> 5 ta’ Gúnju, 1946.
> Imhallef :

L_Onor. Dr. W. Harding, B. Litt., LL.D. Charlen Bowell versự Giuseppe Serpacino ot.
Lolcaxijonl - Prefarenta - Bokwitixijond Housing Commiastionar - Att "Jure Impert" Zgumbrament - Lokansjonijut Suceendy te' I-Itess Fond - Art. 4 (4) tar l-Ordtranna EVI talig4. Bis-akha ta' l-Ordinansa XII ta' l-1944 it-kerref li l-ahar kienct ghandu mikrija dar, ghandu dritt ta' preferensa fir-rilokankjoni ta'
 ghu mremmiáa minn dik listess liji.
L-att ta' rekwizizzjoni huma att "jure impenii" li ma hur sindakebili mill-Qrati sakemm ikun ar fis-mustanza tieghu, minbarra filforme, skond iLLigi; imma ma jistar jianejanal skond illigi dak Latt Ki jikser lig̀i ohra.
L-awtoritd tal-Housing Commissioner mikkonsisti fill jew jirrekwitit-
 less", jex ma jirrehwizizziona reju, imma ma ohandure iljedd li jaghmel kondizzjonijiet leivivi ghad-drittijiet tat-terei taht lidi okra. Kondizzjoni simili ma hix att 'jure imperii', y taqa' tant is sidakat on in tal-Qrati.

It-talha ghall-honsenja tericcieret ta" ford tammonta "per equipol-



 cet tis/a' tigi milquyhu fl-istess hauria.
f'ithai ta' kivja ta' fand lit tetza persuna bi riulazzjoni tad-dritt ta' preferenta mophti nti-biji fug insemmija lill-ahhar kerrej mhumiex applikabili r-requfi li jsehinu jil-kai tu' zewg lukazzionjict sticiessici tu' tistess fund til dicerst persuni, fein jirian dak iftieni kerre) li fium dahal fal-post "in buoma fede'.
Il-Qorti, - Lat ić-citazzjoni li biha l-attur ippremette illi hu kien jokkupa biitolu ta' lokazzjoni d-dar aru. 150, St. Joseph Stret. C. J'awla, sakemm ma sofrietx hsara bilbumbardamenti mill-ajra; a illi l-konvenut il-lum sewwiha u, ghad h gite interpellat b'itra ufficjali tas-17 ta' Jannar 1946, biex jikkunsinna ciccrievet lill-attur, bhala l-whar precedenti inkwilin, il-konvenut ma rrispondiex, u milli jidher mhux bi hsiebu jerga' jirrikonoxai d-dritt tal-preférenze li ghandu l-attur skond l-Grdinanza XVI ta' L-1944; u talab li i-konvenut jigi kuadannat minn dina l-Qorti jikkunsinna tillattor ić-cwievet ta' l-imsemmija dar fi żmien qasir u perentorju, salv li l-kera jigi stabbilit il quddiem mill-organu kompetenti skend illligi. B'rizerva ta' drittijiet ohra a bl-ispej. jeż, kompriżi dawk ta' l-imsemmija ittra ufficjali, kontra 1 . konvenat li ghandu jidher ghas-stabizzjoni;
(Jmissis;
Ikkunsidrat;
Illi ma hux kontrastat illi fid-dar in kwistioni qabel St. John tien joqghod l-attur. Hu kien evakwa uinn Kazal Pawla -zona perikoluża-kif kien querthed jaghnel kulhadd, f'Gunju ta' l-1940, meta dahlet I-Italja filgwerra u bdew ir-'raids'; iżda hu baqa' jhailas il-kera tad-dar sabiex izomm id-drittijiet tiephu ta' kerrej, u dam jachmel hekk sa Marzī ta' l1942, meta d-dar giet milquta u distrutta bil-bombi. Hut il-konvenut Serracino straw din id-dar hekk danneggigata u phamlu r-riparazzjonijiet li kien jehtieg, b'mod li d-dar aret abitabili ghal tabta ta' Dicembru ta' 1 -1945. L-attur, verbalment qabel $u$ in segwitu b'ittra ufficjali tas-17 ta' Jannar

1946, irrekhana d-dritt tieghu ia' preferenza ULakn l-ahtar
 John. Hın helk giet din il-kawża;

Hlli ma hemmx dubju illi skond l-artikolu 4 (4) tw' ! -Ordinanza XVI to l-1944, l-attur, bhala l-kerrej li l-abhar kienet glandu mikrija d-dar, ghandu d-dritt ta' pretaranza. Is-sid (il-konvenut Serracino u turu) ma jridx id-dar ghalih, u l-imsejjah fil-kawża St. John, di hu, jew abjar kien, шizzewweǵ Ith-kugina tal-konvenut Serracino, ma hux wiehed mill-qraba li jeemmi dak l-artikolu, u ii quddiembom lahthar kerr-j ma ghandux preferenza, ghaliex ma hax la axxendent $u$ anqus dixxeudent tas-sidien b'konsangwineith jow aftionta jew adozzjoni, u lanqas ma hu huhom;
llli l-qofol tal-kontestazzoni qieghed bazat, mill-konvenut u mill-imsejjaћ fil-kawia Bt. John, fuq l-ittra fol. 9 li fiha l-imsejjah fil-kawża Joseph Vella Gera, allura Housing Commissioper, kien irtira r-"requisition order" li kjen inbareg fuq din id-dar, basta li "the house is occupied by Mr. Joseph St. John.

