10 ta' Dićembru, 1962.

## Imfiallin:-

Is-S.T.O. Prof. Sìr Anthony J. Mamo, O.B.E., C.St.J., Q.C., B.A., LL.D., President;<br>Onor. Dr. A.J. Montanaro Gauci, C.B.E., K.M., LL.D.; Ono: Dr. W. Harding, C.B.E., K.M.; B.Litt., LL.D.

Antonlo Polldano
versus
Maria Rosaria Gauci et.
Citazzjoni - Sentenza - Notifika - Nullità - Nota tal-Éċezzjonijiet - Appell - Art. 184, 792(2), 227(2) u (5), и 793 tal-Kap. 15.
ll-Ligi trtd illi, meta tigi notifikata kopja wanda ta' att gudizsjarju ghal aktar minn persuna wahda, jehtieg lita' din ić-cirkustanza ta' notifika kongunta ssir menzjoni anki flistess kopja; u fil-prattika hekk ukoll isir. Izda dan innuqqas ma jgibx ghan-nullitd tan-notifika. jekk din l-itregolarita ma tkunx giebet ebda pregudizzju lill-parti nteressata. Hekk, fil-kà̇ li dan in-nuqqas javvera ru६u fin-notifika ta' att ta' citazzjoni. ma jkunx hemm nullita tanmatifika jckk il-konvenuti jippreżentaw in-nota tal-edcezzionijiet: $u$ dan avvolja dik in-nota tigi in segwitu sfilzata ghal rag̀unijiet ohra.

Jekk it-Qórti tordnal l-isfilz tan-nota tal-eccezzjonijiet, u l-konvenut jiddikjara li jrid jappella mid-digriet li ordna dak i-isfilz, il-Qorti ma ghandhiex taqta' l-kawza "seduta stante", imma grandha tissoprassjedi sakemm isir l-appell preannunzjat, u tistenna li jinqata' dak l-appell, jew tkompli sejra l-quddiem bil-kawza jekk l-appell ma jsirx fizzmien legati. Ii-vjolazzjoni ta dan il-precett igio in-nullita tas-sentenza.

U fkaż bћal dan in-nullità ma tkunx tali li ma ghandhiex tiǵi pronunzjata jekk is-sentenza tinstab $l i$ hi sostanzjalment ウ́usta; u l-atti ghandhom jiởu rinvijati lill-Ewwel Qorti biex il-kawza tiğ́ trattata mill-gdid; rizda qabel trid tlọi determinata ll-appell il-kwistjont jekk il-konvenut kienr kontu-
maci jew le minhabba illi bl-isfilz tan-nota tal-eccezzjonijict huwa jigi kontumaci, jigifieri jrtd jigi maqtugh millappell jekk id-digriet tal-isfilz ghandux jigi mantenut jew le.

Il-Qorti:- Rat l-att tać-citazzjoni quddiem il-Prim' Awla tal-Qorti Civili tal-Maestà Taghha r-Regina, li bih l-attur, prevja kwalunkwe dikjarazzjoni necessarja u provvediment opportun, billi l-attur fit-8 ta' Gunju 1951 kien iddepozita fil-Bank tal-Gvern is-somma ta' $£ 235$ b'librett intestat ghal Maria Rosaria Gauci. biex taghmel tajjeb din is-somma ghall-hlas tar-retta alimentarja ta' 1s.6d. kulljum li l-attur kellu jghaddi lill-konvenut Rosario Gauci, iben Facurali tal-konvenuta l-ohra Maria Rosaria Gauci, u li allura kien ghadu minorenni; u billi fil-librett fuq imsemmi tal-Bank tal-Gvern, li jgib in-numru 45989, jirriżulta bilanc eżistenti fil-31 ta Marzu 1961 ta' $£ 46.6 .8$; u billi fil-Volum tal-Ipoteki tar-Registru Publiku, b'nota numru 2288/1943, tinsab inskritta ipoteka generali kontra l-attur a favur tal-konvenut Rosario Gauci in garanzija talhlas tal-istess retta alimentarja sakemm huwa jilhaq ilmaǵgjjoretà; u bilhi l-konvenut Rosario Gauci lahaq il-mag. gjoretà fis-26 ta' Ottu"ru 1960; prevja d-dikjarazzjoni li ma hemmx aktar lok ghall-garanzija tal-hlas tar-retta alimentarja, la bid-depozitu fuq imsemmi u lanqas bl-inskrizzjoni ipotekarja fuq imsemmija, talab li l-konvenuta Maria Rosaria Gauci tigi kundannata thallas lill-attur issomma ta' $£ 46.6 .8$, jew kwalunkwe ammont verjuri li kellu jakkumula flimsemmi librett bl-interessi skaduti sal-jum tal-pagament, salv illi l-istess konvenuta tigi awtorizzata tiżbanka mill-Bank tal-Gvern kwalunkwe bilanč eżistenti fl-librett numru 45989 ga msemmi; u li din il-Qorti tordna l-kancellament tal-inskrizzjoni ipotekarja fuq imsemmija numru 2288/1943 mill-Volum tal-Ipoteki tar-Registru Pubتïku. Bl-ispejjez, kompriżi dawk tad-digriet numru 316/ 1962 quddiem is-Sekond'Awla ta' dik il-Qorti;

