# QOHTI CIVILI PRLMDWLA 

## TAL-MAESTA' TAGHILA R-REDINA

7 ta' Jamaar, 1967

## Imhalef:

## Onor. Edoardo Magri, LIL.D.

John Cassar

## versus

Francesco Saverto Vella

# I'reskrizajoni - Keji - Zball fil- - Bejgh - Xerrej - I'rezz. 

- Enfitewsi - Dekadenza.

It-lermina ta' sentejt biliema l-azaoni phar-riduzajoni tal-preaz minhabba sball fll-kejl tal-art mibjugha tintilef ghat-tenur 1at-artikelu 1457/s) tal-Kodici civill huwa appikabbli anke ghail-enfilewxi. Dan hata torminu ta dekntonsa u mikut ta' preskrizyoni.

Il-Qorti. ral l-atl lać-citazzioni li bih h-attur - peress li $b$ kuniratt fl-atti tan-Nular Dr George Bonello Depuis tat-3 ta' Awissu, 1960 (Dok. A) il-konvenut ikkonceda lith-altur, btitolu ta' enfiewsi perpetwu porzioni mill-ghalqa maghrufa ta San Gwane ta Ghowxa fil-kontrada ta Silfa, limiti ta fulTarxien tal-keil a mitein $u$ disgha 11 sebghin gasba kwadra (270 q.k.) !i minnhom mitein u hdax-il qasba kwadra (211 q.k.) huma fabbrikabbli u (mienk a sitin qasab kwadru ( 68 q.k.) ghall-formazzioni ta triq $u$ dan bič-cens annwu u perpetwu th wiehed u sittin fra $u$ hames xelini ( $£ 61.5 .0$ ) u kif deskritt fil-kuntratt a fl-istess pjanti anness ma* histess att
(Dok. B) ; pereas li l-attur gab li tant l-art fabbrikabbli kemm dik li kellha jservi ghal trig fhom kejl wieq itghar minn dak indikat fil-kuntratt; peress li b'ittra uffecjali tad-9 ta' Awisau, 1963, l-attur talab lill-konvenut biex jinkarika perit biex ikejjel il-porzjoni ta' l-art fuq imsemmija biex wara l-kuntratt jigi korrett skond il-kejl li jirrizulta, u l-konvenut naqas li jaghmel dan; wara li tigi moghtija kull dikjarazzjoni necessarja u mehud kull provvediment opportun - talab illi ghar-ragunijiet fuq imsemmija jiǵi ordnata l-korrezzjoni tal-kuntratt fuq imsemmija skond il-kejl li jirrizulta matul it-trattazzjoni talkawża; u fil-kaź li din it-talba tirrizulta gustifikata jigi nominat Nutar biex jircievi l-att korrettorjut salva kwalunkwe azzjoni ohra ghar-rifuzjonj ta' cens żeijed li jkun hallas l-attur lill'konvenut; bl-ispejjez, kompriżi dawk ta' l-ittra uficjali fuq imsemmija, kontra 1 -konvenut;

Omissis

Rat in-nota tal-cécezzjonijiet uiterjuri fejn il-konvenut ećcepixxa 1 -preskrizzjoni biennali skond it-termini tal-artikolu 1457(1) tal-Kodiéi Civifi, peress li lazzjoni ordjerna tidher li hija preordinata ghal riduzzjoni tal-prezz;'cens dovul mill-attur.

Omissis
Ikkunsidrat;
Li, wara l-prezentata tar-relazzjoni teknika tal-Perit Oscar Rizzo A. \& C.E., il-konvenul eċciepixata J-preskrizzjoni biennali kontemplata fl-art. 1457(1) Kodici Civili.

Li l-konvenut hass il-htiega li jissolleva l-imsemmilia eccezzjoni f'dana l-istadju inoltrat tal-kawża, ghaliex, kif allega, mill-istess perizja sar evidenti li i-izzjoni odjerna hija preordi-
nata ghal riduzzjoni tad-cens dovut mill-attur in forza tal-kuntrall ricevut min-Nutar Dr. George Bonello Depuis tat-3 ta' Awissu, 1960.

Li, h-artikolu fuq citat jiddisponi li hazzjoni li tmiss hillbejjegh ghaż-zieda tal-prezz, u dik li miss lix-xerrej ghntmacqis tal-prezz, jew biex jarga lura mill-kuntratt, timilef ghelta sentejn minu dak in-nhar tal-kuntratt.

Li, ghas-soluzajoni tal-kwistjonijiet involuti bl-imscmmija dispozizzjoni tal-ligi, iridu jiǵa ezaminati dawna l-pun-ii:-

1) X'inhi l-estensjoni tal-khiem "xerrej" u "preza" imsemmija f'dana i-artikolu,
2) Jekk ivverifikatx ruhha il-perfezzjoni tal-kumtrait, u
3) ghalaqx iż-żmien preskritt mil-lighi.

Ikkunsidrat;
Li dwar !-ewwel punt ghandu jigi ritenut minghair difflkultà, li, ghalkemm ninsabu f'materja ta koncessioni enfitewtika, ghall-fini tal-imsemmi artikoh, dina ghandha tigi ekwiparata ghal-bejgh, u i-cens relativ jippartecipa min-natura talprezz 'ii cui pagamento deve ripartirsi a periodi fissi per cutta la durata della concessione". (Kollezz. XVI, ii, 69).

Li dina 1 -kwistjoni ilha dečiza u bagghet tigi segwita inalterabilment mit-tribunal taghna, li rritenew "che quando l'enfiteuta è, come nella fattispecie, a titolo oneroso si. parifica al contratto di compro-vendità ed è regolata dalle legge relative a questo ultimo contratto" (Kollez. III, 683; V, 278; XII, 576; XXIV, ii, 620; XXIX, ii, 201., 718).

