## 30 ta' Gunju. 1947.

## Imћallfin:

Is-S.'X.O. Sir (i. Borg, Kt., M.B.E., LL.D., President. L-Onor. Prof. Dr. E. Ganado, LL.D. L-Onor. Dr. L.A. Camilleri, LL.D.

Gio Maria Ciappara rersus Antonio Cassar et.

## Hajt Diviżorju - Triq - Sit Fabbrikabili - Proprjeta -

Art. 457 u 447 (1) tal-Kodici Civili.
Il-hajt divizorju li jifred il-propijptà ta' iew sidien ghandu, tl-assenza ta' prori kuntrarji, jitqios bhala homumi.
L-artili,hl" tal-ligi li jughfi dritt lil wiphed mill-girien li jobliga lilliethor julioutribuceri whmu mill-ixpejjes mentipga phall-bini jew tiswija tal-hajt dici̇orju huca applikubili g末all-ka三ijiet ta' btichi, gonna u ghelieqi; ghathehk mhax upplihalili meta l-proprjetá limitrofa hija leiq pricuta minn banda, arolja miftuka ghat-transitu pulliku, " art selingota jeus sif fabbrikubili milletira.
Johk imbagat ol-hait hura proprjeta pshluinea ta' wietied mill-girien u iffred din i-proprieta minn promicta ta' gar iehor li hija triq pricata, act "ja miftutia ghut-transitu publiliu, dan il-ga, ma ghandus intreess li igicghel lil sid dah il-hajt li jerga' jonieh jekk ikun imuceque', u ghalhekl: ma jistax jobligah italla' dak il-hajt.
Il-gorti, - Rat ice-citazzjoni quddiem il-Prim’Awla talQorti Civili ta-Maestà lar-Re, fejn l-attur, wara li qal li 1 konvenuti wagughu l-hajt ta maqje! I: jiddividih mill-proprjetà tie, hu li titsab fi 'Triq il-Ǵdida żlookkanti fug Strada Vittorja, Hal Qormi, u li l-hajt li jiddividı parii ohra minn d'n il-proprjetà mill-proprjetà tal-konvtnuti jinsal imgarraf; talab li l-konvenuti jựu kundannati j:bnu fagasir żmien a spejjeż taghhom $1 \cdot m$ enmi hajt diviżorju tal-maqjel u jiğu kundaunati jikkontribwixxu ghall-ispeijeż tal-bini tal-hajt diviżorju komuni fuq imsemmi bejn 1 -proprjetà l-ohra tal-kontendent:, u fil-kaz li ma jaghmlux dan, huwa jigi awtorizzat jibni a spejjez̀ tal-konvenuti l-imsemmi hajt tal-maqjel, u a spejjeż kdmuni l-ћajt divizorju l-ietior, taht id-direzzjoni ta' perit arkitett li timomina din il-Qorti; u l-konvenut: jiẽ̛u kundannati jtrallsu l-ammont korriepondenti ghall-obligu tachhom. Bl-
ispe;jeż, flimkien ma' dawk tal-protest tat-22 ta* Jannar 1944, konira l-konvenuti ;

Rat in-note ta' lecicezzonijiet tal-knvenut:, li qalu li i-hajt tal-maqjel huwa ta' proprjetì unik. taghhom kif ammess fić-citazzjoni, u ghalhekk jistghu jwaqqghuh u jibnuh meia u kif iridu huma; u li relativament ghall-fajt l-iebor l-attur irid jipprova lli dana huwa hajt komuni $u$ li hu ghandu proprjetà illi tmiss mal-proprjetà tachhom; illi huma xtraw is-sit insemmi fićcitazzjoni bhala sit fabbrikabili :lli jmiss ma' Triq ii-Gdida żtokkanti fuq Strada Vittorja u mbax ma' proprjetà ia' l-attur; ghalhekk jitolbu l-kjamata fil-kawża ta' Ludgarda Farrugia nomine;

Kat : 8 -sentenza maghtija minn dik il-Qorti fit-28 ta* Gunju 1946, li biha giet michtuda t-talba ta' l-atuur, salvi lil dan kull xorta ta'. dritujiet ohra jekk u skond il-ligi, $u$ in vista tannalura tal-kwistjoni gie ordnat ii l-:spejjez jibqghu minghair taxxa, bid-dritt tar-registru kontra l-attur; wara li dik il-Qorti kkunsidrat;

