# 5 ta' Ganja, 1959 Imhalifin:- <br> L-St.0. Prof. A.J. Mamo, O.BE, QCa, BA., Mnd., President; Onor. Dr. A.J. Montamaro Gand, C.B.E, K.M., M.D.; Onor. Dr. W. Fiarilig, CRFE. E.M., RHitt., M.D. Franels Velle 

## evrsas

## Curnel Ourctans

Lolkizijowi - Board tal-Kert - Moroultin ill-nimg tul-Kers - Appell - Digriat Ieteriokutorja - Nallith - Provi 14tra Rekietrate - Art 220, 2k7, 634 (1) tal-IKodica tal-Prodedura Civili - Poot Olle Aet (Kap. 86).
 maqtugha b'sentenze separati, ftatar fetr appell mine kull woonda minn dagen if-sentenze fitz-tmien if jmatas, 4 tiluda fohode menn dak inhar it tinghata l-ahhar sentensa, basta it fadan l-appell issir tismifia espressa tas-sentenza it minnha frir appell: sew fista' jatr appell ghalleh wahdu minn kwll sentenza separata. Trddtapont pooll ali difriet interlokutorin fista' jhfi appellat sew qubel sew wara s-sentenea definittipa; m meta isit wara, jtyta' jotr few fla-nota talappell minn ditk is-sentenza few b'nota separata pretentata ftt-方mien prexikitt.

Dawn id-dispozizzionijiet, perd, ma humiex applikabbli ghallappelli mid-decizfontiflet tal-Board tal-Kera, li ghar-rigward taghom !-appell fingteb deffem per mezz ta' rkors, t whux bil-procedura tan-nota u pettzztoni; ghalhekk, mhux null 1-appell minn digriet interlokutoria moghti mill-Board talKera billi fir-rikors tal-appell ma jkwnx issemma ll qiegned isir appell anki minn dak td-atgriet interlokutordu. Dan appartl mill-fatt li. jekk tt-talba kontenuta ftr-rikors talappell tinvolpi r-revoka tad-digriet tul-kwistioni. titqtes bhal $k$ eku saret talba ghar-rewoka tad-digriet.

H-fatt lí l-lokatur ikun baghat ittri registrati bll-posta ullinkwilini b'talba ghall-has tal-kera mhux prova konklutipa
illi l-interpellazzioni tkun $\boldsymbol{M}$-fatt aaret lal-inkwilin. Avvolja jhifi pruvat liflittri gew redistrati, u avoolja jkwn hemm ricevuta intajalata mull-postman 4 turi, skond a-kors ordinarju tad-dmirifiet tieghu, ul-ittri redistrati dew konsenjati ldd-destinataryu taghhom, ikun hemm pretunztoni gavotija al l-ittri wosklu gharrd id-destinatarix; izda thbqa' dejfem il dan jista' fipprova l-kuntrarju.

In-Qorti:- Rat it-talba tar-rikorrent quddiem il-Board li Jirregola l-Kera biex jerga jiehu taht idejh il-pout 67 St. Joeeph Street, Senglea, mikri lill-intimat, billi dan naqas mill-puntwaliti fll-hias tal-kera;

Rat is-sentenza ta' dak il-Board tal-20 ta' Novembru 1958 li biha laqa' t-talba, u ta lill-intimat, ghall-fini taliżgumbrament, iż-zmien ta' xahrejn, bl-ispejjè kontra lintimat; wara li kkunsidra;

Mill- provi rrítulta illi r-rikorrent, ft-22 ta' Mejju 1958. baghat ittra registrata lill-intimat biex inallas il-kera ta' xahar skadut bil-quddiem fi-20 tal-istess xahar, u huwa hallas dan il-kera, skond il-librett tal-kera etibit, fil-21 ta' Cunju 1958. Ir-rikorrent, fil-25 ta' Gunju 1958. kiteb ittra rédistrata ohra lill-intimat ghall-hlas ta' xahar kera skadut bil-quddiem fl-20 tal-istess xahar, u 1 -intimat hallas dan ilkera fit-22 ta' Luliu 1958, kif jirrizulta mill-istess librett tal-ircevuti. Dan il-kera gie ridevut mir-rikorrenti wara 1 prelentata ta' dan ir-rikors, bla prekudizzju - hekk ukoll il-kiriiet skaduti posterjorment. L-intimat fix-xhieda tieghu ighid li huwa rčieva ittra wahda, cioè dik tat-22 ta' Mej.ju, minnu eżibita; però r-rikorrent ésibixxa l-ircievuti tal-posta ta" zewe ittri registrati mibehuta lill-intimat, u exibixua wkoll dik iarazzioni mill-Posta li z-zewg ittri kew konsenjati. wanda fit-22 ta' Mejju 1958, u l-ohra fil-25 ta' Gunju 1958;

