## 29 ta' Jannar, 1965.

## Imhallfin:

S.T.O. Prof. Sir Anthony J. Mamo, O.B.E., C.St.J., Q.C., B.A., LL.D., President.

Onor. T. Gouder, LL.D. Onor. J. Flores, B.L.Can., LL.D.

Romeo Giulia Fenech Pace et.
versus

Francis Sciberras
Enfitewsi - Dekadenza mill-Nuqqas ta' Patt ta' Dekadenza.

L-azzjoni tad-dekaden 2 a mill-enficewsi u d-devoluzzjoni tal-fond tikkompeti, fin-nuqqas ta' patt ta' dekadenza espressa, biss ftlkazijiiet previsti u skond id-disposizzjonijiet kontenuti fittitolu "Dwar l-enfitewsi". Fil-kaz ta' inadempjenzi ohra li mhumiex hemm kontempleti $u$ fin-nuqqas ta' ftehim espress, hemm azjoni u rimeaji oka, $l$ jmissu lil padrun dirett imma mhux ir-risoluzzjoni u devoluzzjoni

Il-Qorti, Rat l-att tać-citazjoni quddiem il-Prim' Awla tal-Qorti Civili tal-Maesta Taghha r-Regina li bih l-atturi billi Maria Teresa Mangion, awtricii ta' l-attricí, b’kunratt ricevut minn Nutar Dr Frank Xavier Dingii fil-wiehed u ghoxrin ta' Ottubru, 1954 (Dok. A) kkoncediet lill-konvenut b'titolu ta' enfitewsi perpetwa l-ghalqa li qeghda fillimiti ta' San Giljan, fil-kuntrada ta' Saint Andre, vicin ta' Pembroke Camp, maghrufa bhala ta' Sansun, tal-keji superficjjali ta' sebat itmien, żewg sighan $u$ disa kejiiet T.7-S. 2 -K. 9) cirka; billi l-konvenut fost pattijiet ohra tal-enfitewsi stipulati fl-imsemmi kuntrat'., obbliga ruku li fi żmien tlett snin mill-att jesigi benefikati stabili u permanenti talvalur ta' mhux anqas minn sitt mitt lira ( $£ 600$ ) ; billi 1 . konvenut naqas li jaghmel sallum (Dok. B) l-imsemmija benefikati u ghalhekk huwa inadempient, talbu, li prevja ddikjarazjoni li huwa m'ghamelx il-benefikati st pulati filkonćessjoni enfitewtika, dina l-imsemmija enfitewsi tigi minn din il-Qorti dikjarata risoluta. u l-konvenut jiǵ. kkundannat jirretroced: u jirrilaxxja lill-atturi l-ghalqa kollha fuq riferita. Bl-ispejjeż kompriż dawk tal-ittra. ufficjjali tattmienja (8) ta’ Ottutbru, 1958.

Rat in-nota ta' 1-ećciezjonijiet tal-konvenut, cioe: (1) it l-attricii trid tipprova t-titolu taghha ta' padruna diretta billi l-kuntratt ta' sub-enfitewsi sar bejnu u Maria Teresa Mangion; (2) li huwa beda x-xoghol ta!-benefikati malli dan kien possibbili minhabba 1-permessi mehtieġa mill-Public Works Department u mill-Awtoritajiet Sanitarji; (3) li kif,
jirriżulta mill-ittra tat-tnejn (2) ta.' Settembru, 1959, l-atturi $f^{\prime} d i k$ id-data talbu assikurazzjoni minghand il-konvenut illi hu kien sejjer jesegwixxi l-benefikati miftehma, liema assikurazzjoni giet moghtija bl-ittra tal-konvenut taddisgha (9) ta' Settembru, 1959, cioe fi żmien gimgha millgurnata li l-konvenut irċeva l-ittra msemmija u ghalhekk l-atturi rrinunzjaw ghal kwalunkwe alleǵata dilazjoni da parti tal-konvenut; (4) illi malli kien possibili jigifieri immedjatament wara t-tmienja (8) ta' Awissu, 1959, kif jinsab spjegat fid-dikjarazzjoni, il-konvenut beda x-xoghlijiet $u$ dana qabel in-notifika tacicitazjoni u/jew il-presentata tal-istess att: (5) li subordinatament u minghajr pregudizju tal-premess, il-kaz jimmerita l-prefissjoni tat-terminu sabiex il-konvenut, kieku dan ma ghamlux, jadempixxi l-obbligazjon!jiet kontrattali tieghu.

Rat is-sentenza ta' dik il-Qorti tas-sebgha ta' April, li biha ddecidie: billi, bla ma dahlet fi kwistjonijiet ohra. cahdet it-talba tal-atturi kif proposti ghar-risoluzjoni talenfitewsi u ghall-kundanna tal-konvenut tiex jirretrocedi u jirrilaxxja lill-atturi l-ghaiqa enfitewtika, salva u mpreğu. dikata kull azjoni ohra li tista tmiss lill-atturi skond il-ligi. L-ispejjet kollha, minhabba ce-cirkostanzi jibqghu bla taxxa, barra mid-drittijiet tal-perit ǵudizjarju ghax-xoghol li lahaq ghamel u l-ispejjeż tal-aćcess tad-dsatax ta' Dicembru, 1962, ii ghandhom jithallsu nofs mill-atturi u nofs millkonvenut wara li kkunsidrat:-

Illi b’kuntratt fl-atti tan-Nutar Dr. Frank X. Dingli talwiehed u ghoxrin ta' Ottubru, 1954 (Dok. A. fol. 5) Maria Teresa armla Mangion kienet ikkoncediet in enfitewsi perpetwa lill-konvenut l-ghalqa fi.-limiti ta' San Giljan, kontrada ta' St. Andrew, vicina ta' Pembroke Camp u tal-kejl superficjali hemm deskritt kontra l-kanoni annwu u perpetwu ta' hamsa u erbghin lira ( $\mathbf{f 4 5}$ ) pagabili semestralment bi.-
quddiem. L-unicici patti stipulati f'dak l-att kienu:
a) il-patt tal-lawdemju favur ii-padrun dirett f'kaz ta' kwalunkwe trasferiment onerus tal-imsemmija ghalqa.
b) il-patt tad-dekadenza tal-konvenut mill-enfitewsi fil-kaz ta' morosita fil-hlas tać-ćens ghal tlett snin konsekutivi jew ammont ekwivalenti;
c) il-patt li l-konvenut keilu, fi zmien tlett snin middata tal-att, jesigi benefikati u stabili permanenti tal-valur ta' mhux anqas minn sitt mitt lira ( $\mathbf{f 6 0 0}$ ).
d) il-patt tar-redimibilita tać-cens.
e) il-patt li l-konvenut iko.lu x'jagsam mal-inkwilin tal-ghalqa, salva r-ratizazzjoni tal-qbiela.

Barra minn dan ma sar xejn iżjed fuq l-at'. Klief issoliti garanziji u l-ftehim dwar l-ispejjez tai--att. In konnessjoni mal-patt tal-obbligu tal-konvenut ghall-erezjoni ta' benefikati u stabili permanenti tal-valur ta' mhux anqas minn sitt mitt lira ( $\mathbf{f} 600$ ), li huwa dak li jinteresss din ilkawza ma gietx stipulata d-dekadenza tal-konvenut u retrocessjoni tal-fond enfitewtiku lill-padrun dirett flevent talinadempienza tieghu. Din id-dekadenza giet stipulata biss fil-kaź li huwa j.bqa morus fil-pagament taç-cens.
fi-konvenut, wara if l-attrici xehdet li l-koncedenti u direttarja, li tigi n-nanna taghha, kienet mietet u halliet din l-art enfitewtika liha ma baqax jikkontesta izjed it-titolu u l-interess tal-atturi.

L-atturi ppretendew li l-konvenut ma kienx adempixxa fiż-żmien utili l-obbligu tieghu ta' kostruzjoni ta' benefikati
u stabili ta' valur ta' almenu sitt mitt lira ( $\mathfrak{f 6 0 0}$ ), u wara interpellazjoni b'ittra. uffićjali tat-tmienja ta' Ottubru, 1958, fil-wiened u ghoxrin ta' Settembru, 1959 ippresentaw iodierna citazjoni li l-oġgett taghha huwa li prevja d-dikjarazjoni li huwa ma ghamiix il-benefikati stipulati fl-enfitewsi - l-istess enfitewsi tiği dikjarata risoluta u l-konvenut jig̀i kundannat jirrilaxxjalhom l-ghalqa fuq riferita.

Fid-disgha u ghoxrin ta' Novembru, 1962, il-kawża kienet qeghda tigi kontestata mill-konvenut fuq il-bażi (a) !i l-atturi permezz tal-ittra tagћhom a fol. 21, kienu rrinunzjaw ghad-drittijiet taghhom, ghax huwa kien tahom, fizzmien li huma talbuh, l-assikurazzjonijiet minnhom rikjesti li kien bi hsiebu jaghmel il-benefikati, (b) li huwa, qabel ilpresentata tać-citazjoni, kien lesta dawk il-benenkati li anzi huwa jippretendi li ghandhom valur bil-wisq superjuri ghas. sitt mitt lira ( $\mathbf{f 6 0 0}$ ) pattwini; (c) li kwalunkwe dewmien ii sata qatt kien hemm kien aovut ghad-diffikoltajet it lacia maghhom fi-otteniment tal-permess tal-bini u (d) li, fikwa
 jimmerita l-opportunita ial-purguzjoni talmora skond l-art. 1111 tal-Kodici Civila u dana billi $1 \cdot \mathrm{kaz}$ ms kienx wiehed ta' kondizzjoni risolutiva espressa imma tal-patt kominissorju tacitu. U if verita jekk l-atturi ghandhom xi azjoni f'dan il-kaz din hija biss dik derivanti miduritt ta' azjon rikonoxxuta bl-art. 1112 tal-Kodici lill-kreditur tal-obbligazjoni inadempita biex jitlob jew li jinhall mill-kuntratt jew li jikkostringi lill-parti l-ohre "ad adimplendum".

