5 ta' Settembru, 1947. Imћallef :
Ti-Onor. Prof. Dr. F. Ganado, T, T.D. Paolo Ciantar et. ne. versus Giuseppe Bugejn et.

## Lokazzjoni - Amminitrazzioni - Ratinka.

Il-lokazsjoni hija att tn' sempliri amminiatrassjuni; u ghalhekk il-noliazzjomi li jaghmel b'kondizzjonijiet justi min ikun jamministra Aopejieg thend iefor hija balida, 4 ghandha thum rispettata missuciresswai fa' lak il-lokatur. It dnk li jafiefta l-lnkazzjoni minn ghand min ikollu fifolu apmarentement tajjeb mhus obligat jinInga L-Iegittimiti tat-fitoh" tal-persuna li kriethu.
B'upplikazzjoni ta' dawn il-principiz, ilmissier li jkwn jamininistra hwejjeg uliedu li jkunu taht l-età jikinnciedi validament il-lokazzjoni tal-beni ta' wliedu, avvoljn wara jiddehadi mid-drittijiet tieghu ta' patriu potesto.
Jekk imbaghad dawl l-ulied isim magojorenni " jhallu l-amministrazzjomi tal-beni taohhom f'idejn missierhom, jùiu li rratifikaw il-lokazajoni.
Il-Qorti - Rat it-talba ta' 1-atturi quddiem il-Qorti Ceivili tal-Magistrati tal-Pulizija Gudizzjarja ta' Malta ghall-kundanna tal-konvenut biex jizgumbraw il-parti tar-raba' 11 u i2 "tas-Sunti", limiti ta' 1-Tmgarr;

Rat il-kontestazzjoni tal-konvemuti illi huma qeghdin f'lokazzjoni regolari;

Rat is-sentenza moghtija mill-Qorti fuq imsemmija tal-

24 ta' Gunju 1947, fejn cahdet it-talba ta' l-atturi $n$ in vis:a tal-kwistjonijiet legali nvoluti ordnat illi l-ispejje\% jith،1lly in kwantu ghal zewg terzi ( 3 ) mill-atturi a ter\% ( 3 ) mill konve nuti, u rrizervat lill-atturi kwulunkwe azzjoni otwa lilhom kom. !etenii "si et quatenus"; wara li kkunsidrat;

Illi r-raba' in kwistjoni kien jinsab detenut bi qbiela mill genituri ta' Carmela mart Giuseppe Galea, imwielda Gauci, u fil-mewt tagћhom ghadda ghand l-istess Carmela (ialea, u meta mietet din ir-raba' ddevolva favar aliedha Francesco. (ristime u laolo, atiwa Galea, li kienu ghadhom minuri:
$1 l l i$ missierhom, wara xi sentejn li kien romol. ghadda Gha!-tieni żwieg minghajr ma ottempera rutm ghad-dispoziz. «joni ta' l-art. 176 (f) tal-Kodici Civili, u ghalhekk huwa ddekada "ipso jure" mill-patria potesta, kif ukoll mill-użufrutt legali, skond l-art. 164 ta l-istess ligi;

Illi rriżulta li l-konvenuti kienu hadu bi qbit la r-raba‘ in kwistioni minn ghand Giuseppe Galea meta wliedu kienu koltha magigjorenni, peress li onunhom mietet xi 35 sena ilu a :raha' titiehed hdax-il sena ilu, u ghalhekk l-izghar fosthom kellu 24 sena, u hadd minnhom mat ceaplay biex jitlob filkonfront tal-konvenuti r-rexissjoni tal-lokazzjoni magtmola minn missierhom favur il-konvenuti, on b'hekk urew illi rratifikaw l-operat ta' missierhom, u l-konvenuti kellhom id-dritt jirit:enu, anki li kieku kienu jafu illi r-raba' kien ta' wlied itlokatur, li dan kien mandatarja taghoom ga la darba dawn fanu allura kollha magegjorenni;

Illi f-4 ta' Mejju 1946 l-atturi hadu cecessjoni tad-dritti"et ta' wlied Giuseppe Galea fuy dan ir-raba', u mbaghad tant ić-ćedenti kemm jé-cessjonarji talbu r-rilaxx tar-raba';

