## 12 ta' Ladiju, 1965

## Iminallfin:

Is-S.T.O. Prof. Stir Anthony J. Mamo, O.B.E, C.StJ., Q.C., B.A... LL.D., Preokient

Onor, T. Gouder, LLLD.
Onor. J. Fiores, B.L.Can., LL_D.

Markti Anthony Cassar Desain, et.

versus

Giovanni Pace ghan-nom u Il-interess tad-dita "Camberra Company"

Sullokazzjoni - Dekadenaa u Provi - Avwjamenti Doterminaxijoni talWKern.

Il-kuntratt li bieh inkwilin ta hante idahhal substitute mieghw bil-patt li dan is-substitute inallas perti mil-profitti li firrealizza mil-hanut mhux sullokarcioni, imma socteta fewo assocfazzjont.

Meta r-rizoluzzjoni ta' kwistjoni tmporta dekadenzt tal-parti mid-drittijiet tieghth, 1 -proti tal-parti avveraa ghandhom ikunu konkludenti, u mhux lecttu li tigi llthom moghtija thterpretazziont estensiva.

Meta kontrattazzjoni onandha bhala oogett taghha l-avojament u l-attrezzi ta' hanut $u$ fl-istess hin l-inkwilinat tal-fotd fejn $\mathfrak{l}$-hanut $h u$ ekercitat, l-avvjament u l-attress fikhotitwixxu l-oggett principali $u$ prevalenti tan-negozfu di fronti ghall-inkwilhant il minghair l-avvjament $u$ l-aftrezet ma kienx ikollu valur specjali. ..In-negozju $h_{u}$ inxindibili u ghandu jkun karaterizzat mill-importanza ta' l-ogdett princtpalit tieghu.

Kull sullokazzjoni bnal kull lokazzjond tirrikiedi ghell-existenza taghha d-determinazzjoni tal-prezz jew kera.

## II-Qorti,

Rat it-talba tar-rikorrenti quddiem il-Bord il Jirregola l-Kara blex jiendu lure bhanut imeejfah "Castille Bar" numru 6 Castille Place, Valletta, mikri lll-intimat, billi dan itaulloke den ilfond minghajr $H$-kunsens tas-sidien, u nono. stantid-diviet espress il hemm til-kuntratt tal-kin.

Rat ithewt decidejonijiet moghtija mill-Bord fl-erbatax (14) ta' Lualju waida fejn gliet ordnate l-korrezejon fll-kunjom tar-rikorrenti Markiza Evelyn Cassar Desain u l-onra fejn tie decis il-meritu.

Ret is-eentenza taghis ta' 1 -erbghe (4) ta' Dicembru, 1964 II biha giet dikjarata nuld a-sentenze fil-meritu mogh. tija mill-Board u l-atti tal-kawke gew rinvjati litl-istess Bord biex jinstemghu i-provi u jisi trattat u decit ir-rikors.

Ret le-sentensa moghtija mill-Bord fis-sebgha (7) ta' Aprid, 1905 if biha t-talbe tar-rikorrenti giet milqughe blinpejjes barra dawk li dew definitivament decidi minn din il-Qorti bie-sentenca precedenti hawn fuq imsemmija u $u$. intimat gie moghti erbghin turnata emien biex jitgombra i-fond, wern II 1-Bord iktungidra:

III t-telbe tar-riborrenti hija bezate fuq id-disposizsjonl ta' l-ert. 10 (a) taf-Kap 109 ji jaghti metgha 1 ill-Bord If jagnti lurn l-pusactat tal-iond fi tmiem tad-kiri fil-kasljiot foet ohraja d jimulloke l-fond jow jittraferincil l-kirja min. ghajr il-kunsens eapress tas-sid jew ma jkunx esegwixxa lkondienjonijlet tal-kiri.
IHi kif jidher mill-kuntratt pubblikat
min-Nutar Joseph Gatt At-tmientax (18) ta' April,
:952, l-intimat akwista minghand Mary Pirotta d-avvja-
ment u L-inkwilinat tal-fond in kwistjoni, li allura kien igib l-isem ta' "Lyons Corner House" u f'dak il-kuntratt Alfredo Cachia Zammit, bhala amministratur tal-Primogenitura Testaferrata, li ghalihe kien jappartieni l-fond, kien irrikonoxxa lill-intimat bhala nkwilin il-gdid tal-fond $u$ font ilkondizzjonijiet tal-lokazzjoni giot opposta dik (numru 7) illi l-inkwilini ma jetghux jissullokaw il-fond jew icedu lavvjament tieghu.

