## 16 ta' April, 1956

Imhallfin:
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.

Carmeln Delia rersus Miehele Buontempo
Retratt - Spejjeż Utili u Nećessarji - Spejjeż Legittimi - Rigal - Interessi - Frutii - Art. 1493 u 1494 Kodicii Civili

Il-koncett tal-ligi, meta tistabbilizxi d-dritt tar-retraent phanurimbori tulizypijes biss legittimi, mhus limitaftiv, imma biss jeskludi dawk li jkuли kapricemzi jew, kif jissejhu, voluttwarji, jew li jkunu saru biex jigue elueii l-interessi tar-retraent, jew sabiex dan jidi skorajgit mill-etercizsju tad-dritt tieghu, ohaldaqstant, jekk ir-retrattarju kien tulle" si rigal biex jassikuta l-akkwist tal-fond irkuprat "ma tisprattalus l-okkaijoni li jakkwistah, hutwa ghandu dritt ofar-rimbori ta' dak ir-rigal ming onand ir-retraent; $u$ dan jimkien mal-imphax juqu mill-fum if fik huwa hallas dak it-rigal.

## appelli crvils

Ghas hurpa principiu fondamentall tal-liol taghna in metraemt jassumi hpotikujont tar-retrattarju, $\boldsymbol{l}$ fttqice bhal hiehu eatt mat kien ix-xerrej; u ghalhekli ma ghandux isofri ebda spiéa lejittima li hu jkun ghamel fl-okknijond tal-beigh u fihperijodu ti, Zisis jahsel li hu sid il-post; u ta' dih l-ispiéa ghandu figi rimboriat mir-tetraent; u rigal imhallas bien im-retrattariw ma jitlefa hakkwist tal-fonl ma jistax jiai kunsidrat btala spiáa mhux legittima.
Kurntu ghall-ispejiet necesaarji u utili li r-retrattarju jagAmel /ilfond, difi in-meiesaitd u utilitd ghandhe tiòi kunsidrata fil-mument innta tivi eieguita hispisa, u mhus Vil-mument meta jìji eiercitat lirbupru; l-ghaliex davk l-ispвjjec jibqotu qưontibbik anki jekk, Whta jigi eserditat ir-retratt, jigi niages len)(ett oriojinali taghhome purke' r-retrattarju jew kwalunktoe possessur ichper preie-
 l-utilit tal-ispiéa korrispondenti ohax-xogholyy niettura irid tidi kunsidrata filkospett tar-retrattarju, to mhut taryabraent.
Fuq dawn $l$-ispejjet utili $u$ necessarji r-retraent dhandu wkoll drltt ghall-interessi mill-jum tar-rispettivi iborii; whix attendibbli $l_{\text {_fretensjoni }}$ li daum l-imphaxijiet $h m m a$ dovuti mill-jum taldikwidazzjoni taghhom; ghax il-prindipju "in liquitidandis non fit mora" gћandu jèedi di fronti ghadidispozizzjoni esplicita tạl-lipi li tistabbilixai li r-retrattarju gharidu dritt ghall-imghaxititetminn dak inhar li jkun harej kull wanda mis-somom li panadhom jidu mhallia litu; u Luniku temperament andit millhide ghal din iddispceizefoni huwa dak tad-deduzzjoni tal-frotitiot minh dak in-nhar tal-bejgh ti ta lok ghalhirkupru, bil-fakoltd lifiretrattarju li juta' jiomm dawk il-frottijiet u jirrimumeja ghall-imonaatijiet.
Jekk, pero', jïrrizulta li xi $\boldsymbol{u} \boldsymbol{\lambda u d}$ minn dawn l-iapejjei saru meta r-retrat jarju ma kellye ebda dubju li r-retraent kien sejjer imexxi l-quddiem l-irkupru, ut ntant ir-retradnt, bhala kompromess, jaderixxi li jzomm dawk l-ispejici u jirrimboría lir-retrattarju, ma ghandhomx ikunu doruti imghaxijiet fuqhom.
Fost dawn Litpejjet utili u neiessaryi ma jidholy rigal li r-retrattarju jkun hallaz u li jirrappretonta l-valur awnentat tal-fond irkuprat, bhal ma hu rigal li hu jkurn hallos biex rawwem il-post u jiebu l-quddiem; ghax dan ma hux spiza maohmula "fil-haja', imma huwa Kidma u industrija tal-ptrsuna; $u$ die detiz li r-retrattarju
wish ghambur dritt ghar－rimborz tal－awmentat valur tal－fond $l i$ jkun sar bil－tidma jew industriia tieghu flintervall bejn il－ium tal－bejgえ u dak tal－eżercírxju tar－retratt．
Ir－retrattarju，mill－banda l－otra，jekk jagtizel l－imghaxijiet，ghandu jrodd lir－retraent il－frutti li $h_{\mu}$ jkun dathal mil－fond is dawk li hu seta＇dahたal bid－diligenza ta＇missier tajjeb tal－familja．$\quad O$ jekk ir－retrattarju kien jokkupa l－fond huwa stess，hus abligat inallas lir－retraent kumpens adegwat ghal dik lookkupazsjoni skond $l$－u亡̇u li hu jkun otamel mil－fond；u dan billi jhallas il－kera tal－fond b絃a dar tal－abitazzjoni，jekk u sakemm ghamel utu mil－fond b放la dar tal－abītazzjoni，u l－kera tal－fond bhala fond kummercijali，jekk u sakemwn ikun ghamel mil－fond utu ta＇jond kummerèjali．