Mill-provi prodotti jirriżulta li l-intimat naqas li jkun puntwali fil-hlas tal-kera dwar zewf skadenzi suècessivi; u ghalhekk ir-rikorrent huwa ntitolat jirriprendi pussesa tal-fond tieghu skond l-art. 10(a)(1) tal-Ordinanza nru. XX1 tal-1931;

Rat fol. 35 ir-rikors li bih l-intimat appella minn dik issentenza. u talab li tigi revokata, billi din il-Qorti takkol.ji t-talba tieghu ghas-smiegh tax-xhieda u tiddecidi wara li tismaghhom, jew tirrevoka 1 -imsemmija sentenza billi $t$ taloa tal-appellat mhix sufficjentement pruvata; bl-ispejjeż taż-zews istanzi kontra l-appellat;

## Omissis;

Rat fol. 39 in-nota tal-istess appellat, li biha eccepixxa n-nulitita tai-appell mhabba n-nuqqas tar-rekwizit mitlub mill-art. 229 tal-Kodzi ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili, cjoè t-tismija espressa tad-digriet interlokutorju it minnu qed isir appell;

Rat il-verbal tat-2 ta' Frar 1959, il bih giet permessa !produzzjoni ta' xi xhieda mitluba mill-appellant, minghajr pregudizzju tal-eccezzzjoni preliminari tal-appellat;

Semghet lil dawn ix-xhieda, . . . . . . u kkunsidrat;
Dwar l-eċcezzjoni preliminari;
Il-fatti rilevanti huma dawk li gejejin;
Fis-seduta tat-2 ta' Ottubru 1958, 1-appellat, rikorrent quddiem il-Board, xehed quddiemu illi fit-22 ta' Mejju 1958 hu kien baghat ittra registrata lill-appellant ghall-hlas talkera ta' xahar skadut fi-20 tal-istess xahar, u fil-25 ta' Gunju 1958 -istess appellat kien baghat ittra registrata ohra lill-appellant ghall-nlas tal-kera tax-xahar shadut fl20 ta' dak ix-xahar. L-appellat ipproduča s-"slips" fol. 16 u 17, biex juri li kien tassew irregistra 1-Posta dawk iżżewǵ ittri. Huwa pproduća wkoll 1-ittra fol. 20, firmata f'isem il-Post Master General, li tghid illi żewġ ittri registratí nri. 626 u 892 . indirizzati lii Mr. C. Caruana, 67 St. Joseph Street, Senglea, gew koncenjati, I-ewwel wahda fit22 ta' Meiju 1958. kontra 1 -firma ta' Annetta Caruana, u l-ohra fil-25 ta' Gunju 1958, kontra 1 -firma tad-destinatarju:

Fis-seduta tat-23 ta' Ottubru 1958 xehed quddiem ilBoard l-appellant u dan cahad illi fil-25 ta' Gunfu 1958 kien iffirma xi ricevuta ta' ittra registrata konsenjata lilu millpostin. L-appellant taiab biex jigi moghti iilu kmien halli jivverifika jekk l-ittra allegata ricevuta minnu gietx moghtija lil xi persuna ohra mill-postman;

Il-Board, b'digriet moghti fl-istess gurnata, cahad ittalba tal-appellant fuq il-motiv illi l-ittra tal-Post Master General fuq imsemmija hija ittra ufficjali, u barra minn hekk 1 -appellat hien qed isofri pregudizzju minhabba 1-morozità tal-appellant; u ddifferixxa l-kawia ghas-sentenza;

Ftit granet wara, u cjoè fit-30 ta' Ottubru 1958, 1-appellant ippreżenta quddiem il-Board ir-rikors fol. 21, fejn. waĩa li reğa cafad li hu kien ircieva t-tieni ittra registrata fuq imsemmija, u spjega li l-firma fuq l-irćevuta ma kienetx tieghu, u lanqas setghet tkun, peress li dak inhar kien ilgurnata kollha fuq ix-xoghol, talab li l-Board jissospendi 1-prolazzjoni tas-sentenza biex hu jkun jista' jipproduci lprovi ghal dak l-effett. Anki din it-talba giet michuda flistess girnata, u fl-20 ta' Novembru 1958 inghatat is-sentenza issa appellata;