Rat is-sentenza ta' dik il-Qorti tas-26 ta' Mejju 1962, li fil-kontumacja tal-konvenuti. iddecidiet billi lagghet ittalba attrici ghall-ammont ta' $£ 46.6 .8$, oltre l-imghax talBank tal-Gvern mill-ewwel ta' April 1961 sal-jum tal-pagament, ladarba l-fius ghadhom hemm depozitati u a skans
ta' spejjez awtorizzat lill-konvenuta, jew min bi dritt bejn iz-żewg konvenuti, li jirtira l-flus depozitati fil-librett imsemmi, sabiex jithallas l-instanti; u kontestwalment laqghet it-tieni talba; u ordnat li l-ispejjez tal-kawża u mitluba jithallsu mill-konvenuti, u dawk tal-kancellament talipoteka mill-instanti. Dik ih-Qorti kkunsidrat;

Mid-depożizzjoni tal-attur it-talba attrici tidher soddisfacentement pruvata; inkwantu, peró, ghall-ispejjeż talkancellament tal-ipoteka fir-Registru Publiku numru 2288. 1943, l-istess ghandhom indubbjament imorru ghall-attur; dawk tal-kawża, peress li l-konvenuta kienet giet mitluba ciex tikkonsenja l-flus qabel il-kawża u meta binha Rosario kien ghalaq tmientax il-sena, u t-tnejn, milli jidher, ma riedux u kwindi l-kawża giet minnhom provokata, l-ispejjeż taghha ghandhom imorru ghalihom:

Rat fil fol. 22 in-nota tal-appell tal-konvenuti, u fil-fol. 23 il-petizzjoni taghhom, fejn talbu li tiği revokata s-sentenza fuq imsemmija, u li, safejn hu necessarju ghall-finijiet tal-ligi. u jekk hu necessarju, tirrevoka wkoll iddigriet tas-26 ta' Mejju 1962;

## Omissis;

Ikkuns'drat, fuq 1 -incidenti preliminari (fol. 41);
Fuq l-aggravju dedott fil-para. nru. (1) fol. 24;
Hu veru li, ghat-termini tal-art. 184 tal-Kap. 15 Ediz. Riv., meta, ghas-sens ta' dak l-artikolu, tigi notifikata kopja wahda ta' att ghal aktar minn persuna wahda, allura jehtieǵ li ta' din ić-cirkustanza, ta' notifika kongunta, issir menzjoni anki fl-istess kopja; u fil-prattika dan isir billi fuq il-kopia jinkiteb mhux biss l-indirizz. imma anki I-isem tal-persuni notifikandi flimkien. Issa f'dan il-każ, ghalkemm a tergo taćcitazzjoni, di kontro ghall-indirizz talkonvenuti. hemm il-kelma "jikkoabitaw". u ghalkemm fir-riferta fuq id-dahar tal-istess citazzjoni hemm imsemmi li gief notifikata kopja wanda ghat-tnejn, eppure fuq ilkopja fol. 26 ma hemmx hlief l-indirizz komuni, izda ma hemmx l-ismijiet tan-notifikandi;