Imma fid-disgha u ghoxrin ta' Novembru, 1962, il-konvenut poǵga quddiem din il-Qorti, allura diversament presiduta, kopja tas-sentenza fuq imsemmija tal-oghla Qort taghna li kiha gie deciziz li, in mankanza ta' stipulazjoni espressa tal-patt tad-dekadenza, in-nuqqas ta' kostruzjoni talbenefikati ma jaghtix ill-padrun dirett id-ditt li jinhall
mill-enfitewsi u jiehu l-fond lura. Dina l-ećcezzjoni ǵgida tal-konvenut, f'każ li tiği akkol'a, taqta l-azzjoni tal-atturi "a planta pedis" u tirrendi superfluwa l-konsiderazjoni taleċcezjonijiet l-ohra tieghu. Ghalhekk din il-Qorti trid issa qabel xejn tiehu in konsiderazjoni din il-ećċezjoni perentorja tal-meritu.

Fis-sentenza fuq imsemmija, pronunzjata iżjed minn tiett snin wara 1-bidu tal-azjoni ins'anti, 1-Onorabbli Qorti tal-Appe.l tal-Maesta Taghha r-Regina, wara studju mi!liżjed approfondit u inċisiv, iddecid et li l-azjoni ghar-risoluzzjoni tal-kuntratti enfitewtici $u$ devoluzjoni tal-fondi mhabba inadempienza ta' l-obbligu tal-benefikati, fin-nuqqas ta' patit risolutiv espress, ma. tikkompetix lil -koncedent skond il-ligi, u l-azjoni lilu kompetenti hija talvoita ohra. cioe jew li jitlob li jaghmè hu stess il-benefikati a spejjez tal-enfitewta fil-kaz ta' nuqqas tieghu, jew ghad-danni, jekk ikun il-każ. Din l-Onorabbli Qorti kkuns:drat ukoll, wara li ddecidiet dak il-principju mportanti, jekk fic-cirkostanzi part_kolari tal-każ loobbligu tal-benefikati kienx ta' tali mportanza li kellu jaghti lok ghar-risoluzjoni bis-sahha talpatt kommissorju tacitu, imma din il-Qorti ma ghandha ebda dubkju, wara eżami akkurat ta' dik is-sentenza, illi ttieni parti taghha bl-ebda mod ma tindebolixxi s-sahha u t-tenur kategoriku tad-deciiżjoni tal-prinċipju fi'-parti precedenti, u dik it-tieni indagini saret biss "ghall-grazzja talargument' (vide il-penultimu paragrafu tal-kopja a fol. 226 f'dan il-prociess). U fil-paragrafu penultimu tas-sentenza dik l-Onorabbiii Qorti regghet fakkret li "dak hi l-Qorti qeghda taghmel hu biss li tirritieni ilii, kieku kellu jigi ritenut li l-patt kommissjoru tacitu japplika in generali - dak li kif intqal fuq il-qorti ma tirritienix in-nuqqas tal-konvenut ma jolqotx patt tal-kuntratt li, fić-cirkostanzi partikolari kien essenzjali u kwindi tali li ghandu jġib ghar-riso-
luzjoni tal-kuntratt". Ghal min jirrifletti sewwa fuqha. 1 . tieni parti ta' dik is-sentenza mhijiex hlief indagini ii l-Qorti gћamlet, kif ippremettiet li kienet sejra taghmel (vide fol 214 f'dan il-process) biex tara "jekk, ankorke l-azjoni in generali tispetta, ghandiex b'dana kollu tiǵi ammessa fićcirkostanzi partikolari ta' dan il-każ."

Ghalhekk din il-Qorti ghandha issa quddiemha deċiżjoni tal-Qorti ta' grad superjuri fejn l-argument prinċipali dimostrat ad oltranza b'dottrina huwa dan: Li jekk il-patt kommissorju tacitu ta' risoluzjoni tal-enfitewsi ma japplikax fil-każ ta' inadempienza ta' l-obbligu tal-cenefikati f sistema ta' ligijiet bhal dawk tad-"Due Sicilie" u tal-Italja (fil. Kodici tat-1865) fejn daik $i$-obbligu kien ta' essenza fil-kumtratt u mpost espressament mil-ligi oltre mill-konvenzjoni, Quanto magis ma ghandux japplika fis-sistema patriju fejn dak l-obbligu jezisti biss jekk ikun stipudat. De: resto din id-decizjon segwiet illoja ga abilment trascjata shal kemm ghal skop iehor, m on din ii-Qorti ta' i Ewwel grai fis sentenza dettata mil Goorable Imhallef aibert ©
 nici us. Padre Pio Mamo stomine, li skond il-ligi ta' Malta obbligu tal-benefikati ma jeż:stix hiief jekk ikun espressa ment stipulat u f'dan il-kaz huwa semplicement patt acces. sorju.

Fis-sistema gudizjarju Malti, bhal fi Franza u l-pajjizi i-ohre li, anke qabel il-Code Nap'eon, kellhom tradizajoni antika ta' kodifikazjoni, hija il tes seripta li tiddomina 1 mhux, bhal fil-pajizí tal-Common Law, il-precedent. Kull gudikent huwa risponsabbis talinterpretazjonifiet if huwa jpogesi fuq it-test tal-lici. L-awtorita tal-gurisprudenza (qawwija kemm hi qawwija) tezisti "de facto" u bhala materja ta' perswazjoni u mhux "de jure" bhala "binding
authority"; u din l-awtorita, kif jghid il-Professur Sir Carleton Kemp Allen f'Law in the Making (Oxford University Press 1961 Edit. p. 179, fejn jikkompara s-sistema ingliz mas-sis $e m a$ kontinentali) ma tigix minn wahda anke taloghia tribunal imma minn kurrent ta' deciizjonijiet li huwa "so strong that it has settled into 'judicial practice' or 'Custom of the Court'." Il-gudikant jista jinvoka, in sostenn talkonklużjonijiet tieghu il-pratika kostanti tal-Qrati jew lopinjoni ta' Kommentaturi akkreditati imma ma jistax jistahba wara l-awtorita estranea ghalih.

L-istess principju dwar l-attitudini li ghandha tadotta din il-Qorti bejn is-sentenza citata tal-Onorabbli Qorti taiAppell japplika iżjed u iz̀jed f'dan il-kat bilhi milii jidner dik is-sentenza hija l-ewwel wands almenu hawn Maita. Es-seng li fi-fattispecie l-azjoni ghad-dekadenza ma tikxom pettix lill-padrun dirett bis-sahha tal-patt kommissorju lacitu li normalment japplika fil-kuntratti sinallagmatici, u ghalhekk ghad mhix sal um "settled practice" jew "jus acceptum". Dan ifisser li qieghed jinghad biex jirrendi car it i-konklużjonijiet ta' din il-Qorti fil-meritu mhumiex semples iiflessjoni awtomatika ta' dik is-sentenza. Imma apparti $r$ rispett naturali dovu: fejn it-taghlim ta' Qorti tant eminenti, din il-Qorti f'dan il-każ mhux biss ma ssibx ragunijiet qawwija biziejjed biex tasal ghall-konklużżjonijiet differenti imma effettivament taqbel mal-motivazjonijiet u l-konkluzijonijiet tal-Onorabbli Qorti tal-Apell f'dik is-sentenza.

Apparti mill-awtoritajiet citati fis-sentenza in kwistjoni l-Qorti kkonsultat ukol it-tratt "Dell'Enfitewsi Commen. to al Tit. IX, L. III della Parte I del Codice per lo Regno Gelle due Sicilie", ta' Salvatore Janelli pubblikat f'Palermo fi-1846. Dana ma jasalx ghall-istess konkluzjonijiet li waslu ghalihom Duscio u Uzzo be-tewg trattati kwotati fis-senten-
za citata, u fil-paragrafu 188, pag. 188/9, fejn ikkommenta 1-art. 1689 tal-Codice delle Duesicilie (korrispondenti ghailart. 1605 tagћna dwar il-kaducita mill-enfitewsi ghal morosita fil-hlas tać-cens) jgћid li "La disposizione del presente articolo non $e$ in tutto speciale al contratto d'enfitewsi, ? comune a tutti i contratti, in quanto la condizione risolutiva e per l'art. 1137 del codice sempre sottintesa nei contratti sinallagmatici, tra i quali l'enfitewsi, nel caso in cui una delle parti non sodisfaccia alle sue obbligazioni." U iżjed il quddiem fl-istess paragrafu jgћid a propositu tal-art. 1689: "La disposizione quindi del presente articolo vuol essere intesa in armonia con l'articolo 1137;" bhal li kieku dak 1 artikolu kien intis semplicement bhala eċcezjoni biex jiǵi stabilit li mhux kwalunkwe morosita fil-hlas taciciens huwa biżżejjed ghar-risoluzjoni tal-kuntratt imma trid tkun morosita ta' entita spećjali.