Issa 1-eccezzjoni preliminari tal-appellat mhix fis-sens li dik is-sentenza mhix appellabbli lil din il-Qorti, izda fissens biss illi l-appell hu null ghaliex fir-rikors tal-appell ma hemmx imsemmi espressament id-digriet interlokutorju talBoard, dak ćjoè fuq imsemmi tat-30 ta' Ottubru 1958 (u preżumibbilment ukoll dak tat-23 ta' Ottubru). li minnu qed isir appell. L-appellat iinvoka bhala bażi tal-eccezzioni tieghu, kif intqal, l-art. 229 tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Prodedura Civili;

Jidher mill-ewwel ċar illi, anki apparti kull konsiderazzioni ohra, 1 -artikolu citat mill-appellat ma ghandu ebda applikazzjoni ghall-każ preżenti. Dak l-artikolu jikkontempla l-każ meta diversi kwistjonijiet f'kawża ikunu kew maqtugha b'sentenzi diversi, u jiddisponi illi f'dan il-każ jista' jsir appell separat minn kull sentenza ghaliha. jew appell minnhom kollha f'daqqa mas-sentenza finali, basta li ssir tismija espressa ta' kull sentenza li minnha jkun qed
isir appell. Fil-każ preżenti ma gietx moghtija hlief sentenza wahda;

Aktarx illi l-appellat irid jirriferixxi ghall-art. 227, li jittratta appuntu fuq l-appelli minn digrieti interlokutorji. Dan jiddisponi illi digriet interlokutorju jista' jigi appellat sew qabel kemm wara s-sentenza definittiva; meta l-appell isir wara s-sentenza definittiva, dan jista' jsir jew fin-nota tal-appell minn dik is-sentenza, jew b'nota separata preżentata fì̇-żmien preskritt;

Dawn id-dispozizzzjonijiet tal-Kodici tal-Procedura, relattivi ghall-appelli lil din il-Qorti bil-procedura ta' nota u petizzjoni, ma humiex applikabbli ghall-appelli minn decizjonijiet tal-Board, li ghar-rigward taghhom 1-appell jinġieb dejjem per mezz ta' rikors. Imma ankorkè, trattandosi, bhal fil-każ preżenti, minn digriet interlokutorju maghmul mal-appell mis-sentenza finali, wiehed kellu japplika b'analogija 1 -ispiritu tad-dispoziizzjonijiet fuq imsemmija, u jezigigi li fir-rikors tal-appell jissemma d-digriet interlokutorju appellat, din il-Qorti hi ta' fehma illi dan ir-rekwizit fil-każ preżenti hu ampjament soddisfatt fis-sostanza tieghu;

Infatti, l-appellat innifsu, per mezz tal-istess ećcezzjoni tieghu, moghtija qabel ma bdiet ebda trattazzjoni talappell, fehem, naturalment mill-istess termini tar-rikors tal-appell, illi dan kien jikkoinvolgi d-digriet interlokutorju in kwistjoni. Lececcezzioni ssemmi "d-digriet interlokutorju li minnu qed isir appell". U dan kien inevitabbli. Ghad illi fir-rikors dak id-digriet ma jissemmiex bid-data tieghu, it-tismija tieghu u riferenza ghalih huma ovvji, espressi u ripetuti. Anzíl-appell hu in essenza bażat kollu fuq dak iddigriet. Ir-rikors tal-appell isemmi bhala gravam illi lBoard irrigetta t-talba ta' l-appellant, li ried jipprova dak II fuq intqal, u li minhabba dan in-nuqqas ta' smiegh ta' dawn ix-xhieda l-appellant gie kundannat jiżgombra millfond. U t-talba ghar-revoka ta' dak id-digriet hija kjarament involuta fit-talba maghmula fir-rikors ghar-revoka tas-sentenza, billi (din il-Oorti) takkolji t-talba tal-appellant ghas-smiegh tax-xhieda tieghu u . . . . . tiddecidi wara s-smiegh ta' dawn ix-xhieda;

Minn dan jidher car illi leećcezrjoni tal-appellat, bakata fuq 1 -allegat nuqqas ta' tiamija tad-digriet interlokutorju, anki biss bhala fatt, hija nfondata, u tigi ghalhekk mićhuds; bl-ispejjez kontra tieghu;

