## IT-TIENI SEZZJONI - AWLA KUMMERĆJALJ

## 28 ta’ Frar, 1947. <br> Imhallfin:

Is-S.T.O. Sir G. Borg, Kt., M.B.E., LI.D.. President
Lı-Onor. Prof. Dr. E. Ganado, ILı.D.
It-Onor. Dr. I.A. Camilleri, LL.D.
Tomy Wine rersus Emmanuele Palmier it.

## Zgumbrament - Sentenza - Terminu - Proroga Fkekuzzjoni - Sospensjoni - Appell Lokazzjoni - Licenza.

Meta sentenza tardna l-iégumbrament tal-konduthur ta' post a tagh. tih :mien biex jotrai, dak iz-zmien jiji helk moghti lilu biex huwa jlesti latfariziet tirghu talli juћrogi: u jekk il-Qorti taghtih proraga tat-imien, anki dik il-proroya tfisser li hija moghtia blixtess tehma
Armm distinzjoni bejn l-piehuzzjomi tas-sentenza ta' zgumbrament. da marti tas-sidl u l-ubligu tiegћ" li jadempixsi, wara s-sentenza, dak li huwa ghandu jaghmel akond il-kuntratt tal-lokazzjoni.
GherlidagstanA jelk il-lokatur li ottiena sentenza ta' żgumbrament, $l_{i}$ tigi appellata mill-konduttur, minaflok: li jinsisti ghall-eiekuzzjoni taghha, jirrendi bla effett il-lokazzjoni fil-pendenza ta' happell, jaghmel hekk a riskju tieghu; b'mod illi jekk is-sentenza fl-appell liai. komfermata; huva ma jkun responsabili ta' ebda danni, kif ghall-kuntrarj" kien ikun kieku s-scntenza tipi revokata.
Ka: fejn il-konduttur kien kundannat jisoombra minn hanut tax-morb " restaurant. Äuwa appella. Fil-pendenza ta' happell il-lokatur issoxpenda l-licenza tal-post b'mod illi l-konduttur ma setax ikompli jesercita n-neguzju. Is-sentenza jiet konfermata; imina l-konduttur fitrex phad-danni li anfra bis-sospensjoni tal-licenza milljum tas-sospensjoni an meta huwa harej mill-post. Gie ritenut nlAppell li ma kienx hemm lok ghal davol id-danni billi s-sentensa jiet konfermata.
Il-Qorti, - Rat ić-citazzjoni ta' l-attur quddiem il-Qort: lal-Kummerc, fejn ippremetta li huwa jikri minn ghand il.
konvenuti aћwa Palmier 1 -istabiliment "O.K. 'Tabarin", armat ghall-be:ph ta' l-imbid u spiriti u restaurant, bil-licenza relativa u bil-konilizzjoni msemmija fil-kuntratt originali magh. mol thand in-Nutar Giovann: Chapelle, tal-24 ta' Otidubru 1940 (dok. A) ; u li b'm menza tal-Qorti ta' 1-Appell ial-Maesta 'Pieghu r-le tas-6 ta' April 1946, fil-kawża fl-ismijiet "Michele Palmier et. vs. 'lony Wine' gie kundannat jiżgombra u jirriaxxja l-imsemmi stabbiliment bil-licenza relativa mhus aktar tard mit-30 ta' April 1946; u li l-konvenuti ahwa Palmier, jew min minnhom, fis- 26 ta’ Dicembru 1945. minghajr ebla avviz u abuż:vament irtiraw minn çћand il-Pulizija l-licenza ta' l-imsemmi stabbiliment b'inod illi l-attur ma setas jużah ghtall-iskop li gie mikri, u dana bi hsara kbira ghall. istess attur, kif jigi pruvat waqt it-trattazzioni tal-kawza; u żied ighid li bhala garanzija ghall-imsemmija licenza l-attur kellu jiddepozita, kif fil-fatt iddepożita, fil-Bank of Malta I. lum inko:porat fin-National Bark of Malta, b'pass book nru. 9790 , is-somma ta' $£ 50$, bil-kondizzjoni li ma tkunx tista' tigi rtirala mingtajr il-kunsens tal-konvenut Emmanuele Palmier: u li ghalkemm l-imsemmija licenza giet ritirata, l-istess konvenut Emmanuele Palmier il-lum qieghed abuzivament 引irrofta li jaghtil-kunsens tiẹ̆hu ghall-iżbank ta' l-imsemmija somma ta' $£ 50$; u talab li, wara li jsiru d-dikjarazzjonijiet ul-provvedimenti kollha mettieğa, (1) il-konvenuti atwa Palmier ji. g̀u dikjarati li rrendew ruћhom responsabili ghad-danni kollha li l-attur sofra u li qieghed isofri mill-jum li giet irtirata l-imsemmija licenza sal-jum tal-konsenja effettiva tad-ćwievet ta' l-imsemmi stabbiliment minћabba l-agir ta' l-istess konvenati fug imsemmija, dawna d-danni ghandhom jiğu likwidati f'g̀ndizzju separat; u (2) l-attur ikun awtorizzat jiżbanka s-somma ta: $£ 50$ fuq imsemmi'a minghajr u nonostenti n-nuqqis ta' kunsers ta' l-imsemmi Emmanvele Palmier. Bl-ippejifi. komprizi, dawk tal-protest tas- 27 ta' Dićembru 1945 ;