Però, dan in-nuqqas ma jistghax igib ghan-nullità tannotifika; ghaliex, mentri ebda nullità ma hi ghal daqahekk espressament komminata mill-ligi, ma jirrizultax li din 1 irregolarità giebet preǵudizzju ghall-partijiet konvenuti, in kwantu li dawn accettaw dik in-notifika bil-fatt li ppreżentaw in-nota tal-eccezzjonijiet, ghad li din giet sfilzata, imma ghal raǵunijiet ohra. Kien ikun talvolta divers il-każ kieku r-Reǵistratur ma aćcettax affattu n-nota tal-ećcezzjonijiet minhabba li kienet skompanjata mid-dikjarazzjoni mehtieǵa; ghaliex f'kaz simili kien jista' jinghad, b'parvenza ta' raǵun, illi l-Qorti ma tistghax tiehu kont ta' dik in-nota sabiex bis-sahha taghha tigi sanata n-notifika, ghaliex, la ma gietx lanqas biss ricievuta fir-Registru, allura ghandha titqies bhala bicca karta privata li bagghet filpussess tad-difensur. Imma sta di fatto li r-Registratur irċeviha, u ghalhekk, almenu ghal xi żmien, cjoè sakemm ǵiet sfilzata, dik in-nota saret att gudizzjarju, li tieghu l-Qorti tista' tiehu kont biex tghid li pregudizzju ma kienx hemm, u kwindi ma kienx hemm nullità, ghas-sens tal-art. 792(2) Proci. ©iv.;

Ikkunsidrat, fuq l-aggravju l-iehor dedott fil-para. (2) fol. 24 ;

Malli nghata d-digriet fol. 9, li bih giet sfilzata n-nota tal-ećcezzjonijiet, id-difensur tal-konvenuti ddikjara li kien seijer jinterponi appell minnu (fol, 3); iżda l-Ewwel Onorabbli Qorti pprocediet biex taghti s-sentenza fil-meritu "seduta stante", ghar-ragiuni minnha espressa, fis-sens li l-konvenuti kienu jistghu jappellaw mid-digriet flimkien mal-appell mid-decizijoni finali fil-meritu;

Ikkunsidrat;
Il-para. (5) tal-art. 227 Proct. Civ. jghid li ma ghandhiex tídi deciża l-kawża sakemm jinqata' l-appell middigriet hlief f'xi każ li ma hux rilevanti ghall-fattispecije. Din id-dispozizzjoni hi "mandatory", jew imperattiva;

Issa, hu car li din il-projbizzjoni tkun tista' tigi facitment trasandata jekk il-Qorti tkompli ghaddejja "illico et incontinenti" ghad-decizijoni fil-meritu (kif sar f'dan il-
każ), bla ma taghti lill-persuna kolpita bid-digriet iż-żmien materjali halli taghmel dan l-appell (fol. 41). Il-para: (2) u (5) tal-art. 227 fuq imsemmi ghiandhom logikament jigu nterpretati blala li jisssru li f'kazijiet simili l-Ewwel Qorti ghandha almenu tistenna li jghaddi t-terminu ta' jumejn biex tissoprassjedi jekk l-appell preannunzjat fil-fatt isir, u tkompli ghaddejja l-quddjem jekk ma jsirx. Id-dikjarazzjoni formali li taghmel il-parti, li hija sejra tappella (fol. 8), ghandha ragjonevolment titqies bhala pass fl'iiter' tal-appell sat-terminu ta' jumejn;

Ir-raguni espressa mill-Ewwel Onorabbli Qorti fol. 8, fis-sens li 1 -appell mid-digriet jista' dejjem isir mal-appell mis-sentenza finali, bir-rispett kollu dovut lil dik il-Qortj ma tantx hu konvincenti; ghaliex jista' facilment jígi replikat li l-parti li tippretendi ruhha aggravata bid-digriet ghandha dritt li taghzeel bejn l-appell li jsir gabel u dak li jsir flimkien mal-appell mis-sentenza finali, u, kjeku kien sewwa l-motiv tal-Ewwel Qorti, allura dan id-dritt ta' xelta jigi newtralizzat;

