## QORTI TA' L-APPELL

## TAL-MAESTA' TAGHHA R-REGINA

## (Sedi Inferjuri)

## 24 ta' Frar, 1967

## Imhallef:

# S.T.O. Prof. Sir Authony J. Mimo, O.B.E., C.St.J., Q.C., B.A., <br> LL.D. - President. 

Louls Abela

versus

Juseph M. Briffa

Lokazzjuni - Klawsola ta' - Interpretazzjoni ta' - Rrestrittiva - Riparazajonijiet - Ordinarji - Straordinarji - Gudikat - Effett ta'.

Gudikat fis-scns li decizioni tal-Burd tal-Kera ma operatx novazajoni joskludi l-possibilita li jigh esklusi kondizzjonifiet operativi fil-lokazkjoni orig̀tnall.

Klawsola ta' lokazsjoni li tipprovdi li r-riparazzjontitet kollha ghandhom jigh maghmula mill-inkwilin ghandha tlọt interpretata b'mod restrittiv bhala limitata ghar-riparazzjonijiet ordinarji.

Il-Qorti, rat l-avviż ta' [-attur quddiem il-Qorti Civili talMagistrati tal-Pulizija Gudizzjarja ghal Malta li bih talab li lkonvenut jigi kkundannat jaghmel ix-xoghol necessarju tant id-direzzjoni tad-Dipartiment Mediku u tas-Sahha, biex jikkon-
netti u jikkomunika d-dranagg tal-post 22 St . Stephen's Street, Birzebbugia mad-drenagg pubbliku u inehhi l-fossa u jaghmel if hemm bzonn ghal dana l-fini, kif hu obbliga ruhu li jaghmel skond l-iskrittura tal-lokazzjoni; ghal fini tal-kompetenza gie dixjarat li l-ispejjez tax-xoghol fuq imsemmi ma jammontax ghal izjed minn ghaxar liri ( $£ 10$ ); bl-ispejjeż komprizi dawk tal-ittra ufficjali tas-26 ta' Mejju, 1966.

Rat il-verbal tal-24 ta' Ottubru, 1966 li bih il-konvenut eccepixxa li $x$-xoghol in kwistjoni ma ghandux isir mill-inkwilin, li huwa l-konvenut peress illi huwa m'ghandux jaghmel nlief ir-riparazzjonijiet interni ordinarji;

Rat is-sentenza ta' dik il-Qorti tat-12 ta' Dicembru, 1966 $\because$ biha candet it-talba bl-ispejjeż kontra l-attur, wara li kkunsidrat;

Fit-2 ta' Gunju, 1966, missier l-attur kien kera lill-konvenut il-fond in kwistjoni bil-kera ta' ghaxar liri fis-sena u bil. kondizzjoni li "any repairs or work even if ordered by the authority or the Medical and Heaich Department during the lease to be effected by the tenant.

Xi żmien wara l-konvenut irrikorra quddiem il-Bord li jirregola l-kera u dan bis-sentenza tat-13 ta' Dicembru, 1960, kien stabbilixxa l-kera ghal ghaxar liri kif kien attwalment, u I: r-riparazzjonijiet interni ordinarji jkunu ghall-inkwitin.

Issa l-attur qieghed jitlob li l-konvenut jigi kkundannat jaghmel ix-xoghol necessarju biex jikkommenti u jikkomunika d-drenagg tal-post in kwistjoni mad-drenagé pubbliku u inehhi l-fosos u jaghmel dak kollu li jkun mehtieg.

Dan ix-xoghot mitlub mill-attur la huwa xoghol intern u lanqas ma jistghu jissejhu spejjèt ordirarji, Ghalhekk fit-
termini tal-imsemmija sentenza tal-Bord tal-Kera ma jistghux ikunu dovuti mill-konvenut.

L-attur jippretendi li dawn ghandhom jigu allokati lillkorvenut ghaliex hu kien assumihom fl-iskrittura tal-lokazzjoni, u i-attur qiegned jinvota favur tieghu d-deeizjoni moghtija mill-Prim'Awla tal-Qorti Civili tal-Maesta Taghha fil-kawtáa bejn ih-partijiet fit-28 ta' Jannar, 1964.

Però kieku wiehed kellu jaccetta t-teżi tal-attur wiehed kien ikollu jghid li s-sentenza tal-Bord tal-Kera tibqa' bla effett, haga li hi assurda, la darba dik is-sentenza ma giet qatt revokata mih-Qorti tal-Appell, li hija l-unika Qorti kompetenti biex tirrevokaha.

