## 26 ta' Mejju, 1958 Imhallef:-

## Onor. Jr. A. Magri, B.Litt., LL.D. <br> Edward Vassallo et.

verstus
Alfred Salcmone; O.BE., ne.

## Esproprjazzjoni - Art. 1413 (1) tal-Kap. 23 - Att XXVII tal-1956 - Kap. 136 tal-Ligijiet ta' Malta.

Jei:k l-esproprjazzjoni b'xiri assolut tiği ktunsidrata b $a l a$ bejgh forzuż, kif gंeneralment iqiesha d-dottrina u i-g̀urisprudenza, trasferiment tal-fond ma jkunx hemm jekk ma jkunx sar l-att publiku; jekk mbghad, kif jahsbu x'uhud, l-esproprjazzjoni mhix bejgh forzuż, jibqa' dejjem li hija timplika trasferiment tal-proprjeta, u meta si tratta ta' haga immobili ma hemmi trasferiment jekk ma hemmx l-att publiku. U dan mhux biss fil-konfront bejn il-kontraent, imma anki fil-konfront tat-terzi estranei, peress illi l-formalita tal-att publiku hija mposta "ad substantiam"; $u$ konsegwentement, ghad illi l-ligi ma timponix din il-formalita "expressis verbis" ghall-esproprjazzjoni ta' naga immobi!jar. ma jistohax ikun hemm dubju illi t-trasferiment ta' fond esproprjat jehtieg li jirrizulta minn att publiku.

Jigifieri illi t-trasferiment ta' fond esproprjat jehtieg li jirn-
zulta minn att pubilku, u mhux semplicement bl-okkypazzjoni materjali tal-fond da parti tal-awtorita rekwisezjonanti. Bil-konsegwenza ill, ghalkemm il-Gvers ikun ha pussess tal-fond esproprjat, il-kumpens ghandu jiǵt regolat skond il-liği li tkun in vigore fil-gurnata meta jsir it-trasferiment bl-att publiku; ghax l-okkupazzjoni materjali u t-trasjeriment huma zewó koncetti distinti, ul-lig̀i stess tiddistingw hom.

Langas ma tiswa l-obbjezzjoni illi l-att-publiku, k'każ ta' pussess preventiv, jikkostitwixxi semplici formalità biex jiji rat finat dak li jkun ga sar materjalment bil-pussess talfond; ghax ladarba l-att pubtiku hu mehtieg ghall-"ezistenza' tat-trasferiment, mhix koncepibblt ratifika ta' haga inezistenti.

Ghaldaqstant, jekk il-Gvern esproprja fond immobiljari billi sempiicement ha pussess materjali tieghu meta kienet isseht i-Grdinanza nkorporata fil-Kap. 136 ta'-Ligijiet ta' Malta, imma gie bex jaghmel l-att tat-trasferiment ta' dak iL-fond meta dik l-Ordinanza giet emendata bl-Att XXVII tal-1956. a-kumpens pagabbli gnall-espropriazajon ghandu jkun regolat skond l-imsemmi Att emendatorju; $u$ ma jistghax jing $\hbar a d$ li si tratta ta' ligi odjuza, li ghalhekk ghandha t'gi nterpretata b'mod beninju ghall-parti li sofriet l-esproprjazвjoni; ghax il-legislatur fl-imsemmi Att ghamel klawscla transitorja, u ghad li seta' jipprezumi l-prejudizぇju eventwali tas-siden. hass li kellu jezercita l-poter eccezzjonali lilu rikonoxxut anki fil-jurisprudenza taghna, li jirrendi l-lij̀i retrogttiva, barra mill-kaki fiha espressament escettwai; u ghalhekk, ghad li l-proceduri jkunu bdew qabel l-emenda, il-kumpens ghandu jigi regolat skond dik l-emenda, ladarba l-istess kumpens kien ghadu ma glex fissat mill-Board jew bi ftehim bejn il-partijiet qabel l-istess emenda.