Mill-komplese tal-provi rritulta illi l-intimat potga bhala subatitute fil-hanut imsemmi hid Roy Marmara. Carka hames snin ilu l-intimat ftihem me dan Marmara ill dan jixtri b'mitejn lira ( $£ 200$ ) li stock tax-xorb ti kien Al-hanut, fis-sens, li meta johrog mill-hanut, jew ihalilu mitejn lira ( $£ 200$ ) xorb jew ihallas id-differenza bejn il-valur tax-xorb ii jhadh u l-imsemmi mmont ta' mitejn lira ( $£ 200$ ) u jaqzmu l-profitti. Itda minn xi sena jew ftit aktar il hawn ilftehim tbiddel fis-sens illı Marmara obblige ruhu $\mathrm{I}_{\mathrm{j}}$ jhallas lill-intimat lira u hames xelini ( $\mathbf{E 1 . 5 . 0 \text { ) kuljum u l-qliegh }}$ jibqa ghaluh.

Il-kwistjoni li ghandhe tigl risolute hije jekk dak ilftehim jammontax ghal sullokazzjoni jew ghad ksur talkondirjonjiet tal-kuntratt.

Id-difensur tal-intimat iseottometta illi dak il-ftehim ma jammontax ghal sullokezejoni imme se mal jikkontitwixxi kontrattazzjoni kummercjali sui generis, tant jli kemm il-licenze tal-post, il-mobbli, l-avvjament u l-lokarzjoni baqghu fismu u dan tant hu hekk, kompla jghid, ill l-konvenut kien jaghmel inspectiona al-hanut biex jara kif kien mejjer ix-xoghol u kienx qieghed iair xu haga immorali fil-hanut. In sontenn ta' dan lecita diveral aentenad tal-Qorts ta' l-Appell tal-Maesta Tagha r-Refina u senjatament Amown moghtija $\mathbb{1}$-ismiflet "Luig Mifoud ve. Leone Gam-
bin" fis-sitta (6) ta' Marzu, 1964 (Vol. XLVH, p. I pag. 517), "J. Axisa ys. Zammit Bonnett" fid-disgha u ghoxrin (29) ta' Novembrup 1948 (Vol. XXXIII pag. 706) u dika tal-Privy Council moghtija fid-disa' (9) ta' Ottubru, 1850 li kkonfermat din l-ahiar sentenzs ta' l-Appell u finalment dika moghtija mill-Qorti ta' Appell fl-iamijiet "Anthony Casuar vs. George Galea" fit-tletin (30) ta' Gunju, 1947.

## Ikkunsidrat:

Illi meta l-intimat ftihem ma' Marmara li dan jiehu lprofitti tal-hanut ghalih u Marmara jhallas lill-intimat tant kull jum bhaka korriapettiv Marmara kien ga. xtara ii stock 11 l-intimat kien qieghed jintrabat il jaghti lif-imsemmi Marmara t-tgawdija tal-hanut bl-avvjament b'kollox ghald-preze ossija kera determinat u fi kliem vestr tict qiegned jintrabst ma' Marmara b'kuntratt vera u perphet ta' lokazzjoni jew kiri fis-sens tal-art. 1615 tal-Kap. 23. U skond l-art. 2 tal-Kap. 109 il-kelma kiri tfisser ukoll sullokrazzjoni. Il-fatt ini 1-licenza tal-post, il-mobbli, l-avvjament u 1 -lokazzjoni di fronti ghas-sid baqghu f'idejn l-intimat ma jnenh xejn mill-kwalita ta' kuntratt ta' kiri, ghaliex kif jghid Il-Pacifici Mazzoni Trattato delle Lokazioni, Ediz. III para 38 "Oggetto del contratto non e gia. materialmente la cosa, ma i godimento di essa, invero il locatore si obbliga di far godere, e non di far materialmente avere."

Il-fatt depost mill-intimat, jekk hu minnu, li kien imur jaghmel inspections kif sejnilhom hu, biex jara kif sejjer ix-xoghol u jekk kienx hemm xi haga immorali ma jalterax in-natura tal-kuntratt tas-swlokazzjoni, ghaliex huwa evidenti illi d-intimat kellu nteress bhala titolari tal-licenza u proprjetarju ta' l-avvjament illi ma jair xejn li bih jipperikole t-telf tal-licenza bil-konsegwenzi 愔ggib. L-intimat biex imotni t-tesi tieghu illi ma ssullokna ried jaghti x'jifhem
illi kien anki minn rajh itid t-batock meta kien joagen u jhalsu minn butu, itde meta l-Bord ghafatu bid-domand spicca biex qai li hu kien jordna xi xorb ghall-hunut tieghu stess li kellu u Marmars kien fiehu minghandu minn hemm xi xorb u jhallsu tieghu.