Rat in.-nota ta' l-ećcezzzjoniijet tal-konvenuti, fejn isentos. mettew li b'sentenza ta' dik il-Qorti tas-27 tn' Novembru 194.5. g̀iet riżoluta l-lokazzjoni tal-fond imsemmi fice-citazzjoni ; ghal hekk huma kienu ǵnstifikati xahar wara jirtirnw illicenz:u
personali laghhom li kien qieghed jaghmel użu minnha l-at tur ; is-sentenza ta' 1-Appell las-6 ta' April 1946 ikkonfermal dik is-sentenza; li d-depozitu ta' $\pm 50$ sar mill-altur in garanaija ta' l-obliggi assunti minnu bil-kuntratt tal-lokazzjoni, u l-attur jppreżenta ci-ciiazzjoni H-24 ta' April 1946, mentri kkonsenja l-fond fis-26 ta' l-istess xahur, u ghadu ma tallagx dak li huwa minnu dovut ghall-okkupazzjoni tal-fond;

Rat is-sentenza moghtija mill-Qorti ta!-Kummerci talMaesti 'Tiegtiu r-Re tat-28 ta' Novembru 1946, fejn laqghet it-talbiet ta' 1 -attur bl-ispejjeż; wara li kkunsidrat;
$11 l i$ l-oġgett tal-lokazzjoni kienet 1 -azjenda, inkluża 1-licenza; illi l-konvenuti kellhom favur taghhom sentenza ta' dik il-पर्rti ghali-iżgumbrament ta' l-aitur, iżda dan appella, " fil-pendenza ta' dak 1-appell il-konveuuti rtiraw il-licienza minn ghand il-P'ulizija, " ghalleekk 1 -atiivazzjoni ta' 1 -azjenda kellha t:eqaf; illi din il-Qorti estendiet iż-żmien ta' l-iżgumbrament sat-30 ta' April 1946. u eflettivament l-attur żgombra fis. 26 ta' April 1946 ; illi l-appell ma jissospendix is-sentenza, iżda meta. l-kundama tkun ghall-iżgumbrament a l-konvenut jappella, 1-attur ma jistax jeżegwixxi s-sentenza, skond l-art. 206 tal-Kodici tal-Proct dura Civili u skond is-sentenza tal. Prim'Awla tal-Qorti Civili in re "Gafà vs. Bianco" tal-5 ta' 'iunju 1882 ( Kollez. Vol. 1X, pag. 721) ; illi meta huma riiraw il-licenza "marte proprio" eżegwew parti mis-sentenza minthajr ma taw garanzija; " ghalhekk huma ikkommettew spolju kontra l-atiur, li tajjeb :ew hażin, in pendenza ta' l-appell kien ghadu detentur "in bona fide", u ghalliekk kellu lprotezzjoni tal-ligi;
llli in riferenza ghat-lieni talba. 1-attur ipprometta li jiddepozita $£ 50$ f'Bank lokali biex jiggarantixxj l-licienza filkwistjoni, lil-ftehim li dak id-depożitu ma kienx jista' jiğ, abankat thlief bil-kunsens ta' Emmanuele Palmier, u li l-attur jitlef dak id-dt-pożitu jekk minhabba l-htija tieghu tintilef illiernza; illi la darba l-licenza giei irtirata minn l-istess Palmier, l-obligu talgaranzija spećáa u d-depozitu seta' jigí liberament д̀bankat ; illi l-konvenuti ma ssekwestrawx ǵndizzjarjament id-depozitu, li kellu jaghmel garanzija ghal licenza biss;

