## 9 ta' Marzu, 1964 <br> Imhallin:

Is-S.T.O. Prof. Sir Authony J. Mamo, O.1.E., U.St.N., Q.C., B.A., LL.D., President

Onor. T. Gouler, MLD.
Onor. A. V. Gamilleri, B.Litt., LLLI).

Carmelo Cuschteri et.

## versus

Carmelo Spiteri.
Biex tigi determinata n-natura ta' fond hemmozonn li ligi c**aminata d-destinazzjoni principali u prcponderanti ghal fejn il post gie mikri.

Fond - Naturra ta'
Dar Mikrija biala fanut u ghall abitazajoni
Il-Qorti:- Wara li rat it-talba tar-rikorrenti presentata quddiem il-Bord li jirregola l-Kera biex jiehdu lura 1 -fond numru 34 St. George's Street Gzira mikri lill-intimat, billi ghandhom bżonn il-fond ghall-uża taghhom, u offrew Lill-intimat il-fond 26 Spinola Road, St. Julians;

Rat il-verbal tad-19 ta' Settembru, 1963 fejn l-intimat eecepixxa li l-fond huwa hanut;

Rat is-sentenza ta' dak l-istess Bord tat-12 ta' Dicembru 1963 li minnha jidher li $t$-talba tar-ikorrenti giet mićhuda bl-isejjeż wara li gie kkunsidrat 'i:

Omissis
Rat ir-rikors tar-rikkorrenti appellant tat-18 ta' Di-
cembru 1963 li minnhu jidher li huwa appella minn dika s-sentenza u talab li l-istess tigi revokata prevja li tig̀i michuda l-eċċezzjoni tal-intimat b'talba li l-atti jiǵu rinvjati lill-istess Bord ghat-trattazzjoni u decizzjoni tat-talba tieghu fil-meritu; bl-ispejjeż taj-tewg istanzi ghall-intimat appellat.

Rat ir-risposta tal-intimat appellat tal-20 ta' Jannar 1964 fejn qal li s-sentenza hija gusta u timmerita kon. ferma;

## Semghat lill-intimat bil-gurament;

Trattat l-appell:-
Ikkunsidrat:-
Mill-atti tal-procedura kif anki mit-trattazzjoni 1 kwistjoni insorta bejn il-partijiet hija cirkoskritta ghallpont jekk il-fond li r-rikorrenti jridu jiehdu ghandux jew le jiġi kkunsidrat bhala fond kommerċjali jew hanut jew inkella bhala dar fejn bniedem jghammar.

Illi l-fatti a bazii tal-procedura jidhru korrettament relatati mill-Bord tal-Kera u kwindi dina l-Qorti ma ghandhiex ghal fejn toqghod targa tirrelathom;

Illi gie diversi drabi stabilit mill-gurisprudenza nostrali li biex tigi determinata $n$-natura ta' fond hemm bzonn li tiǵi eżaminata d-destinazzjoni prinċipali u preponderanti ghal fejn il-post gie mikri.

Illi mid-deposizzjoni tal-intimat jirrizulta li fl-okkaz$\dot{z}$ ioni meta fl-annu 1940 kera l-post in kwistjoni huwa ot-
tiena minghand 1 -awtur tar-rikorrenti Odette Cuschieri . permess verbali biex jahdem fl-istess post u. fil-fatt, 1 is.tess intimat kien jahdem fih mill-ewwel bla permess taiFulizija, nonostante li huwa kien jahdem ukoll id-Dockyard. Evidentement l-intimat anki meta kien jogghod ilBelt Valletta kien jaghmel l-istess xoghol u anki qakel ma dahal fil-1938 id-Dockyard u, wara li spićća minn daka 1 istabiliment gieb il-liceenza tal-Pulizija sabiex ikun jista anki jahdem jew ahjar ikompli jahdem fi-istess post. Lappellanti dehrilhom li kien hemm cirkostanzi li jistghu j ndebolixxu l-piż tax-xhieda tal-intimat appellat. Infatti huma jsostnu li peress li l-ambjenti mikrija liil-intimat jiff.rmaw parti integrali mid dar fejn huma jghammru l-lokatur oriġinali, awtur ta.' wiehed minnhom, ma kienx sejjar jassoggetta ruhu ghal daka 1 -inkonvenient. Huwa minnu li l-parti segregata, fejn joqghod l-intimat, hija u tiffornua parti mid-dar li fiha kien joqghod il-lokatur oriğinali u li hija llum okkupata minnhom, imma dana 1 -fatt inkontestat ma jidher xejn anomalu jew improbabli meta jigi kkunsidrat li fl-annu 1940, epoka meta saret il-lokazzjoni, il-Gzira. li kien l-ewwel post li gie milqut mill-aeroplani tal-ghadu sfollat ruhha u kien hemm, kif kulhadd jaf, Iesodu tal-maǵgor parti tal-popolazzjoni li emigrat ghallintern ta. dawn il-Gżejjer u l-istess sid il-kera ta' allura nar temporaneament Ghawdex fejn miet fl-annu 1942. Taht dawn ić-cirkostanzi ma kien xejn stran li l-awtur talnara tar-rikorrenti Carmelo Cuschieri jaghmel dak ii ghamel bil-mira prinčipali biex ma jinghadx uniku li jdabbar rasu u sadattant ma jitlifx il-kera ta' parti mill-post. L-istess konsiderazzjoni tinnewtralizza $t$-tieni aggravju intiz li juri li ma kienx jinghata dak il-permess lill-intimat meta ghall-fond kien gie pattwit, kif ma huwiex bl-ebda mod kontestat, kera inferjuri ghal daka registrat fil-Land Valuation Office aktar tard.

