26 ta' Novembru, 19.48. Imhallin:
1s-S.'T.O. Sir (i. Borg, Kt., M.B.E., LJ.D., President. J-Onor. Prof. Dr. E. Ganado, IL.D. L-Onor. Dr. L.A. Camilleri, LL.D.
Lewis Camilleri cersus Nobbli Charles Sant Fournier (*) Cessjoni - Obligu ta' 1-Inkwilin li Jirrikonoxxi c-cessjonarju.
1l-pruprjetarju jista' jittrasferixxi lil fiodd ienor id-drittijiet tiegh.u hollha fuq il-proprietò miughajr mu jittrusferihu l-istess proprjetio. Fuxt dawn il-fritfijiet hemin dali li jlaたhal il-kera tal-post $v \mathrm{~d}$ drittijiet l-ohra konsegwenzjali. Dawn id-drittijiet isiru "ipso jure" taci-ciessjonarju malli jsir il-ftchim fuq l-oj̀jett taci-cessjoni u fuq il-korrispettiv tal-lritt celut, u dan il-ftehiw isir bil-formu li trid il-ligi.

L-inliwilin ma jistax jicitad li jirrikonocxi lil dak $h_{i} j_{1} n a k k w i s t a d-$ dritt li jdatical il-keru u jippretendi li ghandu ilk, pli jaghraf lillproprjetarju lokatur originarju tieghu.
II-Qorti - Rat ice-citazzjoni ta l-attur uddiem il-Qurti tal-Kummerci tal-Maestà Tieghu, fejn talab jigi dikjarat validu u legali d-depożitu maghmul mill-attur a favur ta' l-istess konvenut b'cedola tas-7 ta' April 1948, ghall-kera minmu dovut lill-konvenut ghat-"'I'rianon 'Iheatre", St. Joseph Street, Hiamurun, ghat-tliet shar skaduti bil-quadiem fl-1 ta' April
 irrifjuta dik is-somma, li giet lilu offerta debitament. Bl-is. pejjeż;

Rat in-nota ta' l-eciezzzonijiet tal-kouvenut, fejn issottometta li b'kuntratt flattijiet tan-Nutar Edoardo Calleja Schembri tat-28 ta' Jannur 1918 huwa ceda d-drottijiet tieghu kollha naxxenti mild-lokazzjoni iil Antonio Schembri (dok. A), u li Antonio Schembri avża lill-attur b'dina ċ-cessjoni (dok. B); li ghalhekk huwa mhux il-kontradittur legittimu, a ghandu jig̀i liberat mid-domanda; bl-ispejjez;

Rat is-sentenza moghtija mill-Qorti tal-Kummere talMaesta 'l'ieghu r-Re tat-18 ta' Mejju 1948, tejn cahdet I-eceezzjoni tal-konvenut u lagghtt it-talba ta' l-attur bl-ispejjeż kontra l-konvenut; wara li kkunsidrat;

Illi l-konvenut kera lill-attur it-Irrianon Theatre ghal sit-tax-il sena bil-£130 fis-sena mill-1 ta* April 1932; il-kera kellu jithallas bit-tliet xhur bil-quddiem; illi b'kuntratt tat-28 tal Jannar 1918 gitand in-Nutar Calleja Schembri l-konvenut ghtamel favur certu Antonio Schembri speci ta' twellija, kif tirrizulta minn dak il-kantratt. Dina ćcessjoni saret in konsideruzzjoni tas-somma annwali ta' $\pm 644$. Ii Schembri obliga ruhn li jhallas lil Sant Fournier b'rati ta' $£ 161$ kull tliet xhur bilquddiem ; illi dik ič-cessjoni giet notifikata lill-attur b'ittra uffićjali tat-30 ta' Jannar 1948;

Illi kienet $x$ 'kienet ir-realti ta' dak il-kuntratt, jidher car mill-ittra ufficjali li Antonio Schembri baghat lill-attur flit
(*) Maqtugha definitivament fit-22. 12. 48 (Appell Kummeröjali).
ta' Jannar 1948, li biha huwa gharraf lill-attur li l-kera millewwel darba li kellu jagthaq kellu joghla u jsir $£ 740$ fis-sena, u mponielu kondizzjonijiet godda. Meta l-konvenut irriżerva 1-proprjeta, stabbilixna t-termina, u fissa 1 -hlas kompensativ perjodiku ghal dak it-terminu u 1 -mod kif il-hlas kellu jsir, filfult ma kienx yiegted jagtimel haga ofra hlief lokazzjoni gdida, almenu tat-'Mrianon Theatre, favur kerrej gidid, fil-wayt li huwa kien marbut f'kirja ohra ma' l-attur li "ope legis". l-attur seta' jgedded wara gheluy it-terminu originarju ta' sittax-il-senu. H-fond kien f'idejn l-attur ; u l-konvenat ma setax jinjora d-dritt kweżit ta' l-attur u b'manuvra kontrattwali ta' lokazzjoni mohbija taht sura ta' twellija ta' drittijiet jipprivid lill-attur mill-pozizzjoni legali ta' kerrej tieghu, ghax huwa ma kellux id-disponibilita tad-dritt tal-kired favar terza persuna; il-kuntratt jirrivesti l-karatteri ta kirja motibija maghmula "in fraudem legis' a pregudizzju ta' l-attur;