Li mill-perizja rrizulta li l-fond ta' l-attur huwa triq pr:vata miftuha ghall-publiku. Bein dik it-triq u l-fond tal-konvenuti, li dari kien ghalqa, hemm hajt li g̀ie mgarraf millpubl:ku, probabilment biex jiği facilitat l-aćcess ghax-xelter ii I-Gvern kien ikkostruwixxa fl-ghalqa tal-konvenuti. Il-tajt tal-maqjel gie mahtut mill-konvenuti jew bil-kunsens taghhom. Miil-pjanıa eżibita fil-fol. 25 tal-process tal-kawża bejn l-istess partijiet (citazzjoni nru. 256 tal-1944) jidher l: s-sit fabbrikabili tal-konvenuti u 1 -art fejn hemon it-tric ta' 1 -attur dari kienu ghelieqi; thaldaqstant il-hajt diviżorju li ken hemm bén iż-żewg ghelieqi, flassenza ta' provi kuntrarji, ghandu. jittiehed bhala komuni bejn il-partijiet. Iżda l-hajt tal-maqjel huwa eskluż:vament tal-konvenuti (art. 446-447 Kodicí Civili). ll-lum iż-żewg fondi ma ghadhomx veri gheliegi; ta' l-attur sar triq privata soggetta ghat-transitu publiku, u tal-konvenuti hija art żdingata u mhux koltivata, iżda destinata ghallbini, kif rat ll -Qorti fl-aćcess. Skond l-art. 457 tal-Kodići Civili, ''kull withed jista' jgieghel lill-gar jotrog sehmu millispe:jeż tal-bini jew tat-tiswija ta' hitan li jaqsmu 'btieh:,
gonna jew ghelieqi". Bhala ligi derogatorja ghad-dritt talproprje!à, dık id-dispożizzjoni ta’ dak l-artıkolu tal-ligi ghandha jkollta interpretazzjoui restrittiva, u ghalhetk mhix applikabilı ghal każ li l-ligi ma ikkontemplax (Cfr. Baudry-Lacan-t.nerie-Wah!, Deı Beni, no. Y84); u blebda sforz ta' l-immaginazzjoni ma tista ssib analogija bejn il-fondi msemmia millligi u triq li, éhaikemm privala, hija soggetta u miftuta ghattransitu publiku, ghax lanqus ma jsta jkun hemm identita fir-"ratio juris". Huwa minnu li dari kien hemm il-hajt kouiuni, iżda dana l-hajt gir maehthi minn terzi persuni minghajr ebda titija tal-kouvenut: jew awturi taghhom. Barra uiun dana, huwa car li l-attur irid italla’ l-hajt ghal semplici $i$ emulazzjoni biss. ghax ma jidherx $h_{1}$ l-hajt jista' jkunlu ta' ebda vantağg pratiku jew li hemm bżonnu ghat-tutela talproprjetà tiegћu;

Lat in-nota ta' l-appell ta' l-attur, u rat il-petizzjoni tieghu, fe;n talab li s-sentenza fuy imsemmija tigi revokata, billi jigu milqucha d-domandi tieghu bl-ispejjez taż-żewǵ istanzı kontra l-konvenuti;

## Omissis,

Ikkunsidrat;
III: l-appellant th-att tać-citazzjoni, wara li ppremetta lı 1-appellati waqqghu l-haji tal-maqjel li jiddividi l-stess maqjel mill-proprjeta tiestiu fi Triq il-Gdida, Hal Qormi, u li l-hajt li jissepara parti minn dn il-proprjeta minn proprjetà ta' l-appellati jusab imgarraf, ialub h l-istess appellaii jigu kundannati bex a spejjez taęhhom jibnu l-imsemmi hajt diviżorju talmaqjel u biex jikkontribwixxu ghall-ispejjez tal-hajt divizorju komuni bejn il-proprjetà tal-kontendenti;