Rat in-nola ta' l-appeli tal-konvenuti u l-petizzjoni tagthom fejn talbu illi s-sentenza tal-Qorii tal-Kíummere fuq imsemmija in kwantu ghal kap appellat tigi revokata fil-meritu ü fil-kap ta' l-ispej;eż, u li t-talbiet ta' l-attur ikunu respinti in kwantu shal dak il-kap li jirrigwarda l-ewwel talba; biispejjeż taż-̇̇t wğ istanzi kontra 1-attur;

## Omissis;

'T'ikkunsidra;
Illi $\downarrow$-Qorti tal-Kummerć bis-sentenza tas-27 ta Novembru 1945, ordnat 1 -izgumbrament ta' 1 -attur tal-lum mill-post in kwistjoni, g九aliex kienet irriteniet illi l-kuntratt bejn ilpartijiet kien spićca. u ghalhekk tatu żmien sal-15 ta' Diciembru: 1945 biex ! $\dot{\text { żgombra mill-post ; dan jissinjifika li dak iż- }}$ żmien gie moghti biex l-attur tal-lum jista' jlesti l-affarijet lieghu f'dak il-perijodu sal-15 ta' Dicembru biex ihalli l-post. Dik il-Qorti waslet ghall-konkiużjoni fuq migjuba peress illi kienet irritenit t illi l-kuntratt tal-lokazzjoni bejn il-partijiet kien spicica. L-attur tal-lum interpona appell minn dik is-sentenza, u pendenti dak 1 -appell 1 -appellanti ma obligawx lillattur biex jiżgombra, jew żgumbrawh vjolentement, jew talbu l-eżekuzzoni ta' dik is-sentenza, iżda avżaw lill-Pulizija li l-attur 'Tony Wine ma ghadux "substitute" tagћhom, gћaliex dehrilhom illi, in vista ta' dik is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti, apparti l-eżekuzzjoni tačћha. huma ma gћadhomx izjed vinkolati ma l-attur Wine bil-kuntratt, u g $\ddagger$ alhekk bl-obligu li jthalluh "substitute." Certament huma, meta ghamlu dak ilpass. ghamluh a riskju kbir taghhom, ghaliex kieku dik issentenza giet revokata minn din il-Qorti, li kienet tirritjeni. kif ippretenda allura 1-attur tal-lum, illi l-lokazzjoni ma kienetx spiccat. huma kienu jkunu responsabili ghad-danni koltha di fronti ${ }_{\mathrm{d}}^{\mathrm{f}} \mathrm{tall}-\mathrm{attur}$;

T'ikkunsidra;
Illi ghalhekk gौandha ssi! distinzioni netta bejn eżekuz. ajoni tas-sentenza li biha jkeċcu mill-post lill-attur tal-lum u l-obligu tagthom li komplu, wara s-sentenza, jadempixxu dak li kienu obligati jaintimlu in forza tal-lokazzjoni. Jekk, kif ghamlu, irrifjutaw li jkomplu jezeecewixxu dak l-obligu, dan ghamluh a riskju kollu taghhom;