Li ma giet sollevala ebda kwistjoni dwar il-perfezzjoni talkuntratl; anzi il-kontendenti qieshom iridu jsostna livalidità tieghu, biss !-attur qieghed jippretendi li hemm żball fil-kejl stipulat; u l-konvenut qieghed jopponi dina l-allegazzjoni. Fr disu i-kawza mhuwiex qieghed jigi mpunjat il-kuntratt talenfitews;, u anqas qeghda ligi milluba $t$-rexissjoni tieghu ghal xi motivi ohra previsti mil-ligi; qeghda biss tigi nvokata modifika tal-istest kuntratt a tigward tal-estensjoni tal-art, u naturalment qeghda tigi miluba l-korrezzjoni tal-istess kuntratt, bil-konsegwenza li ggib maghha, igifieri dik tar-riduzzjoni tadcens in proporzjon tal-estensjoni ridotta.

Li, ghalhekk ir-rekwizit tal-eccezzjoni kontemplat f'artikolu fuq cital jirrikorri fi-interezza tieghu; u l-Qorti ghall-fini tal-istess edcezzjoni qeghda lirritjeni li l-kuntratt gie definitivament perfezzjonat fid-data tal-pubblikazzjoni, cioè fit-3 ta' Awissu, 1960. Ma jidhirx li l-kuntratl cal-enfitewsi huwa suggelt ghal xi ratifika jew subordinat ghall-avverament ta' xi kendizzjoni.

Ikkunsidrat;
Li. dwar it-tielet punt. jirrizulta li mill-pubblikazzjoni talkuntratt (3 ta' Awissu, 1960) u l-predentata tac-citazzjoni (5 La' Dicembru, 1963) ghaddew aktar minn sentejn; u f'kwalunkwe kaz, anki kieku bl-ittra uficjali tad-9 ta' Awissu, 1963 iattur ried jinterrompi l-preskrizzjoni; dina ma saritx fiz-tmien utidi, ghaliex kien ga ghalaq il-biennju preskritt mil-ligi.

Lu, hawn mhux barra min loku li jigi affermat, Ii I-ligi fiimsemmi artikolu stabiliet dekadenza u perenzjoni tal-azzjoni U mhux semplic̀i preskrizzjoni. (Pacifici-Mazzoni; "Vendita" Vol. I, pag. 390 e 391 No. 206, 2a Ediz). Dana l-pringipju jista jugi desunt mit-lieni incíit tal-istess artikoly li jghid li dana t-ierminu jimxi kontra kull hadd indistintament "cioè contro
i maggiori quanto contro i mineri ed ogni altra persona privilegiata" (Kollez. XXIV, ii, 683).

Li, del resto, il-lokuzajoni tal-iteter artikolu, hija fesens


Li l-artikolu fuq imsemmi jekkorrispondi ghall-ant, 1622 ual-Kodidi Franciz; bid-difterenza li f'dana b-artikoly t-kelma "tintilef" ukete mil-jegislatur taghna, hija espreses bil-xliem "sotto pena di decadenza". Dana 2 -tmien ma jidhim li seta" jigi prorogal jew interrot b'xi manjera, ghaliex ank Portalis. if huwa l-kommentatur ta' dana l-artikolu, issoatni; "Questo tempo è sufficiente per riconoscere un errore, che si puod ad ogni istante verificare. Un termine più lungo (filKodici Franciz huwa ta' senal porterebbe troppa incertezza negti affari .ella vita" (citat fil-Locrè, t. VIII, p. 74).

Li, ghalhekk, kwalunkwe inierpellazzjoni gudizzjarja jew konversazzjoni ohra li setghu. skond ithigi, jinerrompa tlemini mita si tratla ta preskrizzjoni, fodana l-każ, bili ${ }^{\circ}$ ninsabut materja ta dekadenza ma jista jkoltha ebda effett interruliv, ghaliex liazzioni hija perenta fusk magix ezercitata fiżżmien ulit u inprorogrbhlí is semien, (Kılleg. XXIX, iii. 137).

## Ikkunsidrat:

Li t-lalba ghall-korrezzjoni tal-kuntralt tal-enfitewsi hija mpernjata fuq is-suppost żball dwar il-kejl tal-art mogntija cens: il-perizja teknika ikkonfermat dina s-suppozizzjoni, u tat spjegazzjoni aktar ampja u partikolacégjata tal-motiv di gieghel lill-attur jaghmel dina l-kawża,

Infati, billi 1 -perit gudizzjarju sab mi intzollezzi fil-rejl. is.

mai-egtensjoni tal-art niegsa skond il-kriterji minnu prospettati; u dana ma jfissirx hag'ontid jekk mhux modifika tal-kuntratt fit-termini tal-artikolu fuq citat.

## Ikkunsidrat;

Li dwar il-kap tal-ispejèz, ifeörti tirritjeni lit-kawża kif dedotta, makellhiex bzonn tal-perizja teknika biex, 11-konvenut ikun gustifliar jecespixxi 1-pereazjoni tal-azzjoni; wara iperizja; u ghalhekk ghandu ibaghti parti mill-ispejjoż.

Ghal dawna 1-motivi;
Tiddećiedi billi tilqa l-eċcezzjoni tal-perenzjoni tal-azzjoni sollevata mill-konvenut, u tichad it-talba tal-attur; l-jspejjeż, stanti ć-ćirkustanzi, ghandhom jiǵgu sopportati mill-kontendenti minghajr taxxa, izda d-drill tar-registru ghandu ihallsu l-attur.