Il－Qorti；－Rat l－att tać－citazzjoni quddiem il－Qorti Civili Prim＇Awla tal Maestà Tagĥha r－Regina，li biha l－ attur，wara li ppremetta illi b＇ċedola ta＇retratt u eżerċizzju tad－dritt ta＇preferenza u kontestwali depożitu，preżenta－ ta cuddiem dik jl－Qorti fit－30 ta＇Luiju 1945 （dok．A），huwa rkupra mill－poter tal－konvenut is subutili dominju tempo－ ranju ghal 150 sena decorribbii mit－13 ta＇Novembru，1944， tad－dar bil－benefikati taghiha Każal Pawla，Pawla Square， numru 148 u numru 149，ga numri 34B u 34C，suggetta versu s－subkanone ta＇$£ 1.19 .5$ fis－sena；u illi s－subutili do－ minju temporanju tad dar fuq imsemmija gie mibjug 5 lill－ konvenut bil－prezz ta＇$£ 1000$ ，ammont li l－attur iddepozita， oltre l－imghaxijiet relattivi，bic－cedola fuq imsemmija，u ma ddepożitax l－ispejjeż legittimi tal－akkwist，billi，kif huwa kkonferma bil－gurament tieghu，huwa ma jafx l－ammont relattiv u l－konvenut ma nnotifikahx b＇dawk l－ispejjeż；u illi huwa subenfitewta temporanju taż－zewgit idjar u mez－ zanin Każal Pawla，Pjazza Pawla，bhala suggetti flimkien ghal $£ 7.8 .1 \frac{1}{2}$ ghar－rata taghhom ta＇subkanone temporanju， li huwa akkwista b＇att tan－Nutar Salvatore Cauchi tal－ 4 ta＇Ottubru 1910 （dok．B），u li jinsabu mibnija fuq 1 －istess sit，suggetti ghall－istess cens li jinsabu suggetti l－fondi ak－ kwistati mill－konvenut，u ghalhekk huwa konsorti fis－sub－ utili dominju temporanju tad－dar fuq imsemmija u huwa tenut ghać－cens intorgravanti l－imsemmija fondi minkabba
s-solidarjetà u indiviżibbiltà taćcens, u ghalhekk ghandu d-dritt tal-preferenza u ta' rkupru fuq is-subutili dominju temporanju tad-dar hekk mibjugha a titolu ta' konsorziu u ta' vicinanza u ghal kull titolu iehor validu skond illizi (dok. C); u illi l-konvenut ma giex biex jaghmel ir-rivendizzjoni malgrado l-ittra ufficjjali tad-29 ta' Marzu 1946; talab li l-ewwelnett jiġi dikjarat u dećiż li huwa eżercita validament id-dritt tal-preferenza u tal-irkupru tas-subutili dominju temporanju tad-dar fuq imsemmija bić-cedola tarretratt u eżerċizzju tad-dritt ta' preferenza u relattiv depożitu tat-30 ta' Lulju, 1945; u t-tieninett li, konsegwentement, il-konvenut jigi kundannat jaghmel ir-rivendizzjoni favur tieghu fiż-żmien li tiffissa l-Qorti, u li jibda jghaddi wara r-reintegrazzjoni tad-depozitu; u li, jekk jghaddi dak iż-żmien inutilment, ir-rivendizzjoni tigi maghmula in forza tal-istess sentenza; u fl-ahharnett sabiex jigu likwidati l-ispejjeż legittimi li l-konvenut ghamel flokkażjoni talakkwist fuq imsemmi, sabiex l-attur jghaddi ghad-depożitu taghhom. BI-ispejjeż, inklużi dawk tal-ittra ufficjali tad-29 ta' Marzu, 1946;

## Omissis;

Rat is-sentenza moghtija minn dik il-Qorti fid-29 ta' Jannar 1955, li biha gie maqtugh l-ewwelnett li l-ećcezzjoni tal-preskrizzjoni kwadragenarja ghandha tigi mićfuda, .............. bl-ispejjez ghall-konvenut; it-tieninett giet milqugha t-talba attrici dwar I-istess. tieni talba, $u$ fin-nuqqas gie dikjarat illi r-riverdizzjoni tigi maghmula "ope sententiae", a spejjez tal-konvenut; fl -ahharnett giet rizervata d-determinazzjoni tat-tielet talba malli jkun ghadda żmien sufficjenti sabiex dik id-deċiżjoni tghaddi "in giudicato", b'riżerva wkoll tal-ispejjeż dwar din l-ahhar talba;

Rat il-verbal tal-25 ta' Gunju 1955, li minnu jidher li l-partijiet jaqblu:-

1. Li l-postijiet in kontestazzjoni jikkonsistu 1-fum f'żewg postijiet li jinsabu Pawla Square, Pawla, nri. 148 u 149, u li l-ewwel wiehed huwa hanut tal-hwejjeg u l-iehor stabbiliment fotografiku;

13-14, Vol. XL. p. 1-Sez 1.
2. Li l-attur lest biex ithallas lill-konvenut bhala spejjeź utili u necessarji:- (a) £28 ghal madum tal-bitha

Mill-istess verbal jidher li baqghet pendenti l-kwistoni tal-kumpens tal-okkupazzjoni tal-fondi minn notifika tać-ćedola sar-rilaxx, fi l-attur jippretendi li ghandhom jistmaw ruhhom bhala fondi kummercjali, barra mill-perijodu li jirrizulta li servew bhala abitazzjoni; u dana bhala frutti perćepiti;

Ftehmu wkoll;
Rat id-digriet moghti minn dik il-Qorti fil-25 ta' Gunju 1955, li bíh gie mahtur perit tekniku sabiex ifittex u jiffissa l-kumpens ghall-okkupazzjoni tal-fondi 148 u 149 Pawla Square, Pawla, minn notifika taćcedola tal-irkupru sar-rivendizzjoni, u sabiex f'dina 1-fissazzjoni jaghmel zewg stimi, wahda bhaia fondi tal-abitazzioni u l-ohra bћhala fondi kummerćjali; u jekk jirrizulta li xi wiefied jew it-tnejn ghial żmien gew użati bhala fondi kummerçjali, jiffissa l-kumpens separatament ghal dawk iżżewǵ perijodi; u barra minn dan jistabbilixxi l-ispiża, gћall-epoka meta saret, tax-xoghlijiet strutturali (ftuh ta' hajt tal-fac cata, twaqqif ta' hajt diviżorju, u kamra fuq il-fond nru. 149 Pawla Square, Pawla), u valur tax-"shutters" bit-tqeghid taghhom, kif ukoll I-ispiża tal-kisi tal-faćcata bil-mużajk; u jaginmel dawk l-osservazzjonijiet kollha li ghandhom x'iagsmu mal-każ;

