## DEĆCLLUNIJIET

## TAL-

## QRATI SUPERJURI TA' MALTA

$$
\begin{gathered}
\text { L-EWWEL FARII } \\
\text { QORTI TA' L-APPELL } \\
\text { L-EWWEL SEZZJONI - AWLA CIVILI }
\end{gathered}
$$

## 16 ta' Jannar, 1956

## Imhalltin:

Is-S.T.O Sir L. A. Camilleri, Kt., LL.D., President; Onor. Dr. A. J. Montanaro Gauci, C.B.E., LL.D. Chev. Onor. Dr. W. Harding, B. Litt., LL.D.

## fibole Bugeja versus Giuseppa Cherouti

Lokazzjoni - Bord tal-Kera - Dar ta' l-Abitazzjoni Ait. 10 tal-Kap. 109
Ma jistax jingtad li fond jitlef it-kwalifika ta' dar ta' Labitazzjoni jekk l-inkwiln ma $j$ kolluw post ienor fein jghammar u ghal ai najunijist speijali jkun kostrett li periiodikament, u anki gñal ai ftit ímien kontinwament, hava jmur jogqhod ma' hadd ienor.
 jgawdi mili-lisitazzjom mposta mill-Lidi tal-Kera lid-drith ta' preferencia tal-tokatur.
Il-Qorti; - Rat it-talba tar-rikorrenti quddiem il-Board tal-Kera li biha, wara li ppremetta illi huwa jikri lill-intimata Chetcuti l-fond li jinsab San Pawl il-Bahar, St Paul's Street, numru 203, u li lintimata qieghda toqghod Tas-

I-2, Vol. NL. p I-Ser. 1.

Sliema, 35 St. Paul's Street, u fi-imsemmi post tkun rarament, talab li jerga' jiehu taht idejh il-post fuq imsemmi ta' San Pawl il-Bahar;

Rat is-sentenza moghtija minn dak il-Board fit-13 ta' Lulju 1955, li biha giet milqugha $t$-talba tar-rikorrenti, u gie prefiss lill-intimata ghall-iżgumbrament xahar żmien; u gie ordnat li l-ispejjeż, in vista tać-ċirkustanzi, jibqghu bla taxxa bejn il-partijiet; wara li kkunsidra;

Illi r-rikorrenti, fil-waqt Ii xehed li jrid il-post ghalieh ghall-villeggjatura, qal li i-intimata ma tkun qatt San Pawl il-Bakar, lejn huwa jkun spiss matul il-gurnata;

Illi l-intimata, ghall-kuntrarju, xehdet li ma ghandhiex fejn toqghod hlief il-post ta' San Pawl il-Bahar, u li hija kienet tkun iddur b'ohtha, li kienet toqghod tas-Sliema, meta kienet gravement marida. Ziedet tghid li oftha ilha mejta xi sentejn, u, billi dina ghandha bintha gharusa, l-intimata baqghet tmur tas-Sliema, fejn gie li raqdet minn tlieta sa erbgћa darbiet fil-gimgћa, iżda li ma torqodx hemm jekk u meta ssib lil xi hadd jogghod mal-imsemmija neputija taghha. Fl-ahharnett qalet li saret taf li l-purtier staqsa ghaliha kemm il-darba, meta hija kienet San Pawl il-Bahar gћand xi tibieb tagћha;

Illi, in konferma tad-diversi riferti negattivi li hemm filprocess, il-purtier tal-Qorti Paolo Bonnici ddikjara bil-gurament li ma rnexxielux jinnotifika lill-intimata f'San Pawl il-Bahar, ghalkemm mar f'hinijiet differenti. Tabilhaqq, millatti jirriżultaw erbgha riferti negattivi matul żmien aktarx twil, çjoe' mill-14 ta' Awissu 1954 sat-2 ta' April 1955. Huwa wkoll sinifikattiv li, wara dawn it-tentattivi, 1 -intimata giet notifikata mill-ewwel bir-rikors meta gie ndikat l-indirizz ta' tas-Sliema;

Illi mix-xhieda ta' Publio Grima u Rosina Carabott jirriżulta konkludentement li l-intimata daqqa tkun San Pawl il-Batar u daqqa le; u mić-cirkustanzi minnhom deposti, akkoppjati mad-dettalji ta' fatt moghtija mix-xhud Giuseppa Vassallo, gjara tal-intimata, wiehed ghandu tabilfors jghid li l-fond ta' San Pawl il-Bahar mhux qed jigi okkupat mill-intimata b'dak il-mod kontinwu u permanenti
li soltu jsir f'każ ta' dar proprja tal-abitazzjoni. Infatti l-imsemmija Rosina Carabott qalet.........;

