profitti ta' negozju li ghalih ikun addeit.

Uiex ikun hemm assucjazzjuni in participazzjuni hemm bzionn ini l-ogjett tal-kummeri ta' l-assocjati jkun operazzjuni watha, jew unki uperazzjonijiet diversi, taLkummerr, imnua determinati; barru minn dan, wieted visy irial ikwn jidher quddiem it-iersi, mentri l-associjati l-ohrajn ikunu -'soci :lormienti'. Dan ma jistosx jinghad li huwa l-kai metu Lkummerć ta' l-assucjati jkun jikkonsisti fil-ftuh u l-attivazzjoni ta' hanut.
F"dan il-każ ikun hemm sorjetà irrejolari, li ghalkemm ma taghtia lillassocijuti kuntra zubxin l-azzjonijiet socijali, tughtihum però l-azzjumijiet li joluorgu minn clak l-istat la' komunjoni, fosthom dik ghal-likwidazzjoni tul-konumjoni ghall-imghoddi u ohad-divizjoni tal-profitti.
1-kwistjoni dwar ta' min huwa l-inkwilinat ta' hanut li kien attivat bejn ̇́ewj soci, biex jigi stabbilit min minnhom gtandu jiehdu lura fillikwidazsjoni, ma tistax tiji deciza f'lawia fejn ma jkurs preżenti a-sid, meta r-ropport juridiku ta' lokazzjoni mas-sid ikun julher li huma faour wiened mill-assocjati mentri s-sociju l-ieћor jippretemli li l-inkwilinat huwa tiegtu.
1l-Qorti, - Rat ić-cititazzjoni ta' l-attur quddiem il-Qorti tal-Kummerć tal-Maesta Tieghu r-Re, fejn ippremetta illi 1-kontendenti ghamlu socjeta kummerćjali in participazzjoni mill-ewwel ta' Awissu 1946 ghall-bejgh ta' merkanzija fil-ћanut nru. 2B, Triq Sant'Anna, il-Furjana, li fiha 1 -attur kien is-sociju ta' l-industrja u l-konvenut kien is-sociju kapitalista; u li fis-27 ta' Novembru 1946 il-konvenut ghalaq il-hanut bilpretest li kien ghal ftit granet, imma fil-fatt biser is-socjeta ma' l-attur. bla ma saret ebda likwidazzjoni; u illi l-attur gieb fis-socijetà d-dritt ta' l-inkwilinat ta' l-istess banut u ikkonsenta illi l-kera jidher ghan-nom tal-konvenut sakemm iddum is-socjetà ; talab li, wara li ssir kull dikjarazzjoni mehtieġa u jiği mehud kull provvediment li jkun hemm bżonn, jigi dikjarat u decíz :- (1) li l-konvenut irtira mis-socjetì in participazzjoni li kellu ma' l-attur minghajr ma tah ebda preavv:̇̀, u li per konsegwenzs l-istess soć,eta ghandha tigi dikjarata mahlula mid-data li tirriżulta; (3) li l-konvenut jigi kundannat ihallas lill-attur is-somma netta li tirrizulta bhala sehmu mill-fuq imsemmija socjeta, billi sir likwidazzjoni tagh-
ba por meza ta' kontjut a in seltarju tal-merkanzija, (3) li
 ii-Furjans, japra, ieni ill-att in, $u$ it in kossegwemea tax-xolfiwent tas-saji.ta l-kinich je ordnat jizgorat a minnu u

 u 3

Fin is 5-

 pat ić


 pejjé ver: incmine: $\therefore$, kuil wiebed, u laqghet $1 \because$ solet



 ress i'j; 'lu iliforna t'; asejcjazzjoni l-partijiet iżommu 1. afarijet teghhom, id-critt ta' l-inkwilinat tal-post baqa' fava* i-t: n : zonvenut ma ghandux iżjed dritt fuqu; illi hemm lo'i ta' endikont u mhox ta' likwidazzjoni vers u propriz, lica oumod kif giet formulata t-talba l-Qorti tista' tikkumennas it-tonvenut ghar-rendikont;