## Omissis:

Rat is-sentenza l-ofira moghtija mill-Ewwel Qorti fil21 ta' Dićembru 1955, li biha gew likwidati 1 -ispejjeż legittimi, u dawk utili u nećessarji, li l-konvenut ghamel flokkażjoni tal-akkwist u li huwa ghadu ma gabarx, ghall-ammonti fuq bid-dettall indikati, li flimkien jagちmlu £491. 18. $3 \frac{1}{2} \mathrm{~d}$., b'dina l-intellig̀enza kjara li, jekk fi żmien tmien tijiem il-konvenut ma jahlefx fir-Registru tal-Qorti suppletorjament li huwa effettivament hallas lill-prokuratur minnu msemmi fin-nota tieghu mitt lira sterlina bhala rigal sabiex jgfinu halli jgedded il-konvenju, u anki, jekk jidhirlu li hekk gie nfurmat, li serviet dik is-somma ghallistess mandanti tal-prokuratur fuq imsemmi "in parte" jew "in toto", f'dak in nuqqas ta'. konferma bilgurament
is-somma likwidata tkun ta' $£ 391.18$. $3 \frac{1}{2}$ d., peress li s-somma ta' $£ 100$ tkun allura kunsidrata bhala talba michnuda; u dawk is-sommom komponenti s-somma hekk stabbilita skond il-każ, ikunu jew ma jkunux jghaddu bl-imgћax.....i u gie ordnat li l-ispejjez kollha jingabru u jithallsu $\ddagger$ millattur u $\frac{3}{4}$ mill-konvenut, barra minn dawk tal-perizja, li ghandhom jithallsu nofs kull wiehed bejn il-kontendenti; wara li kkunsidrat;

## Omissis;

Illi qabel xejn jingЋiad li, skond l-art. 1493 Kap. 23, ir-retraent huwa tenut jirrimborża lir-retrattarju:- (I) Ifprezz tal-vendita li tkun tat lok ghar-retratt, u kwalunkwe spiża ohra leğittima maghmula u nkorsa mill-kumpratur in okkażjoni tal-bejgh; u (2) I-ispejjeż neċessarji u utili maghmula fil-haga mill.kumpratur stess, juw minn kwalunkwe possessur, anki jekk, ghal kwalunkwe raguni jew kawża, ma jibqgћiax l-effett taghha,u li ghaliha tant ir-retrattarju kemm kwalunkwe preċedenti possessur ma ghandux iwiegeb;

Illi, skond l-art. 1494 tal-istess Kodicii, ir-retrattarju ghandu jedd ghall-imghaxijiet minn dak inhar li jkun $\hbar a r e g$ kull wahda missommom li taghhom, skond l-artikolu ta' qabel dan, ghandu jigi mhallas lura; iżda minn dawk l-imghaxijiet ghandhom jig̀u maqtugha l-frottijiet li minn dak inhar tal-bejgh li ta lok ghall-irkupru huwa, jew kull possessur iehor ta' qablu, ikun dahhal, jew bil ghaqal ta' missier tajjeb tal-familja seta' jdaћhal. Iżda r-retrattarju jista' jżomm il-frottijiet hawn fuq imsemmija u jirrinunzja ghall-imgћaxijiet;

Illi mid-depożizzjoni tal-konvenut u ibnu jirriżulta li l-postijiet irkuprati, li qabel, u cjoe' meta sar l-irkupru fit30 ta' Lulju 1945, kienu post wiehed, gew minnhom okkupati xi sena fuq li l-konvenut kien akkwistahom, u cjoè ghall-habta tat-13 ta ${ }^{+}$Novembru 1945, 1-ghaliex kienu estensivament danneg̀gjati bl-ghemil tal-ghadu, u sakemm il-konvenut irriparahom ghadda dak iż-żmien. Irriżulta wkoll mill-istess konvenut (ara depożizzjoni tieghu moghtija fis-seduta tas-16 ta' Lulju 1955 quddiem il-periti) Ii 1-istess fond irkuprat, sa sentejn fuq il-bejgh, kien semplici fond użat ghall-abitazzjoni, u wara t-13 ta' Novem-
bru 1945 I-istess konvenut qasmu f'żewg fondi-dawk li -1-lum huma individwati bhala 1 -fond numru 148 u 149 Pawla Square, Pawla, u gew, wiehed (numru 148) adibit bhala hanut tax-xorb, u l-iehor (nru. 149) bhala stabbiliment fotografiku, ċjoè bhala fondi kummerćjali. Biex ghamel dan ix-xoghol, il-konvenut ghamel xi miljoramenti edilizji, bena xi kamra, u ghatta xi bitha bil-hgieg; kif ukoll kesa l-faćċata bil-mużajk. Milli jidher, però, dan ixxoghol ma sarx f'daqqa; 1-ghaliex, skond l-istess konvenut, il-kamra l-gdida li giet imtellgha saret qabel l-irkupru fl-annu 1945, u fl-istess epoka sar it-ticrit tal-kmamar; mentri l-ftuh tal-bibien ta' barra u x-xogћol tal-mużajk saru fi-annu 1948, ghalkemm id-dati mhumiex minnu aćcertati. Jinghad ukoll li ghall-habta ta' April 1955 il-hanut tax-xorb gie mutat f"hanut tal-hwejjeg, mentri l-iehor baqa' studju fotografiku;

## Omissis;

Illi, ghalkemm mill-provi ma jidher xejn, eppure 1konvenut, taht l-istess kap tal-ispejjez legittimi lí taw okkażjoni ghall-irkupru, qieghed jippretendi s-somma ta' £100 li huwa jghid u fit-trattazzjoni ntqal, u kif il-Qorti tista' tikkonferma (non ostanti li ma hemm xejn fil-process barra milli fin-nota), li hallas lill-prokuratur li ghenu biex xtara l-post in kwistioni. Biex tigi mfissra ahjar dina l-pretensjoni, jinghad li l-ghajnuna kienet tikkonsisti fil-fatt li, peress li l-konvenju relattiv ghall-bejgh kien skada, il-konvenut thabat mal-prokuratur biex jeffettwah, u dan l-ahЂar imsemmi ppretenda rigal ta' $£ 100$ biex igeddidulu; u 1-konvenut inghad li hallas dina $s$-somma ghal dak il-fini li ntqal (imma ma giex pruvat), u l-istess, milli jidher, ukoll serviet ghall-mandanti ta' dak l-istess prokuratur. Ma hemmx bżonn jinghad li l-attur ikkontesta dina l-pretensjoni, anki jekk fil-fatt il-konvenut hallas dik is-somma;

