# IT-TIELET PARTI QORTI ĊIVILI PRIM'AWLA 

30 ta’ Jannar, 1989

Imhallef: -

## Onor. Prof. Giuseppe Mifsud Bonnici LL.D.

Angelo Pisani
versus
Edwin Ferris

## Spoll - Azzjoni Possessorja

Il-konċett bażilari ta' l-azzjoni ta' spoll huwa dak l-ordni soçjali bbazaat fuq dik l-istabilità guridika li trid li kull bidla possibbli trid issir fit-termini u fil-parametri li trid il-liği stess.

Din 1-azzjoni hija moghtija lis-semplici detentur, lill-possessur, kif ukoll lis-sid.

Is-sid ghandu wkoll jekk ikun if-każ azzjoni petitorja, If tinghata hilu biss, meta l-estremi ta' l-azzjoni ta' spoll ikunu nieqsa.

İ̀-ċitazzjoni ta' l-attur taqra hekk:
Illi l-attur huwa l-proprjetarju ta' bitha retrostanti 1fond maghruf bhala 'Laser Baby' f'Saint Luke Square, Gwardamangia;

Illi l-konvenut bla ebda permess $u$ dritt qabad u saqqaf parti minn din il-bitha u kkostruwixxa fuqha kamra u ghamel aćċessi ghall-istess kamra;

Illi l-istess konvenut qabad u ghamel dan kollu bla ma ha permess minghand l-attur u bl-agir tieghu g̀ie li spossessa lillattur mid-drittijiet li huma tieghu, appartil-fatt li hu gie li halaq sitwazzjoni li tmur kontra l-lig̀i sanitarja;

Talab l-attur ghaliex din il-Qorti m'ghandhiex:
(1) tiddikjara u tiddec̈idi li l-konvenut ikkommetta spoll vjolenti;
(2) tikkundanna lill-konvenut ineћћi dak kollu li hu kkostruixxa u li ghamel abbusivament fuq il-proprjetà ta' 1-attur u b'dan il-mod igib kollox ghall-istat pristinu;
(3) tawtorizza lill-attur, fin-nuqqas li l-konvenut ma jaghmilx dak li tghid din il-Qorti fiż-żmien lilu prefiss, li hu jaghmel ix-xoghol a spejjez ta' l-istess konvenut u dana taћt sorveljanza ta' periti nominandi;

Bl-ispejjeż kompriz̈i dawk ta' l-ittra ufficjali tal-25 ta' Ottubru 1983 u ta' l-ittra interpellatorja tat-13 ta' Ottubru 1983 kontra l-konvenut ingunt ghas-subizzjoni;

Il-konvenut eććepixxa illi•l-azzjoni - li hija possessorja ma tistax tiği eżerćitata mill-attur, li mhux hlief il-proprjetarju u mhux id-detentur, iżda, se mai, mill-inkwilin tieghu, li mhux biss ma jridx jeżercitaha, iżda kien hu li minn raff li kien hemm fil-bitha tal-fond ta' l-attur, mikri lill-inkwilin, issir kostruzzjoni
aktar soda u ta' utilità ghalih stess u ghall-konvenut;
Fit-3 ta' Gunju 1985 il-Qorti nnominat lill-Avukat Dr. Carmelo Vassallo, Perit Legali u dan ippreżenta r-rapport tieghu fil-15 ta' Settembru 1988. Il-Qorti studjat l-istess u n-noti ta' osservazzjonijiet fuq ir-rapport, qrat il-bqija tal-process u semghet b'attenzjoni s-sottomissjonijiet orali ta' 1 -Avukati tal-partijiet;

Fuq il-fatti m'hemmx kwistjonijiet. Il-konvenut ghandu fond sovrappost ghal dak ta' l-attur. Ikkostruwixxa kamra li l-parti mill-paviment taghha hareǵ fuq il-bitha sottostanti proprjetà ta' l-attur;

Il-fond ta' taht huwa proprjetà ta' 1 -attur però huwa mikri lil terzi - Vella u Zerafa - li m'huwiex fil-kawża, u 1kontestazzjonijiet tal-konvenut huma kollha b'xi mod jew ieћior konnessi ma' dan il-fatt;

Il-Qorti se tikkunsidra dawn il-kontestazzjonijiet:
(1) Dak li ghamel il-konvenut m'ghandux klandestinament jew bi vjolenza;

Ma jidhirx li din il-proposizzjoni tista' tregì. Ix-xoghol ma sarx bl-approvazzjoni espressa jew tacita ta' l-attur. U billi sar minghajr ix-xjenza jew konoxxenza ta' l-attur, sar klandestinament. Sar bi vjolenza fis-sens li kienet azzjoni li tehtieg l-użu tal-forza fiżika; u gћalhekk iż-żewg alternattivi kwalifikattivi ta' l-att, li l-lig̀i tirrikjedi, jissussitu;
(2) L-attur m'gћandux ghad-disposizzjoni tieghu 1-azzjoni ta' spoll inkwantu huwa s-sid tal-fond li gie allegatament spoljat,
mentri din l-azzjoni kellhom jeżercitawha l-inkwilini tiegћu bhala l-attwali pussessuri jew detenturi tal-fond;

Ghall-precìiz intendiment ta' x'inhu li nifmhu bi spoll flistruttura guridika Maltija jridu l-ewwelnett jiǵu abbinati lartikoli 535 tal-Kodicí Civili u l-artikolu 791 tal-Kodici ta' Proćedura Civili, u dan ghaliex ma nifhmux tant l-att li bih xi persuna tigi pprivata, klandestinament jew bi vjolenza, millpussess jew detenzjoni, tkun xi tkun, ta' xi dritt, imma aktar dik id-dritt ta' azzjoni oppositorja li l-ligi taghna taghti lillvittima ta' dak 1 -att spoljanti;

