## 2 ta’ Awissu, 1994

Imћallfin: -

## S.T.O. Prof. Giuseppe Mifsud Bonnici LL.D. - President Onor. Carmel A. Agius B.A., LL.D. <br> Onor. Noel V. Arrigo LL.D.

## Anthony Portelli et

versus
Eucharistico Portelli u b'digriet tal-31 ta' Jannar, 1991, Victoria Portelli giet innominata kuratrici biex tirrappreżenta lil Eucharistico Portelli li jinsab imsiefer

## Servitù Kreat ''Per Disposizione del Padre di Famiglia'"

Trattandosi ta' servitù li tig̀i kkreata 'per disposizione del padre di famiglia' ' huwa veru li in mankanza ta' dikjarazzjoni espressa lezzistenza tas-servitù tigi desunta mill-istat ta' fatt $I \mathrm{I} I$-pater familias ikun "pose o lascia"' u li minhabba f'hekk mhux neċessarju li din il-volontà tkun murija $f$-att tat-trasferiment. Din $l$-istess preżunzjoni, iżda, hija ribattibbli bi provi kuntrarji.

Chalkemm il-Qorti ta' 1-Appell irrevokat id-decizizoni ta' l-Ewwel Qorti, l-ewwel sentenza ghandha studju tajjeb ta' din ix-xorta ta' servitù.

Il-Qorti: -
Rat is-sentenza moghtija mill-Onorabbli Qorti Civili talMagistrati (Ghawdex) fid-29 ta' Mejju, 1990, li minnha sar dan l-appell u li taqra hekk:
"'Rat ić-ċitazzjoni mahruga mill-atturi fit-3 ta' Lulju, 1985, li biha ppremettew illi huma proprjetarji ta' bićca raba' maghrufa bhala 'Ta' Gnien Imrik' kuntrada 'Ta' Merilla"' limiti taxXaghra, Ghawdex, tal-kejl ta' tomnejn u tmien kejliet ćjoè $2198 \mathrm{~m}^{2}$, li kienet tifforma parti minn gnien kbir maghruf bhala "'Ġnien ta' Ġnien Imrik", illum maqsuma bejniethom, li huma akkwistaw b'kuntratt tal-11 ta' Mejju, 1979, in atti Nutar Joseph Spiteri bhala liberu u frank;

U peress illi l-konvenut li huwa proprjetarju tal-kumplament ta' l-istess gnien, qed jitfa' jew ihalli li jinżel fuq l-art ta' l-atturi l-ilma li johrog mill-mina li huwa ghandu fl-art tieghu, liema mina, speċjalment fix-xitwa, qed jikkaguna hsara fl-art ta' 1-atturi;

U peress illi l-konvenut li ma ghandu ebda dritt li jitfa' ilma minn fuq l-art tieghu ghal fuq dik ta' l-atturi, nonostante li gie interpellat kemm-il darba, naqas li jiehu passi biex jaqta' l-ilma minn fuq l-art ta' 1 -atturi;

Talbu lil din il-Qorti illi tiddikjara (1) illi l-art taghhom mhix sogggetta ghas-servitù ta' stillicidju favur l-art tal-konvenut kif ma hi sogggetta ghal ebda servitù iehor, (2) tikkundanna lillkonvenut sabiex fi żmien qasir u perentorju li jigi lilu prefiss, jagћmel dawk ix-xoghlijiet kollha necessarji sabiex jaqta' l-ilma minn fuq $l$-art ta' l-atturi fuq imsemmija b'mod permanenti $u$ (3) fin-nuqqas ghaliex ma ghandhiex tawtorizza lill-istess atturi sabiex jaghmlu huma taht direzzjoni ta' perit nominand ixxoghlijiet kollha neciessarji biex jaghmlu dan a spejjeż tal-konvenut;

Rat in-nota ta' l-ec̀cezzjonijiet tal-konvenut ippreżentati
fis-17 ta' Lulju, 1985, fejn ecéepixxa illi d-domandi attrici huma infondati fid-dritt u fil-fatt ghaliex is-servitù ta' stillic̈idju li originarjament kienet teżisti bejn il-fond ta' l-atturi u dak sussegwentement akkwistat mill-konvenut bl-ebda mod ma giet maqtula $u$ ghadha teżisti sal-lum stess;

Illi oltre dan, kull hsara li setghet talvolta giet ikkaǵunata n-art ta' l-atturi giet ikkagunata bl-ghemil taghhom stess u ma ghandu bl-ebda mod iwiegeb ghaliha l-ećcipjenti;

## Omissis:

Ikkunsidrat:

Illi jinghad mill-bidu nett illi din il-kawża hija wahda komplessa hafna kemm ghal dawk li huma l-konsiderazzjonijiet legali kif dawk li huma tal-fatti u ghalhekk ikun opportun li lewwel jigu eżaminati '-fatti li taw lok ghal din il-hsara;