Illi jingћad, però, li skond l-awturi "in subjecta materia", ir-retrattarju ghandu dritt li jiği rimborżat ta ${ }^{\text {a }}$ kwalunkwe rigal li jigi moghti lil dawk li jkunu gieghelu lillvenditur aktar facilment jakkonsenti ghall-bejgh. Infatti I-Corradino (De Jure Praelationis, Quaestio V, paragrafi 30-39) jenumera x'ghandu r-retraent ihallas lir-retrattarju; u fost hafna kapi hemm enumerati, taht para. 38, ighid,
billi qabel xejn juża l-affermazzjoni energika "nec non" li tekwivali ghat-taljan "e certamente", "munera quae data fuerunt illis qui venditorem faciliorem ad vendendum reddiderunt" (ara awturi ofira hemm citati lí jirritjenu l-istess haga). Jekk huwa hekk ghal min irid jghin, huwa aktar hekk ghal min irid jakkonsenti, li minghajr l-akkonsentiment tiegћu ma kienx ikun hemm il-bejgh li ta dak il-lok ghall-irkupru favur l-attur retraenti;
llli r-rigali lill-koncedenti jew vendituri, li huma komuni, huma involjament qawwi ghall-akkonsentiment aktar facili, u mhumiex projbiti mill-ligi;

Illi xejn ma jiswa li jinghad li dak ir-rigal gie moghti, kif allegat, qabel il-kuntratt tal-bejgh, jew li l-istess gie miftiehem qabel il-publikazzjoni ta' dak l-istess strument publiku; l-ghaliex il-promessa vendita, jew konyenju, huma l-bażi tal-istess inkontru ta' kunsensi li bil-bejgh jigi effettwat u kompletat; u l-ispejjez relattivi, anki jekk ma jidhrux mill-att, u jkunu bagghu a kariku tal-kumpratur, ghandhom jigu rifużi, jekk huwa veru, kif mhux negat, li r-retrattarju ghandu jigi mqieghed fil-pozizzjoni anterjuri ghax-xirja bhal li kieku huwa qatt ma kien kumpratur. Del resto, kien hemm każ fejn, qabel ma sar il-kuntratt, imma wara li l-partijiet kienu ftehemu fuq il-prezz, gie ritenut li promessa lis-sensal li jigi lilu moghti ammont ta' £50 aktar mis-senserija skond il-lig̀, li kienet lilu tisthogq, jekk jirnexxilu jipperswadi lill-venditur jakkorda modifika fiż-żmien dwar parti mill-pagament tal-prezz talbejgh, dak li s-sensal in kwistjoni raexxielu jaghmel, kien ammont li r-retrattarju kellu dritt ghalieh (ara Prim'Awla Civili, 18 ta" Novembru 1935, in re "Gladys Depiro vs. Farmacista Giuseppe Muscat et." -- Vol. XXXIX-II-769);

Illi l-koncett tal-ligi, meta tistabbilixxi d-dritt tar-retrattarju ghar-rimborż tal-ispejjeż biss legeittimi, mhux ragjonevolment limitattiv, imma biss jeskludi dawk li jkunu kaprićcużi, jew, kif kienu jissejhu, voluttwarji, jew li jkunu saru sabiex jiġu eluzii l-interessi tar-retraent, jew sabiex l-istess, jigi skoraggit mill-ezerciizzju tad-dritt tieghu (ara Prim'Awla Civili, 6 ta' April 1899, "Negozjant Cassar vs. Dr. Sammut", Vol. XVII-II-48);

Illi fis-sentenza fuq cittata giet dikjarata rimborżabbli
bhala spiża legittima kummissjoni dovuta lill-mandatarju tal-bejjiegh; u fil-każ in diżamina ma jistax jinghad li ssomma li hallas irkonvenut kienet voluttwarja, jew tali li setghet tiskoraggixxi lill attur milli jeżercita d-dritt tieghu, u li kienet intiza biex teludi l-interessi tieghu, l-ghaliex frdak il-mument 1 -interess tal-konvenut kien li jakkwista, u ma kienx qieghed jahseb fid-dritt li kellu l-attur;

Illi kwindi, fil-hsieb tal-Qorti, il-konvenut ghandu dritt ghall-f100, li minnu thallset sabiex il-prokuratur jghinu u sabiex i]-mandanti tal-prokuratur jakkonsenti biex igedded il-konvenju li kien skada; suggetta, pero', dina d-deciżjoni ghall-gurament suppletorju tal-konvenut fis-sens li huwa hallas effettivament dik il-E100 lill-prokuratur, ghax ghen $u$ ghall-fini espress $u$ ghall-persuna msemmija, filjum li huwa ghandu jsemmi. Fin-nuqqas ta ${ }^{\text {ºn }}$ liema konferma fiż-żmien li sejier jigi lilu mpost, l-istess talba fuq dan il-punt tigi michuda;

Illi fuq din is-somma ta' $£ 100$, jekk 1 -istess tigi litkun ammessa kif fuq ntqal, il-konvenut mill-jum tal-iżborz ghandu d-dritt tal-imghaxijiet tal-hamsa fil-mija;

Illi fost il flus li r-retrattarju ghandu jigi rimborżat taghhom jidhlu wkoll 1-ispcijeż utili u nećessarji;

Illi dwar dawn 1 -ispejjez jinghad li 1 -kontendenti dwar certi partiti jaqblu li ghandhom jiğu rimborżati, u dwar ohrain ma jidherx li hemm ftehim. In kwantu mbghad ghall-interessi fuq dawna l-partiti if jaqblu fuqhom, il-partijiet mhumiex d'inteża, u kwindi l-istess iridu jig̀u ezaminati separatament;

Illi mill-verbal tal-25 ta' Gunju 1955 il-kontendenti jaqblu li i-honvenut - retrattarju - ghandu d-dritt li jkun rimborżat mill-partiti segwenti:- (1) Madum talbitha $E 28$; (2) Tisqif bil-tojieg tal-bitha $£ 28.7 \mathrm{~s} .6 \mathrm{~d}$.; (3) Valur ta' bini ta kamra. li scond il-perizia giet stmata, b'kollox, £116. 10s. 11 2 ; (4) Ftuh ta' hait tal-facceata talfond originali, skond il-perizja, £42 14s. 1d.; (5) Kisi talfaccata tal-fondi, meta ngasmu, bil-mużajk, skond il-perizja, E45; (6) Valur tax-"shutters" bit-tqeghid taghhom, skond it-perizia, $£ 60$;

Ili l-partijiet ma jaqblux fuq il-partiti segwenti:(1) Tnehћija ta' $\hbar a j t ~ d i v i z ̇ o r j u ~ i n t e r n, ~ l i ~ s k o n d ~ i l-p e r i z j a ~$
jiswa £8. 17s. 8d.; (2) Is-somma ta' $£ 1,000$ mhallsa mill-konvenut ghall-avvjament u trawwim tal-hanut tax-xorb (nru, 148 Pawla Square, Pawla) li huwa ha taht idejh fil-31 ta' Marzu, 1948);