T'ikkunsidra;
Illi anki jekk tiği kunsidrata l-ipotesi ta' l-ezekuzzjoni tassentenza - $\ddagger$ haǵa li, kif intqal izjed 'il fuq, ma saretx f'dan il-każ - bhal każ citat mill-Ewwel Qorti, id-dritt ta' l-attur Wine kien precizáament dak li jitiob ir-revoka ta' dik l-eżtkuzzjoni jekk l-appellanti ma jaghtux garanzija. Infatti l-art. 264 tal-Kodici tal-Procedura Civili jipproklama l-principju illi 1 -appell ma j:ssospendix 1 -eżekuzzjoni tas-sentenza, barra miżzewğ każjijiet hemm encmerati, li mhux il-każ; u mbagtad fl-art. 265 u 266 il-legislatur jestendi l-principju illi biex min jirbah jiefu l-oggett jew is-somma li rebah ghandu jaghti garanzija tajba li jrodd il-flus jew l-oggett, bhal ma jiği dečiż minn din il-Qorti, fil-każ tar-revola tas-sentenza; kif ukoll saret estensoni ghail-imghax tal-flus u ghall-hsarat li jistghu jsiru f'dawk il-hwe jjeg bi traskuragni jew bi htija tal-parti li teちodhom. L-ispiritu ta' din id-dispożzzzjoni huwa illi min jitlef fl-ewwel istanza jkun kawtelat fil-kaz ta' revoka tas-senlenza; ghalhekk l-attur tal-lum, immedjatament kif sar l-irtir tal-licenza, kien imissu, in forza ta' dawk l-artikoli sa fejn huma applikabili (u dejeem jekk qeghdin fil-kamp ta' l-eżekuzzjoni) jitlob illi l-appellanti jagttu garanzija tajba. Imma l-pozizzjoni tal-lum da parti ta' l-attur hija insosienibiii. ghaliex dim il-Qorti kkonfermat is-sentenza ta l-Ewwel Qorti, a whalhekk irriteniet ilis f'dak il-perijodu tal-pendenza ta' l-appell l-attur ma kellu ebda dritt jokkupa dak il-post; u ghalhekk jogi kontrosens jekk fl-istess hin dan l-attur. if ma kelIn ebda dritt jibqa' hrmm, v li l-appellanti ma kienux oblirati jirrispettaw l-obligi naxxenti mil-lokazzjoni, jigi dikjarat li ghandu dritt ghad-danni kontra l-appellanti li kienu rebhu 1-kaw̌a minn dak in-nhar tas-sentenza ta' 1-Ewwel Qorti;

Tikkunsidra;
lili veru huwa li din il-Qorti reğghet geddedt iż-żmien mouthti mill-Fwwel Qorti ghal żmien ǵdid, iżda dan isir biex thuir moptija opportunita lill-attur tal-lum biex ilestil-affarijiel tiegtun halli jiżombra; imma b'dana ma ghamlet xejn bex tqajeen mill-gंdid obligazzjoni li bil-konferma tas-sentenza ta' l-Fwwel Qorti din il-Qorti rriteniet li kienet estinta, " chathek estinti l-obligi kollha da parti ta' l-appellanti;

## 'Tikkuusidra;

Illi 1-pretensjoni ta l-attur hija giridikament tant insosteuibili meta jkunu ez̈aminati l-konst gwenzi kieku s-sentenza tu' l-Wwwel Qortj giet revakate minflok konfermata; l-attur jippreteudi ilii l-konsegwenzi huma l-istess, haga li hija inacicettabili, ghaliex allura kien ikun l-attur intitolat ghad-danni kieku dik is-sentenza giet revokata minn din il-Qorti. U 1 . garanzija preskritta mil-ligi dejjem tikkontempla dan il-każ, kif irriteniet il-Prim'Awla tal-Qorti Civili fis-sentenza msemmija miil-Ewwel Qorti, il-każ cjoe illi l-appellant ikun kawtelat kemm-il darba l-ewwt 1 sentenza tigi revokata minn din ilQorti; imma hija ћagia guridikament inkoncepibili illi dawk l-effetti jkunu xorta, sew jekk is-sentenza giet konfermata sew jekk giet revokata;

Ghal dawn ir-rugunijiet;
'Tilqu' l-appell tal-konvenuti u ghalhekk tirrespingi l-ewwel talba, u ghall-kap devolut f'dan l-appell tirrevoka s-sentenza li minuha hemm appell, bl-ispejjeż relativi ta' din l-istanza ghall-ewwel kap kontra l-attur appellat, u l-ispejjez relativi ghall-ewwel kap, ta' l-ewwel istanza. ma jkunux taxxati bejn il-partijiet; id-dritt tar-registru kontra l-appellat.