Li hu pacifiku bejn il-kontendenti hu biss dak li rriżulta ddokumentat izda ma hemmx qbil fuq l-interpretazzjoni ta' certi klawsoli fil-kuntratti ta' akkwisti tat-territorju maghiruf bhala "Ta' Gnien Imrik'" fix-Xaghra, Ghawdex;

Omissis;

Il-punti legali u fattwali li jridu jigu kkunsidrati f'dan 1istadju huma: l-ewwel x'kienet is-sitwazzjoni legali ghal dak li jirrigwarda servitù, ta' 1-art ma' l-ewwel trasferiment tal-11 ta' Mejju, 1979, it-tieni x'gara bhala fatt wara dan il-bejgh ulakkwist tal-konvenut fl-14 ta' Mejju, 1981, u t-tielet x'inhi rrelazzjoni guridika li torbot jew ma torbotx iż-żewg fondi u l-
partijiet illum;

Rigward l-ewwel konsiderazzjoni l-partijiet, fin-noti ta' osservazzjonijiet taghhom daћlu fil-fond fit-tifsira tas-servitù "per destinazione del padre' u taw interpretazzjonijiet diversi ghallistess kuncett, ghalhekk ikun opportun li dan jiǵi stabbilit mill-ewwel;

L-artikolu 468 tal-Kodici Civili taghna jirrikonoxxi dan ittip ta' servitù liema artikolu huwa llum ekwivalenti ghall-artikolu 1062 tal-Codice Civile Italiano (art. 632 u 633 tal-Kodici antik) u kif tajjeb ghamlu l-partijiet, huwa lejn dan il-paijiż u l-awturi tieghu li rridu nduru ghat-taghlim dwar dan is-servitù;

Il-Borsari "Commentario del Codice Civile Italiano" vol. II p. 852 jiddiskrivi dan is-servitù u jghid li l-akkwist tieghu, "... è un modo di acquisizione sui generis distinto affatto del titolo'". Biex dana jissućciedi però jridu javverraw irwiehhom certi kondizzjonijiet u kif jghidu Stalfi e Stalfi "Il nuovo Codice Civile Commentato', Vol. III, p. 355: 'Perchè possa stabilirsi la servitù per destinazione del padre di famiglia occorre; a) che il fondo dominate $e$ il serviente siano appartenuti contemporaneamente, allo stesso proprietario; b) che questi pose e lasciò le cose nello stato dal quale risulta la servitù; c) che $i$ fondi successivamente siano stati divisi e appartengono a due distinti proprietari; d) che nel trapasso di uno o di entrambi i fondi ad altro proprietario nulla si sia stabilito in rapporto alla servitù';

Dan it-taghlim hu aćcettat fil-gurisprudenza moderna Taljana. Hekk per eżempju fis-sentenza taghha 'La Corte della Cassazione" tal-11 ta' Settembru, 1972, (Sez. 2 Sent 2721

Carrozzo vs Carrozzo) dik il-Qorti qalet: 'La Costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia ha per presupposto che $i$ due fondi, appartenenti in origine allo stesso proprietario, siano stati posti da lui in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio l'uno rispetto all'altro atto da integrare de facto il contenuto di una servitù prediale, ed inoltre che tale situazione sia stata mantenuta allorche i due fordi abbiano cessato di appartenere allo stesso soggetto..." Hekk ukoll is-sentenza riportata f’Sez. 2 Sent. 1037 Sasa vs Talamani tat-22 ta' April, 1966, u Sentenza Sez. 2 Sent. 2222 Rossi vs Papi tat-30 ta' Lulju, 1976, u numru kbir ta' sentenzi ohra b'konklużjonijiet simili li mhux possibbli li jiğu rriportati b'dan il-ǵudikat;

Minn eżami akkurat ta' dawn l-erba' elementi kif fuq esposti rriżulta illi: It-territorju kollu ta' Ğnien Imrik kien qabel ittrasferiment ta' parti minnu, proprjetà ta' Anthony Grech. Fuq dan ma hemmx kwistjonijiet $u$ hija ċara biżżejjed biex tistabbilixxi l-eżistenze ta' l-ewwel rekwizit;