Illi mid-depożizzjoni tal-konvenut, mhix meruta, jinghad qabel xejn li l-bini tal-kamra fil-fond nru. 149 Pawla Square, Pawla, li 1-perit stama' li tiswa $£ 116$. 10 s . $11 \frac{1}{2}$, saret minnu fil-bidu tal-annu 1945, u qabel ma gie eżercitat ir-retratt mill-attur (ara depożizzjoni tal-konvenut), u kien ukoll fl-istess epoka li sar it-ticrit tal-kmamar, u cejoe talhajt diviżorju intern, li skond il-perizja huwa stmat £8. 17s. 8d.;

Illi lutilità u neċessità tal-ispiża li tkun rifondibbli lir-retrattarju ghandha tigi kunsidrata fil-mument meta l-istess tigi eżegwita, u mhux fil-mument meta jigi eżerćitat ir-retratt; l-ghaliex dawk 1 -ispejjeż jibgghu rifondibbli anki jekk, meta jig̀i eżercitat ir-retratt, jiği nieqes 1 -effett originali tagћhom, purke r-retrattarju, jew kwalunkwe persuna ohra preċedenti, mhux "in culpa" ghall-effett negattiv tagћhom. Del resto, 1 -utilità tal-ispiża korrispondenti ghax-xoghol trid tigi kunsidrata fil-kospett tar-retrattarju, u mhux tar-retraent (ara Appell 26 ta' Ottubru 1931, "Spiteri vs. Pace Balzan", Vol. XXVIII-I-143; Prim'Awla Ćivili 25 ta* Lulju 1950, "Giuseppe Sammut et. vs. Carmelo Camilleri et.", Vol. XXXIV-II-617);

Illi jekk huwa minnu, kif gie diversi drabi ritenut (ara Appell 21 ta' April 1915, "Caterina Caruana vs. Filippo Farrugia", Vol. XXII-I-271 u 272; Appell 9 ta' Novembru 1928, "Eugenio Micallef vs. Francesco Vassallo", Vol. XXVII-I-232; Appell 8 ta' Marzu, 1943, "Sciberras utrinque", Vol. XXX-I-509), li mill-jum li fí jigi eżerčitat ir-retratt sar-rivendizzioni r-retrattarju jibqa', tant di fronti ghar-retraent kemm di fronti ghat-terzi, il-proprjetarju u d-"dominus" tal-fond irkuprat, u ghandu d-dritt li jqiegћed f'kondizzjonijiet tajba u jimmiljora b'xoghol utili l-hağa tieghu, salv dak li sejjer jinghad aktar tard, li mhux applikabbli ghal dawn l-ispejjeż, "multo magis" jista' hekk jagћmel il-kumpratur-retrattarju qabel ma jigi eżerċitat l-istess dritt tal-irkupru;

Illi, in konsegwenza ta' dawn il-prinċipji, il-konvenut
ghandu d-dritt tar-rifużjoni tal-ispiża tal-kamra msemmija $u$ tat-tićrit tal-hajt tal-kmamar interni, li meta ghamel dan l-aћちar xoghol kien utili ghalieh, u li kwindi mhux tenut jerga jirripristinah. Dawn l-ispejjeż huma dovuti bl-imghax tal-ћamsa fil-mija mill-jum tar-rispettivi żborżi, li lkonvenut ghandu jindika bil-gurament suppletorju tieghu, kif sejjer jiği lilu mpost; l-ghaliex ma jirriżultax mill-attijiet tal-kawża ghal kemm tirriżulta li saret l-ispiża;

Illi dwar il-madum tal-bitha, tisqif bil-hgieg ta' l-istess bitha, ftuh tal-facicata tal-fond originali, kisi tal-faccata tal-fond bil-mużajk, u twaћhil u valur tax-"shutters", millprovi jinduci ruhu li 1 -istess saru mill-konvenut wara li gie eżerċitat ir-retratt. Il-konvenut, fid-depożizzjoni tiegîu fuq riferita, qal biss li saru wara l-eżercizzju tal-irkupru u waqt li kienet miexja l-kawża preżenti dwar id-dritt tal-attur li jista' jirkupra. Il-ftuh tal-bibien ta' barra (faccata) u 1 -kisi tal-istess faćciata bil-mużajk, li semma li saru fl-annu 1948

Illi l-principju fuq espost, li r-retrattarju, bちala "dominus", mhux impedut, anzi huwa awtorizzat jaghmel spejjeż u jeżegwixxi miljoramenti necessarji u utili filfond irkuprat "medio tempore" bejn 1 -eżercizzzu tal-irkupru u r-rivendizzjoni, huwa biss limitat mil-fatt li ma jkunx ghamilhom bil-hsieb qarrieqi jew b'inkejja;

Illi gie aćcertat mill-provi li, meta 1 -konvenut ghamel l-ispejjez li fuqhom qegfidin nitkellmu, huwa ma setax ikollu 1 -anqas dubju li 1 -attur ma kellux 1 -intenzjoni 1 i jmexxi l-quddiem l-irkupru; u infatti l-istess spejjeż saru waqt il-kors tal-kawża intiża ghal dana l-fini; u kwindi l-istess konvenut, meta ppersista li jaghmilhom, kien qieghed, taht dawk ič-cirkustanzi rizultati, jivvessa lill-attur retraenti u jikkomplika aktar l-affarijiet (ara argument li jitnissel mis-sentenza fuq citata tal-Appell tal-21 ta' April 1915, "Caruana vs. Farrugia, Vol. XXII-1-268, u in partikulari pag. 273 qabel it-tieni paragrafu);

Illi huwa minnu li bhala kompromess l-attur aderixxa sabiex jirrimborża dawk l-istess spejjeż lill-konvenut, $1-g \hbar a l i e x$, kif huwa qal, jistghu jkunu utili ghalieh, u dina s-soluzzjoni kienet fil-verità savja u ġusta anki mil-punto di vista tal-lokupletazzjoni; u infatti uhud minn dawk

1 -istess spejjeż setghu liberament jiğu rimossi mill-konvenut jekk 1 -attur ma riedx, kieku ma sarx il-kompromess, iżommhom bil-valur, jew ahjar profitt li minnhom seta' l-istess konvenut jirrikava bir-rimozzjoni taghhom;

Illi, fil-hsieb tal-Qorti, ghalkemm l-attur, bhala kompromess, accetta li jirrimborża lill-konvenut minn dawn l-ispejjeż, dan l-aћћar imsemmi, ghar-raǵunijiet li ntqalu, ma ghandux dritt tal-imghaxijiet fuqhom;