Ikkunsidrat, fuq il-meritu;
Din il-Qorti, wara li semghet il-provi prodotti millappellant, ma hix konvinta illi 1 -appellat ipprova 1 -morozita tal-appellant fil-hlas tal-kera fis-sens tal-ligi, fis-sens, cjoè, illi saret ukoll lill-appellant it-tieni interpellazzjoni ghall-hlas u li hu naqas anki ghal din it-tieni skadenza li jhallas fiz-żmien preskritt wara l-interpellazzjoni;

Il-Board accetta bhala prova konkluziva tal-interpellazzjonijiet ghall-hlas l-ircevuti tal-Posta tai-tewd ittri registrati (éjoé dawk fol. 16 u 17), u spećjalment id-dikjarazzjoni kontenuta f -ittra fol. 20, li fid-digriet tat-23 ta' Ottubru 1958, 息a fuq imsemmi, giet deskritta bhala "ittra ufficjali" Issa, dawk iż-zew' ricievuti, per sè, jippruvaw biss li 1-appellant imposta zews ittri registrati ndirizzati kif jinghad fihom. L-ittra fol 20 tghid biss x'gie rrapportat lilimittenti dwar dawk iż-zewg ittri; u anki kieku kellha titqies bhala wiehed mididokumenti msemmija fl-art. 627 talKodicí tal-Procedura Ceivili, jibqa' dejjem illi, ghal dak li hu l-kontenut materjali taghha, hi taghmel prova sakemm ma jigix pruvat il-kuntrarju;

Quddiem din il-Qorti, però, gew prodotti wkoll millPost Master General l-irčevuti li suppost gew iffirmati malkonsenja tal-ittra fid-destinazzjoni. L-ewwel wahda, dik tat-22 ta Mejiu 1958, tidher iffirmata minn Annetta Caruana, mart 1 -appellant, u dwarha ma hemm ebda kwistjoni. L-ohra tidher iffirmata "C. Caruana", u hi inizjalata millpostman li suppost ikkonsenjaha;

Skond il-ligi (art. 634(1) tal-Kodici tal-Procedura civili), il-persuna li kontra taghha tinfieb karta li milli jidher tkun iffirmata minnha nnfisha, hija obligata li tiddikjara b'mod poxittiv jekk il-kitba jew il-firma hix taghha jew le, u fin-nuqqas ta' din id-dikjarazzjoni, din il-kitba jew firma tkun maghduda, sakemm ma jígix pruvat il-kuntrarju,
li hija 1 -kitha jew firma taghha. Issa, 1 -appellant cahad pozittivament li l-firma li hemm fuq dik it-tieni revuta hi tieghu, u ebda prova soddisfacenti ma saret b'xi wiehed mili-modi kontemplati fl-art. 635 da parti tal-appellat biex twaqqa' dik ić-cahda tal-appellant. Dan assigura illi fiddata in kwistjoni, djoè fil-25 ta' Gunju 1958, hu kien il-gurna kollha fuq ix-xoghol f'Benghajsa, minn filghodu kmieni sa filghaxija, kif kien jirrizulta wkoll mir-"records" tat"time keeper"; u lanqas kontra dan ma saret ebda prova;

Mart l-appellant innegat ukoll illi din it-tieni ittra giet konsenjata lilha, u li l-firma "C. Caruana" fuq l-ireevuta ghamlitha hi. Hi baqghet tassigura lill-Qorti dwar dan, non ostante r-ripetuti twissijiet dwar il-konsegwenzi gravi ta' xhiede falza li ghamlitilha l-Qorti;

Joseph Caruana, bin l-appeliant, I-istess cahad li dik Iittra giet konsenjata lilu. Del resto, l-istess postman Salvatore Caruana, li ra lil dan it-tifel jixhed, stgarr illi lil tifel ta' dik l-et̀ ittra' registrata ma kienx jaghtihielu. Dan kompla jghid illi, ghalkemm fuq 1 -irdevuta hemm l-inizzjali tieghu, u li dawn jaghimilhom fil-kors ordinarju tax-xoghol tieghu, ghaliex ikun soddisfatt illi l-ittri gew konsenjati fiindirizz ta' fuqhom, però ma setghax jiftakar jekk dik lircevuta kienetx fil-fatt giet iffirmata mill-appellant. Non ostante li hu ra I-appellant quddiem il-Qorti, u stgarr li kien jafu mill-wiće, ghad li ma kienx jaf x'jismu, hu ma setghax jiftakar kemm il-darba kienx ikkonsenjalu xi ittra;