Huwa car li meta l-Bord jistabilixxi l-kera u l-kondizzjonijiet tal-kirja, dawn ghandhom ikollhom effett ghal dak kollu If hemm stabbilit fihom $u$ wiehed ma jistax jiddistingwi u jghid li J-kera huwa dak stubbilit mill-Bord, fil-wagt li jichad kull effelt ghal kondizzjonijiet tal-kirja stabbiliti mill-Bord. Inolti wiehed ghandu jahseb li meta 1 -Bord jistabilixxi J-kera f'certu ammont taht derti kondizzjonijiet, dawk il-kondizzjonijiet ghandhom jigu osservati.

Rat in-nota ta' l-appell ta' l-attur u ć-citazzjoni lieghu li biha talab li dik is-sentenza tigi reyokata u t-ialba tieghu tigi milqugha bl-ispejjeż taż-żewg istanzi kontra l-konvenut.

Rat in-nota ta' l-ećcezzjonijiet tal-konvenut li qal illi ssentenza ta' l-ewwel Qorti hi gusta u tisthogg konferma blispejjeż.

Rat l-atti kollha tal-kawza, semghet it-trattazzjoni u kkunsidrat -

Ghad illi din il-Qorti tissimpatizza mar-ragonament ta' 1 Gharef Magisttat fis-gentenza appellata, ma jidhrilhiex, b'dana kollu, li tista' tagbel mieghu ghad illi kif aer jinghad, taqbel ghal raǵuni otra mal-parti diapositiva tas-sentenza appellata;

Ls-gekwenza ta' l-eventi hi rilevanti.
IJ-kiri sar fit-2 ta' Gunju, 1955 bl-iskrittura fol. 7, li biha gie miftiehem ili f-kirja kellha tkun ghal 17-il sena bil-kera ta' kull sena ta' $£ 10$, jithallas bit-tilet xhur bil-quddiem ,u bilkondizzjoni illi "any repairs or work even if ordered by the Authority or the Medical and Health Department during the lease to be effected by the tenant".

Fit-13 ta' Dicembrn, 1960 b'dećizjoni tal-Bord li Jirregola I-Kera fuq talba ta' i-appellat (kerrej) gie deciz illi i-kera kellu jkun $\mathfrak{x 1 0}$ fis-senm, kif attwalment kien, jithallas bit-iliet xhur bil-quddiem; "riparazzjonijet interni ordinarji ghall-inkwilin".

In vista ta' din id-decizijoni tal-Bord l-appellat, b'citazzjoni quadiem il-Prim'Awla tal-Qarti Civili cal-Maestà Taghha rRegina, talab "li jigi dikjarat u deciz li l-kondizzjonijiet tallokuzzjoni (tal-fond in kwistjoni) ezistenti bejn il-parlijiet huma dawk biss li jirrizuitaw minn dik id-decizjoni tal-Bord" u li, kwindi, j-iskrittura inizjali tal-lokazzjoni hawn fuq imsemmija ma bagghitx tirregola -lokazzioni. Izda t-talba ta' l-appellat giet michuda bis-sentenza ta' dik iJ-Qorti tat-28 ta. Jannar, 1964 (fol. 9) peress ilh gie ritenut illi bid-dećizjoni talBord ma kienitx saret novazzjoni rigward il-kondizzjonijiet tal-lokazzjoni.

Issa, bid-difiza tieghu fil-kawża prezenti l-appellat mhux essenzjaiment jaghmel haga ohra hlief igajiem l-istess kwistjoni illi hu kien qaijem quddiem il-Prim'Awla kif iniqal hawn
fui u li giel minn dik il-Qorti michuda. Wiehed jistar jaqpel jew, bir-rispett koliu, ma jaqbilx mas-sentenza tal-Prim'Awla: izda b'dana koliu dik is-sentenza indubbjament tikkostitwixxi gudikat bejn il-parijiet u timpedixxi ith-appellat milli jinvoka i-istess pretensjoni ii hu stess kien f'dik il-kawza issottometta ghal decižjoni lal-Qorti liema decízjoni eventwalment, inghatat kontra tieghu.

B'dan il-mod hu veru, kif gie irrilevat fis-sentenza issa appellata, illi ghal dawk il huma l-kondizzjonijiet tal-kiri, iddecizjoni tal-Bord pratikament ser tibga' bla effett: $u$ din ilQorli tagbel ghal kollox mar-ragonament ta' I-ewwel Qorti fahhar paragrafu lan-semenza taghha: izda din hi kritika talvolta gusta - tas-sentenza tal-Prim'Awla li peró ma tiatax tnehhi l-effett u i-konsegwenzi taghha. Ghad ilii hu veru illi d-deciżjoni tal-Bord ma giel qatt revokata mill-Qorti ta' l-appell li hija 1-unika Qorti kompetenti biex tirrevoka simili deċizjoni, b'dana kollu l-appellat innifsu, kif intqal, ipprovola integrctarajoni ta' dik id-deciżjoni quddiem il-Prim'A wla u izes ma jistax jinjora jew jimpunja t-interpretazzjoni kontra tieghu if tat dik il-Qorti b'sentenza li ghaddiet f'gudikat:

Minn duna kollu jsegwi illi l-appellat, nonostanti d-dečiź joni tal-Bord, ghadu markat bil-kondiazjoni kontenuta fl-iskrittura tal-lokazzjoni; fis-sens illi "any repairs or work even if ordered by the Authority of the Medical and Health Departmom to be effected by the tellant".

