:
"Rat-l-avvi li permezz ticghul-altur talab li l-konvenut jikkonsenja lill-altrici edewievet tal-matzen sitwat fi Triq SantAntnin, Hal Balzan, dovut b'lokazzjoni, prevja, okkorrendo, d-dikjarazzjoni illi, ai termini tal-ligi l-attrici hi Iunika inkwilina tal-fond de quo;

Bl-ispejjez, komprizi dawk ta' l-ittra uffiçjali tat-8 ta' Lulju, 1994, kontra l-konvenut li gie ngunt ghas-subizzjoni;

Ghall-fini ta' kompetenza qed jigi delikjarat li I-valut lokatizrju ma jeccedis il-milejn lira ( Lim200) fïs-sena;

Rat illi fit-28 ta* Otubru, 1994, il-konvenut cécepixxa li ghalkemm ic-cwiever qeghdin ghandu, hu qieghed izomm dawn ghan-nom ta' l-ohrajn:

Rat illi I-konvenut ècéepixxa ukoll:
Illi fl-ewwel lok qed tigi ecécpita l-lis alibi pendens u dan stante !i l-kwistjoni odjerna taghmel parti minn meritu ta` kawża ta divizjoni fl-ismijiet Josephine Chircop et ws Saviour Chircop et, (citaz. nru. 672/87 FGC), pendenti quddiem ilPrim ${ }^{\text {A }}$ wla tal-Qorti Civili;

Illi, fil-meritu, id-domanda attrici hija infondata fil-fatt u fid-dritt stante l-attrići m’ghandhiex dritt legali ghaċ-ćwievet tal-mahzen in kwistioni;

Salv ececagioni ohra;
Rat illi lit-2 ta* Marzu, 1995. Dr. Philip Sciberras,
b'referenza ghall-ewwel ectezzjoni tal-konvenut irrileva illi 1 litix pendeni l'dan il-kaź ma lićcentra xejn in kwantu l-attriçi quo kerrejja tal-mahżen de quo u in forza tad-definizzjonj talligi tal-Kap. 69, bhala subentrata fid-dritt ta' 1 -inkwilinat lì kellu l-mejjet zewgha, qieghda merament tillob minn din ilQorti d-dikjarazzoni li hi l-unika inkwilina tal-fond. Din ilkawha hi pre-ordinata ghad-deciajomi lil-kawja l-ohra taddiviẓ̇oni bejn diversi partijiet u mhux bejn il-kontendenti attwali biss, in kwantu l-eżitu taghlıa jista’ jinfluwenza, jekk ikun il-kaž, il-kwistjoni tal-valur u tad-diviżjoni. Illi inoltre, biex jinghad kollox, dan il-fond strettament ma jidholx filkwistjoni tad-divizjoni bejn il-partijiet, in kwantu mhux proprjetà taghhom. Ghar-raguni ukoll illi fil-kawża l-ohra hemm diversi kontendenti oltre l-attrici u l-konvenut fdin il-kawża. Ghal din ir-ragumi ukoll l-eceezajoni tal-/ifis pendento ma tistax tigi akkolta;

Rat illi fis-17 ta" Oltubru, 1995, il-konvenut talab differiment kif ukoll ghas-seduta tal-5 ta* Dicembru, 1995;

Fil-21 ta’ Marzu, 1996, xehdet l-allrici u qalet "ir-ragel miet ${ }^{\prime}$ Jannar ta' $1-1982$. Hu kien imexxi n-negozju ta' Salinos u fil-fatt kien hemm ukoll it-tifel tieghu mill-ewwel żwieg li huwa 1-konvenul Saviour Chircop. |r-ragel kellu t-hamot tieghu, $1-$ istore PHal Batzan. Triq Sant'Antnin. li kien jużah ghannegoziu stess. Wara l-mewt ta' \%ewgi, xi erba darbiet tabna ccavelta lill-konvenut ta' dan l-istore iz̀da dan qatt ma ta' każna. L-istess haga kien ghamel fuq il-hwienet;