Illi hemm kwistjoni ohra bejn il-kontendenti li trid tigi eżaminata u riżoluta. Il-fattijiet li taw lok ghal dina Ikwistjoni huma dawn li sejrin jigu relatati. Fil jew ghallhabta tal-31 ta’ Marzu 1948, meta 1-kawża odjerna kienet miexja u kienet waslet biex timmatura rukha ghad-deciżjoni, il-konvenut iddecieda li jiehu taht idejk il-fond nru. 148 Pawla Square, Pawla, u hadu wara li hallas $£ 1000$ rigal, biex avvjah u rawmu bhala hanut tax-xorb, u ghalhekk qieghed jippretendi bhala spiża utili u nećessarja dina is-somma li huwa hareg, u li serviet biex huwa mexxa l-quddiem u rawwem dak l-istess hanut; u qal li, kieku huwa ma ghamelx hekk, l-attur kien bir-retratt jieàu taht idejh semplici store, u mhux hanut, kif inhuwa 1-lum, avvjat, fil-post fejn jinsab;

Illi, apparti l-epoka meta 1 -konvenut hareg dik is-somma, u ćjoè meta kien jaf b'ċertezza li l-attur kien qieghed jippersegwitah ghad-dritt tieghu tal-irkupru, it-talba jew pretensjoni tal-konvenut tammonta ghall-hlas ta' somma ii tirrappreżenta sostanzjaiment u virtwalment il-valur awmentat tal-fond, dovut ghall-kambjament tad-destinazzjoni tieghu bil-hidma ta' min kien fik u bil-hidma tal-konvenut, li dahal f'loku, u li bl-industrija taghhom l-istess post minn store sar fond kummerċjall ta' valur aktar milli kien;

Illi d-drittijiet li ghandu r-retrattarju huma dawk biss imsemmija fl-art. 1493 tal-Kodići Civili. Fosthom jidnlu l-ispejjé̇ utili u neċessarji "maghmula fil-haga" mil-kumpratur (retrattarju) jew kwalunkwe possessur iehor. Ilhlas ta' somma ta' flus li tirrapprezenta bein il-partijiet l-ekwivalenza u l-istima ta' avvjament ta' hanut, certament $u$ indubbjament ma tistax tinghad li hija spiża utili u necessarja fil-haga rkuprata, imma hija hidma jew in-
dustrija ta' persuna, li mhix haga materjali, u li principalment hija inerenti ma' dik l-istess persuna, u maghha tissussisti jew tićcessa. Infatti, ǵie deçiż li r-retrattarju ma ghandux dritt ghar-rimborz tal-awmentat valur tal-fond, li bil-hidma jew industrija tieghu jsir bejn il-jum tal-bejgh u dak tal-eżerćizzju tal-irkupru (ara Prim'Awla Civili 30 ta' April 1940, "Alberto Grixti vs. Nobbli Lino Testaferrata Bonici-Ghaxaq et.", Vol. XXX-II-321);

Illi I-principju "lex interpellat continuo emptorem ad relaxandam rem praelationem petenti" kien jissuggerixxi lill-konvenut milli jastjeni mill-ispekulazzjonijiet simili ghal dik li qieghed jippretendi l-hlas tagћha;

Illi l-Corradino, fl-opera citata, meta jitkellem fuq ilmiljoramenti (li huma spejjeż li jsiru fuq il-hağa), ighid li: - "Quando emptor in fraudem magnas et onerosas impensas fecisset, et modum in sumptibus excessisset, adeo ut sint tam magnae expensae, ut fere acquivalent valori rei, et verisimile fit quod praelationem praetendens rogatur rem relinquere propter earum magnitudinem, quia tunc indubitatum est apud omnes quod non teneatur talia melioramenta refundere" (Quaestio XXVII, para. 21). U jekk dan huwa minnu ghal miljoramenti ii jsiru fuq ilhaga, "quantum magis" mhux minnu ghall-pretensjoni ghal somma hekk kbira tal-konvenut, li, ghalkemm accidentalment konnessa mal-haga, mhix materjalment annessa maghha; u liema somma tekwivali ghal prezz li in origini hallas tiegtu l-istess konvenut;

Hlli, kwindi, dina 1 -pretensjoni tal-konvenut ma tistax tigi milqugha favorevolment;

Illi, stabbiliti r-rimborżi li jisthoqqu lir-retrattarju, ilQorti sejra tghaddi biex tara x'kienu l-frutti li mill-jum tal-bejgh li ta lok ghall-irkupru l-konvenut dahfal, jew bid-diligenza ta' missier tajjeb tal-familja seta' dafinal;

Illi, kif fuq diga' ntqal, il-konvenut ma setghax, minhabba r-riparazzjonijiet tal-hsara tal-gwerra li kien hemm fil-post originarjament irkuprat, jokkupah \#lief sena fuq 1i xtrah, u ćjoè fit-13 ta' Novembru 1945. Jirriżulta wkoll illi fis-sena bejn it-13 ta' Novembru 1945 sal-istess data 1946 baqa' jintuża bhala post tal-abitazzjoni. Wara, ilfond gie diviż fi tnejn; dak li jgib itn-numru 148 Pawla

Square, Pawla, sar hanut u gie hekk użat; u dak li jgib innumru 149 sar stabbiliment fotografu, u baqa' f'idejn ilkonvenut;

Illi l-attur jippretendi illi, sakemm il-konvenut uża lfond bhala abitazzjoni, ghandu jhallas fuq l-istima talpost jew postijiet bhala tali, imma, meta biddel id-destinazzjoni taghhom u ghamilhom inservjenti ghall-kummerć, bhala frutti ghandu jhallas fuq l-istess stima ta' fondi kummerćjali;

Illi c-cedola ta' retratt u kontestwali depozitu giet notifikata lill-konvenut flewwel ta' Awissu 1945; imma lvalur tal-frutti jridu jigu dedotti mill-jum tal-bejgh li jkun ta' lok ghall-irkupru - frutti li r-retrattarju jkun dahnal jew bid-diligenza ta' "bonus pater familias" seta' jdahtial (ara art. 1494 Kodici Civili);

Illi, kwindi, il-frutti ceivili tal-fondi in kwistjoni, sew jekk kienu mikrija lil terzi, sew jekk kienu okkupati mirretraenti, iridu jkunu wkoll kalkulati;

