## 21 ta' Marza, 1949. <br> Imћallin :

Is-S.T.O. Sir (t. Borg, Kt., M.B.H., LL.D., President. It-Onor. Prof. Dr. E. Ganado, LL.D. L-Onor. Dr. I®A. Camilleri, LL.D.
Carmelo Farrugia ne. versus P.L. Alfredo Benjacar ne. "Trade Mark'" - Proprjeth - Registrazzjoni Rinunzja.
Min ikun j̈ppossjedi l-proprietà ta' marka tal-kummerd ghandu d-dritt jinibiexai lil $\hbar$ hadd ienor li juza dik il-marka, " ghallistess rajuni ghandu dedritt li jiehu r-registrazzjoni taghha.
Din ir-rejistrazzjoni ma tikkreac id-dritt tal-proprjeta tal-marka, imma biss tiddikjara $u$ nirrendi pubbliku dak id-dritt di fronti ghat-terzi.
3 in jintroduci marka fil-piazza jassumi i-proprjetà ta' dik il-marka, $u$ hadd ma jizsta' wara jansumi dik ilmarka jevo parti minnha; v otalhekk mhix attendibili l-oppoizizzjoni tieghu ghar-refistrazzjoni tal-marka favur min kien assumila l-ewwel .
ll-fatt li l-proprjetarin ta' marka tal-kummerc jimporta l-merkanzija li jojib dik il-marka fi kwantitajiet żgar ma jtellifx id-dritt talproprjeta ta' ril il-marka, u ma ïmportase rinunzja ghal dak id-

91-92, Vol. XXXiII, p. I, sez. 2.
dritt, jekl: ic-cirkiustanzi tal-ká: juru li hwwa ma riedx jabbnnduna dak id-dritt.
11-Qorti - Rat ice-citazajoni quddiem il-Qorti tal-Kummerc tal-Maestà tar-Re, fejn l-attur, wara. li gal li d-ditta attrici tippossjedi d-dritt fll-pjazza ta' Maita u Ghawdex ghallispacic, fabbrikazzjoni u bejǧ tas-sigarretti tatt l-isem "Black and White Virginia'", kif jidher mid-dokument " C "' b'mod spećjali unit mać-citazzjoni, u illi l-konvenut "in mala fede". a biex jaghmel konkorrenza sleali. lid-ditta attrici, talab illi jkun reğjistrat bhala "'Trade Mark"' 1 -isem "Marcovitch", bilii kif jidher mid-dok. "H" ried jaghti izjed importanza ghall. kliem "Dhack and White Virginia" li luma posseduti legalment u limitatament ghall-manifatturazjoni " space tas-sigarretti mid-ditta attrici; u illi huwa nomine, sar jaf li d-ditta konvenuta giebet Malta sigarretti a qugetti otira relativi ghal sigarretti bil-kliem "Black and White Virginia", u malli huwa sar jaf b'dana l-fatt ipprotesta ruhiu permeaz ta' protest tas-26 ta' Marzu 1945 kontra diditta "Charles (Grech" li esponietthom fil-vetrina tagtha; $u$ illi deher fil-(qazzetta tal-(ivern u f'gurnali lokali, li tiegtu hemm kopja dok. "H'" maci-cita\%zjoni, avviż gћtar-reġistrazzjoni ta' Trade Mark talli d-ditta konvenuta tkun tista' tuża l-kelma "Marcovitch" Trade Mark nru. 3619; u illi dina !-Qorti b'sentenza tal-20 ta' Dicembrll 1946 wara citazzjoni "Alfred Benjacar ne. vs. Carmelo Farrugia ne." tat lill-konvenut thiet xhur żmien biex jipprocedi skond l-art. 91 ta' 1-Ordinanza dwar il-Protezajoni tal-Proprjeta Industrjali (Kapitolu 48 ta' 1-Pdizajoni Riveduta); u li 1-konvenut nomine talab. lill-Kontroilur tal-Proprjeta Industrjali ghar-registrazzjomi tat-tikketta hi fiha l-kliem "Black and White" riferibilment ghatatalokk mahdum a mhux matdum, liema talba giet pubblikata fil-(fazzetta tal-Gvern mru. 9898 tal-15 ta' Jannar 1946 (Dok. 1311 C wara ćcitazajoni "Benjacar vs. Farrugia" deciza f-20 ta' Dićembru 1946): talab li, wara li jairu d-dikjarazzjonijiet u l-provvediment; mehtieğa, tiǧi rigettata d-domanda maghmula mill-konvemut nomine ghtar-reǵistrazzjoni tat-Trade Mark riferibilment gtatfabakk matidum u mbux mahdum, stampata fil-Gazetta talGvern numru 9398 tal-s ta Jannar 1946, in kwantu dan it-

