## 29 ta' April, 1963

Imhallef:
Onor. Prof. Joseph Henry Xuereb, LL.D.

Giovanni Sciberras
versus

Antonio Bezzina
Lokazzjoni - Rigal - Rifużjoni ta' - Acrjoni ghial

> L-a:zjoni ghar-rifusjoni ta rigal mhallas in vista ta lokazzjoni tispetta lill-inkwilin $u$ mhux lill-persuna li tkun hallset dak ir-rigal.

Il-Qorti, rat l-att tace-citazzjoni li bih l-attur wara li ppremetta illi l-konvenut kera lil terza persuna l-fond numru sitta (6), Saint George`s Street, Hamrun, u illi sabiex akkonsenta ghal din il-kirja. il-konvenut esiga u fil-fatt ircieva, barra millkera rigal ta hamsa u ghoxrin lira ( \(£ 25\) ), li minnu l-attur hareg in-nofs, u li skond il-ligi dan mhux permess u hemm lok ghar-rifusjoni tal-istess flus imhallsa bhala rigal, talab ii -- wara li jsiru d-dikjarazzjonijiet kollha mentieğa u jinghataw il-provvedimenti kollha xierqa - il-konvenut jigi kkundannat ihallsu s-somma ta’ tnax-il lira u ghaxar xelini (£12.10.0d) in rifużjoni ta somma ugwali li l-attur ikkontribwixxa bi flusu biex ihallas lill-konvenut l-imsemmija somma ta' hamsa u ghoxrin lira (£25), bhala rigal jew kumpens, minnu eżatt u iicevut khala kondizzjoni biex aċcetta li jikkoncedi b’kiri litlerza persuna 1 -fond numru sitta (6), St. George's Street, Hamrun, bl-interessi legali mid-data tal-infraskritta ittra ufficjali u bl-ispejjeż kompriżi dawk ta' l-ittra ufficjjali tat-tletin (30) ta` Jannar, 1963.

Rat in-nota tal-eċcezzjonijiet tal-konvenut li biha qal li d-domanda tal-attur hija nfondata fil-fatt u fid-dritt peress li hu ma hax flus biex jikkoncedi b’kiri l-fond numru 6, St. George's Street, Hamrun, u barra minn dan hu ma kellu ebda relazzjoni ma l-attur.

Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti u n-nota tax-xhieda tal-konrondenti;

Semghet ix-xhieda prodotti u rat dik moghtija quddiem 1/Imћallef Supplenti;

Rat in-noti ta osservazzjonijiet prezentati dik ta 1-attur fil-hamsa (5) ta` April. 1963, a dik tal-konvenut fit-tmintax (18) ta April, 1963;

Hadet konjizzjoni tal-process wara li semghet t-trattazz.joni orali;

## Ikkunsidrat:-

Illi fil-att taceitazzioni l-attur isemmi sempliciment li hu hallas u l-konvenut irčieva rigal fl-okkażjoni tal-kiri tal-fond imsemmi, proprieta tal-konvenut lil terza persuna, fil-fatt però 1 -fatti kienu 4 erm izjed komplikati, kif del resto l-attur stess iddetta!ja iżjel fid-dikjarazzjoni tal-fatti li sostanzjalment gew pruvati. Daw il-fatti fil-qosor huma ii l-attur, li ried jiehu taht idejh fond iehor stess li kien mikri lil certu Carmelo Vella (li xehed) fohim ma dan li jmur fil-fond tal-konvenut
dak iż-żmien kien mikri lil certu Carmelo Spiteri (li xehed ukoll) billi dana Spiteri kien dispost jitilqu halli jmur f'post ienor li kien sejjer jigi vakat minn hu 1 -attur stess li emigra I-Awstralja. Il-konvenut esiga rigal minghand Spiteri biex filfond jidhol Vella, li finament kien ta hamsa u ghoxrin lira ( $£ 25$ ) u billi l-attur irmifonda nofs dan l-ammont lil Spiteri llum qed jitlob ir-rifużjoni ta l-amont li hekk hallas (i.e. £12.10) minghand il-konvenut;

## Ikkunsidrat:-

Illi fl-eċcezzjonijiet tieghu 1 -konvenut qal fit-tieni lok, illi hu ma kellu ebda relazzjoni ma l-attur, wara li -ewwel lok semma li ma hax rigali biex jikri l-fond tiegћu.

