## 2 ta' Ottubru, 1997

## Imhallef:-

## S.T.O. Joseph A. Filletti, B.A., LL.D., A.R. (Hist.) S. A/President <br> Michael Seychell et <br> versus

Hilda Mizzi

## Użu - Abitazzjoni - Artikolu 339 tal-Kodići Civili Żgumbrament

Kawza ghal zgumbrament. Gie eccepit titolu ta' lokazzjoni. Il-jedd ta'

## APPELLI INFERJURI

abitazzjoni la jista' jigi cedut u lanqas jinghata b'lokazzjoni u ghalhekk ma kienx jezisti t-titolu rreklamat.

## II-Qorti:-

L-atturi fice-citazzjoni taghhom talbu li l-konvenuta esponenti tig̀i zgumbrata mill-fond 182/3, Triq Birkirkara, San Giljan, proprjetà taghhom li hija qed tokkupa minghajr ebda titolu validu fil-ligi;

Il-konvenuta eccepiet li hija ghandha titolu ta' lokazzjoni peress li 1 -fond kien gie lokat lilha minn ohtha Yole Mizzi, illum mejta;

B'sentenza moghtija fl-14 ta' Jannar, 1997, il-Qorti talMagistrati akkoljiet it-talba ta' l-atturi u tat zmien lill-esponenti tliet xhur biex tiżgombra mill-fond imsemmi;

Il-konvenuta hasset ruhha aggravata bl-imsemmija sentenza u appellat minnha fuq l-aggravji segwenti:
"Illi l-punt principali dibattut fil-kawża huwa jekk lokazzjoni minn persuna li tirrizulta mhux proprjetarja hijiex valida ghal dak li jirrigwarda l-persuna li takkwista permezz ta' din il-lokazzjoni;

L-esponenti, fin-nota ta' osservazzjonijiet taghha, ghamlet referenza ghal diversi sentenzi u a skans ta' ripetizzjoni qed taghmel biss riferenza ghaliha;

Il-Qorti tal-Magistrati qalet li dawn is-sentenzi ma jirrispekkjawx il-kawża odjerna izda bir-rispett kollu dawn kollha jaghmlu riferenza ghal sitwazzjonijiet ghal kollox simili.

Il-punt l-iktar rilevanti hu li persuna li qed takkwista b'titolu ta' lokazzjoni ma ghandha ebda obbligu li taghmel ricerki biex tkun certa mit-titolu tal-lokatur ghaliex hija ged takkwista dritt purament personali u mhux reali;
ls-sentenza appellata prattikament tirrepeti l-argumenti kkontenuti fin-nota ta' osservazzjonijiet ta' l-atturi. Dawn jikkoncentraw fuq il-fatt li Yole Mizzi kellha dritt ta' abitazzjoni, li skond il-Kodići Ćivili, ma jikkomprendix id-dritt li taghti b'titolu ta' lokazzjoni. Dan kollu minnu izda dan jirreferi ghal-lokatur u mhux ghall-kerrej;

Ghall-kerrej, una volta, in bona fede (is-sentenza appellata dan il-fatt tikkoncedih), it-titolu apparenti hu bizzzejjed biex ikollu titolu validu ta' lokazzjoni. Dwar dan il-punt terga' ssir referenza ghan-nota ta' osservazzjonijiet ta' 1-esponenti gà ccitata ul-awturi hemm ikkwotati";

Ghaldaqstant l-appellanti talbet li din il-Qorti jogghobha tirrevoka s-sentenza fuq indikata fl-ismijit Michael Seychell et vs Hilda Mizzi, dećiża mill-Qorti tal-Magistrati fl-14 ta’ Jannar, 1997 billi tichad it-talbiet ta' l-atturi bl-ispejjez kontra taghhom;

L-atturi wiegbu hekk:
"Illi s-sentenza appellata hija gusta u timmerita konferma;

Illi filwaqt hi ssir ampja referenza ghan-nota ta' osservazzjonijiet ipprezentata mill-atturi tal-kawza ghandu jinghad is-segwenti:

Illi l-konvenuta appellanti tenfasizza I-buona fede taghha
fil-mument tal-kirja bhala l-fattur determinanti li jirrendi tali kirja valida. L-unika argument li jingieb in sostenn ta' din Iaffermazzjoni hija l-fatt illi mal-kostituzzjoni tal-kirja ma hemmx obbligu li jsiru r-ricerki biex jigi investigat it-titolu tallokatur. Ta' min wiehed jinnota illi hemm kontradizzjoni firrikors ta' l-appell ipprezentat mill-konvenuta ghaliex filwaqt li hija tippretendi illi ghandha titolu validu ta' kera fl-istess waqt tammetti illi l-persuna li tatha l-post b'kera ma setghetx taghmel dan skond id-diposizzjonijiet tal-Kodici Civili;

Illi l-argument tal-konvenuta appellanti ma jregix ghaliex kieku, ghal grazzja ta' l-argument, wiehed kellu jaccetta t-teżi esposta minnha, allura kwalunkwe persuna tista' taghmel ftehim fejn tiddikjara illi bhala sid hija qed taghti post b'kera lil terzi, meta fil-fatt dik il-persuna ma tkunx is-sid tal-post. Dik il-kirja allura tkun valida ghaliex il-kerrej kien in buona fede meta ffirma dak il-ftehim?