Fil-21 ta' Marzu, 1996, il-kawża giet differita ghat-28 ta' Gunju, ghal provi kollha tal-konvenu. F'din iet-data la deher ilkonvenut u lanqus il-konsulent legali tieghu. Il-Qorti ddifferiet il-kawza ghas-sentenza, izda wara rikors ghas-sospensjoni talprolazajoni, il-Qorti lagghet it-taha biex lisma i-trattazzoni
finali mid-difensur tal-konvenut. İda rega' ma deherx ilkonvennt fit-12 ta' Dicembri, 1996. " I-Qorti ddifferiet ilkawza ghas-sentenza:

## Ikkunsidrat:

Illi l-konvenul eccepixxa l-lis alibi pendens, iżda ma gabx provi. Jidher car li hemm xi kawża ohra komessa, iz̀da m gabx ebda prova la dokumentarya u lanqas ta’ xhieda. Il-fatt li lkonvenul ma jidher gatl u joyghod. kull darha li l-kawja tkun ghas-sentenza, jipprova iwayual il-hawha ma twasslu ghal xejn. Ghalhekk tichad din it-talba;

Dwar it-tieni eccezzzjoni li 1-attrici m'ghandhiex dritt Jegali ghać-cwievet tal-mahzen in kwistjoni, ukoll hawn il-konvenut ma gabx provi u ghalhekk tiçhad din l-ećcezzjoni;

Dwar it-talba ta` I-attrici jinghad lil-attrici hija l-arma ta’ zewgha uzewgha kien imexxi n-ncgozju Salinos uzewgha kelfu I-hanut tieghu, I-istore fltal Balzan. Wara l-mewt ta* \#ewgha tabet ić-ćwievel izda dan ma mhomlhiex. It-talba lidher gustifikata utilqaghoa;

Tikkundama lill-konvenu biex fi żmien xahar mil-lum jikkonsenja lill-attrici écwievet tal-mahzen fi Triq Sant"Antnin, Hal Balzan;

Spejjer kontral-konvenut";
Minn dik is-sentenza m'appellax il-konvenut sokkombenti izda numru ta' terzi interessati u ejjoè I-Avukat Joseph M. Fenech, ghan-nom u in rappreżentanza ta' Evelyn mart Charles Bonnici, ghan-nom 4 in rapprezentanza ta' Josephine mart

Joseph Bonnici, u ghan-nom ta' Mary Micallef mart John Micallef u Teresa sive Tessie mart Joseph Ellul, ilkoll tal talmejjet Joseph Chircop u Ikoll ahwa ta Saviour sive Sunny Chircop;

Bir-rikors la' l-appell taghom, ipprezentat lil-1 I ta' Frar, 1997. Iuma tatbu li din il-Qorti joghgobha tirrevoka s-sentenza minahom appellata billi tichad it-talba ta' l-appellata bl-ispejjez tà-zewg istanzi kontra I-appellata;

L-attrici appelfata likkonlesta dan l-appell $u$ indikat issottomissjonijiet laghan permeze ta' risposta li tinsab fil process:

Kil wiehed hien jistema, lguns mill-ewwel il-kwistjoni dwar jekk l-appellami li qed jippretendu li huma terzi nteressati ghandhom verament interess li jintitolahom jintavolaw l-appel! prezzenti. L-appellata qicghda ssostni li huma m'ghandhoinx interess u tadduci bhala argumenti s-sotomissjonijiet li gejjin:

L-appellata qed issostmi li l-appelianti m'ghandhomx interess konkret puridiku u kil wholl langas mhu legittimu u altwali;