Lanqes ma jaltera 1-posizejoni l-fatt inil matul H-mand tal-gudizzju il-ftehim li kellu l-intimat ma' Mormara gie terminat.

Il-Bord kellu okkazjoni jetamine l-arba' sentened etati mill-intimat. Kwantu ghall-ewwal thett acentensi ma jlidera if fihom xejn rilevanti ghallikns presentl. Infatil fhom jie ritenut illi kirja, ta' hanut Al-kas ta' 1 -ewwel sententa, u ta' cinema fil-ka tat-kews eentenxi l-ohra, il tinkludi lewfement, tikkostitwixxi lokazjoni ta' atiends kummerdjall, It ma taqax ghall-fini tar-riprese ta' ponceas tat-fond meth tispide l-lokazzjon tabt Al -11fi spetfalt tal-kern Kap. 100 imma tant il-ligi ordinarfa. Ma jinghad xejn f'dawk e-amatenzi Hli meta jkun hemm lokazzjoni ta' fond blevvjament, ii-kuntratt ma jibqex kuntrett ta' kiri.

Lanqas tista' ragonevolment mill-principju stabilit aimsemmija sentenza tintei il-konkutajoni, il donnu lintimat irid jghid, Hi una volte ill l-hanut fle sulloket bleav. vjament b'kollox, ding l-kontrattmesjoni ma tistex tiod innsidrata bhala ublokezzjoni ghall-fini tar-ripreag tal-pussess tal-fond akond l-art. 10 (a) tel-Kap. 109, ghax tall kuntrattezzjoni tesorbita mill-kompetenze ted-Bord. Infattl i-kompetense ta' den H-Bora hife redikate fuq trorapport ta' inkwilin u konduttur talhanut in kwintjond 4 hemin bejn in-partijlet $u$ mhux fuq dite talvolta krest maje I-latlmat u Mermara. Fi kwalunkwe kas Hdher Hil fdan Il-kas m-aullokazjoni kienet tinkludi mhux bia l-avvjament imma ank! l-haset.

Kwantu ghar-raba' sentenza Cassar va. Galea ghalkemm dina ghandha xi ftit attinenza mol-kas presentl, in kwantu kien kas ta' talbe ghar-ripreas ta' poseess ta' fond (garage) minhabbe sullokazzjoni maghmula quddiem dan 1f-Bord, banqaa jidher illi dak 11 sie ritenut f'dik is-sentenza ma huwiex applikabbli ghedl-kas presenti. FHdik is-sentenca gie ritenut illi l-provi kienu Juru illi l-ftehim li kien ghamel --intimat f'dak ir-rikorm, me' terzi persuni, I fidedilhom ixxoghol ta' cars ghal Hire Service, ebklun tr-xoghol tal-cars li jinkrew bhale self drive, is kellu fíng' ghail-intimat bina, L'kumpens pattwit ta' hmistax il-life ( $\mathbf{6 1 5}$ ) fix-xahar, mismum id-dritt di jutaw l-isteas garage, II baqu' gestit u what mill-intimat ghall-kiri ta' cars mif drive y ghal bejgh ta' petrol, ma kienx jammonte ghal sullokazzjoni tal-fond, billi ma fiex tranerit id-dritt ta' Hakwilinat, imma bisg iddritt gtall-uku ta' parti mill-avyjament ontija inem telgarage. Fi-kan presenti ghad-differenem mal-kas clat, 1intimat rvesta ruhu homplatarment mit-tgewdige tal-henut eakemm baqa' jeenh il-ftehim me' Marmarn, 1-intimat ma began finnegonje u jfertbxi I-imsemmi nanut, imma bega'
 (£1.8.0) kuljum. It-trandija tal-fond intier bl-attrezzatura u lewfoment b'kollox bagghu ghal Marmara.

Ghathelk th-kis prosenti metern vers u proprja sullokesfoni minghafr I-kunsens tae-wd, anai kontra d-devjet eapreme mipulat il-kuntratt fug immemmi.

Rat ir-ritora H bih l-imemmi Giovanni Pace appella man dil tidedianjoni u tadab il tigi revokata u t-talbe 4 . s-eppolieni tidi michuda bl-ispejjot tat-tewt intand kontra taghboen.