Illi mit-13 ta' Novembru 1944 sat-13 ta’ Novembru 1945 il-konvenut ma ghandu jaghti xejn bhala frutti civili, ćjoè kera; l-ghaliex il-post kien taht riparazzjoni, u anki kieku hadu l-attur, kien ikollu jsofri l-istess sorti. Del resto, dak li jimporta huwa li 1 -konvenut ma okkupahx, u lanqas dahtal jew seta' jdah'hal kera tieghu f'dak il-perijodu;

Illi mit-13 ta' Novembru 1945 sat-13 ta' Novembru 1946 huwa aċecrtat mill-provi li l-fond, li kien ghadu uniku , gie użat ghall-abitazzjoni, u skond il-perit, f'dik l-epoka, meta kien okkupat u detenut mill-konvenut, kien haqqu kera ta' $£ 35$. Hawn ghandu jinghad li sat-13 ta' Novembru 1946 il-fond kien ghadu wiehed u kien "dwelling house", u huwa ghalhekk li dina l-Qorti qaghdet fuq l-istima tal-kera tal-fond bhala abitazzjoni;

Illi in segwitu l-fond gie użat bhala fond kummercjali. Il-konvenut żamm ghalieh l-istabbiliment fotografu, u ghal żmien anki l-hanut, u mbaghad, wellieh bis-6s. 8 d , kulljum, kif jidher li ghamel millewwel ta' Awissu 1949 sas-6 ta' Marzu 1954 (ara dok. A man-nota tal-attur). Minn xi s-16 ta' April 1955, il-hanut tax-xorb il-konvenut krieh bhala ñanut tal-hwejjeg bit-£30 fis-sena;

Illi, in kwantu ghall-kera, wara li l-fondi saru kummerçjali, jinghad li huwa gust u ekwu li I-konvenut inallas taghhom kumpens ta' kera bえ̄al ma kien naturalment jeżigi minn ghand hadd ieћor kieku ma kienx qieghed jokkupahom huwa, apparti l-fatt li kien hemm epoka meta kien qiegћed idaћћal 6s. 8d. kulljum tat-twellija tal-ћanut taxxorb, li kienet tikkomprendi wkoll il-kera. Infatti, ragel tajjeb tal-familja hekk kien jippercepixxi bhala frutti civili, u l-konvenut huwa tenut, f'każ ta' ghażla, li jaghti lillattur dak li kien imissu jipperćepixxi "bonus pater familias", jekk ma jkunx ipperceepixxa specifikatament kera minhabba jew ghaliex qaghad fil-post huwa, jew l-ghaliex id-detenzjoni kienet imdaћちla fit-twellija;

Illi, barra mill-ammont dovut mit-13 ta' Novembru 1945/46, li huwa ta' £35, mill-14 ta' Novembru 1946 sat13 ta' Novembru 1945, bir-rata fissata mill-perit ghażżewg fondi ghall-użu tal-kummerć, il-konvenut imissu ppercepixxa 5520 , u mill-14 ta' Novembru 1954 sat-28 ta' Gunju 1955 erbghejn lira tnax il-xelin u nofs ( $£ 40.12 \mathrm{~s} .6 \mathrm{~d}$.). B'kollox kien imissu ppercepixxa 5595.12 s . 6d.;

Illi, ghal kwankunkwe bwon fini, jinghad li t-talba li qeghdha tigi diskussa tikkoncerni biss il-likwidazzjoni ta' l-ispejjeż legittimi li l-konvenut ghamel flokkażjoni talakkwist "de quo", bil-konsegwenzjali likwidazzjoni meћitiega tal-valur tal-frutti ċivili perćipiti jew perċepibbli skond ma trid il-ligi, u ma tirrigwardax il-pagament taghhom;

Illi, qabel ma dina 1 -Qorti sejra taghlaq id-deciżjoni tagtha, thossha fid-dmir versu l-kontendenti li taghmel rikapitolazzjoni tal-partiti ammessi u dawk mićhuda kif ukoli ta' dawk li digà ghamlet tal-frutti civili;

Illi 1-partiti ammessi u diskussi huma dawn li sejrin jissemmew hawn taht:-

Omissis;
Illi gew michuda l-pretensjonijiet:-
I. Tal-attur.
II. Tal-konvenut.........;

Omissis;
Rat in-nota tal-appell tal-attur, u rat il-petizzjoni tiegћu fejn talab.........;

## Omissis;

## Ikkunsidrat;

Illi dan l-appell huwa limitat u cirkoskritt ghal dawn il-kapi tas-sentenza appellata:-
(a) Ghall-kap li bif gie ordnat li fuq is-somma ta' $£ 35$, li tikkomprendi d-dritt tan-nutar, bolli, riċerki u spejjeż aćċessorji ghall-att tal-bejgh Ii ta lok gћall-irkupru eżerċitat mill-attur, ghandhom jiddekorru f-imghax tal-hamsa fil-mija fis-sena mid-data ta' l-iżborż effettiv. L-appellant jippretendi li dawk l-imgћax ghandhom jibdew jghaddu mid-data tal-prolazzjoni tas-sentenza appellata, jigifieri mil-2l ta' Dicembru 1955;
(b) Ghall-kap li bih gie ordnat li, fuq is-somma ta' $£ 125.8 \mathrm{~s} .7 \frac{1}{2} \mathrm{~d}$., li tirrapprezenta valur ta' bini ta' kamra u ta' tiċrit ta' taht diviżorju, l-istess imghax tal-hamsa fil-mija ghandhom jibdew jghaddu mill-iżborż effettiv. Anki rigward din is-somma l-appellant jippretendi li dawk l-imghax ghandhom ighaddu mill-imsemmi jum 21 ta' Dicembru 1955;
(c) U ghall-kap li bih fis-sentenza appellata, fost 1-ispejjeż leġittimi, u dawk utili u neċessarji, li l-konvenut gћamel fl-okkażjoni tal-akkwist, giet kompriża s-somma ta' $£ 100$, li tirrappreżenta r-rigal li 1 -konvenut hallas sabiex jig̀i mgedded il-konvenju li ta lok ghall-bejgh;