Trade Mark ghandu l-kliem "Black and White Virginia", u dan ghaliex dawn il-kliem jistghu jğibu konfużjoni u spaċç sleali mal-kliem identiku li huma ta' proprjetà tad-ditta attrici kif jirrizulta mid-dokumenti u provi ma' tul it-trattazzjoni tal-kawża. Bl-ispejjez̀, kompriżi dawk tal-kawża numru 220 ta' l-1946 u l-protest tas-26 ta' Marzu 1945;

## Omissis;

Rat is-sentenza moghtija minn dik il-Qorti fil-15 ta' Lulju 1948, li biha cahdet it-talba ta' l-attur nomine, bl-ispejjéz kontra tieghu, kompriżi l-ispejjé tal-kawża msemmija fit-taћrika in kwantu riżervati; wara li kkunsidrat;

Li mill-provi rriżulta li d-ditta attrici f'Jannar 1939 bdiet tahdem u tbiegh bil-kwantite f'dawn il-Gżejjer sigarretti bilmarka "Black and White", u ghamlet reklami kbar fuqhom l'Malta, u sal-lum bagghet tahdem u tbiegh bi kwantitajiet kbar sigarretti b'dik il-marka. Sal-habta tal-bidu tas-sena 1945 l-attur ma jidherx li kellu tfixkil. Iżda ghall-habta ta' Marzu 1945 1-attur ittenda bis-sigarretti "Marcovitch Black and White' esposti gћall-bejgh, u ghamel il-protest tas-26 ta' Marzu 1945. Il-konvenut nomine, b'ittra lill-attur bid-data tal21 ta' Cunju 1945, afferma d-dritt $!\underline{i}$ jkompli juża 1-marka "Black and White", u ppretenda li kellu dritt ta' prijorità flnżn (fol. 13), y ftit xhue wara talab ir-registrazzjoni ta' dik il-marka. U billi l-attur ghamel oppożizzjoni formali, u l-Qorti mponietlu terminu biex jiddeduc̀i l-oppożizzjoni tieghu filg̀ndizzju, l-attur ghamel il-kawża preżenti. Mill-provi dokumentali u orali li saru rrizulta li d-ditta konvenuta kienet sa almenu mill-14 ta' Awissu 1924, taghmel u tbiegh sigarretti u tabakk bil-marka "Black and White" tant li dik il-marka giet reğistrata fl-14 ta' Awissu 1924 f-Ingilterra, u r-registrazzjoni ğiet imgedda ghal 15-il sena ohra f-14 ta' Awissu 1937 (dok. fol. 60). Irriżulta li fr-rebhiegha tas-sena 1936 id-ditta "Charles (Trech" bdiet timporta u tbiegh hawn Malta fil-hanut tagđha kwantita aktarx c̀kejkna ta' dik il-kwalità ta' sigarretti bil-marka "Markovitch Black and White", meta gew importati erbghin bott ta' 50 sigarrett il-wiehed (dok. fol. 24-32). Bhala sigarretti li ghal dak iż-żmien kienu głioljin ferm, dawk is-sigarretti ma tantx kienu mexxejja hawn Mal-
ta. Ingiebu wkoll reklami ta' dik il-kwalità ta' sigarretti (dok. fol. 30, 31 u 34). Gew importati wkoll din is-sena kwantitajiet żghar ta' tabakk b'dik il-marka. Fis-sena 1937 gew importati 1000 sigarrett; fis-sena 1938 gew importati 4000 . sigarrett, fis-sena ta' wara 2500 sigarrett, u skond id-dokument fil-fol. ol fis-snin 1940 u 1941 gew importati 3000 u 5000 sigarreit b'dik il-marka. Iżda dan l-aћhar dokument mhux imwettan minn dokumenti obrajn. B'dana kollu mid-depożizzjoni ta' Joseph Grech jirrizinlta li d-ditta "Charles Grech'" bagghet timporta dawk is-sigarretti sakemm wayfet l-importazajoni mill-Ingilterra. Certament wagt l-assedju ta' Malta dik l-importazzioni ma setghetx tissokta. Ľda meta reğghet fethet 1-importazajoni, dawk is-sigarretti reğghu bdew jigu importati Ghaldaqstant, ghalkemm importati fi kwantita relativament żgћira, la darba kienu esposti ghall-bejgh dawk is-sigarretti b'dik il-marka nisslu l-prijorità ta' l-użu favur il-konvenut nomine; ghax l-attur daћћal il-marka tieghu almenu sentejn wara li $s$-sigarretti tal-konvenut nomine bdew jidhru f'Malta gћall-bejgh. Ma rriżultax li d-ditta konvenuta qabel ilprotest ta' l-attur kienet taf, u ghalhekk ittollerat b'konjizzjoni ta' kawża, l-użu tal-marka "Black and White" da parti ta' l-attur, b'mod li setghet timplika b'xi mod ir-rinunzja jew abhandun tad-dritt tal-marka taghha. U certament fis-snin ta' l-assedju ta' Malta lanqas ma kien possibili li d-ditta ta' barra tkun taf x'qed isir Malta. Ghaldaqstant, peress li fil-fatt l-attur uża l-marka bosta snin wara li l-konvenut nomine kien filpussess legittimu tal-Marka "Black and White", u almenn sentejn wara 1 -konvenut kien ilu li dathal it-tabakk u s-sigarretti h'dik il-marka f'Malta, l-oppozizzjoni ta' l-attur gharreğistrazzioni tal-marka tal-konvenut nomine m'hix gusta;