Fl-opinjoni tal-Qorti dan l-awtur fil-kapitolu citat ma jaffrontax biżżejjed, kif ghamiu l-awturi citati mil Onorab. bli Qorti tal-Appell, il-kwistjoni precizza "de quo agitur", It anzi ma jitkellem xejn fuqha. Ghaldaqstant il-Qorti ma tistax taċéetta 1 -aċcenn fugaci $u$ generiku minnu maghmul fil-paragrafu 188 fuq citat dwar applikazjoni tal-patt kummissorju tacitu b'mod generali ghall-enfitewsi. Anzi f'dak il-bran il-Janelli jaqa f'kontradizzjoni ma' dak li espona filbidu tat-trattat tieghu, jigifieri fil-paragrafi 6,7 u 8 a pag. 28, fejn jispjega a propositu tal-art. 1678 tal-Kodici tarRenju, I-element tal-obbligu tal-onfitewta biex jimmiljora lfond. Huwa jgkid li l-kuntrati jinduci fi-enfitewta minhab ba d-definizjoni tal-ligi, lobbligu li jimmiljora 1 -fond ${ }^{1}$ jkompli: "Il-Codice non determina l'estensione de la obbligazione di migliorare: esso si contenta a dire in generali che la concessione ad enfiteusi induce l'obbligo di migliorare il fondo, e quindi mestieri che le parti stabilissero per es-
pressa pattuizione quanto credono opportuno su questa obbligazione." U iżjed (u hawn il-Qorti thoss li qeghda jekk mhux addirittura l-kontradizjoni tieghu almenu l-inferenza log̀ika li l-paragrafu 188 sussegwenti ma kienx miktub "futiditus" u b'indirizz preċiż lejn il-kwistjoni presenti); "In mancanza di speciale convenzione a tale riguardo il concedente non puo dolersi che la cosa non si e migliorata dailo stato in cui si trovava al tempo della concessione, purche non si deteriorasse da questo stato per colpa del concessionario. Risulta questo dalla combinazione del presente articolo con l'art. 1702', (korrispondenti ghal'-artikolu 1606 taghna) 'il primo induce nell'enfitewta l'obbligo di migliorare, e l'altro non da mazione al concedente contro l'enfitewta se non quando abbis per suo fatto o per sua omissione reso il fondo notabilmente deteriore: cosi quantunque per natura del contratto avesse il concessionario l'obbligo di migliorare, se nuila si fosse stabitito per espressa convenzione, il concedente manca di azione a costringervelo." Filfehma ta' din il-Qorti l-kontradizjoni qeghda f'dan: li jekk, kif dan 1 -awtur jikkoncedi, l-obbligu tal-miljoramenti huwa ridott mil-ligi stess, allura ma jmissux hemm bzonn tal-patt espress ghall-ammontar taghhom (kif qal hu) ghax imissu dejjem japplika (kif qal izjed tard) il-patt kommissorju tacitu, u obbligu inadempit jibqa dejjem inadempit sew jekk gej mil-ligi kemm mill-konvenzjoni. Il-Qorti thoss li fl-ahhar tal-paragrafu 8 fuq citat il-Janelli kien qieghed imiss minghajr ma nduna biha ghal kollox is-soluzzjoni li mbaghad sabu t-trattisti citati mill-Onorabbli Qorti tal-Appell, li kellhom l-opportunita li jiktbu warajh u li l-Qorti thossa izjed perswasa minnhom.

Din il-Qorti hija wkoll tal-fehma li d-disposizzjoni talart. 1111 u 1112 tal-Kodicii ghandhom, f'dan il-kas, icedu quddiem id-disposizzjonijiet specjali tal-Kodici ghar-rigward
tal-enfitewsi. Issa l-Kodicii fl-art. 1581 (2) jistabilixxi ili fl-assenza ta' ftehim xort'ohra ghandhom jigu mharsa rregoli m'gjubin fl-artikoli ta' wara. F'dan il-każ i'-partijie: ma stipulawx id-dekadenza tal-enfitewta f'kaz̀ ta' inosservanza tal-obbligu (ghalkemm dan gie espress) tal-miljoramenti. Il-Qorti, minghajr ma tidhol fil-kwistjoni jekk il-konvenut ghamilx jew le miljoramenti, (liema kwistjoni thalliLa mpregudikata) tirritieni illi, in difett ta' l-istipulazzjoni espressa tal-patt tad-dekadenza ghall-inadempienza fl-obbligu assunt mill-konvenut li jimmiljora l-fond b'valur ta. mhux anqas minn sitt mitt lira ( $\mathbf{6 0 0 0}$ ), dik id-dekadenza ma tavverax ruhha u l-atturi m'ghandhomx azjoni ghaliha. ghalkemm, kif gia ntqal, jista jkollhom rimedji ohrajn; u dana ghaliex, kif tajjeb gie ritenut fis-sentenza fuq citata. $u$ kif turi l-istess liği meta d-disposizzjonijiet taghha jigu rikonciljati ma xulxin, filkuntratt tal-enfitewsi in difett ta patt espress xort'ohra I-unici tewg kazijiet ta' dekadenza
 (morotita El-has tr'xemoni) : A art 1000 (deterjoratym konsiderevol tal-fond It tabikaga ghamdu jrum helw gtaliex jekk, kif argomenow Fracesen Dusem (Delk En fiteusi, Ediz 1852, para 120-181) u Nicolo Uzzo (Trattato sull'Eafteusi, Ediz 185 para 72h - kontrarjament ghal dak li qal il Janelli frq imsemma, salvi d'dubbjige espressi minn din il-Qorti fug dan l-awtur - il-posizjon; kienet dah taht l-imperu tal-Codici delle Due Sicilie fejn l-obbligu tal. miljorament huwa tal-essenza stess tal-kuntratt, izjed u iz jed ghandha tkun hekk taht illigi ta' Maita fejn dak ! obbligu huwa semplicement aceessurju.

Il-Qorti inoltri tagkel uk ll To, utaghmet taghta



ghad-devoluzzjoni bil-patt kommissorju tacitu ghal xi nfra. zjoni iżghar, u ghal tżonn minima, tal-pattijiet enfitewticì. u li jibqa inadempienti, sia pure wara xi dilazjoni koncessa mill-Qorti ghall-purgazjoni tal-mora taht l-art. 1111, ma jkunx jista ekwitativament jiği kkompensat tal-miljoramenti, ghaliex l-art. 1661(1) kategorikament jeskludi iliumpens hlief f'dawk iż-żewǵ każijiet, naturalment dejjem fin-nuqqas ta konvenzjoni kuntrarja; u l-ğurisprudenza, minhabba n-natura tassativa tal-art. 1611(1) ma tkunx tista taghmel argini ghal dak 1 -arrikkiment da parti d-dominus bill: testendi dik id-disposizjoni ghall-kazijiet ohrajn. Tant huwa hekk ukoll illi l-legislattur Taljan, fil-Kodic̀i tal. 1865. Ii kien fih 1-istess disposizzjonijiet bhal taghna gharrigward tal-kondizjoni risolutiva tacita fil-kuntratti sinallagmatici, hass in-necesssita li jiddetta d-disposizjoni specijali tat-tieni incis tal-art. 1565 biex jaghti ld-dominus id-dritt li jitlob id-devoluzjoni tal-fond ghan-nuqqas ta' adempiment fl-obbligu tal-miljoramenti, barra milli fil-kaz ta' morosita tać-ċens u ta' deterjorazzjoni tal-fond, minn kiema tiett kazijiet fil-ligi taghna jirrikorru biss l-ahhar tnejn. U i-istess ghadha llum is-sitwazjoni taht il-Kodici Taljan tad-1942 (v:de art. 972) in kwantu dak il-Kodiči modern baqa jirre gola l-is'itut tal-enfitewsi ghal finijiet agrarji ta' certi m" jonijiet inžamm fl-użu ghalkemm l-istatut tas-super u ghaddih fi-importanza flisvilupp tal-urbanismu, dak is ghadu ma sarx hawn Malta fejn anzi l-enfitewsi saret ta' użu iżjed estis mill-gwerra 'il hawn.