Tikkunsidra;
Illi kwantu ghaż-żewg somom fuq indikati, dik ta' $£ 35 \mathrm{u}$ l-ohra ta' $£ 125.8 .7 \frac{1}{2}$, huwa veru li l-likwidazzjoni taghhom saret fi zmien vicin ghall-prolazzjoni tas-sentenza appellata; u l-appellant isostni li ma ghandux ihallas l-imghax relattivi ghaż-żmien li ghadda sakemm saret dik illikwidazzjoni, billi "in liquidandis non fit mora". Iżda din il-pretensjoni tal-appellanti mhix attendibbli; ghaliex ilprincipju minnu nvokat jitlef kwalunkwe valur, u ghandu jcedi, di fronti ghad-dispożizzjoni esplicita tal-ligi (art. 1494 Kodici Civili), li tistabblixxi li r-retrattraju ghandu d-dritt ghall-imghaxijiet minn dak inhar li jkun ћareg kull wahda mis-sommom li skond l-artikolu ta' qabel (1493) ghandhom jiggu lilu rifużi. U fost dawk is-sommom li ghandhom jiguu mћallsin lir-retrattarju huma kompriżi
l-prezz tal-bejgh li jkun ta lok ghall-irkupru u kull spiża leǵittima ohra li jkun ghamel il-kumpratur f'dik il-bejgh, kif ukoll l-ispejjez kollha mehtiega u utili maghmulin filhaga mill-kumpratur stess jew minn kull possessur iehor, anki jekk, ghal xi raguni hi ma ghandux jirrispondi ghaliha la r-retrattarju u lanqas ebda possessur iehor ta' qab łu, ma jibqghax l-effett ta' dawk l -ispejjei. L-appellant ma jikkontestax li s-somma ta' E35 tirrapprezenta spiża legittima li l-konvenut ghamel fil-bejgh li ta lok ghall-irkupru, u lanqas ma jikkontesta li s-somma l-ohra ta' E125.8.71 $\frac{1}{2}$ giet mill-konvenut erogata fi spejjez utili filћaga lilu mibjugha; u ghalhekk, skond id-dispozizzzjoni tal-liği fuq citata, fuq dawk iz-żewg sommom l-imghiax ghandhom jibdew jiddekorru minn dak inhar li jkunu gew mahruga, kif sewwa gie maqtugh bis-sentenza appellata. Ghall-imsemmija dispożizzjoni tal-ligí, li tistabbillixxi d-dekorriment tal-imghax milh-jum taliżborz effettiv, l-uniku temperament sancit mill-ligi (art. 1494 fuq citat) huwa dak tad-deduzzjoni tal-frottijiet minn dak inhar talbejgh li ta lok ghall-irkupru, u bil-fakoltà lir-retrattarju li jista' jžomm dawk il-frottijiet u jirrinunzja ghall-inghaxijiet;

## Tikkunsidra;

Illi, kwantu ghall-kap l-iehor appellat, relattiv ghassomma ta' $£ 100$ mhallsa mill-konvenut biex gie mgedded il-konvenju li ta lok ghall-bejgk, u li giet mill-Ewwel Qorti kunsidrata bhala spiża le jittima, l-appellant issottometta li dawk il-fus gew moghtija lil Giorgio Micallef, li deher fuq 1-fatt tal-bejgh bhala prokuratur ta' martu u ta' Kutha, li kienu biçċa mill-vendituri fuq dak l-att (fol. 15), u li ghalhekk ma kellux dritt ghalihom, billi ma setghax ikun lecitu li piokuratur jabbuża mill-kwalita’ tiegñu biex jiehu indebitament ta' xejn l-ammont ta' $£ 100$. L-imsemmija sottomissioni tai-appellant mhix pecettabuli; ghaliex dik il-El00 ma gietx imhallsa "indebitament", a lanqas "ta' xejn". Infatti, il-konvenju tal-bejgh kien skada, u l-vendituri kionu liberi li ma jersqux ghall-att talbejgh jew li ja.syu b'kendizzjonijiet diversi izjed favorevoli ghaihom. Fiex jevita dan kollu, u biex jassikura lakkwist tal-fond. il-konvenut avvicina lill-imsemmi Giorgio

Micallef, li kien il-prokuratur ta' kwazi l-vendituri kollha, fosthom martu, u milli jidher kienu joqghodu ghalieh, u talbu biex igeddidlu l-konvenju. Micallef aćcetta l-proposta tal-konvenut, bil-patt li jaghtieh rigal ta' £100; u l-konvenut, biex ma jisfrattax in-negozju u ma jitlefx lokkażjoni li jakkwista l-fond, hallas dak ir-rigal, u immedjatament sar l-att tal-bejgh. In vista' ta' dak li ntqal, ma jistax jinghad li l-£ 100 gew imhallsa ta' xejn, kif isostni l-appellant, billi minghadrhom il-bejgh aktarx ma kienx isir u kien jisiratta, u ma kien hemm xejn li seta' jimpedixxi til Micallef li jinsisti ghall-hlas ta' dik is-somma biex jaccedi ghat-talba tal-konvenut u jgeddidlu l-konvenju, li bis-sahtia tieghu seta' sar il-bejgh;

Ikkunsidrat;
Hi huwa principju fondamentali fil-ligi taghna li rretraent jassumi l-pozizzjoni tar-retrattarju, li jitqies bhala li kieku qatt ma kien ix-xerrej, u ghalhekk ma ghandux isofri ebda spizia li huwa legittimament ikun ghamel fl-okkażjoni tal-bejgћ u fil-perjodu li kien jaћseb li huwa sid ilpost; u ta' dik l-ispiża ghandu jig̀i rimborżat mir'-retraent (Vol. XVII-1-10; Vol. XXXIII-1-23). Kif sewwa gie rilevat fissentenza appellata, il-koncett tal-ligi, meta tistabbilixxi ddritt tar-retrattarju ghar-rimborż "di spese soltanto legittime, è ragionevolmente non limitativo, esclusivo di quelle soltanto che fossero capricciose..., fatte sia per eludere gli interessi del retraente, sia per scoraggirlo dall'esercitare il suo diritto (Vol. XVII-II-48)." Huwa mbaghad pacifiku li "expensas quas emptor fecit sponte, nulla necessitate ductus, non potest repetere a praelationem petente" (Corradino - De Jure Praelationis", Quacstio V, par. 64). Iżda f'dan il-każ ma jistax jinghad li l-ispiża tal-£100 ma kienetx nećessarja ghall-konklużjoni tan-negozju, u ghandha titqies bhala legittima, u ma tistax tigi ritenuta bhala ećcessiva;

Ghar-ragunijiet fuq migjuba, u ghal dawk ta' l-Ewwel Qorti, li huma adottati;

Tirrespingi, fil-kapi devoluti lil dina 1-Qorti, 1-appell ta' 1 -attur, u tikkonferma $f^{\prime}$ dawk il-kapi s-sentenza appellata; bl-ispejjez kontra l-istess attur appellant.

