10 ta' Marzu, 1948.
Imhallfin:
Is-S.T.O. Sir G. Borg, Kt., M.B.E., LL.D., President. L-Onor. Prof. Dr. E. Ganado, LL.D.
L_-Onor. Dr. L.A. Camilleri, LL.D.
Domenico Vella et. versus Benigno Cuschieri

## Lokazzjoni - Enflewsi - Konsodilazzjoni ta' 1-Ttili

 Dominju mad-Dominju Dirett - Rilokazzjoni Art. 1619 u 1620 talt-Kodićc Civili.Il-konsolidazzjoni ta' LEEtili Dominju marl-Dominju Dirett meta tiapicia l-enfitewai j̀gib magnha r-rizoluzzjoni tad-drittijiet kullha li $\boldsymbol{j k u}$ nu gew kreati fug il-fond waqt l-enfitewsi; u l-fond bil-milioramen. ti jiddevolvi favar il-padrun dirett liberac minn kull xorta ta' drittijiet kreati fuqu.
$B^{\prime}$ dana kollu perd, il-padrun dirett ghandu jïrispetta l-lokazzjoni ii tkun saret mill-enfitewta jekk din illokazzjoni tkun saret b'kondizzjonijiet !ustï iu ghal innien li me jecicedix erbgna stin fil-kaz ta' fondi urbani, u tmien anin fil-kaz ta' fondi rustici; b'mod illi
79-80, Vol. XXXIIT, p. I, sez. 2.
 li thenn atalha miexja neta huwa jsir il-podrwn assolut tal-fonl. bis-saћta ta' dile il-honsolidazzjoni.
 jjonecoli, l-inkwilin ikun obiigat jaghti lura l-fond lill-padrun dirett li fl-intervall sar il-propryetarju assolut tul-fond peress li saret dik il-honsolilazzioni; $\boldsymbol{n}$ dan aveolja tezistil-Ligi tal-Kera li tagh-ti-Lill-inkwilin id dritt ghar-rilokazziani tal-fond; atax il-proprj"targu wara l-konsolilazzjoni ma ghenelux jugonod ghal obligi alibur minn dawk li timpomilu Lligi, jigificri ghall-ubligu li jóomm itfond lill-inkwilin, meto mieghu huwa gutt ma kellu relaszjomi, it la hwea $"$ lanqas l-awturi tiegtu qatt mu krevelu.
sTl-Qorti - Rat icecitazzjoni ta' l-attur quddiem il-Qorti tal-Kummerć tal-Maestà Tiegћu, fejn talab li, premessi d-dikjarazzjonijiet a l-provedimenti opportuni, il-konvenut jisi
 naia kera bl-erba' xelini a nofs knljum, tal-ћanut li jismu "O.K.". St. Joseph Street. Hamrun, bl-avvjament, mit-12 ta' Mejju sad-9 ta' Awissu 1947. bl-imgћaxijiet skond il-ligi ; blispejjeż, kompriżi dawk ta' l-ittra ufficjali tas-17 ta' Mejju '1947;

## Omissis;

Rat is-sentenza moghtija mill-Qori tal-Kummorc talMaesti Tliegtu tal-1 ta' Lulju 1947. fejn layghet it-talba, Mispèjez̄̀; wara li kkunsidrat;

Illi I-utili domínju tal-post kien f'idejn terzi persuni, u waqt il-lokazzjoni u s-sullokazzjoni l-enfitewsi spičçat, u ghalhelk saret il-konsolidazzjoni mal-proprjetà; iżda b'daqshekk il-lokazzjoni ma waqghetx, skond l-art. 1619 tal-Kodici Civili. u fl-gheluq tat-terminu l-attur kellu dritt igedded il-lokazzjoni, skond l-art. 4 ta'. l-Ordinanza XXI ta' 1-1931. Intant il-konvenut ha minn ghand il-proprjetarji l-utili dominju tal-hanut, " b'hekk dahad f'lok il-lokatar originali. B'dan kollu, jekk is-sid ma setax jirrifjuta li jirrinnova l-lokazzjoni, lanqas hu ma seta' jaghmel dan, ghax meta akkwista l-utili dominju sabu b'dik il-lokazzjoni favur l-attur; u dan huwa aktar il-kaz meta l-kon. venut ghandu l-utili dominju tal-hanut biss u mhux ta' l-ay.
vjument u l-mobilja tal-tanut, li jinsabu mikrija ghandu u qatt ma saret il-procedura quddiem il-Board tal-Kera biex il-konvenut jew l-awturi tieghu jieћdu pussess tal-fond;

