## 13 ta' Marzn, 1954.

## Indallef:

L.Onot. Dr. W. Harding, B.Litt., LL.D.

Ginsepie Fenech rersus Arakati Dr. Anonic Caruana


Tompetanm - Dopottion.
It-eribwal kumpetinti birs jienu lumjezjoni ta' tallus ghall-aypro-
 I-Boural tal-Eeru himua t-trifunal ordinarju, u mhat it-Buard Ad-Erfic.
Ifn fojintart dam il-prinilipin l-fatt li l-part; if topponi dik ir-mfiz=az-

 lumpertesza fat-tritumal crrinarju: ghas min jitlob ir-ratizzaz:goni mbms tulli ma ihwos pironed jifloh l-izbank ta' hak id-delmititn. jut jaghmel huistionijiat fuqu, imma anzi ilun. qiaghed inpritifoment fippropindi mimne mata fit-taltrika jedopera ll:firm "inattiz idalepoitu'.
Jengese ma tista' tigi fracmentata minn deposity simelli ambtomin-
 i.tmpmeif": yhar si trattu ta kompetonsa "per materie", Li hiju




 aimili tinhol fithompetenza fat-tribural ondinariv, imdipendeate-





 2) apposata r-matmazajoni - Dok. "ff" - ammess mal

 Caruana" a". Ivakat Ibr. Antomio Camana wo Githeppe Fe-




 zjoni hazata u maghmula lay w-zrug taxxi Dok. A a I. ma-
 magfonod mill-kument a farur ta' l-attur b'cedola taht $?$
 Omisum;

 konvenat, 1 ddikiara! ruhha inhompetunti, u ghalhekk asteniet milhi tietu koujizzona tad-lomanda, a ordmat ii l-ispei




 l-antoriti ta dima l-Qum:









 П-ewwel purti la l-art. Jīt fuy memmi, me tistax tiğ estiخ̈a uthal kazt ofru, unki analogi. Issa, id-domanda ativali ma hix sftall-homenwiruebt tas-somma depozitata biciedola msenmiju fi-avviz, imma ohall-appovazzjoni ta' ratizzazzjoH: " Anzi jinghad espressament illi dik id-domgnda gieghds seir inattiz dak id-depozitu:

Illi l-tunvenut isumini j-eierzzjoni tieghu fuy ir-rimom ilti l-uzzjoti adjerna hija intize biex taghti ezekuzzjoni ghal montenza tal-Buard li jirregola l-Kera, u ghalhekz ta' kompetenat ta' dak il-Board;

Illi l-art, 22l tal-Procedura ©ivili jiddisponi ill kull sentenza definitica ghandha tikkundanras s-sokkombent 贯-ispejjoz. Similneut. l-art. 41 tal-Kap. 109 ighial illi l-iopejige talprocedura jbatulon il-partijiet jew welda mill-partijiet kif juldecidli l-Bourd. Issa, ma jista' jkun hemm ebda dubju illi din H-kundanna fisppejjeż hija parti mis-sentenza, u eicewibili mill-isters owanu judizzjarju li jkun emanaha; angi, kif ighidu. fost proceduristi ohra, Botard, Berriot, u Boncenne
 phament tali, luwa l-prodotr ta' fatt gdid, cjue s-mentenza. a mhax l-acicessorju tad-debitu atipulat;

Illi l-art. $\mathbb{E P O}^{(1)}$ (tal-Kodici tal-Procedura Civili jiddieponi illi locizkuzzjoni tan entonzi gsir mill-Qorti li ikun emenathon. Isia, hil ipthid il-Mattirolo (Diritto Givdiziario Civile" Vil. IV. pr. Jen:-- "La condanna di uno dei htigenti trelle oprse del giudizio consta di due parti: 1. La condenna federisa di uno dei contendenti pella totelita $o$ in una data protia ielle apse: ; i. la liquidazione di queste spese, onsia la dremminacione della cifru a rui ascendono le spese paste a ariew del serembente". Huwa veru li fis-sistems tal-ligi Taliama Hikwidazejoni -sir mill-Qorti stesk, jew fl-istess senten2 jew minn wieted mill-imialling li jigi ddelegat mill-Qorti thiex jillikwnla dawn l-ispujjé z, mentri fis-sisteme taghns hawa

 dejpin hontinuta Gis mutenza, 11 min irid jirrimborka
 targmilx hag'ohat himel tikikonstatia kebun huma l-ixp-jjez
 (11-1 111);

