# 16 ta' Lulju, 1960 

Imhallfin:-
Onor. Dr. A. J. Montanaro Gauci, C.B.E., K.M., LL.D., Agent President;
Onor. Dr. T. Gouder, LILD.;
Onor. Dr. A. Magri, B.Litt., LL.D.
Group Captain Colin Hugh Deakn, E.P.D. ne.
versus
Angela Fenech
Appell - Nullità - Art. 238 tal-Prodedura Civill.
Jekk wahda mill-partijiet tinterpont appell minn sentenza b'nata, ma thatax tagheel li, minflot li tkompli l-appell brala appell principaly bil-proderura tai-petizzork, tappella neidentalment fir-risposta ghall-petizzjoni tal-appell mal-istess sentenza li taghmel al-parti l-ohra. L-appell inGddentali f'kaz stmili hu null.

Ghax meta l-parti tkun ja appellat bin-nota tal-appell, hida ghandha tkompli l-appell bil-prodedura it tkun bdiet, u ghalhekk per mezz tal-petizzjoni, u mhux izjed inctdentalment.

Il-Qorti:- Rat l-att tać-citazzjoni quddiem il-Prim' Awla tal-Qorti Civili, li bih l-attur fil-kwalita tieghu fuq imsemmija, wara li jippremetti illi bi skrittura tat-3 ta ${ }^{\text { }}$ Settembru 1956, li kopja taghha flimkien ma' li-"sketch" relattiv geghedha tigi hawn ezibita "animo ritirandi", markata Dok "A", il-konvenuta kienet giet moghtija 1permess li tokkupa bicca art ta' hdax il-tomna u hames sighan u zewg kejliet li tidher fuq li-"sketch" exibit, bilkondizzjoni li dan il-permess jista' jigi ritirat fi kwalunkwe zmien meta jkun mixtieq ghal ragunifiet tal-Air Ministry; u illi b'ittra ufficjali tal-ewwel ta' April 1959 huwa, filkwalità msemmija, ittermina 1 -permess fuq imsemmi. u lkonvenuta opponiet din it-terminazzjoni fuq ir-raguni futili li l-Air Ministry jridu jbieghu l-art "de qua"; talab illi, premessi d-dikjarazzjonijiet nedessarii u mogntija lprovvedimenti mehtiega, il-konvenuta tigi kundannata li
immedjatament thalli $u$ tbattal l-imsemmija ghalqa a favur tieghu fl-imsemmija kwalità. Bl-ispejjez, komprizii dawk tal-ittra ufficjali tal-ewwel ta' April 1959, kontra l-konvenuta;

## Omissis;

Rat is-sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili tat-3 ta' Mejju 1960, li biha dik il-Qorti ddecidiet il-kawża billi, wara li ddikjarat li l-kuntratt bejn il-partijiet hu ta' lokazzjoni, u li l-attur nomine ma ghandux dritt ixolji dan il-kuntratt immedjatament, ipprovdiet fuq it-talba dedotta fić-citazzjoni billi kkundannat lill-konvenuta biex thalli u tbattal l-ghalqa a favur tal-attur nomine fis-16 ta' Awissu 1960, u ordnat li l-ispejjez ihallashom l-attur nomine; billi dik ilQorti kkunsidrat;

Illi bi skrittura tat-3 ta' Settembru 1956 l-Air Ministry Works Directorate, Malta Force, ikkonceda lill-konvenuta aćcettanti, li tokkupa ghall-koltivazzjoni l-ghalqa ndikata fécecitazzjoni mill-14 ta' Awissu 1956 sal-15 ta' Awissu 1957, u in segwitu minn sena ghal sena, taht certi kondizzjonijiet. L-attur nomine jippretendi li b'dik l-iskrittura. li tagnha hemm kopja fil-fol. 4 tal-process, l-ghalqa ma gंietx mikrija lill-konvenuta, imma lil din gie semplicement moghti permess biex tokkupa l-istess ghalqa; liema permess, skond il-klawsola numru 8 tal-iskrittura, seta' jiǵg ritirat fikwalunkwe żmien "on its being found desirable to do so for Air Ministry reasons"; u ghalhekk ilkopvenuta ghandha thalli $u$ tbattal immedjatament 1 shalqa favur tieghu, billi huwa f-ewwel ta' April 1959 infurmaha ufficjalment li ried jittermina dak il-permess. Iikonvenuta minn naha taghha tallega li dik l-iskrittura tikkostitwixux vera u proprja lokazzioni, u ghalhekk 1-attur nomine jrid juri raguni sufficjentí biex jittermina din illokazzjoni qabel iz-żmien;