Dan wandu però mhux, fil-fehma tal-Qorti, necessarjament konklusiv kontra b-appellat ghall-finijiet ta' din il-kawza. Jonqos li jigi aceertat jekk ix-xoghol li t-appellant qed jitlob li b-appellat jigi ikkundannat li jaghmel, cioè konnesajoni u Komunikazzjoni lad-drenagg tal-fond in kwistioni mad-drenaǵg pubbliku, jidholx, effetuvament taht dik il-kondizzjoni. digifieri jonqos li tigi interpretata 4 -portata u l-estensjoni ta' dik il-kondizzioni.

Ghad illi l-kliem ta' dik il-kondizzjoni, "any repairs or work even if ordered" ece., jidher ti hu generali $u$ komprensiv ta' kull xorta ta' riparazzjonijiet jew xoghol, ordinarji jew straordinarji, interni jew esterni, hi x'inhi l-entità jew li spiza; il-Qorti hi ta fehma li ma ghandhiex tinghata dik l-interpretazzjoni hil dak il-kliem. Kif din il-Qorti irriteniet fil-kawża ta ${ }^{\circ}$ 1-Income Tax Nru. 30 (stampata) b'citazzjoni u approvazzjoni ta' dak li kien gie ritenut fis-sentenza "Vella vs Gera" (Vol. XXIV, ii, 587 revokata fil-meritu fi-appell izda minghajr deroga anzi b’approvazzjoni tal-principju legali), pattijiet ta' din ix-xorta f'kuntratti ta' lokazzjoni ghandu jkollhom interpretazzjoni restrittiva, in kwantu jidderogaw ghad-dritt komuni skond liema r-riparazzjonijiet kollha hlief dawk lokatizji huma normalment fuq il-lokatur: u fil-kaz ta dubju ghandha wkoll tkun applikata r-regola ta' l-artikolu 1052 tal-Kodidi Civili favur il-kerrej li jintrabal b'dak il-pall. Fl-imsemmija kawia "Vella va Gera" l-pati li 1 -kerrej assuma bih l-obbligu li jaghmel "ir-riparazzjonijiet kollha nedessarji" gie interpretat li jikkomprendi biss ir-riparazzjonijiet ordinarji u mhux ukoH dawk maghmulin necessarji minn każ fortwitu jew dawk straordinarji mhux kagunatí min nuqqas ta' riparazzjonijiet ordinarji, kemm-il darba $i$-kerrej ma jkunx obbliga ruhu espressament li jughmel anki dawk ir-riparazzjonijiet.

Fil-kaź prezenti, fil-fehma tal-Qorti, ma giex pruvat jew allegat, ghad illi l-Qorti tat l-opportunita lill-avukati ii jittrattaw i-punt li qed jigi ezaminat, illi l-partijiet flistipulazzjoni tal-patt in kwistjoni kellhom f'mohhhom partilolarment ixxoghljiet li dwarhom hi l-kawza. Anqas si tratta ta' xi lokazzjoni maghmula per ezempju b'kera irhis in vista ta' l-obbligu assunt mill-kerrej li jaghmel hu xoghlijiet jew riparazzjonijiet li jinvolvu spejjez konsiderevoli: tant hu veru iHi l-Bord fiddedizjoni tieghu fuq imsemmina sab illi l-kera miftiehem kien dak gust. Nonostanti, ghalhekk il-kliem apparentement generali tal-kondizzjoni in kwistjoni l-Qorti tahseb li t-tifsir tieghu
ghandu jkuntlimitat ghax-xoghlijet u riparazzjonijet ta' natura ordinaria! Invece $x$-xoghol li dwaru hi l-kawia hu ta' natura struondinarfa a ghalhekk fil-fehma tal-Qorti m'hux kompriż fil-kondizzjoni tai-lokazzjoni hawn fuq imsemmija.

Ghal dałwn il-motivi 1-konklużjoni ta' 3-ewwel Qorti tibqa' sewwa u f'dan is-sens l-appell ta' l-attur ma jistax jigi milqugh.

Ghalhedk il-Qorti tiddecidi billi tichad l-appell u fig-sens tal-konsideriazzjonijiet premessi tikkonferma s-sentenza appellata. L-ispejjiè taż-żewg̀ istanzi in vista taċ-cirkostanzi partikolari tal-każ jibqghu mingtajr taxxa, hlief id-dritt tar-Registru li jhallsi l-attur.