Ikkunsidrat;
Illi. kif jidher mill-pjanta eżibita fil-process, u kf il-Qort $k \in$ llha okkazjon: tosserva fl-açess li żammet, il-proprjeta ta' 1-appellant imsemmija fiec-itazzjoni tikkonsisti fi triq privata miftuha ghall-publiku, li min-naha ta' nofsinhar tmiss malproprjeta ta' l-appellati. Dina l-aћhar proprjeta tikkonsisti f'art li mhix qiegtda tig̀i koltivata u li hija intiża ghall-bis: u f'bicica ohra art l: saret hage wahda ma' dik ta' qabel $u$
xi żmien kien hemm fuqha mibni maqjel. Il-hajt li kien jaqsam il-proprjetà rispettiva tal-kontendenti gie mwaqqa' millpubliku biex lkun jista' jdhol izjed faciluent fix-xelter li kien hemm fil-proprjeta ta' l-appellati, mentri 1 -hajt li kien jaqsam it-triq mili-maqjel gie mahtut mill-appellati jew bl-inkaraku tagthom. L-ewwel hajt kien mibn: bid-doblu u tas-sejjieh, mentri t-tieni wiehed kitn mibni wkoll bid-dobla, iżda b'gebel aktar regolari. Billi l-proprjetà ta' l-appellant qubel ma giet konvertita fi triy privata kienet gialya, u bilii l-art fabbrikabili ta' l-appellati kienei ghalya wkoll, ghalhekk ilhajt li kien jaqsamhom u li, kif inghad fuq, gie mgarraf millpubbliku, ghandu jitqies l: kien komuni fin-nugqas ta' prova in kuntrarju (art. 447 (1) tal-Kodici Civili). Il-hajt li kien jaqsam il-maqjel ta' l-appellati mill-ghalqa, il-lum triq, ta' lappellant ehandu jityies ta' proprjetà esklużiva ta’ l-imsemmijin appellati, skond id-dispozizzjoni tat-tie.et paragrafu ta' 1-art. 446 tal-Kodici eitat;

Ikkunsidrat;
Illi 1 -appellant qieghed jibbaża t-talba licgliu ghal kundanna ta' l-appellat: biex jikkontribwixxu ghall-ispe;jeż talbini tal-hajt li jaqsam il-proprjetà ta thom minn dik ta' l-appellant, in bażi ghad-dispożizzjoni ta' 1-art. 457 tal-Kodici Civili. li jaghti dak id-dritt fil-każi ta' hitan li jaqsmu "btieћi, gonna jew ghelieqi". Ma jistax jingtiad li l-fondij:et rispettivi tal-kontendenti, kif huma l-lum, jagghu tatt wađda minn dawn :1-kategoriji, billi dak ta' l-appellant huwa triq privata suggetta ghat-trausitu pubbliku, u dak ta' l-appellanti hija art destinata ghall-bini, u kif il-Qorti kellha okkażjoni tara flaccess ilha żmien ma tigi koltivata. U la darba dawk il-fondjet mhumiex "btiehi, gonna jew ghelieqi", id-dispozizzjoni fuq imsemmija ta' l-art. 457 ma tistax tigi applikata. billi dik hija dispożizzjoni eċcezzjonali li ma tippermett:x interpretazzioni estensiva. Barra mill-awtur citat fis-sentenza appellata, anki r-Ricci huwa ta' din l-opinjoni. Infatt:, fil-komment ghall-art. 559 tal-Kodici Civili Taljan. li ghandu analogija ma' l-art. 457 tal-Kodici taghna, huwa jghid (Vol. II, para. 402, pag. 519) li dik id-dispożizzjoni 'eccezionale, perchè
contro i principi di ragione, dà il diritto di costringere altri a fare una opera neila sua proprin ta ed a concorrervi nella spesa; dunque va interpretata nel seniso restritt vo e non estensivo"; u äzed "il quddiem ikompli jghid:- "Non è però necessario the il muro di cinta divida casa da casa cortile da cortile, giardno da giardino, ma può anche dividere fondi di natura diversi, purche apparienenti ad alcune de.le accennate (atecorie" ;

Ikkunsidrat;
Illi kif ingtiad fuq, ilhajt tal-maqjel ken esklnżivament ta l-appellati in ebda dritt fugu ma kellu l-appe llant, mentri 1-hajt komuni, li k'en jagsam it-trig ta" tappellant mill-fond ta' l-appellati gie mnrthi minn persuni estranei mingtajr ilkunsens jew htija ta' l-app llati jew ta' l-awturi taghhom. U ghar-ragunijiet fug miğuba l-appellant ma jistax jppretendi li jğieghel lill-appellati biex eregohu jtellphu dak il-hajt talmaqjel jew biex jikkontribwixxu ghall-ispiza tal-bini tel-fajt l-iehor, kif mitlub fice-cintazajoni;

Ghal dawn ir-racunijiet a ghal dawk ta' l-Ewwel Qorti. Yi huma adotrati ;

T:rrespingi l-appell u tikkonferma s-sentenza moghtija mill-Prim'Awla tal-Qorti Civili tal-Maestà tar-Re fit-28 ta' Gunju 1946: bl-ispeifz kontra l-appellant.