Rat ir-riaponter ta' l-appellati li qualu li dik id-dectanjonl If guate a timmerita honferma b-iapejjeh.

Rat l-atti kollha tal-kawta, semghet it-trattazejoni u kkunsidrat:

Il-kwistjoni f'din il-kawia hi wahda u cioe jekk il-kontrattazzjoni li saret bejn 1 -appellant u Roy Marmara tikkostitwix sullokazajoni projbita mill-kuntratt ta' lokazzjoni ecistenti bejn l-appellent u fappellati. Is-sultokazzioni hi l-wilke kawtali dedotta fit-talba ta' l-appellati. M'hemmx kwntjoni illi jekk dik il-kontrattazzjoni tikkostitwixxj sullokazzjoni, din saret minghajr il-kunsens espress ta' l-appellati u kwindi taghti lok ghar-ripreza ta' pussess tal-fond da parti taghhom.

Il-kwistjoni mhix faćili attizi c-dirkostanzi partikoleri tal-kad.

Il-fatti kif jidhru li jirri\&ultaw mill-provi huma dawn it ġejjin:

Bil-kuntratt flatti tan-Nutar Joseph Gatt tattmientax (18) ta' April, 1952, d-appellant xbara u alckwista minghand Mary Pirotta, bhale twillje, l-evvjament u 1inkwilinat tal-hanut in kwistjoni, komprixi flakkwiat ilpompa tal-petrol te' quadiem il-hanut u l-mobbli u effetti l-ahra existenti fil-hanut u kompriti l-armaturi, mwejjed, bankijiet, banketti, xkafef, vetrini, rifrigerator u kul oggett iehor imwahnal mal-hsjt $u$ dan bil-prezz ta' elfejn $u$ disa' mitt lira ( $£ 2,900$ ) knilkulat kwantu ghal elfejn lira ( $£ 2,000$ ) bhals preze ta' l-avvjament $u$ dritt ta' l-inkilinat u kwantu ghal disgha mitt lira ( $\mathbf{6 9 0 0}$ ) prexz ta' l-effetti mobbli msemmija. Bl-istess kuntratt Alfred Cachia Zammit li dak iż-zmien kien amministratur tal-fond ghan-nom tas-sidien (issa l-appellati) irrikonoxxa atl-appellant bhala l-inkwilin tal-fond taht il-kondizzjonijiet hemm imsem-
mija, fosthom dik illi hu ma jistax jissumloka l-fond jew icedi l-avvjament.

Il-kwistjoni tac-dessjoni ta' l-avvjament m'hi b'ebds mod rilevanti ghal din il-kawza. Difatti, kif ga ntqal il-kawzadi tat-talbe ta' l-appellati hi biss dik uli l-appellat tsoulloka l-fond u ghalhekk, kif ga ntqal ukoll, il-kwistjoni f'din i.-kawta hi eaklusivament jekk saretx din is-eultokazzjoni tal-fond.

Bil-kuntratt hawn fuq imsemmi, mela, Cachia Zammit ghamel lokaczjoni gdida favur l-appellant: difatt gie miftihem il-kera gdida, gie stipulat it-tmen tal-lokazzjoni u i-pattijiet kollha Ii kellhom jirregolaw dik il-lokazzjoni. U
 fa la darba, li, fil-presenva ta' i-istese lokatur, l-avvjament u l-effetti kotha mobili li kien hemm fil-fond kompriti dawk li kienu fixtures, kienu qed jigu separatament akkwistati mill-appellant minn ghand linkwilina precedenti. Del resto, illi Cachia Zemmit ma kienx qed jikri till-appellant hlief ilhanut bhala bare premises u mhux bhala atienda kummercjali bl-avvjament $u$ l-attrexd kollha tagha hu mplicitu flistent fatt fill l-appelati adew Lill-Bord u mhux lill-Qorti Ordinarji biex jirriprendu pussess tal-fond.

Xi aitt onin ilu l-appellat ghamel ftehim me Roy Marmara li bih beghlu il 'stock' ta' xorb li kien hemm filfond bit-preas ta' mitejn lira ( $\mathbf{E 2 0 0}$ ) jew, ahjar, ftehma illi jikkalkolaw bil-prezs ta' mitejn lira ( $\mathbf{f} 200$ ) dak li stock a li Marmara jaghmilha ta' 'subatitute" fil-Manut u hu u 1-appellant faqumu L-profith tan-negozju. Meta kellu jispicda dak il-ftehim Marmara kellu jhalli fil-post b'kemm jiswe mitejn lira ( $\mathbf{£ 2 0 0}$ ) xorb inkellha jhallas id-diferenza.