Illi l-atturi ma ppruvawx illi l-konvenuti qeghdin jiddetjenu b'titolu prekarju, ghaliex mid-depozizzzjoni ta' Giiuseppe Galea rriżulta illi huwa qabbel ir-raba' lill-konvenuti, il fl-ittra ufficjali tal-25 ta' Settembru 1945 Giuseppe Galea avzia lill-konvenuti halli jhallu l-benefikati li huma ghamlu billi kien lest biex ithallas taghhom;

Illi l-kondizzjoni illi Giuseppe Galea jippretendi li ğamm. din ma ghandhiex valur guridiku. in vista tal-ligi ta' lemergenza;

Illi peress il-lokazzjoni mhijiex dritt reali, iżda personali, l-inkwidm $\boldsymbol{m}^{\text {hux }}$ obligat jindaga jekk il-lokatur ghandux dritt jikrieh, u fil-kȧ preżenti haild ıuit-tfal ta' Giuseppe Galea wa uttakka I-lokazzjoui, ghalkemm kienu konsupevoli ta' dak li ;hamel missierhom; il-proprjetarju apparenti jitqies bhala mandatarju tal-veru proprjetarju ghal dak li jirrigwarda l-amministrazzjoni di fronti ghat-terzi (ara sent. P.A. "Ellul Bon":ci utrinque", deciiża . $1-24$ ta' April 1928, Kollez. Yol. . X VII-II-55);

Illi ghalhekk il-konvenuti ghandhom favur taghhom lokazzjoni maghmula mimn Giuseppe Galea; illi t-talba gharripreża tal-pussess anki fuq kawżali ohra ma tistax tiği é̇aminata, peress illi skond il-ligi ta' l-emergenza dik ir-ripré̇a ghandha tigi maghmula quddiem il-Board tal-Qbejeel;

Rat in-nota ta' l-appell ta' l-atturi a e-citazzjoni taghhom, fejn talbu illi s-sentenza luy imsemmija tigi revokata, u jigi dečiż skond it-talbiet ta' l-alturi; bl-ispejjeż;

Omissis;
'Tikkunsidra;
Illi apparti konsiderazzjonijiet u kwistjonijiet ohra sottomessi mill-partijet, il-kwistjoni assorbenti hija dik jekk il-lokazzjoni li Giuseppe Galea ghamel lill-appellati kienetx valida jew le. Fuy dan il-pont huwa importanti l-fatt illi l-mara ta' Giuseppe Galea, skond ix-xhiedit ta' dan, mietet xi 35 sena ilu, jew kif jallega d-difensur ta' l-appellanti, minghajr peri ma jipprova, xi 30 sena ilu, peress li qal li mietet fl-1917. Huwa però falt indubitat illi meta mietet il-mara tiegtu. (iinseppe (ialea kellu 1 -tfal ghadhom minuri, u allura huwa assuma skond ithyigi l-amministrazzjoni tal-heni taghhom. Hawn kellu titolu veru u propra; ï̀da dak it-titolu tilfu meta huwa ma themilx dak li kellu jugthmel wara li mietet il-mara. almenu fi żmien rağjonevoli preskritt mill-ligi, u iżjed u ižjed meta, wara sentejn, huwil rega' ż\%ewweg, peress illi kien iddekada "ipso jure" mill-patria potesta minghajr ma talab irreintegrazzjoni. Izda qabel dik id-dekadenza huwa kellu titolu ver'l, u ghalliekk it-terzi li kienu "in buona fede". ghal dak li jirrigwarda atti ta' amministrazzjomi, kif inhi l-lokazzjoni, setghu validament jikkontrattaw mieghu. Infatti, kif din il-Qorti
rriteniet in re "Grech Delicata utrinque" H-10 ta' Dicembru 1862, Kollez. Vol. II, p. 273, illi 'come atto di amministrazione è valido, anche riguardo ai successori, un contratto di locazione fatto a giuste condizioni e per la durata di quatro anni, quando almeno il conduttore sia in buona fede, non ostante la temporaneità e la risolubilità del titolo del locatore, e non ostante che questi al tempo della locazione non abbia avato in realta che il titolo colorato ed apparente (ara wholl 'Troplong, Delle Locazioni, no. 98). L-istess haga rriteniet il['rim'Awla tal-Qorti Civili in re "Ellul Bomnici utrinque". fl24 ta' April 1928, Kollez. Vol. XXV1ll-Il-55. U r-rağuni hija wisu evidenti; ghaliex peress illi dawn l-atti ta' semplici antministrazzjoni, bhal lokazzjoni, ma jikkostitwux trasmissjoni ta' proprjeta jew ta' dritt reali fug il-post, ma jagitux dritt lill-inkwilin illi jindaga !-legittimita tal-lokatur li jkolla l-innministrazzjoni tal-post f'idejh, u li ghathekk ikollu aluenu "un titolo colorato ed appurente', kif gie ritenut anki mill-Qrati 'Laghna (ara sentenza ta' din il-Qorti riportata fil-Kolle\%. Vol. XXI-T-314);
'I'ikkunsidra;
Illi la darba (iiuseppe Galea, bhala missier tal-mimuri, bid-dritt ghall-ewwel tmistax-il gurnatia waral l-mewt ta' martu, kiell assuma l-amministrazzjoni ta' dan il-post, u mbaghad ghalkemm iddekada mill-patria potestà, baga' f'dik 1amministrazzjoni, li kompla gौalkemm it-tfal saru máğjorenui, it-terzi kellhom ir-ragun kollu jikkunsidrawh illi huwa kellu $t$-titolu apparenti u kolorat. la darba baya' fil-pussess ta' dak il-post ghal dak iz-żuien kollu. Ma jirvizultax minn ebda prova dak li ssottomettew I-appellanti, illi l-appellati kienn "in mala fede" meta hadu dak il-post; anki jekk (iiuseppe Gale: kien galihom illi meta t-tfal ikum jridu l-post ikunu jistgtu jehduh, hağa li hija negata mill-appellati, erhaliex b'dan Giuseppe Galea ma weriex illi huwa ma kellux fakoltà jikri daE if post; ghall-kuntrarju, wera :lli t-tfa! kienu kuntenti, illi dak il-mument ir-raba' ma jriduhx, iżla miżerva d-dritt li jehduh meta jkollhom bżonnu;