Yf: : $0^{\alpha} \boldsymbol{n}$ ta' l-appell tal-konvenut u l-petizzjoni tiegtuu
 ta $\because j \neq$ deciz illi r-relazzjonijie bein il-kontendenti spićcaw fis-s: ' Novembru 1946 u D ' Swantu kkundannat lilluttur hal.us nols lispejjé ghall-ew wel u t-tieni talba u lliberat hilikn -atit nill-zs:ervariza tat-gudizzju, u tigi revokata in ku: चite ilikjara illi kier hemm bejn il-partijiet assocjazzjoni a pa-icipezs; i u k'undannat lill-appellant jizgombra :mit fond raru. ':s, Triy Sant'Anna, il-Furjans, fi źmien xureru u jhailes woi: l-ispejiez ghall-ewwel u t-tioni tulba $u$-lfopjoz klina sina! ipet talba, $u$ minfok jigi dikjarat li At* kiea sen, lic in pjegat jew addett tan-negozju
tal-konvenut apperlant u illi l-lokazajoni tal-fond nru. 2B. Triy Sami'Ama, il-Furjana, saret a lavur tal-konvenut, u gtalhekk tirriğt tta t-ielet ialba; bl-ispejjtz kollha taż-żewg istanzi kontra l-attur appellat;

## Omissis;

'Tikkunsidra;
Illi l-kwisjonijiet involuti f'dan l-appell huma:- (1) X'relazzjoni kien hemm bejn il-kontendenti, dik ta' assoćjazzjoni jew socijetà jew dik ta' semplici impjeg; (2) fil-każ li kien hemm mhux lokazzjoni d'opera, jekk kienx hemm assoćjazzjoni in partici ipazzjoni jew soćjetà irregolari; (3) jekk l-inkwilinat ta dan il-hanut huwiex ta' l-attur jew tal-konvenut;

Fuq 1-ewwel kwisijoni, l-appellant issottometta fil-petizzjoni tiegtu illi dak ir-rapport huwa ta' mera lokazzjoni d'opera da parti ta' l-attur favur il-konvenut biex jiggestilu n-negozju fil-post il-Furjana, imsemmi fic-citazzjoni, bil-kumpens ta' nofs il-profitti. Jista' evidentement ikun hemm lokazzjoni d'opera gћaikemm, mintlok salar,u regolari f'somma determinata, jigi stabbilit illi l-kumpens ghandu jkun percentwali mill-profitti ; ghaliex ћafna drabi jkun jidher mić-cirkustanzi illi ghalkemm sid il-ћanut ma jkollu l-ebda idea li jagћmel soćjeta mad-dipendent tiegtu, izda, g†ar-raǵunijiet tieghu ta' fiducja u anki biex jevita riskju zejjed, specijalment meta l-ћanut ikun żgћir jew gdid, u ghalhekk ta' ftit qliegt, jigi stabbilit illi l-institur jithallas bil-percentwali fuq il-profitti; u dan diversi drabi jsir ukoll biex is-sid jaghti incentiv akbar lill-institur biex imexxi tajjeb 1-azjenda u kemm jista' jkun ikun hemm profitti, ghaliex dejem ikun a vantagg anki tieghu, éjó ta` l-institur (ara f'dan is-sens sentenza ta'. din H-Qor,i tas-16 ta' Mejju 1938. in re "Cassar utrinque");
'Tikkunsidra;
Illi f'dan il-kaź però jicher illi r-rapport bejn l-attur u l-konvenut ma kienx dak ta' sempliei impjegat, iżda rapport iżjed intimu. Infatti rriżulta illi l-attur, qabel ma dahal f'relazzjoni mal-konvenut. kellu divtrsi progetti biex jaghmel as-
socjazzjoni ma fiadd iethor.................. Anki mill-kumpless tal-provi jidher illi r-rapport ta' bejniethom ma kien xejn ta' semplici muperat. Ghalhekk dan il-gravam huwa mingtajr bażi ;
'Tikkunsidra;
lili, stabbilit dan 1 -fatı, l-appellant igtid illi assocjazzjoni in participuzzjon one jistax ikun li kien h.mm, ghaliex jonqsu l-elementi taghha y pr néipalment ilii m.i kienx hemm operazzjoni wathda jew diversi, però determinati. Fuq dan il-pont l-appellant gliandu rajun. Kif dif: il-Yorti ruq dan in te "Prancesca Manchè vs. Antonio Baitolo"' Appell Kummerejali) fis-sentenza taghha tal-15 ta' l)ictmbru 1947 , biex ikun hemm assocjazzjoni in participazzoni jr:d thun hemm dak is-socju li ma jidherx quddiem in-nies, "socio dormienle', u li l-operazzjoni jkunu speéjali u determinati; dan ma jistax jigi attribwit ghall-kaz meta l-partijiet jifthu hanut bejniethom ghall-attivazzjoni ta' dak il-hanut. ghaliex allura jkun hemim wahda mill-formi tas-socjetajiet kontemplati milligigi. U kf gie anki ritenut f'dik is-sentenza ficq imsemmija, in lorza ial-ğurisprudenza hemm anki indikata, jekk ikus: hemm socjetà irregolari, ghalkemm is-soci ma ikollhomx azzjoni kontra xulxin, skond il-lig̀i kummerċjali, iżda jkun hemm bejniethom stat ta' komunjoni, u ghalhekk ikun necessarju illi ssir il-likwidazzjoni, jew inktlla illi dak is-sociju illi jkollu 1-kotba f'idejh jagtiti kont regolari ta' l-attività ta' dik issocjeta thall-impthoddi, thaliex mhux gust illi dak is-soçju jibpa sejjer b'koliox a damu ta' l-ieћor. Ghalhekk, ghalkemm hemm ocie:a irregolari bejn il-partijeet, izda l-konvenut huwa de jem obligat jaghti dak il-kont. Liema kont huwa dejjem kien olligat jacthtih peress illi l-attur ghandu dritt athan-nofs il-profit, salv, s'inteïdi, dak illi l-attur kie:s diga ppreleva mill-qliegh ;