Hija iissoltometli li ghalkemm l-appellanti jikkontendu li huma ghandhom il-pussess tal-malizen u li teżisti kawża ghaddivizjoni, ghandu jigi rrileval li huma gatt ma kienu fil-pussess tal-mahzen u li kwalunkwe ka\%, il-fond in kwistjoni ma jilfurmax parti mid-divizjoni peress li huwa in lokazzjoni;
L.-appellata lissottomelli ukull li I appellanti ma kellhomx il-pussess tal-mation ta latwalment wisy angas legalment in kwantu d-cavetat kienel ghand il-honvenut biss ukien ghalhekk lit-attrici ddomandat minghandul-konsenja ta' t -istess;

Illi l-konvenut, li baqa` ma appellax mis-sentenza ta’ Ewwel Qorti, lanqas biss indenja ruhu, jekk vera kien jemmen li qed izomm ict-cavetta ghan-mom ta* hutu. illi jsejjhilhom filkawta;

Ikkunsidrat:

Li qabel xejn jigi rilevat minn din il-Qorti illi mhux kuntenta bil-mod kif zviluppaw l-affarijiet f'dan il-każ partikolari u senjatament minhabbu l-fatt li huwa lampanti millatti processwali li I-konvennl lit jew xejn ha nteress fil-kawza fil-prin’istanza u iktar u iktar, angas biss indenja ruhu jappella mis-sentenza moghtija kontrih. Inoltre, ghalkemm huwa finnota ta" eccezzzjonijiet tieghu kien eccepixxa li qed jiddetjeni ccavetta ghan-nom ta' terzi, presumibbilment hutu li issa appellaw, huwa naqas bl-iktar mod lampanti li jikkjamahom filkawza, biex jigu ttutelati d-drittijiet taghhom, jekk dawn jezzistu. Inoltre, jidher ukoll illi ghalkemm giet ventilata l-eccezzjoni tal-lis alibi pendens, din ma gietx segwita b'xi prova. Però, jidher illi l-unika kawza pendenti li hemm tirrigwarda diviżjoni ta' l-assi ereditarji, u huwa evidenti li trattandosi ta" fond li howa lokat u mhux proprjetà tal-kondividendi. I-istess ma jista' qatt jifforma parti mill-assi ereditarji bhala tali;

Imbaghad, fut kollox, hemm il-paramelri ta' I-azzjoni ittentata mill-attrici u çjoe illi bija talbet li l-konvenut jigi kkundannat jirritornalha c -ewievet tal-mahren in kwistjoni, prevja, okkorrendo, id-dikjarazzjoni li ai termimi tal-ligi, hija iunika inkwilina tal-fond de dues. Trallandosi ta' mahzen u in mankanza ta" provi ohra, il-ligi hi dik li hi u ma' l-avveniment tal-mewt ta` zewgha, il-kirja ghaddiet liupha. Fuq dan jew kontra dan ma hemm assolutament ebda prova li facilment setghet ingiebet, kieku teżisti, fi prim'istanza, u mhux lećitu li issa appellanti jippretendu li issa ssir il-kawża mill-gdid,
partikolarment meta I-konvenut baqi’ ma appellax:

F'dawn ie-cirkostanzi, tenut kont hal-fatt li ma jidhirx li largument tal-/is alibi perdens jista" jkollu xi valier biex jeradika xi neress 11 -appellabi, kil ukoll, tenut kont tal-fatt li ma hemm assolutament l-ehda prova processwali fil-process li tiggustifika dak li issa qeghdin isostmu lirrrikors ta' l-appell, ma tarax alternattiva Mief li tiddikjara li, fit-termini tal-figi, ma jistghax jigu kkunsidrati bhala lerzi nleressati li ghandhom dritt jinterponu appell. Infalli, mill-alli processwali ma jidher assohmanem li thandhom chda drith simili $u$ angas mis. sottomissjonijiel li hemm hir-rikors la l-appell ma jidher li jista" jigi intravedut xi interess li tatvolta skond il-ligi jista' jintitolahom jappellaw;

Ghal dawn il-motivi l-appell taghhom qieghed jigi respint u s-sentenza appellata qed tigi kkonfermata. L-ispejjez ta' dan Iappell ikunu a karigu ta' l-appellanti.