Rat in-nota ta' l-appell tal-konvenut u l-petizzjoni tieghu, fejn talab illi s-sentenza fuq imsemmija tigi revokata u li ttalbiet ta' l-attur ikunu rị̛ettati bl-ispejjeż;

Omissts;
Tikkunsidra;
Illi l-kwistjoni principali f'din il-kawża hija dik ta' l-effetti tal-konsóidazz;oni ta' 1-utili dominju mad-dominju dirett, in riferenza ghall-kuntratt tal-lokazzjoni, specjalment in forza tal-ligijiet speċjali fuq il-lokazzjoni. Hija haǵa risaputa illi meta t:spićca l-єnfitewsi, il-prinćipju imperanti g ћaliha huwa illi "soluto jure dantis solvuntur et jura accipientis"; ghalhekk il-ligi, in applikazzjoni ta dan il-principju, fl-artikolu 1610) tal-Kodié Civili, tiddisponi li meta jkun hemm dik il-konsolidazzjoni, u ghalhekk id-devoluzzjoni al-fond, ikun hemm ukoll ir-rizoluzzoni tant in zife:enza $\quad$ arll-fond kemm in riferenza ghall-miljoramenti, tad-deivijis : sali kollha li jkunu dew gabel koncessi mill-enfiewta, re:. ipoteka, piżijiet, servitù, ghalkemm din ma tkunx krtata mill-fatt ta' l-enfitewta, ul-fond bil-miljoramenti phandu jirritorna liberu lill-padrun dirett, salvi in rigward ghall-lokazzjoni d-dispożizzjonijiet spe©jali fl-artikoli 1619 и 1620 ea' l-istess ligi. Ghalhekk il-principju huwa razzjonali, skond ir-regoli imperanti fi-enfitewsi, illi l-padrun dirett ghandu jiehu lura l-post liberu minn kwalunkwe dritt reali;

## Tikkunsidra;

Illi peró, fuq il-lokazzjoni l-leg்islatur ghamel eciezzjoni ghal dak li huwa dispost f'dawk l-artikoli fuq enumerati, u dik 1-ec̀cezzjoni qiegћda tmiss principju hekk bażilari tad-dritt kif inhu dak fuq enumerat; u gћalhekk ghandha tkun ta' interpretazzjoni restrittiva. F'dak l-art. 1619 illigi tgћid illi l-padrun dirett ghandu jirrispetta l-lokazzjonijiet li jkun gћameł il-possessur ta' fond fedekommissarju, użufruttwarju, jew min ikun iqegћed jippossjedi l-ћaga taht titolu temporaneu u riżolubili, jekk dik il-lokazzjoni tkun saret taht kondizzjonijiet
gusti u ghal żmien li ma jgћaddix it－8 snin jekk il－beni jkunu rustici，u 4 snin jekk il－beni jkunu wrbani．Meta jispićca dak iż－żmien hekk impost mill－liği bhala żmien ragonevoli，l－in－ kwilin ikollu jaghti lura l－post lill－padrun dirett li f－intervall ikun sar il－proprjetarju assolut tal－fond，peress illi jkun hemm il－konsolidazzjoni；
＇Tikkunsidra；
Illi l－ecicezzjoni li gieb＇l quddiem l－appellat f＇din il－kaw－ za hija illi peress li herm il－ligi tal－Kem，Ordinanza XXT ta＇ 1－1931，ghaliex il－post huwa hanut，allura l－appellant，proprje－ tarju assolvet in forza tal－konsolidazajoni，ma jistax johorgu． L－appellant irrisponda a ssottometta fil－petizajoni tiegtu illi huwa fatt ma kellu rapporti miegtin，illi huwa qatt ma tah il－ post in lokazzjoni，iżda kellu jirrisperta l－hokazzjoni li kien gћámel l－enfitewta minhabba dak l－artikolu fuq imsemmi；gћa－ liex kieku ma kienx hemm dak l－artikolu，l－enfitewta kien ikun obliga ${ }^{+}$jaghti lura 1 －post totalment liberu minn kollox，anki minn lokazzjonijiet．İ̇da dak l－artikolu impona obligu di fron－ ti ghall－proprjetarju padrun divett wara l－konsolidazzjoni li jirrispetta l－lokazzjoni taht il－kondizzjonijiet fuq enumerati． Dan ir－raġunament ta＇l－appellant ghandu jiği acecettat bhala guridiku u eżatt；gћaliex kieku kien diversament，bif irrite－ niet l－Ewwel Qorti，vwoldiri illi l－proprjetarju wara l－konso－ lidazzjoni ghandu jongћod ghal obligu wisg ikbar minn dak li gieghda timponilu l－lig̀i，ikollu jhalli fil－post lil dak l－inkwilin li mieghu la huwa u lanqas 1 －awturi tie⿻弓⿰丿丨贝刂灬—u dan huwa im． portanti $\hbar a f n a-q a t t$ ma kellhom ebda rapport，ghaliex id－dritt t＇egћu gej minn persuna illi d－dritt taghha issa spićċa．Kieku kien diversament，obligu eċcezzjonali magћmul mill－liği fil－ kuntratt ta＇l－enfitewsi，in deroga tal－principju fuq enumerat illi＂soluto jure dantis solvuntur et jura accipientis＂，jiǵi estiz b＇mod illimitat，kontra l－prinċipju l－ieћor hażiljari f＇materja ta＇interpretazzjoni，illi＂quod contra rationem juris receptum est non est producendum ad consequentias＇；u f＇dana 1－ka\％ huwa intuwitiv illi dawk id－dispożizzjonijiet ta＇l－artikoli 1619
 rationem juris＇，kontra r－regoli fondamentali ta＇l－istitut ta＇