Tikkunsidra;
Illi l-kwistjomi l-aktar importanti f'din il-kawża hija dik a' l-inkwlinat.ghaliex l-attur jippretendi illi dak al-tanut kien giebu huwa u ghalh kk phandu jieћdu lura la darba hemm ix-xoliment tas-socjela, mentri l-iehor ighid li kien
krieh huwa. Irriżulta mix-xhieda............... Głalhekk, la darba hemm dik l-iskrittura, jew almenu dak il-ftehim, u la darba l-kera di fronti gtal Annunzjata Cilia dejjem gie mharlas mill-konvenut, u livievati maghmula lilu, hernm allura rapport guridiku ta' lokazzjoni, almenu apparenti, bejn Annunzjata Cilia u l-konvenut, u ma tistax allura din il-kwistjoni tigi investita f'din il-kawża minghajr il-preżenzs u lkontestazzjoni ta' Annunzjata Cilia. l-interessata principali; ghaliex ghalkemm din xehdet f'din il-kawża u qalet illi hija kriet lill-attur, iżda ma jistax jitbiddel dak ir-rappor $\mathfrak{c}$ guridiku brin Cilia a l-konvenut minghajr azzjoni appozita fejn jiehdu parti tant iż-żewg kontendenti tal-lum kemrn Annumzjata Cilia;

Ghal dawn ir-ragunijiet ;

1. 'Tirrespingi l-appell in kwantu huwa dirett biex ikus dikjarat illi l-attur kien semplici impjegat, mentri r-rapportı bejn il-kontendenti kienu ta’ socjeta irregolari; l-ispejjez ta' dan l-appell fuq dan il-kap ma jkunux taxxati bejn il-partijiet, izda d-driti tar-registru jkun kontra l-appellant;
2. 'I'ilqa' l-appell tal-konvenut in riferenza ghat-tielet talba, u tillibera lill-konvenut mill-osservanza tal-gudizzju fuq dik l-4țћar talba, bl-ispejjeż relativi kontra l-attur, u ghalhekk fuq dan il-kap tirrevoka s-sentenza li minnha hemm appell;

F'dan is-sens biss tirriforma s-sentenza li minnha hemı appell. Iż-żmien moghti flewwel sentenza ghar-rendiment tal-kontijiet jibda jghaddi mil-lum.