51-52 Vol. XLiIX ses. I P. I

Anqas hemm bzonn jinghad illi sa kemm il-ftehim bejn Marmara u l-appellant baqa dak hawn fuq imsemm, non si trattava affattu tai' sullokacrjoni tal-fond. Dak il-ftehim kien ovvjament soćjeta jew assocjazzjoni.

Itda gara inli xi sentejn flu (xi sena qabel bdiet illiawza) dak il-ftehim jidher li tbiddel u sar ftehim gdid li hih Marmara kellu jaghti lill-appellant lira u hames xelim ( $£ 1.5 .0$ ) kull jum u l-qliegh 11 jkun hemm mill-hanut jibqa' ghalih. I-licenzi tal-Pulizja fuq il-post baqghu f"lsem l-appellant u Marmara kien jidher bise bhala "substitute". Ilftehim; kif xehed tant Marmara kemm l-appellant, ma kienx ghall-ebda zmien stabbilit u huma setghu jitilqu minn ma xulxin meta jridu. (Il-ftehim gie terminat fil-kors ta' din iI-kawta).

L-appetlant semme duersi cirkostanzi onra partikolari tal-ftehim li kellu ma Marmare, bhal per etempju dik It Marmara gie li ma hallasx puntwalment H-lira u hamen xeimi ( $£ 1.5 .0$ ) jew ma hallasx affottu ghal xi gimghat ghax kien jghid li ma kienx hemm profitt; if hu kellu wkoll cavetta tal-post ghat-tmien kollu li dam il-ftehim u li kien imur jaghmel 'inspections' fil-post; li hu kien itomm il-pont fornit bli 'stock' biex jasta' jkun hemm aktar profitt mnejn jithallas; li ta' li stock originall Marmara ma hatlan xefn. Dawn ic-cirkostanzı huma pekuljari u insoliti f'sullokazzjo. ni u ghalkemm huma certament wehidhom ma kienux jeskludu s-sullokazzjoni kieku din kienet indubbjament tirm. quita mill-ftehim principali, b'dane kollu fil-kat pretent, jghinu biex, mehudin flimkien mal-ftehim prindipali, juru illi dan il-fiehim ma kienx verament ta' sullokazzjoni talfond.

Ga gie partikolarment rilevat aktar il-quddiem illi l. appellati magnandhomx, an kemm tisookta l-lokazejoni
favur l-appellant, hief il-bare premisen, L-avvjament kif ukofl l-ogyetti kollha imobili II junsabu fil-post huma ta' Iappellant in-nifsu. Hu aseolutament car, fil-fehma tal-Qorti, 1ili, in kwentu l-ftehim ma Marmara kien jimporta l-uiu u d-dgawdija ta' dan l-avjament u oggetti li jappartjenu in proprjets lli-appeliant (u m'humiex, ghamekk, detenuti minnu in lokazzjoni minghand l-appellati) dak (11-ftehim ma jistax ikun sol-lokazrjoni. Talvolta jista' jikkosticwixxi boiractjont diretia nill-appellant lit Marmara, imme iga" mhux sullokazejon Is-aub-iokazzjoni tists' tirrigwarda biss 1-utu u d-dgawdije tal-fond bhala bare premises.

Kollox ghathet'x jurridudi ruhu li wiened jara x'inhi nnatura tal-kontratiazzjoni fil-kompless tagha mehud rigward ta' l-element preponderanti taghha. F'dan l-ezami whened ghandu ftomm quddiem ghajnejh il-principju affermat minh din H-Qorti fil-kawta "Anthony Camsar vs. George Galea" (30.6.1947 inedita, dtata mill-appellant), u applikat fdiveril sentenal ohra wara fis-sens ilil "bilil r-zttoluzsjoni tal-kwistjoni timporta dekadenza ta' l-appellant middrittifiet tieghu, il-provi tel-parti avversa ghandhom ikunu ronkludentl u mhux lesitu H tigi lilhom moghtija nterpretasajond eutentiva."