It-tieni rekwizit hu li dana Grech fil-mument tattrasferiment ' '...pose e lasciò le cose nello stato del quale risulta la servitù". It-test Malti bl-art. 468 jghid, "... u illi kien dak is-sid li qieghed jew halla 1-haga fl-istat li minnu titnissel isservitù''. Dana jidher li jimporta żewg elementi ohra li huma: l-intenzjoni tas-sid u l-istat ta' fatt li jirriżulta operanti fuq lart. Fin-nota taghhom a fol. 361 -atturi jghidu li hija "nećessarja l-volontà koxxenti tal-proprjetarju venditur u jikkwotaw l-awtur Sacchi biex jigg gustifikaw dan. Bir-rispett kollu, fil-bran riportat mill-atturi, Sacchi hu kkwotat 'out of context'" peress illi f'dak l-istadju a fol. 619 kien qed jittratta dwar servitujiet b'disposizzjonijiet testamentarji fejn naturalment il-volontà tassid trid tkun bil-fors manifestata. Ghall-każ in eżami l-intenzjoni
tas-sid mhux nećessarja li tkun manifestata peress illi dan ilmetodu ta' akkwist ma jiddependix minn xi titolu naxxenti minn xi skrittura imma jopera wahdu indipendentement minn cirkostanzi ohra, basta ma jkunx espressament eskluż, fl-att tattrasferiment. Il-Borsari fix-xoghol tieghu gia msemmi jghid f'pagna 853, rigward l-intenzjoni ta' l-awtur illi '...non è necessario o ascrivergli una tale intenzione; basta che egli abbia voluto per sè questo stato di cose, che lo abbia adoperato, che lo abbia cosil lasciato, per dedurne che i suoi successori vi si sono essi medesimi confermati". L-istess Sacchi Vol. I P. 639 " $E$ tuttavia da avvertirsi che, ... la destinazione del padre di famiglia si reggi da sè e manifestata da sè la propria efficacia, anche all'infuori di ogni scritto e all'infuori di ogni decorso di tempo. Il Butera '"Servitù'" a fol. 536 jitkellem dwar "...volontà tacita o presente del titolare';

La Corte di Cassazione fis-sentenza riportata Sez. 2 Sent. 1107 Selvaggi vs Gesparro tad-29 ta' Mejju, 1965, tghid ukoll testwalment illi " '.. non è necessaria una manifestazione positiva ad hoc al momento della separazione dei fondi''. Is-sentenza Nru. 2434 Sez. 2 tat-18 ta' Novembru, 1970, Bondi vs Monti ssemmi li 1 -kostituzzjoni ta' dan it-tip ta' servitù '‘...deriva da una fattispecie non negoziale..." Hemm ukoll is-sentenza Numru 1292 Sez. 2 tas-6 ta' Mejju, 1971, Bettazzoni vs S.P.A. Galileo 'La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia deriva ope legis della situazione di fatto esistente al momento della volontà tacita o presunta del proprietario dell'unico fondo originario'' (ara wkoll is-sentenza Nru. 1896 Sez. 2 16-5-75 u s-sentenza Nru. 0966 Sez. 3 16-3-76);

Fil-gurisprudenza lokali kemm il-kawża msemmija millkonvenut fin-nota tieghu a fol. 47 u l-kawża riportata fil-volum

XLII P. II p. 851 Antonio Borg vs Bartolomeo Borg 16 ta' Jannar, 1958, li kienet tinvolvi kwistjoni dwar sigar imhawla ma' hajt li ma kienx f'distanzi legali. Il-qorti qalet illi jekk " ...flatt tal-qasma ma jsir ebda ftehim dwar dik is-sigrra, ghandu jiftiehem li l-kondividenti riedu li kollox jibqa' kif kien qabel il-qasma...';

Minn dan it-taghlim u dak riportat aktar qabel johroǵ car li ghall-kostitizzjoni tas-servitù in eżami mhix nećessarja li tig̀ manifestata l-volontà koxxenti tal-proprejtarju venditur u wisq anqas.hija wkoll nećessarja l-aćċettazzjoni ta' l-akkwirent. Ilkonklużjoni li waslu ghaliha l-atturi fin-nota tagthom hi ghalhekk żbaljata;

Din in-nuqgas ta' volontà da parti ta' sid il-fond ghandha 1-konsegwenzi tagiha fis-sens li l-istat ta' fatt li tirriżulta operandi fiż-żewġ fondi tassumi ćerta importanza. Il-Pacificíi Mazzoni "Servitù Prediali" p. 85 isemmi li dan is-servitù jitwieled "... per tacito accado risultante appunto dallo stato delle cose". Lartikolu 468 tal-Kap. 16 g̀a msemmi jitkellem dwar is-sid li "halla 1-haga fl-istat li minnu titnissel is-servitù";

Dan l-istat ta' fatt jiddependi mici-cirkostanzi partikolari ta' kull każ. Sacchi p. 641 Para. 91 isemmi 'stato visibile e permanente" u wkoll J.P. 651 "che non possono cid non risultare allo sguardo dell'osservatore''. Butera p. 522 para. 201 jg末id li: "Lo stato di fatto, dal quale deriva la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, è la situazione che il proprietario orignario del fondi pose o lasciò al momenti in cui i due fondi cessaranno di appartenergli’’ terga' ' "... Non basta che uno dei due fondi renda un servigio all'altro: occorre che questo servigio costituisca uno stato di cose permanente, una
soggezione dell'uno all'altro';