Ghalhekk id-decizjoni moghtija in vjolazzjoni tal-art. 227 Proc. Civ. fuq imsemmi kienet nulla;

Lanqas huwa l-każ tal-applikazzjoni tal-art. 793 talKap. 15 Ediz. Riv., fis-sens li l-ećcezzjoni ta nullità ma tigix attiza jekk id-decizizoni tinsab li hija sostanzjalment gusta; ghaliex dak 1-artikolu jećcettwa, "nter alia", il-kaź ta' nuqqas ta' gurisdizzioni, u meta riferibbilment ghal każ bhal dan, il-ligi qalet fl-art. 227 "Il-kawża fil-Qorti tal-Ewwel Grad ma tigix maqtugha sakemm ma jgix deciiz̀ dak 1-appell . . . . '", b'daqshekk l-Ewwel Qorti kienet qeghdha tigi "pro tempore" żvestita mill-gurisdizzjoni taghia li tiehu konjizzjoni ulterjuri tal-kawża; u ghalhekk każ simili hu ekwiparabbli ghall-każ ećcettwat ta' nuqqas ta' gurisdizzjoni. Hu ta' nteress li iigi rilevat li fin-nota marpinali tat-test ingliz ghall-art. 227 hemm il-kliem "Stay of Proceedings in First Instance pending Appeal'; dan kien hemm anki fit-test talian antik - "soprassessione della causa in prima istanza in pendenza di tale appello";

[^0]Illi ghalhekk din il-Qorti ghandha tirrinvija 1 -attijiet quddiem l-Ewwel Qorti sabiex tiği mill-gdid trattata, anki ghall-benefiććju tad-doppju eżami; imma qabel ma jsir dan jehtieg li tigi determinata 1 -kwistjoni jekk il-konvenuti humiex jew le kontumacii, ċjoè jekk ghandux jigi revokat jew mantemut id-digriet fol. 9 tas- 26 ta' Marzu 1952 - revoka mitluba fil-petizzjoni oltre r-revoka tal-meritu; jehtieg li tigii dećiza din il-kwistjoni, ghaliex inkella l-Ewwel Qorti, li lilha jigu rimessi $1-a t t i j i e t$, fin-nuqqas ta' dik id-determinazzjoni jerga jkollha l-ostakolu tal-para. 5 tal-art. 227. Il-verbal fol. 41 jillimita d-decizjoni, ghal issa, ghal dawk iż-żewǵ punti; u ghalhekk il-Qorti mhijiex qeghdha taqta' l-kwistjoni tal-kontumaćja. Hu spedjenti, ghalhekk, li ghal issa dan l-appell jitkompla fuq din il-kwistjoni talkontumacjja, biex mbghad il-kawża tiǵi rimessa lill-Qorti tal-Ewwel Istanza, tant jekk jigi revokat kemm jekk jig̀i konfermat id-digriet impunjat. Il-kumplament tal-appell, fil-meritu, jinsab eżawrit bil-fatt li s-sentenza sejra tigí dikjarata nulla;

Ghalhekk tiddecidi billi, ghar-raguni fuq indikata, tiddikjara nulla s-sentenza pronunzjata mill-Ewwel Onorabbli Qorti fil-kawża fl-ismijiet premessi fis-26 ta' Mejju 1962; tiddikjara ghalhekk eżawrit l-appell in kwantu jirrigwarda 1 -meritu ta' dik is-sentenza; tirriżerva li tirrinvija l-atti iiet lill-Qorti tal-Ewwel Istanza appena jiǵi decizz minn din il-Qorti, fuq 1 -istess petizzjoni tal-konvenuti, 1-appell dwar il-punt tal-kontumaćia, liema punt hu dak investit Eid-digriet impunjat fol. 9 ; infine, kwantu ghall-ispeijeż. tirriżerva li tiddećidihom meta taghti d-dećiżjoni fuq l-incident tal-kontumacija., Ghalhekk. fil-waqt li ghal issa tipprovdi fuq l-appell b'dan il-mod tordna l-prosekuzzioni tat-trattazzjoni tal-appell dwar i-inceident tal-kontumac̈ja;


[^0]:    Ikkunsidrat;