Illi, simibmem. umeta jkint helman lok shar-ratizazzjoni ta l-ispojek, phal bilawe don mizultanti mom dik ir-mizzazzjoni ta l-ispejjez ¿udızzjarji tilma" dejenen is-mentenza li tigi ezeywita, u mhux ir-fatizzazzjoni. Wahda mill-konsegweazi ta' dana l-primépju hija illi. jetik ir-ratizzaza, approvata mill-partijiet wara li juhaddu thet shin tuill-prom lazzjoni tas-sentenza relativa, lkun drjem neressarju hi tigi reża eżegwibili s-sentenza bil-uma li timponi l-lige qubel ma jinhareg mandat ghall-ispejezz;

Ith l-approrazzjoni tar-ratizzazajni ta' 1 -iopeje\% foudi\%ajarji hija presuppoet nevessar'u stall-eżehizzajoni tal-kap ta' l-ispeject tas-sentenza; u sakemm ma tigix approvate r-ratiozazzjoni, l-imsemmija cżekuzzjoni hija ostakolata: " appuntu dan lostakolu jui rimoss h-approtazzjoni, whontarja jew yudizziarja. (ibalhekk din 1-apprexazzjoni nija l-inizju ta' lezekuzzjoui tas-spentenza th-kap ta' [-ispejjeż, mhux diversament kif l-interpellazzjoni gudizziarja rikjesta mill-art. Wist (2) ta!-Kodici tal-P'rocedura Civili hija !-inizju ta I-czenkuzzjoni ta' l-att ożtimivi enuneratí flineiżi be (e) (d) ta' l-art 251 ta' l-jstess l'rociedura;

Illi huwa wholl motiv ta spedjonza illi l-kwistonugit rigward l-ispejpey éudizzarj jigu konoxsuti bit-trihunal li jkun rmana s-sentemza. Dan il-nuls itemia l-herislarur Franciz. u dak Taljun fiedisponu epressinneut illi l-azzjonijiet ehatl-
 awtorita gudizzjarja lis thon hadet konjizzjoni tal-kawiza iapt $10: 3$ Kedici Taljan u Gu Kudici Frauciz'. Il-Gargulo 'Codice di Procedura Civile. Vil. I. p. 2831 jenkonja din il-ainpes żizzjoni, u jikkonkjudi illi "siffatta conpetenza, per conne sione o continenza di causa. è molto bene stabilita: perche l'uutorita che ha giudicato la lite pu' mextio conoseres lella quistione relle spuse":

 It than tdderielias il-kawza akundanmal ti-tspejje\%, bhata



 pejjez ma hipmux jectedu $\mathbf{t} 10$;

I! ! argument iefor li h-legisjatur malti tied illi l-everuz-

 ilt $3: 83$, cabbiliet illi prlath-inpeje\% tal-kawzi kriminals, fil-
 foma. A-kreditur jagsexi quddern l-i-kess Qori Firiminali bl-i-f. . mod kif pezerswixi sentenzi eivili tara wholl P.A. LE ta' r'ma" 194t. "(iatt vo Munder". NSX11-1-19);
thi ptathelek. una volia li i-aprovazzjoni tar-ratizzazzjon: hif koma - in intimanem, u l-ixadju inizjali ta* l-ezekuzцमиi : propenal quediem ti-bonal tial Kera:

HIE Shat dati tha hax ta orakoln dak li sottomenta l-at-




 athd find frombre dall reat in the Board itself". Ghai
 If lat-anteuza. il-Buard athandu l-komperenza li jiehu koujiajont iashlas: diversament. billi shond lart. 21 (1) tatKath. 10 it-pu eri tal-Poand homa dawk lal- Prim'Awlit tal-
 -mili. 4 mhons dim il-Qorti:

!lli. Kualin phat-tioni domanda, thall-hlas tal-bilane rizul anti mir-mazizazzjont. dina hija konserwenza ta l-ewwel. 1 uhallerk dim ilopoti lanqa: hija kompetenti tiebu konjuz. cimi tashat. aplart!' ! kwistioni kulhiex isair it-allas
 kwi-tjoníli, tante li din il-Uor.a tirit atil ruhba inkompetenti, ma hemme lok li tigi monatita

Lat im-nota ta l-appoll ta' lat ur fol, 24. a fol. 21 icecttazzjoni wgha. fi bila talab ir-revok tace matenza luy imoumnija: ht-ispuejjez;