Illi mill-kliem uzat fliskrittura jidher car li l-ftehim mamghul bejn il-partijiet b'dik l-iskrittura kien ta' lokazzjoni, ghalkemm talvolta "sui generis", tal-ghalqa. Infatti, apparti lil-iskrittura hi ntestata bhala "Air Ministry Let-
ting" . . . . ., fi-istess skrittura 1-konvenuta hi kwalifikata bhala "tenant"; u hu vjetat lill-konvenuta "to sub-let" ebda parti lil hadd iehor minghajr permess; u l-hlas ta' $£ 16$ fis-sena ghall-okkupazzjoni tal-ghalqa hu ndikat bhala "rent". Hu veru li fl-iskrittura jinghad ukoll li l-konvenuta qeghdha tigi "granted permission to occupy" il-ghalqa u l-kelma "permission"' hi ripetuta; imma dan biss mhux biztejjed biex inehhi lill-konvenuta kull dritt ghad-detenzjoni tal-ghalqa;

Illi fil-klawsola msemmija tal-iskrittura jinghad li "this permission can be withdrawn at any moment on its being found desirable to do so for Air Ministry reasons." Din hi klawsola specjjali ghat-terminazzjoni tal-"agreenent" qabel iż-żmien; ghaliex iż-żmien miftiehem kien 'from the 14th August, 1956, to 15th August, 1957", and ' hereafter from year to year'. Il-konvenuta tissottometti li 1-attur nomine ma semmiex l-"Air Ministry reasons" li "ducewh jittermina L."agreement’, u kwindi d-domanda ':nghu ma tistghax tigi eżawdita;

Kif irriteniet il-Qorti tal-Appell fis-sentenza tas-16 ta' Dicembru 1936, fil-kawza in re "Manton vs. Cini". f'każi simili l-attur mhux tenut ifisser x'jnhuma jew x'jistgñit jkunu r-ragunijiet li nducewh jittermina aabel iż-żmien il. ftehim li jkun intrabat bih. Fil-każ in ispecie, però l-attur nomine, minn rajh, fisser ir-raguni li ghaliha ried jittermina l-lokazzjoni, u ghalhekk din il-Qorti hi tal-fehma li ghandha teżamina jekk l-istess raguni hijiex tali li tawtorizza $x$-xoljiment tal-lokazzjoni qabel iz-żmien normali miftiehem;

Ir-ragunijiet ghal dan ix-xoljiment, skond kif jinghad fil-klawsola msemmija; ghandhom ikunu "Air Ministry reasons'; u biex ikunu tali, dawn ir-ragunijiet ghandhom evidentement ikunu ta' ezzigenzi tal-Air Ministry. ta' servizz publiku, jew, kif esprimiet ruhha 1-Onorevoli Qorti talAppell fis-sentenza msemmija, dawn ir-ragunijiet iridu jkunu tali li jolqtu s-"salus reipublicae", li dejiem kienet u tibqa' "suprema lex". Issa, ir-raguni li ghaliha l-attur nomine fisser: per mezz tax-xhieda minnu prodotti, li jrid
jittermina l-lokazzjoni, hi li jrid ibiegh din l-gtalqa billi ma ghandux bzonnha aktar, u jrid johrog minnha l-konvenuta biex ibieghha vakanti u hekk jottjeni prezz oghla. Din l-ispjegazzjoni ma tikkostitwix "Air Ministry reason" fis-sens li ga ntqa', li taghti lok ghat-terminazzjoni immedjata tal-lokazzjoni;
nli ghalhekk, darba 1 l-attur nomine ma weriex ghas-sodisfazajon tal-Qorti raguni gusta biex jittermina l-kuntratt waqt iż-zmien tieghu, huwa ghandu d-dritt jiehu lura 1 -ghalqa biss meta jaghlaq iż-żmien, cijoè meta taghlaq is-sena fis-16 ta* Awissu 1950 , peress billi l-kuntratt kien, kif inghad, ghal se::a mill-14 ta' Awissu 1956 sal-15 ta' Awissu 1957, rinnovabbli minn sena ghal sena, u in-ahhar tas-sena l-attur ghandu dritt jiehu l-ghalqa ndipendentement minn kwaluzkwe xoljiment; izjjed u iżjed meta huwa ghal dan l-iskop ga nterpella uffiejalment lil!konvenuta;