Il-Qorti:- Rat l-att tacecitazzjoni, li bih l-atturi, wara li ppremettew illi l-konvenut nomine, brikors numru 12 tal-1956 fl-ismifiet "Onorevoli Edgar Cuschieri nomine versus Alfred Cachia Zammit et." quddiem il-Board talArbitraǵg dwar l-Artijiet, wara li ppremetta li l-atturi gew notifkati b'dikjarazzjoni tal-Eccellenza Tieghu I-Gverna-
tur, lì biha g̀ie dikjarat li l-bićċa art il-Marsa fil-kuntrada "tas-Samra" tal-kejl ta' tomna żewġ sighan u tmien kejliet (jew 376 qasab kwadri), u tinkludi 1 -area rikjesta ghall-kostruzzjoni tal-kondott miftugh tal-konkrit tal-ilma, il-parti principali taghha ghandha bir tal-ilma tax-xita, u tmiss mit-tramuntana ma' proprjetà ta' Joseph Sammut, minn nofsinhar ma' proprjetà li qeghdha cens ghand lassi ereditarju ta' Joseph Mangion Ph. C., mill-Ivant in parti mal-bqija tal-art li minnha taghmel, qeghedha cens perpetwu ghand l-atturi, u parti mal-porzjon rikjesta ghallkostruzzjoni tal-kondott, din l-ahhar porzjoni tmiss millpuneat mal-parti principali tal-art li sejra tigi akkwistata, mit-tramuntana u minn nofsinhar mal-bqija tal-art li minnha taghmel parti, hija mehtiega ghal skop publiku; u illi l-akkwist taghina ghandu jkun b'xiri assolut; u gew ukoll notifikati b!-avviż ghall-ftehim, li bih l-atturi gew infurmati, $i^{1}$ li l-prezz li 1 -awtorità kompetenti disposta thallas ghax-xiri fuq indikat hu ta' $£ 48.17 .9 \mathrm{ghad}$-dritt dominju ta'-istess art. kalkulat ghal £1.9. 4 fis-sena, u ta' £157. 15. 7 ghall-utili dominju ta l-istess art; u illi l-atturi, bir-risposta taghhom tat-12 ta' Novembru 1956, ma accettawx dak il-kumpens u talbu hlas ta' $£ 2558$ ghal dik l-art u ghad-deprezzament tal-bqija tal-art, u qaiu li s-sit rikjest ghandu jitqies suggett ghać-cens ta' 12s. 6d. fis-sena; u illi, jekk jiği ritenut lí c̀-cens li ghalieh hi suǵgetta l-art Ii sejra tigi akkwistata hu differenti minn dak stabbilit mir-rikorrent, il-kumpens pagabbli lill-partijiet ghandu jkun relattivament differenti minn dak lilhom offert; u talab li l-Board jordna t-trasferiment b'titolu ta' xiri assolut a favur tar-rikorrent tal-bicca art fug indikata, u ii l-Board jiffissa l-kumpens li ghandu jithallas ghal dak ix-xiri assolut. b'distinzjoni tal-ammont li ghandu jithallas ghad-dirett u ghall-utili dominju relattivi rispettivament, u jaghti l-provvedimenti 1 -ohra kollha skond il-provvedimenti tal-Ordinanza dwar 1-Akkwist tal-Artijiet ghal skopijiet publici - Kap. 136 tal-Ligijiet Riveduti ta' Malta;

U illi quddiem il-Board giet sollevata l-kwistjoni jekk il-kumpens dovut lill-atturi ghandux ikun regolat skond IAtt XXVII tal-1956, kif ippretenda r-rikorrent, jew inkella skond id-dispozizzionijiet tal-ligi anter juri, kif ippretendew l-atturi, u din il-kwistioni tinfluwixxi fuq id-determi-
nazzjoni tal-ammont pagabbli lill-atturi; u ghalhekk ilBoard, b'dećiżjoni taż-17 ta' Frar 1958, irriżerva d-definizzjoni ta' dil-kwistjoni lič-Chairman tal-Board sedenti bhala Imhallef ta' din il-Qorti, u pprefiggiet lill-atturi terminu ta' hmistax il-gurnata biex iressqu quddiem din il-Qorti t-talba relattiva, spejjez rizervati, u ghalhekk issospenda t-trattazzjoni tal-kawża quddiem l-istess Board;

U illi l-konvenut nomine ha pussess materjali tal-art in kwistjoni hafna żmien qabel ma gew promulgati l-emendi ntrodotti fil-Kap. 136 bl-Att numru XXVII tal-1956 u ghalhekk il-kumpens pagabbli mill-awtorita kompetenti kellu jigi stabbilit u mhallas f'dik l-istess gurnata li ttiehed it-pussess materjali tal-art in kwistjoni, u ghalhekk dak il-kumpens ghandu jkun likwidat u mnallas skond il-ligi ili tkun issehh dak inhar, tant li l-awtorità ghandha thallas l-interessi fuq il-kumpens dovut b"effett mill-gurnata li tkun hadet pussess tal-artijiet esproprjati, u ghal kull rağuni ohra valida li tirrizulta;

Talbu li jiǵi dikjarat u deçiż li l-kumpens pagabbli lillatturi mill-awtorità kompetenti ghax-xiri assolut tal-art fuq indikata ghandu jigi likwidat u mhallas in bażi ghad-
 ta' Malta, kif kienu qabel ma gew introdotti l-emendi kontenuti fl-Att XXVII tal-1956;

## Omissis:

## Lkkunsidrat;

Flli l-kwistioni kollha f'din il-kawża tverti fuq l-interpretazzjoni tad-dispozizzioni transitorja ntrodotta bl-art. 7 ta'-Att XXVII tal-1956, u predízament tal-kelma "akkwistata" hemm imsemmija. L-atturi jippretendu illi, ank trattandosi ta' esproprjazzjoni ta' fond b'xiri assolut, ladaria l-lig. ma ssammix in-natura tal-akkwist, dan jikkomprend anki l-akkwist tal-pussess materjali tal-fond; meatri l-konvenut issottometta illi dak l-alkwist jimplika t-trasferiment ta'-proprietà, u jissucćiedi meta t-trasferiment ikun sar b"att publiku;