Illi ghalhekk 1 -attur b'dak il-kuntratt, li fil-fatti huwa Jokazzjoni successsiva, mhux marbui u pregudikat; ghax dak huwa kuntratt li ghalih huwa 'res inter alios acta", u jista' ghal dak li jirrigwarda liln ma jirrikonoxxiehx; ghax il-konvenut ma setax jaghmel dik il-kirja l-gdida biex biha jwaqga' d-drittijiet kweżiti ta' l-attur. Ghaldaqstant l-attur kellu d-dritt joffri l-kera lill-konvenut, a wara r-rifjut tal-konvenut li jircevih jghaddi ghad-depoziitu;
llat in-nota ta' l-appell tal-konvenut a l-petizzjoni tieghu fejn talab illi s-sentenza fuq imsemunija tigi revokata, u 1-talba ta' l-attur tigi rigettata, bl-ispejjeż tȧ̇-zewg istanzi...............;

Rat in-nota ta' l-appell ta' Anthony Schembri u l-petizzjoni tieghu fejn talab illi s-sentenza fuq insemmija tigi revokata u t-talba ta' l-attur tigi respinta; bl-ispejjez;

## Omissis;

'Tikkunsidra;
Illi l-ligi tipprevedi fl-istitut tać-cessjoni tal-krediti u ta' drittijiet it-trasferiment ta' dawk id-drittijiet, li "ipso jure" jsiru tace-cessjonarju; u dan isir kif ikun hemm dak li trid illigi, cijce l-ftehin fuy l-oggett, fug il-prezz jew korrispettiv ta' dik ić-cessjoni. u l-forma li trid il-ligi. Il-kwistjoni li giegth-
da f'din il-kawża hija dik jekk huwiex possibili dan il-kuntratt ta' trasferiment ta' drittijiet li ghandu l-proprjetarju biex idahthal il-kera tal-post u drittijiet ohra konsegwenzjali di fronti gあall-inkwilin tiegtu minghajr ma jkun Lenmm it-trasferiment tal-proprjeta stess tel-pust. Kieku jkun hemm it-trasferiment ta' dik il-proprjeta fal-post, allura ma jkoliniex iżjed il-figura tać-cessjoui, iżdảa l-figura tal-bejgh veru u proprju; iżda l-proprjetarju ried iżomm il-proprjetà tal-post ghalih, u ghalhekk wa hemmx trasferiment tal-post, iżda ried jittrasferixxi ddrittijiet li ghandu di fronti ghall-inkwilin ta' post determinat, biex ninhabba korrispettiv li qieghed jircievi annwalment
 giet kotho hi haga gamdu di fronti ghall-inkwilin ta' dak itpost, bara aild-oppietá
rowad
I: --Wn mas a I-appellant Schembri, ghalkemm ghall-
 troit, A-ur iee tan-NuEer Edoardo Calleja Schembri tal-31 ta' Dicerabra 0 . Mela raw li dak il-kuntratt huwa guridikament inpoasi li la darba hemm lokazzjoni regolari favur l-attur, alut et alu l-kuntralt l-iehor tat-28 ta' Janner 1948 flistess attijuet, ein yalu illi l-konvenut qieghed icedi u jittrasferixai ecrits set tieghu kollha li ghandu bhala sid tal-post in kwistjoxi is postijiet ohrajn, eskluża l-proprjetà ta' l-istess post, inkluz id-dritt li jagixxi jew ikun konvenut fi kwalunkwe kawía ugwarcunti u li ghandha x'tagsam ma' dawnal-fondi, kif ukoll $\mathrm{i}^{\text {č-dritt }}$ li jircievi kumpens mill-War Damage Commission ghei hsarat li graw f'dawn il-fondi u ghax-xoghlijiet li jkunu sa:x;