Rat in-nota ta' l-appell ta' l-attur nomine, u rat il-petizzjoni tieghu fejn talab illi s-sentenza fuq imsemmija tigi revokata. billi jigu milqugha t-talbiet tieghu, hl-ispejjez kollha kontra l-konvenut nomine;

Omissis;
Tikkunsidra;
Illi l-kwistjoni li ghandha tig̀i ezaminata f'din il-kawżn hija dik li jigi stabbilit jekk il-marka "Black and White Vir-
ginia' hijiex ta' proprjeta ta' xi hadd; gtaliex din il-kwistjoni hija dirimenti tal-kwstjonijiet l-ohra. Infatti jekk watda mill-partijiet f'din il-kawża tipprova li ghandha l-proprjeta ta' dik il-marka, allura bhala proprjetarja ghandha dritt tinibix$x i$ lil hadd iehor juża l-istess marka; u ghall-istess rağuni ghandha dritt illi tietu r-registrazzjoni taghha. Infatti hija haga maghrufa fid-dottrina u fil-gurisprudenza, anki lokali, illi r-registrazzjoni ma ghandhiex 1 -effett li tikkrea drittijiet, imma li tiddikjara a tirrendi publici dawk id-drittijiet di fronti ghat-terzi. Din il-Qorti, in re "Micallef vs. Bonello" fl-10 ta' Sulju 1916 (Kollez. Vol. XXILI-J-204) hekk irriteniet fil-materja:-"Il diritto di proprietà dei marchi si fonda sul titolo stesso da cui deriva il diritto di proprietà sulle cose in generale. Invero il diritto di contraddistinguere con marchi o segni particolari i prodotti della propria industria è una conseguenza diretta del diritto di proprietà su quei prodotti stessi. Esso percio riposa sugli stessi principi generali del diritto comune da cui sono regolati il possesso e la proprietà. La legge dunque, che provvede alla registrazione dei marchi o segni distintivi di commercio, non tende a creare nuovi diritti di proprietà; suo scopo $\dot{e}$ quello di proteggere il marchio adottato come manifestazione di un diritto naturale, regolandone e tutelandone l'uso'. L-istess koncett gie ritenut mill-High Court of Justice 1-Ingilterra in re "Lyndon's 'Jrade Mark" (32 C.D. p. 117):- "Ihe general object of the Registration Acts was not to create new rights, but to regulate the use of, and the means of, protecting trade marks' (ara wkoll l-awtoritajiet citati f'dik is-sentenza ta' din :l-Qortı, u fosthom is-Sebastian "On the Law of Trade Marks", Ediz. 3. p. 17);