1-entitewsi, u gtahmekk ma jistgĭux flinterpretazzjoni jigu estizizi;

## 'Jikkunsidra;

Illi argument iehor jittieћed mill-Ord. Xill ta' 1-1931, fejn hemm indikat'flart. 4 "it shall nor be lawiul for the lessor'"; id-divjet hawn huwa mpost ghe!."!essur", mentri blebda sfurz ta' l-immaginazzjoni ma jean biste' jingiad ilii lpożizzjoni ta' proprjetarju wara l-konsolidaza joni tku.」 dik ta' "lessor"; huwa jkun veru fir-rapporti na' !-mkwilin s' sil ilkera, ta' dak li ghandu jirçieví '-Yera u xdempias: waft iflokazzjoni dak li trid illigi, izda liawa $\because$; ma ia a ukazz!oni l-post till-inkwilin, le huwa u iznqao....aidiegts ujkin
 artikolu fuy citat 1619 tel-hodi: San: Obst wa hekl illi




 any person derivise an the righa iandlord", doe min ikkorceda l-lok zfin as sucerseri k llha tieghu; mentri f'dan il-każ gћarena -figa:a kuntarja, tı' persuna li peress li spicia t-titola ta' l-enfitewta, ta' dok li tah il-lokazzjo ni, ghandu jieћu J.ћ ga tiesth a jirrísptoa d dritt ta' l-inkwilin safejn tghidlu l-higu mhux izjed mira hekk;
'Likkunsidra;
Illi sewwa soot rinetta l-appeliara jili 1-figua tal-proprjetarju li kkonceric, ’awa jew i-aw:uri tiegta j-lokazzjoni, n ghalhekk ghanda nas taht din il lig eccezzjonali, hija wist diversa mimi dib sart ezami, meta l-tokizoni hija, ghar-ragunijiet ta' pratuita. tollerata, in rispett ghad-dritt tal-proprjetarju li jkua q.aghed jikkonsolida;

Tikkunsid:a;
Illi lan ${ }^{\text {as }}$ ma tista’ tigı eżaminata l-kwistjoni l-ohra, ghaliex l-avvjanent kien ta" l-attur, sew ghaliex il-principju huwa wiehed, etw ghaliex din il-kwistjoni ma tistax tidhol fittermini tac-estazzjoni preżenti; imma faq hekk ikunu rizersati favu: 1 -attur id-drittijiet tieghu "si et quatenus";

Ghal dawn ir-ragunijiet;
Tilqa l-appell tal-konvenut, u ghaihekk tirrespingi t-tallba ta' l-attur kif inhi maghmula, bir-riżerva fug imsemmija; a in vista taç-cirkustanzi tal-kaz tordraa illi l-ispejjeż taż-żew $\dot{g}$ istanzi ma jkunux taxxati bejn il-partijiet; id-dritt tar-regisru jithallas mill-atur appellat; ughalhekk tirriforma s-senienza li ininnha hemin appell.