Illi, jekk l-esproprjazzjoni b'xiri assolut, bhal ma hu I-każ preżenti, tigi kunsidrata bhala bejgh forzuż, kif generalment tqiesha d-dottrina a l-gurisprudenza, trasferiment tal-fond ma jkunx hemm jekk ma jkunx sar l-att publiku (art. 1413(1) Kod. Civ.). Anki flipotesi li l-esproprjazzjoni, skond xi uhud, mhix bejgh forzuż, jibqa' dejjem li hija timplika trasferiment tal-proprjeta; u meta si tratta ta' hag̀a immobili, it-trasferiment ma jkunx jeżisti jekk ma jsirx b'att publiku (art. 1039 Kod. Civ.). U dan mhux biss fir-relazzjoni bejn il-kontraenti, imma anki fil-konfront tat-terzi estranei, peress illi l-formalità tal-att publiku hija mposta "ad substantiam", jiǵlifieri sabiex it-trasferiment ikun jista' jeżisti (Kollez. XXVII-I-773); u konsegwentement, ghad illi I-ligi tal-lum dina l-formalità ma timponijiex "expressis verbis" ghall-esproprjazzjoni ta" haga immobiljari, ma jistghax ikun hemm dubju, kif ma kienx hemm taht il-ligi antika, illi t-trasferiment ta' fond esproprjat jeћtieg li jirriżulta minn att publiku;

Illi l-atturi jippretendu illi, ladarba l-fond jinsab filpussess tal-Gvern minn żmien qabel il-liġi l-gdida, il-kumpens relattiv ghandu jigi fissat skond il-ligi allura imperanti. Din l-obbjezzjoni mhix sostenibbli; gћaliex, kif fuq inghad, it-trasferiment tal-proprjetà ma jsirx sempliceement bl-okkupazzjoni materjali tal-fond; dawn huma żewğ koncetti distinti, ul-ligi stess iddistingwiethom, meta tghat lill-Board kompetenti 1-poter li jaghti lill-Gvern il-pussess immedjat, kif ukoll il-poter li jordna favur tieghu t-trasferiment b'xiri assolut (art. 23(1) (a) u (b) Kap. 136);

Illi lanqas tiswa l-obbjezzjoni tal-atturi fid-dibattitu orali, li ćjoè l-att publiku, f'każ ta' pussess preventiv, jikkostitwixxi sempliči formalità biex jigi ratifikat dak li ga jkun sar materjaiment bil-pussess tal-fond. Difatti, ladarba l-att publiku mentieg ghat-trasferiment ta' immobili huwa rikiest ghall-"eżistenza", mhix konċepibbli ratifika ta' haga inezistenti. Jghid Marcadè:- "In tutti i casī in cui la conve zione sia per mancanza di consenso, sia per una causa falsa od illecita, sia altrimenti, non si sarà formata, non si può parlare di conferma" (Cod. Napol. art. 1338). Ta' din il-fehma huma Baudry (Obbligazioni, Vol.

III, \$ミ 1932 u 1992, u Pacifici Mazzoni, (Istituzioni, Vol. II. \& 169):

Illi lanqas triegi l-obbjezzjoni tal-atturi, opposta fiddibattitu orali, ill si tratta ta' dispozizzjonj odjuza, u h ghalhekk ghandha tigi nterpretata b'mod beninju ghallatturi. H-ligi attwali, f-imsemmija klawsois transitorja. hija cara biżżejjed; u l-létislatur, ghad h seta' jippreżumi 'epregudizzju eventwali tas-sidien, hass li kellu jeżercita loter eccezzjonali lilu rikonnoxxut anki hi-gurisprudenza "ighna Kollez. XXVIII-III-715), li jirrendi l-hig retroat\%iva barra millkazi fina espressament sccettwati, u li Ghom ma jagghax il-kaz prezenti. Difatti, ghad illil-procedari bdew qabel lemenda, ilkumpens kien u ghadu ma giex fissst mill-Board, jew bi ftehim bejn il-partijiet;

Hli, taht dawn icecirkustanzi, il-kumpens pagaboli lillatturi mill-konvenut ghandu jigi likwidat in bazi ghaddispozizzjonijiet kontenuti fl-imsemmi Att XXVII tal-1956; a konsegwentement il-pretensjoni tal-atturi mhix fondata;

Illi, dwar il-kap tal-ispejjeż, dan xieraq li jigi modera: in vista tan-novità $u$ delikatezza tal-kwistjoni nvoluta;

Ghal dawn il-motivi;
Tičhad it-talba tal-atturi; bl-ispejjez minghajr taxxa, iżda d-dritt tar-Registru jhallsuh l-atturi.