Tikkunsidra;
Illi stabbilit dan il-principju, gie anki ritenut fil-gurisprudenza taghna illi "tanto il nome commerciale quanto il marchio sono una proprietà, di cui nessuno può essere costret. to a permettere che altri ne faccia uso (Ord. VII del 1868, art. 15-Ordinanza XIII del 1857, articolo 45); essi quindi sono suscettibili di tutti i diritti e di tutte le difese della propriets" (Qurti tal-Kummerc 28 ta' Marzu 1893, in re "Attard vs. Pace"; Kollez. Vol. XIII, p. 453); u l-istess Qorti f'kawża
ohru, lejn il-konvenut kien uża l-isem ta' "Boxsa" fuq sigarretti tieghu, irriteniet illi "anche secondo il diritto comune il marchio commerciale diviene proprieta di colui che per primo lo usó per designare una merce di sua produzione. Esso quindi è capace di tutti i diritti e di tutte le difese della proprietà. Li siccome nessuno puó essere costretto a cedere la sua proprieta e a permettere che altri ne faccia uso, se non per causu di utilita pubblica (Ord. V11 del 1868, art. 15) , cosi può essere inibito a chiunque l'uso illegittimo di un marchio comщerciale'", u cécitat li Stracca (De Mercat. P. IL, no. 96).

L-istess principji kienu gew anki stabbiliti mill-Qorti talKummerc in re "Somerville ne. vs. Schembri ne." fit-18 ta' Novembru 1884 (Kollez. Vol. X, p. 634); u ghalkemm dik issentenza kienet giet revokata fuq motiv ta' fatt minn din ilQorti, il-Kumitat Gudizzjarju tal-Privy Council fil-5 ta' Marzu 1887 (Kollez. XI, p. 258) kien irritjena l-istess principji, b'riferenza ghal gudikati ohra tal-House of Lords fil-materja; u fost affarijiet ohra kienu laygtia dak li Lord Granworth kien gal f'kawża ottra, illi "'Ihe right which a manufacturer has in his trade mark is the exclusive right to use it for the purpose of indicating where, or by whom, or at what manufactory, the article to which it is affixed was manufactured. As soon, therefore, as a trade mark has been so employed in the market as to indicate to purchasers that the goods to which it is attached are the manufacture of a particular firm, it becomes, to that extent, the exclusive property of the firm; and no one else has a right to copy it, or even to appropriate any part of it, if by such appropriation unwary purchasers may be induced to believe that they are getting goods which were made by the firm to whom the trade mark belongs'. F'dak ilkaz̈ il-kwistjoni kienet fuq il-marka. 'Kaiser-i-Hind", illi kienet tiǵ: użata f'sigarretti da parti tal-konvenut mentri kienet użata mill-attur (ara wkoll sentenza tal-Qorti tal-Kummeré in re 'Dr. Giovanni Messina nomine vs. Fortunato Mizzi pr. et ne.' tal-31 ta' Mejju 1902, Kollez. Vol. XVIII-III-106);