In vista tal-premess il-Qorti ma tistax takkolji l-argumenti sottomessi mill-ghorrief difensuri tal-atturi fl-ewwe! parti tan-nota tal-osservazzjonijiet taghhom a fol. 253. Dawk l-argomenti huma l-istess sostanzjalment bhal dawt tal-Janelli, respinti iżjed il fuq f'din is-sentenza u fis-ser. tenza citata tal-Onorabbli Qorti tal-Appell. L-argomenti
svolti f'dik in-nota, in sintesi, donnhom iridu jsostnu li minhabba l-importanza ekonomika tal-istitut tal-enfitewsi llegislatur taghna bhal legislaturi kontemporanji tas-sekolu 1 -iehor, ried ihalli kompletament applikabbili ghall-enfitewsi :-regola tal-kondizjoni riso'utiva tačita, salvo li holoq żewg ećċezzjon:jiet fi-art. 1605 u 1606 fis-sens li mhux kwalunkwe morosita u mhux kwalunkwe deterjorazjoni tal-fond huma biztejjed imma jrid ikun hemm morosita ta' certa durata u deterjorazjoni ta' certa gravita. Kieku kien hekk, mhix dif. ficili r-risposta li l-legislatur kien ukoll jahseb ghal kaz ta' nuqqas ta' miljorament ghax dan in-nuqqas jista wkoll ivarja thentita tieghu. Fil-fatt, kif fuq intwera, mentri l-legislatur taljan haseb ghad-devoluzjoni f'każ ta' inadempiment tal-obbligu tal-miljorament (sew jekk dan l-obbligu jkun sottintis kemm espress) il-legislatur Malti ma hasibx ghallistess eventwalita u r-raguni hija logika u tinsab fil-fatt li ghalina l-obbligu tal miljorament mhuwiex ta' essenza mentri l-obbligu tal-pagament tać-cens u tal-konservazjoni tal-fond huma. Barra minn dan l-istorja tal-legislazjoni turi li l-kodifkazjonijiet ispirati ghar-rivoluzjoni franciza jikkunsidraw l-enfitewsi, bl-isdoppjament intralċjat tal-proprjeta bejn direttarju u utilista, x'aktarx bhala istitut antikwat rispondenti izjed ghall-ekonomija fewdali u rurali milli ghall-ekonomija moderna u ndustrijali; u nfatti d-dispoeizjonijiet tal-kodicijiet bhal taghna nkitbu b!-isperenza li dak l-istatut f'qasir temien jigi kwazi bandit ghal kollox, kif gara f'pajjiti, industrijalment u agrarjament izjed sviluppati minn Malta. U din il-Qorti hija. ghalhekk ta' fehma illi l-legislatur Malti, li kellu l-opportunita josserva l-isviluppi legislativi kontinentali minn certa distanza tant fiż-żmien kemm n-ispazju, wera ruhu effettivament iżjed modern u ifjed leali lejn li spirtu progressiv u liberali ta' żmienijiet: meta, kontrarjament ghal-legislatur taljan, ma inkludiex ilkomminazjoni tal-devoluzjoni tal-fond ghal kaz ta nuqqes
ta' miljoramenti mill-enfitewta.

Meta ghalhekk l-artikoli 1605 u 1606 tal-Kodicii taghna jigu kkunsidrati fid-dawl tal-interpretazjoni storiko-socjjali $\because$ tat-trattament sospettus tal-istitut tal-enfiewsi matul isseklu XIX, ghandu jidher li dawk iz-zewg artikoli ma gewx introdotti kif issostni n-nota ta' l-atturi, bhala eccéezjoni li tikkonferma r-regola tal-applikazjoni tal-patt kommissorju tacitu ghall-enfitewsi, anzi ghall-kuntrarju bhala I-unici żewg kazijet fejn il-legislatur ried jittollera l-kaducita talenfitewta mid-drittijiet tieghu, salvo l-kazijiet, in omagg ghal-liberta tal-kuntratti, ta' ftehim espress xort'ohra. Itda 1.ftehim xort'ohra, kuntrarjament ghas-sottomissjoni taiatturi biex huma jkunu intitolati ghall-azjoni minnhom spe. mmentata, mghancuux jikikongisti semplicement -obdigu tai-hinujoramenti imma wholi fil-patt esplictu tad-dexadenzo th-ksa ez ksur ta' dak lobbügu.

Fillass presenti din in-Qorti ma jidheriliex li hemm $x$ enkotmai jew ragunibiet spedjali li jinducuha tasal phel. konkhuthnijiet difterenti minn dawk ii waslet ghalihom I. Onorawbi Qorti tal-Appell fil-kawta Cole ve, Grixt fen ciata. Ma taghmelx differenza li f'dak il-kat kien bomat subenfitewsi mentri hawn si tratta ta' enfitewsi orismal L-Onorabhii Qorti tal-Anpell, f'dak il-kaz, dahlet f'dio w distinzjon semplicement biex tara, ghed-grazaj thengroment, jekk filkas li l-patt risolutiv tacitu japplika - . Bes if mer remietx - kienx is kwalunkwe kas jigguse 1 k . ddekadenza tal-konvenut apmellanti. u waslet ghall-konkius. bon li ma kienx. Imma dan ma je ddel bl'elda moe il-ko: kiuzjonyiet li kienet ga waslet ghalihom dik l-Onortab Qorti awar il-principju nvolut.

Din il-Qorti lanqas ma tista tacietta i-veduta ta' 1 -atturi li n-nota differenzjali bejn il-każ prezenti u l-kas dećs mill-Onorabbli Qorti tal-Appell tinsab fil-fatt li f'dak il-kas kien hemm penali ghan-nuqqas ta' adempiment tal-obbligu tal-miljorament, ghaliex "in fairness" ghandu jigi osservat li 1-Onorabbli Qorti tal-Appell iddeciediet it-kas li kien quddiemha bhal li kieku 1-penali miftehma bejn id-direttarju u l-enfitewta originali (attur appellat f'dik il-kawia) ma kienx japplika fir-relazjonijiet tiehu mat-tieni enfitew'a (konvenut appellant f'dik il-kaw(a).

In konkluzjoni ghaihekk din il-Qorti tirritieni bhala punt ta' liǵi li l-azjoni ntentata mill-atturi ma tikkompetilhomx u dana minhabba n-nuqqas, fl-att notarili a fol. 5 , tal-patt espress tal-kaducita ta!-konvenut enfitewta middrittijiet reali tieghu fuq il-fond fil-kas li huwa jonqos li jaghmel il-miljoramenti b'dak l-att stipulat fij-tmien hemm ukoll stabilit, salva u riservatio fevur l-attur kull azjoni ohre lilhom spettanti. Gha dawn ir-ragunijiet ukoll il-Qorti qeghde tastieni ruhha milli tiehu konjizjon aieccezjonijiet l-ohrajn kollha sollevati mill-konvenut.

L-atturi kienu talbu fić-citazjoni ji din ii-Qorti t ddikjara li 1 -konvenut ma adempiex l-obbligu cieghu li fi żmien tiett sn'n mill-kuntratt jezigig benefikati u stabili permanenti tal-valur ta' mhux anqas minn sitt mi't lira ( $\mathbf{£ 6 0 0 \text { ). Imma }}$ dik id-dikjarazjoni giet mitluba preordinatament ghall-og. gett principali, anzi uniku, tać-čitazjoni, cioee r-risoluzjoni tal-enfitewsi u r-retroćessjoni tal-fond. Stante d-decizjioni ta' din il-Qorti li l-atturi m'ghandhomx azjoni ghar-risoluzjoni u retrocessjoni hekk mitluba kwalunkwe indagni ulterjuri ta' din il-Qorti, "rebus sic stantibus", dwar id-dikjarazjoni preordinata ghal dak l-oġgett tirriżulta superfluwa
f'dan l-istadju u 1-Qorti qeghda wkoll tha!li dik l-indagini mpregudikata.

Rat in-nota li biha l-atturi appellaw minn dik is-sentenca u l-petizzjoni taghhom li biha talbu li tigi revokata uttalkiet taghhom jigu milqugha bl-ispejjez kollha tak-zewg istanzi kontra l-konvenut.

Rat ir-risposta tal-konvenut li qal illi s-sentenza appellata hi gusta u timmerita konferma.

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

Bis-sentenza ta' l-ewwel Onorabbli Qorti gie decit, konformement, imma ware studju ndipendenti tal-kwist.joni ghal dak li kien gie ritenut minn din il-Qorti fil-kawka "Cole vs. Grixti", tlieta u ghoxrin ta' Novembru, 1962 - illi l-azzjoni ebercitata mill-appellanti ghar-ritoluzzjoni ta' l-enfitewsi u ghall-kundanna ta' l-appellat li jirretrocedi u jirrilaxxja l-fond, ma tikkompetix lilhom, u ghal din ir-raguni t-talbiet taghhom gew michuda, minghajr ma dik I-Onorabbli Qorti ppronunzjat ruhha fuq kwistjonijiet ohra ta' meritu, ukoll agitati bejn ii-partijiet fil-kors talkawia u diskussi u trattati minnhom sa konkluzijoni.

Fil-petizzjoni ta' l-appell l-ilmenti dedotti mill-appellanti gew limitati ghall-imsemmija kwistjoni li fuqha l-kawża g̀et deciiza in prim' istanza. Izda fit-trattazzjoni ta' iappell quddiem din il-Qorti, l-appellat, tarra mill: sostna 1-konkluż亡joni raǵgunta mill-ewwel Onorabbli Qorti u rragonamenti maghmulin fis-sentenza appellata in sostenn ta' dik il-konklukijoni, raga nvoka bhala difiza tieghu kontra t-talbiet ta' l-appellan ${ }^{+} \mathrm{i}$ - kif s'intendi kellu dritt bis-
sahha ta' l-effett devoluttiv ta' l-appell - l-ećcezzjonijiet l-ohra kollha, ukoll, li hu kien oppona in prim' istanza, u dawn ukoll, flimkien mal-kwistjoni prinċipali deceiża millewwel Onorabbli Qorti, gew kompletament d'skussi u trattati mill-avukati taż-żewg partijiet.

Fost dawn l-ećciezzjonijiet l-ohra l-Qorti ser issemmi dawn:-
(1) illi l-appellanti. bl-ittra taghhom a fol. 21 kienu rrinunzjaw ghall-azzjoni legali:

F"dik l-ittra datata tnejn (2) ta' Settembru, 1959 !appellant Eric Fenech Pace - naturalment ghan-nom ukol! ta' l-appellanti l-ohra, martu - wora li lmenta li sa dak in-nhar l-appellat kien naqas milli jaghmel il-benefikati li ghalihom kien obbligat skond il-kuntratt ta' l-enfitewsi nonostanti anki l-promessi li kien ghamel, kiteb hekk: "At this stage I am left with no option but to ask you to abide with the condition or erecting property to the value of six hundred pounds ( 6600 ) immediately. If within one week comereto aseurances are not to hand, I trake it that you are mot in position to conform with the said condition, and legat action will be matituted against you to rectify matters."

