## 22 ta' Mejju, 1904

## Imbadin:

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

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

Antonia Sacco-Ellul

## versus

## Giuseppa Grich

Kaz fejn il-Qortita' l-Appell irriteniel li r-rikorrenta ma ippritvatx soddisfacentement il-mot to li fucu kienel bazata t-talba, konsiderata wkoll. ghall-bzonm, ir-raigni tai-hịi h laghif d-driti ghar-ripresa tal-fond fuq dak il-miotir.

## BORI TAL-KERA - MOROSITA FIL-HLAS TAL-KERA

Il-Qorti, Rat t-talba tar-rikorrenti quddiem i: "Board" li jirregola l-kera biex tiehu lura 1 -fondi $83 .{ }^{\circ}$ ' it sebastian Street Qormi, miki lill-intimata bill: hin lequnt mo. rusa fil-ћlas tal-kera;

Rat ir-risposta tal-intimata;
Rat is-sentenza tal"Board" fua tomprom: bina it.




E-hlas tal-kera li Efalaq fitminja 8 i id Ditenbru
2. permezz ta' l-ittra tal-erbatax 14) ta' Sannar. 1963.
u wara dina l-intimata marret tghidilha ki kienet sejra tohrog mill-fond u ghathekk ftehmu biex ma thallasx il-kera. pero, billi l-intimata ma' hargetx, fit-tlettax (13) ta' April. 1963, interpellata biex thallas il-kera li ghalaq fit-tminja (8) ta' Marzu, 1963, if fithottax (19) ta [ılju, 196.), reğghe intorperlatn bicx thallas j:-kern li rega ghalaq fittminja (8) ta* Gunju, 1963 u l-intimata ma hallsitx, u marret biex thalias il-kera wara li hifa ppresentat ir-rikors odjern;

Illi l-intimata tammetti li dan il-kera ma thallasx; izda tghid li reevict ittra wafida biss li fugha marret tkellem lir-rikorrenti, u li kienet tmur kiex thallas il-kera ur-rikor. rent kienet tirrifjuta li tircevih;

Illi ${ }^{3}$-versjoni tal-intimata ma hix aciettabili: infati, waqt li tghid li recviet ittra wahda biss, li fuqha ftehmu li ma thallasx fhax kienet sejra tohrog mill-fond. fleistess lin ged lallega illi meta kienet tmur biex thallas illemem, ir-rikorrenti kienel tghidilha "thabbilx mohhok ghall-ittri li nibghatlek u l-flus żommhom." B'dan il-kliem hu impıikat illi kien hemm aktar minn ittra wahda. Ir-rikorrenti nnegat ij l-intimata marret biex thallas il-kera u hija rrifjutatu, flief wara li gie presentat ir-rikors; u, verament. ma jaghmelx sens li r-rikorrenti tikteb l-ittri lill-intimata u tghidilha biex ma taghtix każ taghhom, kif tallega l-irtimata, mentri hi iżjed verosimili l-versjoni tar-rikorrenti.

Illi ghalhekk hemm il-morosita a termini tal-ligi.
Rat ir-rikors ta' l'appell ta' l-intimata li bih talbet : s-sentenza fuq imsemija tigi revokata u li t-talba tar-rikor. renti tiği mich̄uda, bl-ispejjeż taż-żewǵ istanzi kontra taghha;

Semghat bil-gurament liftappellanti u lit Giuseppe Micallef;

Rat l-atti kollha tal-kawzia;
Semghat lid-difenswi lal-kontembenti:

Ikkunsidrat:

Il-lanjanza ta' l-intimata kontra s-sentenza denuncjata hi dik, in sostanza. li I."Board" li ppronunzja dik is. sentenza naqas japprezza illi mil-provi li gew prodot:s quddiemu jirrizulta illi r-rikorrenti ideat u esegwiet pjan biex tkun tista titlob $u$ tottjeni illi 1 -intimata tigi kondannata biex tiżgombra il-fond, u kien ghalhekk li kkomenta fis-sens li ma jghamilx sens dak li xhedet lintimata meta qalet illi r-rikorrenti fil waqt li, kif xehdet 1 -istess rikorrenti, kienet tikthila biex trakkar li il-kem kien ghalag kiene tghidilha, meta kienet tmur biex thallsa: "Thabtilx monhok bl-ittri li nibghatlek u il-flus zommom."

Ikkunsidrat:
Ir-rikorrenti talbet il-permess tal-"Board" fuq imsemmi biex tiehu lura if-pussess tal-fond fit-tmiem tal-kiri fug il-motiv. kontemplat fl-art. 10 ta' loordinama XXI ta 1931. illi l-intimata, inkwilina ta' 1 -istess fond, ma kienetx puntwali fil-hlas tal-kera billi ma halsitiex f'zewg skaden-
 1963 - nonostante li giet imfakkra is ciath l-iskadenzi kienu ghadhom dovuti.