## Omistis:

## Irattar l-appell;

Ikkuosidrat;
(ihander jiği. quatel x-jn. tilevat hi-unka kwi-joni devoluta lil dina 1- (orti hija biss ta' l-mkompetenza : wias-ectuplict ragum li dwar dan it-punt bis. pponumzjut rohha 1. Euwol Qurtu fi-senenza mpunjata, kif jilher ezuberantement car mit-termini ta' l-is ese etmenza:
L.acezzoni kienet gior mothija : dawe th-termini 1 tot. (i) :- "Dr. Caruana jeicepixxi preliminaramellt l-inkompeienza tad din il-(gorti rigward lewwel domanda, perese illi r-







 han kompetent l-Boari ia' Kera. ;itax lan hien i . tribumal it ta s-sen enza ;
 jibehad li l-masima "ubi hepositum thi julletum" ma tajutax lil'at.er appellam filli thadika i-knompenenza 1.T.Cor
 ta* depożıtu. jew japhmel kwiniuni fuqu. unnaa a nza qieghed "xplictament jipprexindi minnu bilkliem Ti hemm flatriz "inattiż id-depożiite ece.":

Lanqav dista minn dan id-deprezilu tigi arqumentata s.

 l.kit, u mhix rinumzjubia;

Fkkunsidrat:
 hobut fl-uhhar notat tul-kouvrnut lif-kap. Vlll iaghha, fejn
 termini lj din kienet koncepita fil-verbal fol. 6 u jibbetrabe fug il-vahur: phax, til isghad, l-eciegejoni wollevate 0 deoige kiemet ditk biss fug intika o, u than l-appell hu cintoutaits ginel dayshetif bise, of xejti aktar;

Iktunsidrat;
L.-attur ghandu lavin tieghu f.fatt if "prima facie" d. domanda ha ta' kompetemza tal-Qkorti inferjuri, fin-nuqqas: la' ragmi ohra in kuntrarju, fi-hinitı ba" dan l-appell, alk"rata mill-konvenut, li dik l-istanza hi ta" kompetenza tol-Ledued-tal-Kera, bhata t-tribunal li ta z-zewg sentenci "de quibis açitur" (ara verbai fol. G akkoppjat mal-fatr, faq ri|evat, fi 1-Gorti a* I-Appell ma ghamietx hlief idetizjarat null |-ippe! m manhom:
l'sumsidrat:
11-bound ini-keta hif aewna palet din ib-qurti, Appell Xuper c."." Mifsud v. (arter be.". 16 ta" Gunju 1947, ghar du funzjoniet himitati. Ma ji-tghux dav $k$ ifunzjonijiei jiga -sizi hinoal li iui moghtija lill-Board gurisdizzoni li ma $\because$ Hantux a li hanqus ken imut li jhollu:



 simil, higiex komplikuti jum
 it mas hix matroja li mis, l-iskop penerali jew hiskopijet -precifici lal Kaf. log ;

Wu veru li l-rwwel -thartikoln ta l-ari. 2l tal-Kap. 109
 Leipiet Prucolomal Jill-Irim'.Iwla tal-Qorti Civili, imast dan fficer bisk, kit fic fonterju araloga rilevat fis-mentense feq





 de:a;


 knzajoni bil mezai aibhiliti fi-hap. 17, nentri l.kwintgai faq ratizzazzion: ma hix aktar emphé arek axoni. imma bi
 Anzi l-fatt ste- li hemm kwistioni fuq ir-ratizaazjomi a.
 hu heekk li, avvol, a l-ispejjezt, bhala inklużi f'kap rail-dieppo. дitiv, hmma parti mis-aentenza, li hi itolu ezekntiv, u ner.

 ghall-kundanna phall the "se ha marione di prevedere the i woi diritti sarebhero eor esta:i qualora procedese psecuti.
 1898) ;
 ta' semplici fazeknzajoni li tisatinma fit-iieni subartikoln a" l-art. 2] Kap. 109 fuq imstiom:

Li-argument migjuh fi-spla cnzal appellata, li fil-pratikat forenci l-kawzi ta' ratizzazzjons de jem jingiehn qudiliem iQorti li tat is-senie nza ma hux actettahili f'dan il-kaj; ; \%ha. liex il-Bonal ma hux Gorti ordinaria formanti parti millor. ganament gudizajarju. imena tribunal ećcezanonali h'innzioniiie specjali uristretti:

Ghal dawn ir-ragunijel:
 pellata, tiddikjara lokawza a' kompetenza "per materia" ialQorti Interjuri. it tirymetti 1-proinss lil dik il-Qorti ghallKontinwargion:
 7a, jithall-a mill-komonut aprella.