Ghal din l-ittra 1 -appellat irrisponda bl-ittra tal-avukat tieghu fol. 22 datata disgha (9) ta' Settembru, 1959 li tghid hekk:
"I am entrusted by .Mr. Francis Sciberras with giving you every assurance that he is determined to fulfil all conditions governing the long lease of lands "Ta Bansun", St. Julians.
"Client has been informed by his architect, Mr. Vassallo, that the necessary permission by the Sanitary Authorities was actually received on the 4th September, 1959, and consequently the works will be started very shortly.
"You will realise that the required permits for the constructions in question are usually granted with considerable delay, and this is the reason why the works have not been taken in hand before.

L-argument ta' l-appellat huwa illi, b'dan il-mod, u ta lill-appellant l-"concrete assurances" li huma kienu bl-ittra taghhom, esigew minn ghandu bhala kondizzjoni biex ma jiehdux kontra tieghu azzjoni legali, u tahomlhom fiz̀żmien illi huma ffissawlu. Dawn l-assigurazzjonijiet jghid
 ma hu ta' dawk l-assigurazzjonijiet hu kicn ga materjal. ment ha passi biex jibda x-xoghlijiet u meta c-citarzjoni tu' l-appellanti giet notifikata lilu fl-ewwel (1) ta' Ottubru, 1959, ix-xogholijiet kienu ga nbdew. Hemm xiftit talkonflitt bejn ix-xhieda prodotti mill-appellat u l-provi ta' lappellanti dwar il-gurnata eżatta li fiha ngarr il-gekel fuq ii-post u x-xoghol tat-tnehhija tal-materjal u dak tal-bins mbeda. Aktar jdher illi l-ewwel vjaggi ta' gebel fua il post ittiehdu fit-tmienja u ghoxrin (28) ta' Settembru, 1953. M'hemmx dubju, pero, skond il-provi, illi l-appellat kien tas sew ha passi biex jigu ottenuti il-permessi menticgz xhur qabel l-appellant Eric Fenech Pace kiteb 1-ittra tiegtu hawn fuq imsemmija. Il-Perit Vassallo xehed illi, b'inkarigu ta' l-appellat, hu kien applika ghall-permess tal-Buiding Control Board fit-theta (3) ta' Dicembru, 1958 liema per mess gie rifjutat ufficjalment fit-tnejn (2) ta' Mejju 1950. Imbaghad raga applika ghall-habta ta' Luju ghall-permess
tal-Public Works Department u dan gie ottenut fit-tmienja (8) ta' Awwissu, 1958. Fid-dsatax (19) ta' Awwissu 1-Perit applika lill-Awtoritajiet Sanitarji ghall-approvazzjoni talpjanta u r-risposta nghatat fl-ewwel (1) ta' Settembru. Intant - i!-Perit xehed - 1-appellat kien jissikkah sa kemm gile ottenut il-permess rahtieg.

Id-dati hawn fuq imsemmija huma sostanzjalment k:onfermati mix-xhieds ta' Arthur Leaver li deher ghadDirettur tal-Public Woiks u minn Alexander Grech li deher ghac-Chief Government Medical Officer.

Dana kollu juri ilk, ghakemm certament kien hemm, qabel, ritard u dewinin da parti ta' l-appellat li jibni l.benefikati fiz-zmien stipuhtet fil-kuntratt, pero hu beda jiehs passi konkreti biex jottjeni 1-permessi mehtieġa ftit żmien wara li lill-appellanti bughtula l-ittra ufficjali taghtom fit tmienja (8) ta' Ottubra, 1958, u, fiz-imien i.li l-appellant Eric Fenech Pace baghat lil-appellat l-ittra hawn fuq im semmija tat-2 ta" Setuembra, 1959 fejn talbu "assikurazzjonijiet konkreti" ghax inke:la jagixxi gudizzjarjament, il-pratiki amministrativi kienu ga gew kompletati kollha u l-appeilat kien $f^{\prime}$ posizzjoni li inmedjatament jibda $x$-xoghol fuq l-art: b'mod li l-appellat sata jaghti lill-appellant, genwinament $u$ bil-verita l-assikurazzjonijiet li tah u x-xoghol. wara dan, imbeda effettivament fi ftit granet u tkompla regolarment, tant illi meta bdew jinstemghu $x$-xhieda l-ewwel darba fil-kawza, il-kuntrattur Galea sata jghid illi sa dik inhar ( hdax (11) ta' Novembru, 1959) kien hemm fuq il-post bejn materjal u xoghol b'valur ta' xi sebgha mitt lira ( $\mathbf{f 7 0 0}$ ).

F'dawn ić-cirkostanzi kieku l-Qorti kellha tiddece edi fuq din l-ećcezzjoni tal-appellat, kienet issibha wisq diffi-
ćili biex tghid illi l-appellat ma ssoddisfax il-kondizzjoni maghmula lilu mill-appellanti bl-imsemmija ittra taghhom tat-tnejn (2) ta' Settembru, 1959: u jekk hu kien issoddisfa dik il-kondizzjoni l-appellanti ma kellhomx dritt jipprocedu ǵudizzjarjament fiz-żmien li ppročedew.
(2) Anki assumendo illi ghall-każ preżenti kienu applikabbli l-artikoli 1111 u 1112 tal-Kodići Civili, peress ilii hawn si tratta biss ta' kondizzjoni rizolutiva tadita jew, kif tissejjah "patt kommissorju tacitu", ir-rizoluzzjoni ma toperax ruhha 'ipso jure', izda l-Qorti ghandha diskrezzjoni (a) li ma takkordax ir-riżoluzzjoni jekk jidhrilha illi l-inadempjenza fić-cirkostanzi tal-kaz ma kienitx ta' entita u gravita tali li tiğgustifikaha jew (b) li takkorda zmien ghall-purgazjoni ta' l-inadempjenza.

Fin-nota taghhom fol 256 (para (3) lewwe paragra. fu) u anki fil-petizzjoni ta' l-appell lappellant donnhom riedu jaghtu wiehed jifher: Mill, bill l-obbligu ghall-bini tatbenefikstigie stipulat aspressament filkuntratt, alluta f'kas simili si tratta ta' kondizzjoni rizolutiva jew patt kummissorji espress. Bir-rispett kollu din mhix Nief konfusjon ta' ideat. Del resto l-Avukat ta' l-appellanti fit tratiazajoni ta' l-appell, frankament u lealment irrikonoxxa illi non si tratta affattu ta' patt komissorju espress izda si tratta biss (jekk applikabbli) ta' patt kommissorju tacitu u li l-goti kwindi ghandha d-diskrezzjonijiet fuq imsemmija. Biex il. patt jinghad espress, dak li jkun ried jigi stipulat espresuss ment MHUX biss l-obblige ghall-ghati jew ghemil ta' . haǵa (fil-kaz preżenti. lobbligu li jinbnew benefikati) : $\overline{\text { kiat }}$ r-vimuzejoni ta' jew dekadenza talkuntratt jekk dak leh. bligu ma jigix adempit. Id-differenza tinsab illustrata alokwentement fl-istess kuntratt ta' enfitewsi in kwisjoni. Edan il-kuntratt (fol. 6), fost pattijiet ohra, gew stipulat
tant 1-obbligu ghall-hlas taci-cens kemm l-obbligu ghall-kostruzjoni ta' benefikati. Rigward l-ewwel wiehed gie espressament stipulatt illi " $f$ 'każ ta' morozita ghal tlett snin konsekutivi jew ammont ekwivalenti ikum hemm lok ghad-dekadenza tal-konceessjoni enfitewtika, wata nterpellazzjoni b'ittra ufficijali ghall-h'as u l-mora ta' xahrejn. Dan hu patt kommissorju espress. Rigward l-obbligu tal-benefikati l-kuntratt ma stipula espressament ebda dekadenza u rigward tieghu, ghalhekk, jista' se maj, jinghad illi hemm ilpatt kommissorju tacitu a baż. ghall-imsemmija artikoli 1111 u 1112 tal-Kodicì Ćivili, jekk applikabbli.

Hi dottrina generali ta' awturi li soltu l-Qrati taghna jsegwu u hi gurisprudenza prevalentissima illi, fil-kas ta' kondizzjoni riżolutiva verament tacita, it-Tribunal ghandu diskrezzjoni li jikkommina jew ma jikkomminax ir-riżoluzzjoni gkond l-importanza u l-gravita ta' l-inadempjenza u ć-ċirkostanzi li fihom tkun giet inkorsa u/jew li jaghti zmien ghall-purgazzjoni. Giorgi jesprimi l-koncett generali bdawn il-kliem.
"Tranne ii caso di patto commissorio espresso, la legge ha lasciato libero il magistrato di valutare l'importanza dell'inadempimento, secondo la natura principale o secondaria dell'obbligazione rimasta ineseguita, secondo l'interesse e l'intenzione dei contraenti. Le particolari circostanze del fatto meritano in questa indagine la piu diligente attenzione del giudice. il quale deve essere libero nel ponderarle, acciocche gli sia permesso di colpire con giusta misura nel segno, ora concedendo al.a parte inadempiente una dilazione per eseguire il contratto, se questo non sia commerciale or negando the chiesta risoluaions" (Teoria Delle Obbligazione Ed. 1891 Vol. 4, § 216 p. 226. Ara wkoll Bandry-Lacantinerie 'Diritto Civie' Delle obbligazioni Vol.