Illi 1-Qorti tiddubita fortement jeikk il-Housing Commirsioner jistax jeżercita s-setghat tieghu b'mod li, b'ordai ta' rekwiżizzjoni li jdahhal lil hadd iebor go dar, imur kontra 1-ligí li taghti d-dritt ta' preferenza lill-ahhar kerrej: Tiddubita gbaliex, avvolja l-att tar-rekwizizzjoni hu, bla dubju, kif dejiem gie ritenut, att "jure imperii", pero hemm bíonn li jkun fis-sustanza tieghu, minbarra fil-forma, skond il-ligi, u ma jidherx li jista' jissejjah skond il-ligi dak li qieghed jikser ligi ohra. F'dan il-każ peró, lanqas hemm bżonn li tigigi affrontata din il-kwistjoni, ghaliex hemm żewg cirkustanzi ohra assorbenti, li huma dewn :-

1. F'dan il-każ ma hemma, jew ahjar ma baqax iseth, ir-"requisition order". Infatti flittra fol. 9 1-"order" gie rtirat. Veru li gie rtirat b'dik il-kondizzjoni, imma 1 -awtorità tal-Housing Commissioner tikkonsisti filli jew jirrekwiżizz:ona post u jdahhal fih lil min ghage-gudizzju tiegha hawa "homeless", jew li min jirrekwiżizzjonah rejn. Ma hemmax il-jedd li jaghmel kondizzjonijiet lezivi tal-jeddijiet ta' tarni taht ligifiet ofra. D'k il-kondizzjoni ma hijiez aktar att "jure imperii": dan hu biss l-ordni tar-rekwizizizzoni; malli
dan jispicica jew jigi rtirat, allu:a kull an iehor ma jidholx ti-ambitu ta' att "jure imperi’", tmma hu att hi jaqa' tatit s-sundakat shis tul-Qrau;
2. Mix-xhieda, partikolament ta' l-istess Vella Gera, jidher car li dan ta l-ahliar mexa "in buopa lede" tafit mauntiz indott mull-intormazzjonijiet, blex wieted ighid $l$-unyas, xeju affattu eżatti talkonvenut Serraciuo. Lufatti, daa $\forall$ eha Gera gal fix-xhieda tiegtu............:- "Jjena sirt nal ili Bowell ken l-inkwilin precedenti ta. dan il-port ware h kont aciettajt li nirtira r-requisition order' biex il-post jigi moghti til St. John. Kieku jiena, meta rievejt l-itura talkonvenut berracmo, kont uaf illi Bowell (l-attur) bien l-inLwilin precedenti, jiena kont nirtira r-'requisiiou order', imwa ma sontr nimponi L-koudizzjoni ii l-post jehdu St. John, imma kom inbali li jigi deciź mill-Qrati lil min imissu jiehu l-post.............." Dan ix-xhud tenus l-istess kliem fix-xbieda tiegtu fol. 24B. Ghalhek上 '"ex concessib"' jirrizulta illi dik l-ittra nkitbet taht malintiż u, li, kieku ma kieux hemm dak il-malintiż, il-Housing Cowmissioner ma kienx jimxi kif mexa. Gibandu jigi senjalat, tant ghall-moralita tal-kawia kif ukoll gholl-fimiet tal-kap ta' l-ispejjez, illi l-konvenut Serracino u l-imsejah filkawia mrew b'mod li l-Housing Commissioner baqa* takt malintiz. Infatti ma ntqalx lill-Housing.