Tikkunsidra;
llli give ppruvat
tesijiet kien hemm magigjorenni li fallew lil Giuseppe Galeas jamministru dan il-post a jikrieh lill-konvenuti; ma attakkawx dik il-iokazzjoni, u hallew hdax-il sena jghaddu; u allura, kif tajjeb irriteniet l-Ewwel Qurti, ir-raguni u l-logika garidika trid illi dawk it-Ifal magejoremni kienu jafu b’dan, kienu kuntenti, u ghulhekk irratifikaw dak ii l-missier kien ghamel, jekk dan ma kienx il-mandatarju taghhom dak il-mument talkuntrattazzjoni tal-lokazzjoni. $U$ ghelhekk anki taht dan l-aspett il-lokazzjoni hija valida wkoll;

T'ikkunsidra;
Illi Giuseppe (ialea jghid illi zanm il-kondizzjoni li jiehu l-ghalqa meta t-tfal ikunu jriduha. Apparti l-fatt li dan give negat mill-appellat fix-xhieda tieghu, iżda kif tajjeb irriteniet l-Ewwel Qorti, anki kieku kien hemm dak il-patt, il-kuntratt baya' ta' lokazzjoni vera u proprja; 11 allura l-ligi ta* 1 . ellergenza, illi giet promulgata fil-kors ia dawn il-hdax-il sena ta' lokazzjoni u ribokazzjoni, ikkolpiet anki din l-ghalqa favur l-inkwilin, metal-legislatur ried illi biex is-sid jiefou pussess tal-fond ikun irid jirrikorri ghall-Board appozitu. Veru huwa illi kien hen:m każijiet meta dawn il-Qrati taw eżeku\%zjoni ghal dak il-ftehm li jietha lura 1-post ij-lokatur: ìda dan kien f'certi kuntrattı specjali wayt 1-emergenza, meta wiethed dathal mieghu. jew ghatl-mument dathal fil-post tiegtu. nies ohra, dejjem mintiabba l-emergenza li konna fila; izda ['dan il-ka\% il-lokazzjoni saret fl-1936, u kif intral izjed 'il faq. kienet vera u proprja lokazzjoni;

Imbaghad dak il-patt huwa anki kontradett mill-appellat. li xehed............ F'dan il-konfitt ta' provi langas tista' tigi aciettata dik il-kondizajoni, peress illi x-xhieda ta' Giuseppe Galea mhijiex suffragata;

Ghal dawn ir-raǵunijiet u ghal dawk tac 1-Ewwel Qorti;
Tirrespingi l-appell ta' 1-atturi a ghalhekk tikkonferma ssentenza li minnha hemm appell; bl-ispejjeż ta' dan l-appell kontra l-atturi appellanti.