Skond ix-xhieda tar-rikorrenti, feerbatax ifll ta' Jannar, 1963, hija kitbet littra lill-intimata fein qaltilha 'li

I-kera ghalaq; ilu li ghalaq mit-tminja (8) ta' Dicembru, $1962^{\prime}$ u in segwitu ghal dina l-ittra l-intimata marret tkellimha u f'dik l'okkazjoni ftehmu illi l-intimata ma thallasx kera ghaliex kienet hierga mill-fond u sejra f'xi istitut. Bilii l'intimata ma hargitx, kitbitilha fit-tlettax (13) ta' April, 1963 biex tghidiha li l-kera: "Ghalaq; ilu li ghalaq mittminja (8) ta' Marzu', u l-intimata ma marritx tkellima. Fit-tlettax (13) ta' Lulju, 1963, regat kitbitilha biex tavżaha illi il-kera kjetl reǵa ghalaq fit-tmienja ta' Gunju 1963 u lanqas din id-darba l'intimata ma marret tkellimha u allura hi ippreżentat ir-rikors biex tiehu lura ili-pussess tal-fond $u$ kien allura li l'intimata marret tkellimha.

Ix-xhieda ta' Giuseppe Micallef missier ir-rikorrent, u ta' Cecilia Su'tana - it-tnejn joqoghdu mar-rikorrenti jidru li jsostnu d-deposizjoni tar-rikorrenti; u, difatti, itthejn xehdu ilh l-intimata marret thellem lir-rikorrent darbtejn : fix-xahar ta' Jannar u fid-dsatax (19) ta' Awissu tal-1963. Cecilia Sultana xhedet ukoll illi wara l-ewwel darba li l-intimata marret biex tkellem lir-rikorrenti dina qaltilha illi l-intimata kienet sejra tidhol f'xi istitut. Izżewg xhieda qablu li fit-tieni, u l-ahhar darba li l-intimata marset biex thellem lir-rikorrenti kien hemm xi tilwim bejniethom jew garr da parti ta' l-intimata. Giuseppe ..ncallef qal ukoll li ma jistax jeskludi li l-intimata secghat marret drabi ohra d-dar tar-rikorrenti; pero qal ukoll li ma kienx johrog spiss mid-dar, almenu ghal żmien twil, u li r-rikorrenti kienet spiss tghidlu li kienet kitbet lill-intimata u dina ma marritx.

L-intimata xhedet, quddiem il-"Board", li rceviet l-ittra wahda $u$ li marret kemm il-darba biex thallas il-kera u rrikorrenti ma żammitux u li meta kienet tmur bil-kera r-rikorrenti kienct tghidila: "Thabbilx monhok bl-ittri ii
nibghatlek u il-flus żommom."
Ix-xhieda ta' l-intimata tidher sostnuta b'dik ta Do. Jores Scicluna u ta' Ciuseppa. Muscat - dina l-ahhar wahda toqghod maghha. Scicluna xhedet hekk: "Gie li l-intimata talbitni biex immur inhallsilha l-kera; pero, ma nafx jekk kienx din s-sena jew qabel; pero mil-Milied l'hawn. Gie li qalet li ma żan mitomlix. Qaitli hekk xi thiet darbiet." Giuseppa Muscat xhedet li ǵie li l-intimata galtilha! il kienet tmur biex thallas l-kera u r-rikorrenti makients izzommu; li l-intimata qatt ma qaltilha li kienet réevi. l-ittri phal-hlas tal-kera, u li l-afhar darba li l'intimata sidet thallas il-kera u r-rikorrenti ma' zammitux, l-intimata qalfila li kien ta' sitt xhur.

L-intimata regat xhedet iog sejha ta' dim il-Qorti u regat affermat li kull meta kien jghalaq it-trimest dejjen, kella i-kera biex thallsu u kienst tmur toffrih a assikurat lith-Qerti, wara li dina wissitha fuq l-importanza tal-gurament. illi ittri mill-appellata irceviet wahda biss uli clina i-ittra l-appellata bghatitilha wara li kienet offritilha itrimest kera li kienet galtila biex izommu u ma tha!las u wara li kienet calt'a ukoll ii jekk tircevi xi ittra minghanda mataghtix !zetaghha, : !i anki wara li rceviet din 1 -ittra merrat ghendha biex thallas u f'din lookkazjoni ukoll qaitila iżzomm : tera u reğst qaltila li anki jekk tircevi xi ittra ma taghtiv to taghha.

Ghalkemm ltatimata dena li sejjer jigi rilevat ma qalitux waqt li kienet qeghda tixhed iżda, mistoqsija milQorti waqt it-trattazzjoni orali tal-kawza, irrispondiet 1 kella il-flus biex thallas il-kora kollu dovut u li setgfat anki dak it-hin stess.

Irriżulta ukoll, waqt it-trattazzjoni orali ta' l-appell illi
r-rikorrenti trid tehles mil-intimata, jigifieri trid iġgjalha thali 1 -fond minhabba li min joqghod magtha qieghed jikkagunalu hsara.

Dawn iż-żewg fatti il-Qorti thoss li, fić-cirkostanzi talkaż partikolari, ghandha tohodhom in konsiderazjoni unitament mal-kontrast risultanti mil-provi prodotti minn parti waћda u mil-ohra biex tasal gћal-konklusjoni li r-rikorrenti ma ippruvatx soddisfacentement il-motiv li fuqu hi basat it-talba, konsiderata wkoll, ghal bżonn, ir-raguni tal-ligi li taghti d-dritt ghar-ripresa tal-fond fuq dak ilmotiv.

Ghaldaqstant tilqa l'appell u tirrevoka is-sentenza da. munçjata u tićhad it-talba tar-rikorrenti, bl-ispejjeż taż żewǵ istanzi kontra taghha.