Tant l-appellant kemm martu offrew bla exitazzjoni lị jaghtu, kif fil-fatt taw, "specimens" tal-firmi taghhom ghall-finijiet ta' konfront L-appellat ma talabx in-nomina ta' esperti u l-Qorti ma ghandhiex quddiemha elementi ta' paragun, jew ċirkustanzi jew prezunzjonijiet ohra sodi biżżejjed biex teskludi n -negazzjoni tal-appellant illi 1-firma ma hix tieghu u li dik l-ittra ma réevijhiex;

F'xi ligijijiet specjali, aktarx recenti u modellati fuq legis'azzjoni ngliza, hemm mahluqa, dwar ittri mibghutin bilposta, a specjalment ittri registrati, derti preitunzjonijiet rigward ir-ricezzjoni taghhom. Xi drabi dawn il-preziunzjoni-
jiet huma 'prima facie', ta' prova kuntrarja, u xi drabi konklużivi. Hekk, per eżempju, taht 1 -art. 51 tal-Income Tax Act, in-notifika ta' avvizii tista' ssir anki bil-posta registrata, "and in proving service it shall be sufficient to prove that the letter containing the notice was properly addressed and posted". L-istess haga taht l-art. 11 (4) tan-National Service Act, 1955. Fl-art. 4(3) tal-Ordinanza nru. 11 tal-1946 (kif emendata bl-Ordinanza nru. XXXV tal-1947) il-prezunzioni hi koncepita differentement: L-avviz̀ "shall be deemed to have been received by the addressee on proof that it was delivered at the addressee's last known place of residence";

Però, fil-lig̀i taghna ma hemmx prezunzjoni ta' applikazzjoni generali, bhal dik, per ezempju, li hemm fi-Enterpretation Act 1889, tal-Ingilterra;

Il-Post Office Act taghna (Kap. 85) johloq certi prezunzjonijiet fl-art. 21 tieghu, imma anki dawn huma "ghallfinijiet ta' dak l-Att";

Jista' forsi jinghad illi ghalina wholl tapplika dik ilpreżunzjoni generali li fis-sistema probatorju ngliz titwieled minn dak li jghidulu ir-"regular course of business in a public office", bażata fuq il-probabbilità li dak li jsir u jiġri is-soltu sar u gara wkoll fil-każ. Bis-sahha ta' din ilpreżunzjoni, anki apparti minn kull dispozizzjoni statutorja fl-Ingilterra, huwa ritenut illi "if a letter properly directed is proved to have been either put into the post office, or delivered to the postman, it is presumed to have reached its destination at the regular time, and to have been received by the person to whom it was addressed" (ara Taylor, "Law of Evidence", ed. 1906, Vol. I, n. 179; Phipson, "The Law of Evidence", ed. 1930, p. 102). Fil-kaz preżenti, jista' wkoll jinghad illi din il-preżunzjoni hi msenha bilpreżunzjoni I-ohra tar-regolarità tal-eżekuzzjoni tad-dmiriiiet tieghu minn ufficial publiku. "There is a presumption that public and official acts and duties have been regularly and properly performed" (ara Cockle, "Law of Evidence", ed. 1946 p. 34). Fost ufficjali ohra fi-Ingilterra din il-preżun_joni giet applikata ghall-ufficjali tal-Posta;

Imas, fll-kai predenti hemm ricevuta inlsjalata millpostman, li turi, akond il-kors ordinarju tad-dmirifiet talpoetman, li l-ittra registrata in Kwistjoni giet konsenjata lill-"addremsee" n-indirizz muri fuqha;

Dawn huma dertament pretunzjonijiet qawwija; imma b'dan kollu dejjem "prims facie", "donee probetur in contrarium". Anri, firseistema tal-ligi taghne, anqas jista' verament jinghad ili huma "veri" pretunajonifjet ""legral", ghax dewn tista' tohloghom illifigi biss. Chalina aktarx huma sempliti pretansjonijeet "ta' fatt" (ara Cockle, op. Cit. p. 23-4);

Fil-kat pretenti, in viata tact-cirkustanaj kollhe, partiKolerment tal-prova kuntrarfa 4 ghamel leppellant, ilQorti ma thomax li tista' braikurersa tisbed il-honklutjoni li normalment ghandha tingibed minn dawk il-pretuarjonijiet;

Ghal dawn il-motivi, din il-Qorti tilqa* 1-appoll, tirrevoka s-tentenza appellata, u tiehad it-talba tal-appeilat. Lispejjet, tant ta' prim'istunza kemm tal-appell, fibief dawk deciifi superjorment, jibgghu minghajr terxa, hlief id-dritt tar-Registru, li jithallas mill-appellat.