Ghsinekk jither illi c-cessjoni kellha bhala oggett, sif enuncjar iżjed 'il fuq, dawk id-drittijiet kollha fuq enumerati, barra mill-proprjeta, u 1 : gew smembrati mill-proprjetà. I-ismembrament ta' drittijiet mill-proprjeta huwa possibili, ghaliex il-ligi i stess tipprevedi hafna minm dawn id-drittijet, bhallużufrutt u użu, u drittijiet ohra. Veru li dawn huma drittijiet reali, iżda na hemm xejn filligi illi dritt anki personali ma jistax jigi trasferit. Infatti l-Pacifici Mazacai fit-trattat tiegtu
"Della Vendita; Cessione'", uru. 159 (5diz. 1878), jghid fuy ic-cessjoni ta' drittijiet illi "possono essere ceduti i diritti is frutti civili e a prestazion evintnue che si debbono maturare iu avvenire. Cosi nulla vieta che il ereditore di una rendita perpetua, od anche vitalizia, ceda il suo diritto a questa rendua. Che possono cedersi le pigioni ed i fitti non ancora scaduti niuno ba mai messo) in dubbio" (vedi Firenze, 15 maggio 1864 , Annali Giuris. Ital. III, 2,214 ; Napoli 3 giugno 1870 G̣azz. del Procuratore, V11, 403; Corte Caseaz. 'lorino 20 marzo 1873, Monitore, XIV, 364). L-istess jinghad mill-Cattaneo e Borda fil-kumment ta' l-art. 1540 tal-Kodici Civini 'laljan, aru. 4, fejn jghidu illi "ogni diritto ed ogni azione il cui oggetto sia in sommercio è suscertibile di essere ceduto, salvo sia la cessione contraria ad una proibizione espressa oppure implicita della legge; per es. j diritti di uso e di abitazione non si jossono cedere e neppure affittare' "(art. 1118). Każ ukoll ta cessjoni ta' dritt ghall-kera huwa riportat u decíz mill-Prima Awla tal-Qorti Civili fit-18 ta' Ottubru 1862; Liewa sentenza giet konfermata minn din il-Qurti fit-13 ta' Jannar 1864 (hollez. Vol. 1II, p. 12);

Imbaghad huwa prinċipju fondamentali fić-cessjoni illi gћandha tgћaddi fić-cessjonarju l-proprjeti ta' l-oggett cedut; u f'dan il-każ, winhabba l-korrispettiv li gie stabbilit annwalment bhala prezs: tać-cessjoni bejn :iż-zewg appellanti, lappellant Schembri akkwista precitament il-proprjeta ta' somom li ghandu jhallas 1 -inkwilin kif u meta jiskadu. Ghalhekk d-attur appellat ma jistax guridikament ighid lill-appellant Shembri ii huwa ma jirrikonoxxjehx; ghaliex la darba I-apyellant Sant Fournier nomine ghandu dritt icedi dak il-kreditu tieghu, allura Schembri sar proprjetarju ta' l-uggett cedut, li ma jistax jeżigieh ić-cedent precizament ghaliex minhabba dak il-korrispettiv li dak hallas, jew li ghandu jћallas, sar ta' Schembri;

Tikkunsidra;
Illi lanqas hija acecettabili l-osservazzjoni ta' l-appellat illi r-rapporti tiegћu huma mal-lokatur tiegћu u dan ma gћandax
dritt jibdillu l-persuma tal-lokatur, ghaliex il-lokatur, la darlja huwa proprjetarju tal-post, ghandu dritt ibiegh il-post, f'liema ká́ il-persuna tal-lokstur titbiddel; kif ghandu dritt iced d-drittijiet li huwa jista' jkollu minghajr ma jmiss il-proprjetà. B'dan l-inkwilin, ċjoe l-attur appellat, mhux pregíadikat; ghaliex il-pozizzjoni tieghu baqghet dik li kienet qabel il-lokazzjoni; bil-kambjament tal-lokatur il-pozizzjoni gurídika tieghu mhij!ex imbiddla; ghaliex ić-cessjonarju ghandu jirrispetta ddrittijiet kollha illi l-ligi taghti lill-inkwilin;
'likkunsidra;
Illi l-appellat jippretendi illi dak il-kuntratt huwa simulat; iżda din il-kwistjoni ma tistax tig̀i deciż̇a f'din il-kawża; imma ghal dan il-fini l-attur ghandu jagtrmel kawża appozita biex jimpunja dak il-kuntratt bhala simulat:

Ghal dawn ir-ragunijiet;
'I'iddikjara u tiddecidi illi l-appellant Sant Fournier kellu dritt jaghmel il-kuntratt tać-cessjoni li ghamel, salva l-kwistjoni jekk dak il-kuntratt huwiex vizzjat minhabba s-simulazzjoui bejn iż-żewg appellanti; u ghad-definizzioni ta' din ilkwistjoni taghti żmien lill-attur tmint jjiem biex jaghmel 1. azzjoni appozita quddiem it-tribunal kompetenti; u ghal dan il-fini tissoprassjedi f'din il-kawża sakemm tkun deci iża dik ilkawża hekk maghmula a d-dećiżjoni tkun ghaddiet f'gudikat; riappuntabili din il-kawża anki b'domenda verbali ta' wajda mill-partijiet. Spejjez rizèrvat ghad-dećiżjoni finali.