Illi huwa wkoll ta' min jinnota li x-xhud Polly Mercieca qalet li x-xitwa l-ohra ma kienetx tara spiss lill-intimata, iżda issa qieghdha taraha kulljum. Ix-xhud fissret li hija......; u allura ma jistax ma jqumx is-suspett li l-intimata qieghda taghmel hekk wara li saret taf bil-proceduri preżenti, biex toћloq prova favur tagћha;

Illi mill-fatti fuq esposti wiehed ghandu ragjonevolment jikkonkjudi li l-fond tal-intimata, li jinsab San Pawl il-Bahar, ma jistax jiġi kunsidrat bћala d-dar tal-abitazzjoni tagћha:

Illi 1 -limitazzjoni ghad-dritt ta' preferenza tas-sid, imposta fl-art. 10 tal-Ordinanza no. XXI tal-1931 (Kap. 109), mhix applikabbli ghall-każ ta' djar li ma jkunux djar ta' abitazzjoni; u ghalhekk is-sid li jkun irid lura l-fond, li ma jkunx dar tal-abitazzjoni, ghandu jigi preferit ghallkerrej (Appell Civili "Agius Vadalà vs. Parnis England", 29 ta' Novembru 1948; "Dr. Stilon vs. Zammit Tabona", 15 ta' Novembru 1959; "Valletta et. vs. Borg ne.", 30 ta' Mejju 1952;

Illi, kwindi, peress li l-fond in kwistjoni mhux id-dar ta' l-abitazzjoni ta' l-intimata, u peress li r-rikorrenti jridu gћall-użu proprju, it-talba ta' dan ma tistax, skond il-ligi, tigi mićћuda;

Rat ir-rikors quddiem din il-Qorti, ta' l-imsemmija Giuseppa Chetcuti, li talbet li s-sentenza fuq imsemmija tigi revokata, billi tigi respinta t-talba tar-rikorrenti Abele Bugeja; bl-ispejjeż taż-żewğ istanzi kontra tieghu;

## Omissis;

## Ikkunsidrat:

Illi bis-sentenza appellata gie ritenut li l-post, li tieghu -imsemmi Abele Bugeja qiegћhed jitlob ir-ripreża tal-pussess, u li jinsab mikri ghand l-appellanti, ma jistax jigi kunsidrat bhala dar ta' abitazzjoni taghha, u konsegwentement mbux kolpit mill-limitazzjoni ghad-dritt ta' preferenza tas-sid skond id-dispożizzjoni tal-art. 10 tal-Ord. nru. 21 tal-1931 (Kap. 109);

## Ikkunsidrat;

Illi ma jistax jinghad li fond jitlef il-kwalifika ta' dar tal-abitazzjoni jekk l-inkwilin ma jkollux post iehor fejn jghammar u ghal ragunijiet specijali jkun kostrett li perijodikament, u anki ghal xi ftit żmien kontinwament, huwa jmur joqgћod ma' haddiehor. Infatti, dan hu dak li gara f'dan il-każ, kif jirriżulta mill-provi prodotti. L-appellanti kellha ohtha marida, u sabet ruhha fil-bżonn li tmur tassistiha; u ghalhekk matul dik il-marda kienet ta' spiss toqghod maghina fid-dar taghha tas-Sliema. Dik ohtha mietet u halliet xebba li hija gћarusa; u l-appellanti, meta ma kien ikun hemm hadd li jista' joqgћod magћha, u biex ma thallijhiex wehedha mal-gharus, kienet tmur toqghod maghha u tghaddi l-leil hemm ukoll. Dik ix-xebba waslet biex tizżewweg, jekk mhux dig̀à żżewget. Irriżulta mill-provi li wara l-mewt ta' oftha l-appellanti kienet tkun ta' spiss u kważi dejjem fid-dar taghha ta' San Pawl il-Bahar; f'liema distrett tinsab registrata ghar-razzjon;

## Ikkunsidrat;

Illj ghar-ragunijiet fuq migjuba l-fond in kwistjoni huwa l-abitazzjoni tal-appellanti, u jgawdi mill-limitazzjoni mposta bl-imsemmija dispożizzjoni tal-liği;

Ghaldaqshekk:
Tilqa' I-appell u tirrevoka s-sentenza appellata; blispejjeż taż-żewg̀ istanzi kontra l-appellat Abele Bugeja.