L-artikolu 399 tal-Kodicici Civili huwa car. Persuna li ghandha fond b'titolu ta' uzzu uabitazzjoni ma tistax iccedih jew taghtih b'kera. ll-kirja hija nulla ab initio u ma tistax issir valida ghaliex wiehed jiskopri illi l-kerrej kien in buona fede;

Ghal dawn il-motivi, is-sentenza ta' I-Ewwel Qorti ghandha tigi kkonfermata. Bl-ispejjez taz-zewg istanzi kontra Ikonvenuta appe!lanti";

Wara li ezaminat l-atti kollha tal-kawża u semghet ittrattazzjoni ta' dan l-appell, il-Qorti issa sejra tghaddi ghaddeliberazzjoni u dečiżjoni taghha;

Illi dwar l-ewwel aggravju ta' I-appellanti jigi osservat li ghalkemm huwa minnu li persuna li ser takkwista lokazzjoni m'ghandhiex l-obbligu li taghmel ricerki biex tkun certa mit-
titolu taghha li tkun qieghda tidderiva mill-akkwirent, b'daqshekk ma jfissirx allura li kull titolu akkwistat in buona fede, però minghajr debita cerzjorazzjoni, jitrendi validu dak li legalment huwa invalidu $a b$ initio;

F'dan il-każ jirrizulta li Yole Mizzi, l-awtur ta' 1appellanti kellha biss id-dritt ta' abitazzjoni fuq il-fond numru 182/3, Triq Birkirkara, San Giljan. Trattandosi ta' dritt/jedd reali, l-artikolu 399 tal-Kodici Civili (Kap. 16) jafferma lil-jedd ta' abitazzjoni la jista' jigi cedut u lanqas jinghata b'lokazzjoni. Fil-kaz in ezami ma jirrizulta l-ebda rapport jew ness guridiku bejn is-sid/l-appellat u l-konvenuta appellanti. Kull ma sar bejn Yole Mizzi, oht l-appellanti, u l-istess appellanti sar ad insaputa $u$ minghajr il-permess tas-sid. Il-persuna li kellha d-dritt tabita fil-fond de quo illum hija mejta u dan wassal lis-sid tal-post biex jitlob ir-ripreza tal-pussess ta' l-istess fond. Sadanittant filfond dahlet l-appellanti u din eccepiet il-lokazzjoni favuriha in linja ta' difizà. Yole Mizzi kienet prekluża milli ddawwar ittitolu taghha f'wiehed ta' lokazzjoni u tassenjah lil terzi. Billi kulhadd huwa tenut li hu midhla tal-ligi, kemm il-mejta Yole Mizzi, kif ukoll l-appellanti kienu legalment tenuti li huma kienu pjenament edotti minn dak li tghid il-ligi. Dan ifisser li dak sar bejn l-ahwa Mizzi, kien legalment null u quod nullum est nullum producit effectum u kif gustament irriteniet l-Ewwel Qorti;
"... hadd ma jista" jaghti aktar minn dak illi ghandu ... nemo dat guod non habet. L-abitazzjoni hija jedd reali ghall-użu personali li huwa marbut strettament mal-persuna li tkun tgawdi dak il-jedd";

L-awturi u gurisprudenza citata mill-appellanti ma japplikawx ghall-kaz in ezami u ghalhekk ma jaghtu ebda sostenn lil dak li ghadha tippretendi l-appellanti. L-appellanti
qatt ma akkwistat titolu validu, kif tippretendi. Mill-bqija m'hemm xejn gdid fl-aggravji ta' l-appellanti li ma giex debitament mistharreg mill-Ewwel Qorti u din il-Qorti tikkondividi dak li gie ritenut fis-sentenza appellata, li timmerita konferma;

Ghal dawn ir-ragunijiet:

Tiddecidi billi, filwaqt li tikkonferma s-sentenza appellata moghtija mill-Qorti tal-Magistrati ta' Malta fl-I4 ta' Jannar, 1997, tichad l-appell tal-konvenut appellanti, bl-ispejjez tażzewg istanzi kontriha u b'dan li ghall-fini ta' zgumbrament tippreftggilha zmien tliet (3) xhur mil-lum.