Rat in-nota tal-appell tal-konvenuta Fenech, li sppellat mis-sentenza fuq imsemmija tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili tat-3 ta' Mejju 1960;

Rat in-nota tal-appell tal-attur. li appella mill-isters sentenza fuq imsemmija;

Rat il-petizzjoni tal-appellanti Angela Fenech li biha talbet ir-riforma tas-sentenza appellata fuq imsemmija. billi tiǵi revokata l-parti li biha l-appellanti giet kundannaty thalli u tbattad l-ghalqa msemmija fic-citazzjoni a favur tal-attur, čjoè fil-15 ta' Awissu 1960. u jiggi minflok deciz ghar-rigett tad-domarda dedotta fl-att tać-citazzioni, u billi tigi konfermata ghall-kumplament; b'-ispejjeż kontra 1-pttur;

Rat ir-risposta tal-attur Deakin nomine li appella ndidentalment mis-sentenza fuq imsemmija, u talab irriforma ta' dik is-sentenza, billi tigi revokata l-parti li biha l-Bwwel Qorti ddećidiet li hemm lokazzioni. u mhux permess ta' okkupazzjoni, u konfermata f'dik il-parti li biha
l-konvenuta appellanti giet moghtija terminu biex tiżgombra mill-istess ghalqa; bl-ispejjez;

Omissis;

## Ikkunsidrat;

Illi l-attur stess ghamel appell incidentali mis-sentenza tal-Ewwel Qorti, u minhabba n-natura tieghu jaqbel li qabel xejn dil-Qorti tittratta u tipprovdi fuq dak l-appell;

Illi l-attur itien interpona appell mis-sentenza fuq imsemmija b'nota, u flok li komplieh bhala appell principali bil-prociedura tal-petizzjoni, ghazel li jappella néidentalment fir-risposta li pprezenta ghail-petizzjoni tal-konvenuta appellanti. Iżda, kif gie decíz minn dil-Qorti in re "Dr. Giorgio Camilleri ne. vs. Antonio Bartolo et.", fis-sentenza tal-ewwel ta' April 1938 (Kollez. Vol. XXX, P. I, pp. 114-119), l-appell incidentali, fis-sistema procedurali ta' dawn il-Gżejjer, huwa moghti lil dik il-parti li ma tikunx appellat minn ebda parti tas-sentenza, u ghalhekk tipprevalixxi ruhha mill-appell tal-kontroparti billi tappella nèidentalment fir-risposta. Iżda, meta l-parti tkun ga appellat bin-nota tal-appell, li biha 1 -appell jigi iterpost, hija ghandha tkompli l-appell bil-procedura li tkun bdiet, u ghalhekk per mezz tal-petizzjoni, u mhux iżjed inćidentalment; ghax "selecta una via non datur recursus ad alteram" (ara wkoll sentenza ta' dil-Qorti tat-8 ta' April 1960 in re "Aquilina vs. Monreal"). Ghaldaqstant l-appell incidentali interpost mill-attur fir-risposta huwa irritu u null. Dan huwa car mill-art. 238 tal-Kodici tal-Procedura Civili, li jillimita d-dritt tal-appell incidentali ghall-parti li ma tkunx ghamlet appell digá minn ebda parti tas-senten2a;

Ghal dawn ir-ragunijiet il-Qorti tiddikjara irritu u null l-appell incidentali tal-attur; bl-ispejjez kontra tieghu.