Illi t-tielet aggravju migjub il-quddiem mill-appellanti kiex jiskordina ir-radiçi tad-deposizzjoni tal-intimat huwa kiforkat. Infatti l-appellanti taht dana l-gravami l-ewwel jghidu li d-dokument li jinsab fil-fol. 29 jikkontradicii l-veridicita tieghu l-ghala huwa ma kienx fl-annu 1940 talab u ottiena l-licienza ial-pulizija kiex jahdem fil-post u t-tieni nett li anki jekk jigi assunt li l-awtur ta' l-appellanti kien tah il-permess fil-annu 1940 jekk huwa ma usufruiex minnu kien dmir tieghu jirrjottieni daka l-istess permess, meta fl-annu 1946 wasal ghad-deciziżjoni li jibda jahdem fil-post. Dawna ż-żewg argomenti hawa indubbjament mhux ta' sahha iżds huma fallaci. Infatti d-dokumenti it iinsal fil-fol. 29 jitkellem fuq licienza ottenuta mill-intimat qatel is-sena 1938 liema annu l-intimat daћal jaћdem idDsckyard. u kwibdi gћall-epoka li jirriferixxi daka d-doku. ment l-intimat ma kellux ghal fejn ikun kawt; it-tieni argument imbaghad huwa kontradett mill-fatti provati 1-ghaliex meta fis-sena 1940 l-intimat ottjena minghand issid ta' allura l-permess oraii li jahdem huwa ghamel użu minn daka l-kunsens biss ma rrikorriex ghal licenza tal©Pulizija, li huwa ottiena cierka fl-annu 1946 meta spiċċa mid-Dockyard, fatt li jikkonferma l-aceert tieghu li ried ikun dwar dana l-fatt kawt waqt li kien impjegat fl-istess arsenal.

Illi kwindi l-argumenti mig̀juba l-quddiem miż-żewg் appellanti biex jindebolixxu d-deposizzjoni guramentata tal-intimat ma jidhrux li huma fil-fatt ulogikament fondati.

Ikkunsidrat:-
Illi t-tieni aggravju huwa li l-fond in kwistjoni mhux qieghed jigi wzat prevalentement bhala hanut imma d-21-22. Vol. XLVIII. P.1, Sez.1.
destinazzjoni tieghu qeghda tigi wżata bhala post ta' labitazzjoni u kwindi l-lanjanza tikkoncerna n-natura talfond.

Illi ghalkemm id-diversi pronunzjomenti ta' dawn ilQrati jaghtu dawl dwar is-singoli każi ma jistax jinghad f'kazi partikolari bhal dana aprjoristikament f'liema kontingenzi post ghandu jigi ritenut hanut jew dar tal-abitazzjoni imma, apparti l-każi individwi msemmija, fl-art. 2. Kap. 109 interpretativ taht il-kelma "shop", fil-hsieb konsiderat ta' dina l-Qorti, hemm fl-istess ligi principju ta' indoli direttiva li ma jistax jigi injorat u c̀ioe dak li huwa kkunsidrat "hanut' "kwalunkwe fond principalment mik. ri ghal biex gewwn fih tigi esercitata arti jew sengha."

Illi f'każi thal dana taht eżami meta l-fond jiği in parti wzat bhala abitazzjoni $u$ in parti bhala post ghall-eserćizzju ta' arti u sengha d-diffikulta tiex tghid xi jkun ilfond hija dika li timponi d-decizżzjoni huwiex jew le principalment mikri ghall-skop li tghid illigi biex ikun ritenut hanut.

Illi l-fond "de quo" jikkonsisti f'kamra ta' daqs medju. li tghati bil-bieb ghat-triq ta' barra, li fiha 1 -intimat qieghed jesercita s-sengha tieghu u fejn hemm l-ghodda tax-xoghol u l-oggetti fdati lilu ghar-riparazzjoni minn terzi persuni; b'kamra retroposta ta' daqs medju; kamra ohra zghira wara l-precedenti b'tieqa li tghati ghallparti minn bitha maqtugha b'partizzjoni in parti tal-gebel, in parti ta' l-injam u in parti biż-zinku mill-istess bitha tal-fond abitat mir-rikorrenti; ante-room u W.C.

Ili ćcikunija tal-post turi li li kieku l-awtur tal-appellanti fil-mument meta giet kontratta l-lokazzjoni ma kkon-
cedix lill-intimat li jkun jista jesercita s-sengha tieghu biex jaqia x'jiekol ihallas il-kera u jghix ta' bniedem ma kienx tali li jinvolja tniedem jiehdu.

Illi dawn il-konsiderazzjonijiet, wara li l-Qorti hasbet hafna, thossa inklinata b'certezza morali li kienet dina 1 . koncessjoni li pperswadit lill-intimat jidhol gewwa daka 1 . post li principalment qieghed iservi ghahll-esercizzju ta dika l-arti jew sengha u eckondarjament qieghed ukol: iservi ghall-akitazzjoni tieghu. U li l-post qieghed principalment iservi ghall-esercizzju tal-arti jew sengha tal-intimat jirriżulta mix-xhieda ta' Ralph Arrigo, Alfred Gollcher u Frank Borg: li ma ghondhomx interess fil-kwistjoni.

Illi kwindi r-rikorrenti, kif qalet tajjeb il-gunta taiKera ma humiex intitolati li jiendu l-pussess tal-post in kwistjoni.

Ghal dawna i-motivi
Tichad l-appell u tikkonferma s-sentenza tal-Board tal-Kera, li minnha hemm appell, bl-ispejjez ghar-rikorrenti.