Illi fil-fat: l-attur jammetti li hu ma thatlas xejn lill-konvenut billi materjaiment dan il-flus ircievihom minghand Spiteri, iżda jghid li hu ugwalment ghandu dritt jaghmel id-do-
manda preżenti billi hu rrifonda lil Spiteri nofs dan l-ammont u ghalhekk, la darba hlas simili ma setax isir skond il-ligi u hu rifondibbli lil min ikun hareġ il-flus, 1 -azzjoni tar-rifużjoni tispetta lilu u lil Spiteri ghall-ammont li huma hallsu, cioeè ghal tnax-il lira u ghaxar xelini ( $£ 12.10 .0$ ) kull wiehed;

Illi l-Qorti ma' tistax taqbel ma' dan ir-raǵgonament; :atlur ma hallasx xejn lill-konvenut iżda biss hallas lil Spiteri u relazzjonijiet tieghu ma Spiteri jeżulaw mill-meritu talkawża preżenti u ma jistgћux jigu eżaminati u riżoluti speċjalment la darba dan Spiteri mhux parti. Irriżulta li l-attur hallas lil Spiteri ammont iehor barra mit-tnax-il lira u ghaxar xelini ( $£ 12.10$.) u dan if-hlas ghandu jitqies parti minn ftehim generali ta' bejniethom; evidentement l-ammont li kellu jithallas kellu jiddependi minn mod kif Spiteri jispićċa milli jiftiehem mal-konvenut, però dan ma jfissirx li neċessarjament l-attur ghandu l-istess drittijiet kontra l-konvenut (ma* minn ma' kellux relazzjoni diretta) li jista' gћandu dana Spiteri (li ttratta mal-konvenut), l-azzjoni tal-attur kontra l-konvenut hi dejjem dik indiretta $u$ jista' biss ikollu azzjoni kemm-il-darba ghandu azzjoni kontra Spiteri u dan a sua volta ghandu azzjoni kontra l-konvenut. Hu evidenti però li din mhix l-azzjoni li qed jeżerčità l-attur.

Illi s-sottomissjonijiet gìà msemmija dwar ir-rifużjoni "ventwali da parti tal-konvenut, mhix aċcettabbli in vista ta' (if svolgew ruћhom il-fatti u partikolarment in vista taxvieda ta' Spiteri li hallas lill-konvenut. Dana Spiteri, xehed 't hu hareg่ il-hamsa u ghoxrin lira ( $£ 25$ ) kollha, u li quddiem : konvenut ma sarx diskors li minnu dan seta' jifhem li xi proti kellha tig̀i rifuża lilu mill-attur, u qal ukoll, li l-konvenut hien jaf li hu (Splteri), kien sejjer jirciievi ammont talli sejjer inlaq mill-fond tal-konvenut. Dan ix-xhud ukoll isemmi, li 1 konvenut esiġa flus minghandu biex jippermettilu li jkun it:sta' jikri l-post lil xi haddiehor flok li jitilqu sempliciment u
hekk dana ix-xhud li ghandu nteress personali u l-uniku ${ }^{\prime}$ direttament kellu relatazzjonijiet tal-konvenut fil-kwistjoni talhlas "de quo") donnu jirrikonoxxi kawziali li tista" tintitola lillkonvenut ma jirrifondilux dak li hallsu: f'kull każ però jidher ukoll li t-talba glar-rifużjoni da parti ia dana Spiteri tkun ghall-ammont intier imhallas u mhux ghal nofsu.

Gha! dawna 1-motivi:

Il-Qorti takkoiji l-eccezzjoni tal-konvenut fis-sens li 1 attur ma ghandux kontra tieghu l-azzjoni minnu esperita, u kwindi tillibera litl-istess konvenut mill-gudizzju. Bl-ispejjeż kontra \}-attur.