Tikkunsidra;
Illi stabbiliti dawn il-princ̈ipji, tig̀i l-kwistjoni min kien datihal f'Malta, l-ewwel wiehed bejn il-kontendenti, il-marka
"Black and White", u r-risposta mhijiex kontruversa illi kienet id-ditta konvenuta, illi mis-sena 1936 kienet baghtet hawn Malta sigarretti ghall-bejgћ bil-marka "Marcovitch and Co.", u mbaghad taht kien hemm il-kliem "Black and White Cigarettes" jew "Black and White Virginia". Ghalhékk minn dik is-sena, la darba dan il-fatt mhux kontrastat, id-ditta konvenuta assumiet 11 -proprjeta ta' dik il-marka; u ghalhekk, skond dak li gie ritenut fil-gurisprudenza, hadd ma jista', jew ma seta', wara dak iż-imien, illi jassumi dik il-marka jew parti minnha, kil irritjena l-Kıunitat Gudizzjarju fil-kawża fuy imsemmija; "and no one else has a right to copy it, or even to appropriate any part of it". U ghalhekk la darba dditta attrici saret proprjetarja ta' dik il-marka, ghandha dritt illi titlob ir-registrazzjoni taghha, illi kif intyal iżjed 'il fug, mhijiex haga otra hlief dikjarazzjoni ta' dak id-dritt;
'I'iknunsidra;
Illi l-appellant jikkontrasta lid-ditta attricici illi f'dak izżmien, bejn is-snin 1036 и 1939, hija kienet imporfat kwan-
 wa beda fis-sena 1039 juğa s-sigarretti tiegtiu b'marka simili, huwa ghamel uza legittimu ta' dik il-marka tieghu. Hawn tigi 1-kwistjoni jekk f'dawk is-snin fug imsemmija, minhabha ifatt illi d-ditta kouvenuta kienet importat kwantita wisu gighira, kienetx realment akkwistat il-proprjeta ta' dik il-marka. Huwa fatt illi $1-k w a n t i t a ̀ ~ l i ~ k i e n e t ~ i m p o r t a t ~ k i e n e t ~ d i k ~ i n d i-~$ kata fid-dokument fol. 50 u 51 , minn fejn jidher illi 1 -kwantita ma kienetx kbira, imma kiencl certa kwantità żghira hafna. iżda ghall-ispace f'dawn il-(iżejjer; 11 dan kien tis-send 1936, 1937, 1938, 19:39. 1940 и 1941. Imbaghad l-esportazzesni mill-Ingilterra kienet projbita, u d-ditta konvenuta bdiet mill-gdid tesporta s-sigarretti a t-tabakk b'dik il-marku, meta spicica dak id-divjet ta' 1 -esportazzjoni minhabba 1-gwerra fissena 1945. Irrizulta wkoll illi ghalkemm il-kwantita kienet z̈ghira, kienet eżibita ghall-bejgh ghand Charles Grech, u ghalhekk ma jistax jigi dubitat illi, peress dik il-merkanzija tad-ditta konvenuta kienet allura "labelled" b'dik il-marka fuy indikata, " dan, ghalkemm fi kwantita zgghira, baqa' jsir mis-sena 1936 sas-sena 1941 fuq sigarretti u tabakk vendibili,
id-ditta konvenuta akkwistat il-proprjeta ta' dik il-marka; u blala effett ta' dak id-dritt tal-proprjetà ghandha dritt li titlob ir-registrazzjoni. Infatti fuq dana 1-pont is-Sebastian, The Law of Trade Marks, Ediz. 1911, p. 102, jghid illi "when it comes to be recognised that there was a right of property in a trade mark, intentional fraud being unnecessary to justify restrains, it was seen that, as was stated by Romilly M.R., the interference of a Court of Equity could noty depend on the length of time the manufacturers had used it. As soon as a trade mark has been so applied in the market as to indicate to purchasers that the goods to which it is attached are the manufacture of a particular firm, it becomes, to that extent, the exclusive property of the firm, and no one else has the right to copy it, or even to appropriate any part of it.........'; $u$ dak l-awtur ićcita 1-Privy Council case "Somerville vs. Schembri' fuq citat. U l-istess awtur jiccita lil Lord Westbury, in re "Mc. Andrew vs. Bussett" (l.c. 103), u jg末id illi l-proprjetè tal-marke hija akkwistata meta 1 -oggett ikun "in the market as a vendible article', u jkollu dik l-istampa jew ilmarka; u allura l-marka ssir tieghu;

Ghalhekk taht dawn ić-cirkustanzi, il-fatt illi l-kwantità kienet żghira mhijiex ta' importanza biex tivvulnera d-dritt tal-proprjeta tad-ditta konvenuta fuq dik il-marka;
'Tikkunsidra;
Illi lanqas jista' jingћad illi dik id-ditta abbandunat iddritt tagtha, ghaliex gie pruvat illi hija esportat hawn Malta tabakk u sigarretti b'dik il-marka sas-sena 1941, u allura l-esportazzjoni ma komplietx peress li kien hemm il-projbizzjoni ta' l-esportazzjoni minhabba l-gwerra; u meta spicica dak l-impediment regghet bdiet l-esportazzjoni taghha. Ghalhekk l-ebda rinunzja ma tista' tigi argumentata a dedotta;

Ghal dawn ir-ragunijiet;
'Tirrespingi l-appell ta' l-attur u ghalhekk tikkonferma ssentenza mogћtija mill-Qorti tal-Kummerć tal-Maestá Tiegћu fil. 15 ta' Lulju 1948; u in vista taci-cirkustanzi tal-każ tordra illi l-ispejjeż ta' dana l-appell ma jkunux taxxati bejn ilpartijiet; id-dritt tar-registru jithallas mill-appellant.