Ina floher fig fie kemm t-darba dedit mill-Qrati taghna in meta kontrattaesfoil ghandha bhala oggett taghba lavofamant a l-attreati ta' hanut u fl-intesa hin l-inkwilinat tal-food fofo thonut hu etertitat, 1 -ivvjament u l-attrezel fikcotitwicru t-osfett prindpali u prevalenti tan-negozju d Ironti ghall-inkwhame II minghajr l-avvjament u l-ettread ma kienx ikollu valur apedjali (ara Vol. XXVI, I, 24 II teftimei rfferenza ghat Vol. XIII p. 573 u Vol. XVII, II, 217). Huwa veru illi dawk is-sentenai kienu jirriferixxu ghall-kwistjoni te' kompetenza bejn il-Qorti Civill u l-Qorti Kummertjall, imma l-princlpju huwa ndubbjament valldu
apparti minn dik il-konsiderazzjoni.
Fil-każ prezenti jista' jinghad dak illi ntqai fis-sentenza Vol. XXVI, I, 330 li fiha l-oggett kompless tal-kontrattazzjoni kien bhal f'dan il-kat jikkonprendi tant l-avvjament u l-attrezzi kemm l-uzu tal-fond, illi "e chiaro non potere ta convenzione allegata . . . dividersi in due, l'una riguardante la sullocazione, e l'altra riguardante la locazione della vetrina da adibirsi per l'esercizio del Commercio e il godimento dell'avviamento.' In-negozju hu inxindibbili u ghandu jkun karatterizba.t mill-importanza ta' l-oggett principali tieghu, cioe l-avvjament u l-attrezzi li relativament ghalih, l-uzu ta' li stabili ghandu jitqies komplimentari.

F'negozju ta' din ix-xorta ma tistax tigi isolata ghaliha u identifikata separatament is-sullokazzjoni tal-fond (IlQorti targa taghmel enfasi illi l-utu ta' 1 -avvjament u ta' l-attrezzi (sa kemm ma hemmx cessjoni ta' l-avvjament, haga li kif intqal ma hix allegata f'din il-kawta) m'hix liaga li tirrigwarda lill-appellati u anqas hi jew setghat tkun Laga li tirrigwardahom, ghax l-ewwelnett mhix dedotta u, it-tieni nett anqas setghat tkun dedotta frdin il-kawta). Hemm raguni fondamentali ghaliex ma tistax tigi scissa ghaliha s-sullokazzjoni u din hi li, kieku kellha titqies ghaliha separatament, kien ikun jonqos wiehed mir-rekwiziti essenzjali taghha. Kull sullokazzjoni bhal kull Iokazzjoni tirrikjedı ghall-etistenza taghha d-determinazzjoni talprezz jew kera. Minghajr id-determinazzjoni tal-kera, kif il-Qrati taghna dejjem irritenew ghab-baci tal-lig', ma' jistax ikun hemm lokazzjoni, jew sullokkazzjoni, Fil-kaz pretenti n-negozju sar versu korrispettiv uniku, dak ta' £1.5.0 kuljum u mhux possibbli li jinghad - u anqas il-partijiet qatt ma hasbu biex jistabbilixxu - kemm minn dak
ij-korrispettiv kellu jkun ghall-utu tal-fond fih innifsu u kemm ghall-uzu ta' l-avvjament u l-attrezzi.

F'dawn ic-cirkostanzi l-Qorti ma tistax tghid illi l-kontrattazzjoni maghmula bejn l-appellant u Roy Marmara, it biha dan ta' l-ahhar gie awtorizzat li jaghmel użu versu korriapettiv min-negozju ta' l-appellant inkiuzi fih l-avvjament u l-attrezzi kollha tal-hanut, kienet fl-essenza principali taghha 'sullokazzjoni tak-fond'; izda kien kus tratt innominat li bih l-appellant, minghajr me sveżta ruhu legalment mil-avvjament, mil-licenzi tal-post. millproprjeta ta' l-attrezzi u l-mobbili, anzi minghajr ma sveżta ruhu anqes mill-kontroll u s-sorveljanza fuq il-post, ipper. metta lil Marmara ti jaghmiu uėu minn negozju, sogéett ghal dawk il-kondızzjonijiet, u bi ftehim terminabbli kull mument, kontra kumpens li anqas kien dejjem jithallas jekk ma jkunx henm qliegh. Din il-Qorti ma jidhriliex illi dan l-arrangament kien projbit mill-kuntratt u wisq inqas li kien jew ata kien ta' xi hasara lill-appellati.

Ghalhekk il-Qorti tiddeciedi billi tilqa' 1 -appell, tirrevoks esentenza appeliata u tichad it-talba ta' l-appellati izda minhabba c-cirkostanzi tordna li spejjez jibqghu bla taxra.