II $\$ 913$; Borsari 'Commentario del Codice Civile' Ed. 1877 Vol. III \$3073 - 3076; Pacifi Mazzoni "Istituzione" Ed. 1886 Vol. IV $\$ 93 \mathrm{pp}$. 172-173. Ghal dik li hi ġurisprudenza, ara Fadda art. 1165 ss 182, 183, 184, 185, 188, 190, 192, 195, 201, 203, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 239).

Issa s-sottomissjoni ta' l-appellat hija illi fil-każ preżenti $x$-xoghlijiet ma sarux fiż-żmien, in parti minhabba li kien hemm diffikultajiet amministrativi dwar l-ghoti talpermessi ghall-bin: f'dik l-area $u$ in parti ghax kien hemm trattativi dwar ir-redenzjoni tać-ċens. Fi kwalunkwe każ, malli l-appellanti gћamlulu l-ittra ufficjali f'Ottubru, 1958 hu beda jipprova u ghamei kull ma seta biex jottjeni l-permessi mehtiega. Dawn il-permessi, infatti, kienu gew kollha ottenuti meta l-appelanti kitbu l-ittra tagnhom tatnejn (2) ta' Settembru, 1959 u x-xogholijiet imbdew immedjotament wara $u$ komplew sejrin regolarment, tant ill 10 . hors tal-kawża ntefqu $f$ dawk ix-xognolijiet xi eff u wit mitt lira. ( 61600 ) jew elf u tmien mitt lira ( $£ 1,800$ ), mentri obbligu tieghu kien limitat ghal sitt mitt lira ( 6600 ). Inotire hawn si tratta ta' enfitewsi perpetwa, fejn ilbenifikati ghandhom l-iktar funzjoni ta' garanzija ghall-hlas taćeema $u$ dwar is-so:vibilita ta' 1 -appellat qatt ma kien hemm ebda kwistjoni.

Hawn ukoll il-Qorti ma kienetx thoss li kienet tkun tista tirreżisti s-sottomisjoni ta' l-appellat kieku kien jinhtieǵ illi l-kawża tig̀i deciża fuq dak it-terran.

Iżda l-Qorti ma ssibx il-bżonn li taghti deciiżzoni formali fuq il-kwis'jonijiet hawn fuq imsemmija, peress ini taqbel mal-konkluzzjoni ta' I ewwel Onorabbli Qortit fuq inkwistjoni l-ohra formalme teciza fis-sentenza appellata.

Dik il-kwistjoni ga fformat l-oǵgett ta' l-istudju ta' din il-Qorti fil-kawża fuq imsemmija "Cole vs. Grixti". İda s'intendi, il-kwistjoni reğghet mill-gdid giet studjata u poncerata mill-Qorti, issa fil-maggoranza, diversament komposta, fid-dawl tas-sottomissjonijiet kuntrarji maghmulin mill-appellanti fin-nota ta' l-osservazzjonijiet taghhom prezentata in prim' istanza, fil-petizzjoni ta' l-appell u fit-trattazzjoni orali elaborata u ejawrjenti ta' l-gharef Anukat taghhom. Ir-rizultat, pero, hu li l-Qorti ma ssibx ragiuni biex tiddiskosta ruhha minn dik il-konkluzzjoni, anzi thoss li tista forsi thid xi argomenti ohra in sostenn ta' dik ii-konkluzzjoni, jew forsi, iktar ezattament, tesprimi b'mod iehor, xi ftit aktar ampjament, ir-ragonament sostanzjali ta' dik is-sentenza.

L-argument ta' l-appellanti, in essenza, hu dana. Lartikolu 1581 (2) tal-Kodici Civili ma jidderogax ghallprincipju generali ta' l-obbligazzjonijiet u ma jeskludix i!patt kommisorju tacitu fl-enfitewsi. Anzi dak l-artikolu jikkonferma dak il-principju billi ma jaghmelx hlief jindika, fil-kaz ta' inadempjenza minhabba morozita fil-hlas taccens jew minhabba deterjorament konsiderevoli tal-fond, tant liema cirkostanzi ghandu jkollu effett il-patt rizolutiv tacitu. Le-zewg kazijiet ta' l-artitkolu 1605 u 1606 huma eccéezzjoni ghar-regola generali, ećċezzjoni li anzi tikkonferma r-regola generali ta' l-applikazzjoni anke ghall-enfitewsi tal-patt kommisorju. Fi kliem iehor, f'dawk iz̀-żewg katijiet, u linea ećceezzjonali, l-effetti shah u kostanti talpatt rizolutiv minhabba inadempjenza, huwa limitat $u$ kondizzjonat. Dawk huma koncesssjonijiet ećcezzjonali favur l-enfitewta u mhux dikjarazzjoni tassativa tad-drittijiet tal-padrun dirett taht il-principji generali. L-awturi citati fis-sentenza "Cole vs. Grixti" jidhru li mhux qed jikkunsidraw katijiet fejn fil-kuntratt ta' l-enfitewsi jkun hemm
i-obbligu espress tal-benefikati fi żmien determinat, imma ged jikkontemplaw l-obbligu tal-benefikati naxxenti minnatura legali $u$ mill-essenza tal-kuntratt enfitewtiku.

Il-Qorti ta§seb li huwa konvenjenti li tigi kkunsidrata !-ewwel din 1-ahhar sottomissjoni ta' l-appellanti.

Assolutament m'hemmx dubju, fil-fehma tal-Qorti, illi $\therefore$-awturi citati fis-sentenza 'Cole vs. Grixti' - u dawk huma 1-awturi l-aktar awtorevoli li l-Qrati taghna dejjem aktarx ićcitaw f'materja ta.' enfitewsi - qed jikkontemplaw tant ii-każ li l-patt tal-miljoramenti jkun stipulat fil-kuntratt (izda, sintendi, minghajr patt espress tad-dekadenza cioe minghajr patt espress tad-dekadenza cioe minghajr patt kommessorju espresis) hernm il-każ li l-obbligu tal-miljorjamenti fil-ligi kommentata minnhom, kien jidderiva biss mil-ligi.

Id-differenza, ghar-rigward tal-ligi taghna hi biss dina. Fil-waqt illi fl-ligi Delie Due Sicilie i'-kwis'joni jekk hemmx dekadenza bis-sahha tal-patt kommissorju tacitu setghat tigi diskussa (u minn dawk l-awturi rizoluta negativament) tant fil-każ il-wiehed kemm fl-jehor, ghax l-obbligu tal-miljoramenti kien jeżisti sew jekk kien jigi kemm jekk ma kienx jig̀i espressament stipulat fil-kuntratt, fil-ligi taghna, invecie, il-kwistjoni anqas biss tista tqum biex tiǵi kkunsidrata fil-kaz illi l-obbligu tal-benefikati ma jkunx espressament stipuiat fil-kuntratt $u$ dan ghar-raguni illi, filligi taghna, dak l-obbliğu ma jeisistix hlief in kwantu jkun gie hekk espressament stipulat fil-kuntratt. Mhux il-każ illi l-Qorti togghod hawn turi kif, fil-ligi taghna l-enfitewsi tilfet in gran parti l-koncett essenzjali ta' l-origini taghha bhala koncessjoni ta' art ghall-iżvilupp: biżżejjed illi tirriferixxi ghall-eluf ta' kuntratti aćcettati u kunsidrati validi
bhala kuntratti ta' enfitewsi fejn teżula kwalunkwe idea $u$ kwalunkwe intenzjoni ta' benefikati $u$ hemm biss l-idea ta' spekulazzjoni fuq ić-cens jew l-idea. li jig̀u evitati 1-kontrolli tal-ligi dwar il-kera. Mela fil-ligi taghna hemm obbligu talbenefikati fil-każ biss li jiği espresament stipulat fil-kuntratt $u$ meta jigi hekk stipulat anqas hu ta' l-essenza jew konnaturali ghall-kuntratt, anki jekk, fil-każ partikolari, jista jkun tassew importanti u principali fl-intenzjoni talpartijiet.

Issa r-ragonament tal-Qorti fil-kawża 'Cole vs. Grixti', li din il-Qorti anki issa tahseb li hu rrefragitbili, kien dana. Jekk skond Uzzo u Duscio ma hemmx lok ghad-dekadenza f'kuntratt ta' enfitewsi minhabba nuqqas ta' adempiment ta.' l-obbligu tal-cenefikati bis-sahha tal-patt kommissorju tacitu nonostanti illi dak l-obbligu, fil-ligi kommentata minnhom, kien impost mill-ligi oltre talvolia anki mili-komvenzjoni, a fortiori m'hemmx lok ghal dik id-dekadenza filligi taghna fejn l-obbligu jkun gie, talvolta. stipulat biss bil-konvenzjoni u ma kienx ikun anqas jeżisti kieku ma giex hekk stipulat.

Is-sottomissjoni ta' l-appellanti donnha tassumi - filfehma tal-Qorti, indubbjament, bi żball - illi l-patt kommissorju tacitu, meta hemm lok ghalih, japplika biss rigward Inadempjenza ta' obbligi konvenzjonali u ma japplikax meta l-inadempjenza tkun ta' obbligu mpost mil-ligi rigward il-kuntratt partikolari. Inveće dak il-patt jista japp'ika fiz-zewġ każijiet, sa kemm ma jkunx hemm fil-ligi rigwardanti 1 -kuntratt partikolari disposizzjonijiet kuntrarji jew nkompatibbili. Formulata negativament, bhala konferma tad-dottrina ta' l-awturi hawn fuq imsemmija, i'-proposizzjoni hi dina: jekk id-dekadenza bis-sanna tal-patt kommissorju semplicement tacitu ma tapplikax, rigward in-
adempjenza ta' obbligu, relativament ghal certu kuntratt, naxxenti mil-ligi, m'hemm ebda raǵuni ghaliex dik id-dekadenza, biss-sahha verament ta' dak il-patt, ghandha tapplika unikament ghaliex l-obbligu jidderiva mill-konvenzjoni. ח-konvenzjoni tikkrea l-obbligu imma ma timpurtax dik id-dekadenza, jekk hemm disposizzjonijiet tal-ligi li, ghar-rigward ta' dak il-kuntratt jirrendu l-effetti tal-patt kommissorju sempliċement implicitu inapplikabbli.