Illi ghalhekk ma hemmx l-astakolu tar-"requisition order", jew tal-kondızzjoni mposta ghall-irtir tiegtu; ghaliex, kwantu ghall-ordni gie rtirat, u fwantu ghall-kondizzjoni, din kienet kontra l-ligi u, minbarra dan, gंjet diskonorxute millawtorita stess li mponietha btala kondizzjon li hija kienet ghamlet faq informazzjoni hażina;

Ikkunsidret :
Illi l-eceezzjoni ta' l-imsejjah fil-kawía St. John, illi ddomanda ghal konsenja taci-cwievet ma lijiex sostenibili, ghahex ma hemmx talba ghax-xoljiment jew annullament tallokazzjoni, ma hiijex f'lokha, ghal thiet ragunijiet :- (1) Iddomanda ghall-kunsinna taci-ćwievet lumeggjata mill-premessi hijg "per equipollens" talba ghax-xoljiment jew ammullament ta' kull lokazzjoni ohra (ara Prim'Aula, "Prof. F. Debono vs. Dr. Caruana Mamo', 17 ta' Lulja 1923, inedita, fejn tal-
bot ghall-izgumbrument giet ritenuta bhala li tikkomprend 'per imphicter' it-talba ghiax-xoljiment tal-lokuzzjom; arb wkoll Appeil, 26 ta Frar 1873, "Leougrd vs. Cameln'"; u hummere "Xuereb utrinque"' 2 ta' Jannar 1603); (2) Ghallattur, li kellu d-dritt tal-preferenza di fronti ghas-sid Berracino, il-kokazzjoni Serracino-St. John kienet "res inter alios acta", hi seta' jipprexindi minoha; (3) Hlum, h hemm anki St. John filtrawia, dan mhux bise seta' fil-kawia jeontai r-raigunijet tieghu, kif filfatt ghamel, imma jista' jigi kundannat ghall-kunsinns taciciwievet bhal konvenut originarju (art. 961 Kodici Organizzazzioni y Procedura Civili, Kap. 15);

Uii ma hux ta' ostakolu ghat-talbe l-principip, ormaj kostanti fil-guriaprudenze Malija, illi f'kai ta' zew'g bokacejonujet sucdessivi te' h-isteme fond lil parsuni divarsi, jakk ittieni kerrej ikun dahal fil-post "in boons fede" allura l-predereazs tinghata lilu (Appoil "Micallef vs. Doubleain', 2 ta' Gunju 1928, li fiho jineabu citati g-sententi l-ohra ts' gabel), Infatti dan il-principju mhux applukabili gaball-kaỳ in ispocje, ghaliex mull-provi jirrizulute illi l-imsejigh fil-kawta Bt. John Lien jaf bid-drittijiet to' l-attur (are kontro-eikami talkonvenut fol. 13D. tergo a stqarrija ta' l-istass St. John fol. 13E), u ghalhekk ma jistax jingtad li kien "in buons fede" kif johtieǵ. Minn barra day il-każ kontemplat minn dik il gurisprodenza hu ta' post disponibili ghall-kiri, ghaliex battal jew bla inkwilin, u s-sid ghal raguni jew otira l-ewwol jikreh lil wiehed u mbaghad jikrieh, fl-istess żmien, lil hadd iohor; l-ewwel kerrej ma jiltagx jidhol fil-post, u jidhol fih, in bwona fede, it-tieni. F'dan il-każ il-post me kienx disponibili ghall-kiri, ghaliex galadarba u sakemm l-attur kelin l-jedd ta; preferenza, u mat tilefx dan il-jedd, l-inkwilin tal-post kien hu, ve kien dahal fil-post u' beqa' fih sakemm minhabbe ddistraxzjoni tioghu kellu jitilqu (ara ragunijnet foq dan il. pont fis-sentenza te' din il-Qorti 'Borg vs. Gales" tas-7 tan' Frar 1946) ;

Illi kwantu ghall-ispejjez̀ jinghad dan. Il-konvenut Serracino u l-imsejjat fil-kawia St. John kienn in mala fede....... J-imsejjah fil-kawza l-ieho: Vella Gera nomine (iltom Balvinu Mizzi) ma ghandux ibati spejjez, nahux ghaliex, kif
qal hu f-ecezzjonijet, wa ghandux interess til-kawia, ghaLiex bordai tiegliu gio eżegwit (difatt l-kjamata in kawża jista' anki jkollha skop iehor barra liberazzjoni u kundanua eventwali, kif ghailem l-Imhallef Dr. Luigi Ganado fil-kawza "Stepton vs. Spiteri", 23 ta' Novembru 1898; ara wkoll Vol. XXIl-11- 220 ); umma ethandu jibqa' hieles mill-ispejeez ghaliex hu gite indott li jaghmel il-kondizzjoni li ghamel, ilkondizzjoni li giebet din il-kawża, bl-ghemil mhux veritjer tal-konvenut u ta' l-imsejjah fil-kawża l-iehor;

Ghalbekk il-Qorti tiddecidi;
Adezivament ghat-talba fil-konfront tal-konvenut Berracivo u ta' l-imejjath fil-kawż St. John; u ghall-finijiet taghha tipprefiggilhon it-terminu ta' xahrejn mil-lum (stante ddiffikultà tal."Housing'") ;

L-sppejiè jithailsu kollha kemm huma mill-konvenut Serracino 1-hjamat in kawża St. John.