Jghid sewwa l-konvenut fin-Nota tieghu illi l-konćett bażilari ta' din 1-azzjoni huwa dak l-ordni soćjali bbażat fuq dik 1istabbilità guridika li trid li kull bidla possibbli trid issir fit-termini u fil-parametri li trid il-ligi stess u ebda bidla ofra m'hija tollerata. Anzi kull forma ta' bidla ohra hija severament u rapidament ripressa, ghaliex inkella l-istat ta' dritt ikun qed jigi frustrat, u jew ftit jew wisq jew totalment annullat;

In konformità ma' dan il-principju allura, ghaliex din lazzjoni protettiva tad-dritt in generali, preservattiva tad-dritt anki merament apparenti, mı'hix a portata tas-sid? Jekk, proprju a bażi tal-princiipju bażilari msemmi hija mogћtija lill-pussessur, anzi lis-sempliči detentur, multo magis hija mogћtija lis-sid talhaga li qed tigi spoljata. Huwa veru li s-sid ghandu wkoll jekk ikun il-każ azzjoni petitorja biex jiehu lura dak li ttiehidlu imma din hija azzjoni supplimentari li tinghata lilu biss, meta l-estremi ta' l-azzjoni ta' spoll ghal xi raguni jew ohra jkunu nieqsa. Hekk, per eżempju, jekk jghaddu x-xahrejn mill-iskoperta ta' lispoll, is-sid, il-possessur, jew id-detentur, jitilfu d-dritt ghal din lazzjoni. U meta jitlef din l-azzjoni d-detentur m'ghandux ohra
ghad-disposizzjoni. Il-possessur ikollu azzjonijiet ohra limitati ghać-ćirku tal-pussess li ghandu - artikolu 534 tal-Kodicí Civili - waqt li s-sid ghandu l-azzjoni shiha li jitlob kollox lura;

Ghandu żball ukoll, imbaghad il-konvenut meta jirritjeni li billi l-fond ta' l-attur kien soggett ghal-lokazzjoni ta' Vella u Zerafa, b'daqshekk huwa hlief il-pussess tal-fond;

L-inkwilin ma jżommx il-fond li ghandu, b'lokazzjoni, bhala l-haga tieghu stess - artikolu 524(1) tal-Kodic̈i Civili - u effettivament huwa d-detentur tal-fond kif espressament jiddisponi fost l-ohrajn l-artiklu 791(2) tal-Kodici ta' Procedura Civili, u l-possessur jibqa' s-sid;

Huwa kollu korrett dak li ssottometta l-konvenut rigward il-pussessur u d-detentur, u d-dritt taghhom li jipproćedi kontra min jispoljahom anki jekk dan ikun is-sid. Imma dak kollu li qed jghid ma jeskludix is-sid mill-eżercizzju ta' din l-azzjoni. Is-sens ta' l-artikoli rilevanti fiż-żewg kodićijiet, infatti, huwa li l-azzjoni ghall-ispoll tas-sid - qiegћda tigi espressament estiża favur id-detentur u s-semplici possessur - artikolu 791(2) talKodic̈i ta' Proćedura Civili. U m'ghandux il-konvenut imur imqarraq bil-kliem ta' dan is-sub-inciż:
"Id-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu jghoddu fil-każ ta' kerrej li jbatil-ispoll tad-detenzjoni tal-haga lilu mikrija sew minn sid il-kera kemm minn terza persuna" biex mis-sintassi tieghu jargumenta li dik l-azzjoni "tgћodd"' fis-sens li hija "moghtija biss" kif difatti, qed jargumenta, ghaliex fit-test originali Taljan il-kliem juru fić-ċar li dan m'huwiex hekk:
"Avrà luogo la stessa disposizione quando si trattasse di
un conduttore spogliato ecc. '';
Ghall-bqija 1-Qorti - jekk u safejn meћtieg - taghmel riferenza ghar-rapport tal-Perit Gudizzjarju. Qed jigu sottolineati l-kliem jekk u safejn ghaliex il-kontestazzjonijiet tal-konvenut huma dawk li hemm fin-nota ta' Ećcezzjonijiet folio 4, in-nota spjegattiva fol. 38 u n-nota ta' osservazzjonijiet fol. 82, mentri fl-atti tal-kawża kemm l-attur u kemm il-Perit Legali in abbundanza, spassaw il-kamp kollu ta' l-ispoll. Il-Qorti ma taqbilx ma' certi rilievi li saru però dawn m’humiex rilevanti ghas-soluzzjoni ta' din il-kawża u ghalhekk jiǵu ttrattati fis-sede proprja;

## Ghaldaqstant il-Qorti:

(1) tiddikjara li l-konvenut ikkometta spoll f'parti mill-fond Laser Baby fi Pjazza San Luqa, Gwardamangia, billi saqqaf parti mill-bitha ta' l-istess;
(2) tikkundannah li fi żmien hmistax-il gurnata millum jerga' jpog̀gi kollox kif kien qabel u dan taht id-direzzjoni u ssorveljanza tal-Perit Arkitett Frederick Doublet; u fin-nuqqas;
(3) tawtorizza lill-attur li jaghmel ix-xoghol huwa taht listess Perit Arkitett a spejjeż tal-konvenut;

Bl-ispejjeż ghall-konvenut.