U dan, fil-fehma tal-Qorti, hu precizament il-kaz rigward l-obbligu tal-benefikati f'kuntratt ta' enfitewsi.

Fis-sentenza. "Cole vs. Grixti" gle rilevat, fil-bidu tarragonament ta!-Qorti, illi l-kuntratt ta' enfitewsi ghandu d-disposizzjonijiet spečjali tieghu u gie msemmi l-ewwelnett a-artikolu 1581 tal-Kodici Civili li jghid (fil-parti rilevanti tieghu) illi l-partijet jistghu, fi'-konvenzjoni, jaghmlu ipattijiet li jidhrilhom basta ma jkun fihom xejn kontra 1ligi $u$ li "in the absence of any special agreement the rules contained" fl-artikoli ta' wara jigu osservati.

Jigi osservat illi din hi disposizzjoni ghal kollox pekuljari ghall-enfitewsi u ma tirrikorri fil-Kodici ghar-rigward ia' ebda kuntratt iehor specifikament dixxiplinat fih. Dan hu mportantissimu u dik id-disposizzjoni ghandu jrollha 1 effett kollu proprju taghha. L-artikoli li jsegwu wara, jes. detaljaw tant id-drittijiet u l-obbligi rispettivi tal-partijiet (fin-nuqqas dejjem ta' 'special agreements' fil-konverizzjoni) kemm il-konsegwenzi u s-sanzjonijiet ta' dawk iddrittijiet u obbligi. Fost is-sanzzjonijiet hemm iz-zewg kadijiet ta' dekadenza u devoluzzjoni tal-fond enfitewtiku kontemplati fl-artikoli 1605 u 1606.

Issa 1 -appellanti, fil-waqt li jikkoncedu illi, in forza ta' --imsemmi art. 1581 (2), ebda obbligi ohra oltre dawh im-
posti bl-artikoli ta' wara, ma huma mposti lill-enfitewta fin-nuqqas ta' 'special agreement' fil-kuntratt, jippretendu t'dana kollu illi, anki fin-nuqqas ta' "special agreement' dwar dekadenza l-enfitewta hu xorta wahda soggett ghal äik is-sanzjoni fil-każijiet kollha ta' inadempjenza oltre dawk imsemmijin fl-imsemmija artikoli 1605 u 1606.

Imma, fil-fehma tal-Qorti, ma hemm ebda gustifikazzjoni ghal din id-diversa nterpretazzjoni tal-kliem ta' 1 -imsemmi artikolu 1581 (2). Fin-nuqqas ta' "special agreement" filkuntratt, id-disposizzjonijiet kotha li jig̀u wara japplikaw ghall-enfitewsi, bil-imitazzjonijiet li hemm fihom u mhux biss x'uhud minnhom.

Fis-sentenza "Cole vs. Grixti" u anke fis-sentenza issa appellata, gew dimostrati i-inkonvenjenti u anki l-azomalj\% assurdi li jistghu jinqsighu kieku kelha tigi abectata pretensjoni ta' l-sppellantilli herm iok ghad dexadenat ta i-enfitewsi u d-devoluzajoni tal-fond bi-tengetati mhas biss fil-kakijiet ikkontemplati fartikoli 1605 a 1006 isia anki f'kull kat iehor ta' inadempjenza ta xi obbligu da part. ta' l-enfitewta bis sahha ad-disposizzjoni generali dwar ifpatt kommissorju tacitu. Bir-rispett kollu, 1-appellanti, flebda mument tal-kawha, la fin-nota ta' l-osservazzjonijiel taghhom u lanqas fit-trattazzjoni, ma ghamlu ebda testatiy biex jinnegaw illi bil-pretensjoni taghhom tassew ikun hemm lok ghal dawk l-inkonverjenzi u anomaliji. Certament il. Qorti taf illi l-argument ta' l-inkonvenjenti jew inǵustizzja jew assurdita ma ghandux jigi abuzat. Meta l-kliem talligi hu čar u univoku u ma jistax jinghatalu hlief tifsir wiehed, dak l-argument ma jistax jiswa. Imma meta 1 -ligi gwardata fil-kompless tad-disposizzjonijiet taghha - tista taghti lok ghal zewg interpretazzjonijiet li wahda minnhom twasea! ghall-ingustizzja, inkonvenjenti u assurdita u l-ohrs
le, ghandha evidentement tig̀i applikata din ta' 1 -ahhar. V d̀disposizzjonijiet tal-ligi ghandhom jinqraw u, jekk jista jkun, jiğu konċiljati ma xulxin.

Issa mhux biss ghar-rigward ta' l-enfitewsi izda anki ghar-rigward ta' kuntratti ohra (p. es. bejgh, lokazzjoni), hemm fid-disposiżżjonijiet tal-Kodići li jirrigwardahom, disposiżżjonijiet li, f'ċerti każijiet ta' inadempjenza ta' obbligi, jistabb:lixxu dekadenza partikolari, li jeskludu l-applikazzjoni generali ta' l-art. 1111 u 1112. Fil-kaz ta' l-enfitewsi hemm aktar minn daqshekk in kwantu li hemm, kif ga. ntqal, l-artikolu 1581 (2) li jistabbilixxi r-regoli applikabbli jekk ma jkunx hemm patt spećjali xort'ohra fil-kuntratt.

L-appellanti jghidu illi l-artikoli 1605 u 1606 huma biss eċċezzjoni in kwantu jistabbilixxu rekwǐiti spečjali ghaddekadenza fil-kazijiet imsemmijin fiha, bla ma b'daqshekk jeskludu r-regola generali ta' dekadenza ghal inadempjenzi ohra.

Fil-fehma tal-Qorti dan 1-argument, veru f'certu sens fil-premessa, hu żbaljat ghal kollox fil-konkluzzjoni. Huwa veru illi l-artikoli 1605 u 1606 u dawk ta' warajhom li huma. marbutin maghhom, setghu f'ċertu sens jiğu kunsidrati bhala ećcezzjoni ghall-mod kif, kieku kien applikabbli, kien japplika l-principju generali tar-riżoluzzjoni u dekadenza tal-kuntratt, in kwantu li jippreskrivu rekwiziiti u modalitajiet spećjali. İda billi tghid dana, ma jfisserx illi ghandek tikkonkludi li dawk l-"ećciezzjonijiet" japplikaw oltre l-principju generali. Hemm ta' kultant fil-ligi disposizzjonijiet ta' ećcezzjoni li, meta wiehed jeżaminahom sewwa, jizvelaw ruhhom fil-verita bhala li jikkostitwixxu l-unhka regola applikabbli ghall-istitut li ghalih jirriferixxu. Per ezempju filgurisprudenza Taljana gie ritenut illi, ghall-kuntratt ta*
vitalizzju, i'-patt kommissorju taciitu ma japplikax hlief filkaż ta' l-artikolu 1796 - korrispondenti ghall-artikolu 1801 tal-Kodiči taghna (ara Fadda art. 1165 § 148). Dak l-artikolu li jidher li qed jiddisponi ghal ipotesi wahda partikolari ta' inadempjenza, fil-fatt jeżawrixxi r-rimedju u jeskiudi l-applikazzjoni tar-regola ġenerali tal-kondizzjoni rezolutiva tacita.

Hekk ukoll jaghmlu l-imsemmija artikoli 1605 u 1605 fin-nuqqas dejjem ta' dekadenza espressament pattwita filkuntratt.

Kif hi esperjenza l-aktar komuni, il-kuntratti enfitewlici ta' spiss jikkontenju, oltre sintendi izz-żewg kondizzjonijiet essenzjali u konnaturali tal-kuntratt, pattijiet onrajr x'uhud importanti, xi whud inqes importanti, xi whei addirittura sekondarissimi per ezempju ili l-enfitewto jinfer ma lid-dirretarju f'ertu tmien b'x koncessjonisuberform tika li jkun ghamel.

L-appellanti jsostni his, fil waqt illi lyjolazjoni tat zewg kondizzjonijiet fondamentali u essenzjai hi regoleta bid-disposizzjonijiet spediali ta' 1 -imsemmija artikoli ie0s. 1606 et seq., ghall kull infrazjoni ohra ta' kull patt lewor tal-kuntratt tapplika serzaltivr-rizo'uzzjoni generali ta' ; art. 1111.

Fil-fehma tal-Qorti l-infondatezsa ta' din il-pretensjons tirrizulta blaktar mod car hekk kif wiehed jikkonsidra dak li jkomplu jghidu l-appellanti fis-sens illi dawk id-dis. posizzjonijiet ta' 1 -artikoli 1605 u 1600 gew introdotti biala mikure ta' favur ghan enfitewta u mizura ta' protezzjon ghalih. Kieku l-pretensjoni ta' l-appelianti kienet valida, ilOorti jidhrilha, bir-rispett, li kienet tkun tassew stramba
u ironika l-premura tal-ligi lejn l-enfitewta li, fil-waqt ii tipprotegih u tiffavorih meta hu jikser l-obbligi l-aktar fondamenta i tieghu cije li jhallas ić-ċens ul ma jgharraqx ilfond, thallih ghal kollox skopert u mprotett ghar-rigward ta' xi nadempiment ta' xi patt iehor, anki l-aktar accesssor. iu tal-kuntratt.

L-inekwita u mprovidenza tal-lig kienet tkun manifesta parikolarment gha'iex, fil-waqt ill: meta hemm loik ghad dekaden:a minhabba nuqqas ta' nlas tac ciens anki ghal tlett suin jew minhabba hsara kbira kagunata fi'-ford i-enfitewta inadempienti ghandu, b'dana kollu, drit' ghal.prezz ta'-benefikati li jkun ghame! fil-fond skond l-ar'iko!u 166(2), ebda kumpens ma jkun dovut $\mathfrak{i} u$ filket ta' dekadenza ghal xi inadempjenza ohra,anki l-iktar leggera, taht il-princ'pju generali kif invokat mill appellanti.

L-anoma ija tista tigi kjarament ilustrata b'riferenza ghal istess kuntratt in kwistjoni f'din il-kawia. F"dak ilkuntratt, fil-patt (c) fol. 6, gie atipulat il-patt kommissorju espress ghall-kaz ta' morozita fil-hlas tac cens gha' tett snin. G'e ritenut mill-Qrati taghna kif gie rilevat fis-sentenza "Cole vs. Grixti" illi d•dritt ta' l-enfitewta ghali-hlas tal-benefikati jikkompeti lilu anki fil-kaz ta' devoluzzjoni li tigiri minhabba nuqqas tal-nlas tać-cens bis-sahha ta' patt kommissorju espress. Issa fuq $i$-fond in kwistjoni $i$ appellat llum bena benefikati ta' xi elf $u$ sitt mitt lira ( $£ 1600$ ). Kieku hu kiser dak il-patt (c), ghalkemm id-dekadenza giet stipulata espresament, u l-azzjoni ta' l-appellanti kienet bażata fuq dik il-vjolazzjoni, l-appellanti kien ikollhom ihallsu 1 -plus valenza. Invece 1 -azzjoni imgiebet ghax hu allegat illi l-appellat kiser patt iehor tal-kuntratt, cioe
dak fil-paragrafu (d) li ghalih anqas hemm biss pattwita espressament id-dekadenza. Intant nonostanti dan u nonostanti illi dik l-infrazzjoni ma tista qatt tkun legalment hekk gravi u fundamentali daqs in-nuqqas tal-hlas taci-cens jew daqs dik li kieku ddanneǵgja (flok immiljora) kunsiderevolment il-fond, 1-appellanti jippretendu illi l-appellat ghandu jiddekadi mill-kuntratt u jirrilaxxjalhom il-fond bil-benefikati li hemm fuqhom $u$, sintenti, bla ebda kumpens, u dan - jgЋidu huma - b'app.ikazzjoni tal-prinċipju generali.

Il-forza tar-raǵonament bażat fuq din 1-anomalja ntollerabbli ma setghatx evidentement iskappa lill-appellanti li ppruvaw issa jovvjaw ghaliha bin-nota tagћhom tat-tlieta (3) ta' Dícembru, 1964 fejn iddikjaraw illi fil-każ ta' ezitu favorevo'i ghalihom ta' 1 -appell huma jhallu lill-appellat bla ebda korrispettiv jew kumpens, il-kostruzzjoni li huwa ghamel flimkien mat-terren sottostanti u l-faxxja cirkostanti rikjesta mil-lig̀i. ghal dik il-kostruzzjoni a dana biccens li huwa qieghed ihallas attwalment. Huma ddikjaraw illi din l-offerta giet maghmula $\mathrm{f}^{\prime} k a z z_{\text {ta' }}$ tá ezitu favorevoli ta' l-appell u m'ghandha tkun intiza bl-ebda mod bhala rinunzja ghal drittijiet jew azzjonijiet spettanti lilhom kontra l-appellat u hija minghajr pregudizzju ghalihom.

Naturalment il-Qorti ma tistax thalli ruhha tkun influenzata fid-definizzjoni tal-kwistjoni legali minn din 1 -offerta: izda anqas ma tista ma tiehux konjizzjoni ta' l-implikazzjoni taghha.

U kieku t-teżi sostnuta mill-appellanti kienet valida, 1. ligi, fil-fehma tal-Qorti, mhux biss kienet tkun uriet ruhha singolarment improvvida u kontraddittorja fil-konfront ta' i-enfitewta, iżda anki mprovvida u kontradittorja fil-kon-
front ta’ 1-kredituri epotekarji ta' l-enfitewti, jekk ikun hemm, jew nies ohra interessat:. Infatti meta d-devoluzzjoni tintalab taht l-artikolu 1605 jew 1606, il-kredituri ta' - enfitewta jew kul! persunan ohra nteressata tista, skond i-artikolu 1608, tintervjeni fil-kawża u titicb iż-żmien u tista wkoll, ma tul dak iż-żmien, ghalkemm moghti fuq talba ta' l-enfitewta, timpedixxi r-rizoluzzjoni ta' l-enfitewsi billi thallas 1 -arretrati jew issewwi 1 -hsara. Dan id-dritt ta' 1 . kredituri u nies ofra nteressati, evidentement ma jikkompetix lilhom meta - kieku dan kien jista jsir - id-devoluzzjoni ssir, kif jippretendu l-appe lanti, bis-sahna tal-patt kommissorju tacitu generali skond l-artikolu 1111.

Fil-fehma tal-Qorti dawn il-konsegwenzi huma sovverswi ta' kull bosens u loǵika ġuridika li l-liği ma setghatx intendithom u m'hemmx mod iehor kif jiğu evitati h'ief bilii d-disposizzjonijiet diversi tal-ligi jiğu konciljati fl'imkien kif il-Qorti tahseb li jistghu jigu konceiljati. Ebda mod iehor ma ġie suġgerit mill-appellanti. Kieku l-liği riedet tikkontempla d-dissoluzzjoni ta' l-enfitewsi u d-devoluzzjoni tal-fond fuq talba tal-padrun dirett anki minhabba inadcmpjenzi ohra da parti ta' l-enfitewta żgur li ma kienetx ؛onqos li tiddixxiplina l-eżerc̀izzju ta' dik it-talba u 1 -konsegwenzi taghha k'f iddixxipinathom fi!-każ tad-devoluzzjoni fiż-żewğ każijiet espressament imsemmija. Li 'sviżta' ii timporta s-soluzzjoni kuntrarja ma tidherx, fil-fehma talQorti, li tista tiǵi preżunta u addebitata lill-legislatur.

Jekk jigi sugge i-inkonvenjenti jistghu jiğu rimedjati billi anki fil-kaz ta' devoluzzjoni bis-saћha tal-patt kommissorju tacitu jig̀u estizii mill-Qorti l-istess rimedji li l-ligi taghti lil-enfitewta u lill-kredituri fil-każijiet kontemplati minnha espressament, ir-risposta fil-fehma tal-Qorti jkollha tkun illi
a) 1-ewwelnett dan mhux possibbli ghaliex 1-artikoiu 1611 jghid espressament illi meta hemm devoluzzjoni, 1enfitewta ma ghandux dritt ghall-kumpens ghall-benefikati tkun xi tkun ix-xorta u l-valur taghhom, hief filkaz illi a-devoluzzjoni ssir ghal xi wahda mir-raǵunijet imsemmijin fl-artikoli 1605 u 1606; u
b) bil-mod suġgerit, il-ligi ma tkunx qed tigi nterpretata billi, kif ippruvat taghmel il-Qorti, jittiehdu flimkien u jizgu konćiljati d-diversi disposizzjonijiet tagћha, iżda tkun qed tiǵi kkreata lig̀i ǵdida li la d-disposizzjonijiet spećjali dwar 1 -enfitewsi u lanqas, mill-banda l-ohra, dawk dwar i-obblgiazzjonijiet in generali ma jikkomportaw.
c) Wiehed ukoll jistaqsi: kieku dawk ir-rimedji kienu kompetenti taht il-principji generali, ghalfejn il-ligi semmiethom espressament rigward dawk il-każijiet ta' devoluzzjoni fl-enfitewsi?

Fl-ahharnett il-Qorti, kif ghamlet ukoll il-Qorti fissentenza "Cole vs. Grixti" ma hix bl-ebda mod tiskuża jew tikkundanna, la riferibilment ghall-każ partiko'ari u wisq anqas in generali, xi nfrazjoni li talvolta jkun ikkommetta enfitewta ta' l-obbligi tieghu derivanti mil-ligi jew mill-kuntratt. Dak li qieghda tghid hu biss illi l-azzjoni tad-dekadenza mill-enfitewsi u d-devoluzzjoni tal-fond tikkompeti, fin-nuqqas ta' patt tan dekadenza espress, biss fil-każijiet previsti u skond id-disposizzjonijiet kontenuti fit-Titolu "Dwar l-Enfitewsi". Fil-każ ta' inadempjenzi ohra li mhumiex hemm kontemplati u fin-nuqqas ta' ftehim espress, hemm azzjoni u rimedji ohra li jmessu lill-padrun dirett imma mhux ir-riżoluzzjoni u devoluzzjoni.
pell u tikkonferma s-sentenza appellata. L-ispejjeż ta' :appell ukoll jibqghu minghajr taxxa hlief id-dritt tar-Registru li jhallsuh l-appellanti.