Ricentement, fil-ğurisprudenza Taljana dan it-taghlim gie estiż biex jinkludi wkoll il-funzjonabilità ta' tali xoghol. Hekk per eżempju fil-kawża Nru. 1048 Sez. 2 'Garofalo vs De Feo" 17-4-74 insibu illi 'In tema di acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia, per la sussistenza del requisito dell'apparenza, non basta la presenza di opere visibili e permanenti, ma e necessario che tali opere ex se realizzino l'esercizio della servitù...'' L-istess fis-sentenza Nru. 3751 Sez. 2. 'Eurotel Italia vs Cond. Europa' tas-6 ta' Novembru, 1975, insibu illi huwa "... necessario che, all'atto della separazione dei fondi, gia sussista un'effettiva e concreta possibilita di esercizio della servitù... questo deve gia possedere, al momento della divisione, una struttura idonea a rendere possibile la cennata utilizzazione...'';

Is-sitwazzjoni ta' fatt fil-mument ta' l-ewwel trasferiment minn Tony Grech ghall-atturi kienet illi ż-żewgं fondi attwalment separati kienu jissaqu bl-istess sistema ta' kanali u gie espressament ipprojbit li 1-atturi jiehdu ilma mit-territorju li kien baqa' proprjetà ta' Tony Grech. Rigward 1- 'overflow' tal-mina ma ssemma xejn u l-porzjoni baqghet l-istess kemm qabel kif ukoll wara t-trasferiment. A fol. 94 Giusepp Portelli missier 1atturi jghid: "allavolja ahna xtrajna 'liberu u frank'' fis-sentejn wara li xtraw it-tfal tieghi u sakemm gie jkellimni Toni Grech u talabna biex naqalghuhom, ahna qatt ma ghaddielna minn mohhna li dawk riedu jinqalghu''. L-attur Toni Portelli a fol. 107 jghid illi " ... sakemm gie biex jixtri 1-konvenut, dawn ilkanali baqghu hemm u baqgћu jintużaw regolarment. Qatt sa meta gie biex jixtri l-konvenut ma gieni f'mohki li stajt jew kelli obbligu li naqla' dawk il-kanali. Dawn baqghu hemm bi dritt...
nifhem illi sa dakinhar ma kien hemm l-ebda ftehim li dawn ghandhom jinqalghu sakemm gie biex jixtri l-konvenut; u dan ghaliex ma thadditna xejn fuqha...'';

Il-konvenut, a fol. 113 isemmi illi "wara li kienu xtraw 1atturi l-parti taghhom, din is-sistema (tal-kanali) kienet ghadha l-istess...'";

Minn din ix-xiehda tal-partijiet johrog car li wara 1-att ta' akkwist mill-atturi ghal dak li jirrigwarda 1-'overflow' issitwazzjoni ma nbidlitx u baqghet effettivament tintuża, u, kien jeżisti, fi kliem is-sentenza Nru. 3751 tas-6 ta’ Novembru, 1975, " ...un effettiva e concreta possibilità di esercizio della servitù" u fil-mument tad-diviżjoni kien gà jeżisti "una struttura idonea a rendere possibile la cennata utilizzazione";

Ghalhekk hawn ukoll dan it-tieni element hu pjenament sodisfatt;

It-tielet element jittratta dwar li l-fondi hekk diviži jappartjenu ghal zewg sidien distinti. Il-logika wara dan l-element hi ovvja peress illi sakemm il-fond jibqa' taht proprjetarju wiehed ma jista' qatt jig̣i istitwit servitù ghax la hemm posti dominanti u lanqas sukkombenti apparti l-fatt, li servitù jista' biss jigi impost fuq proprjetà ta' haddichor. Dan il-principju hu rikonoxxut midDritt Ruman 'melli res sua servit'" u acćettat fil-gurisprudenza nostrali fil-kawża fl-ismijiet Nicola Borg vs Carmelo Parnis (Vol. XXIX P. II p. 85414 ta' Dicembru, 1935): "... Mhux konćepibbli dritt ta' servitù fuq il-fondi proprji: imma meta diversi fondi li kienu ta' proprjetarju wiehed jghaddu ghand diversi proprjetarji, jista' jkun hemm lok ghal servitù biddestinazzjoni tal-"padre di famiglia'’;

Dan effettivament ifisser li dan it-tip ta' servitù jigi kkostitwit ma' l-att tat-trasferiment peress li ma setax jeżisti qabel gharragunijiet imsemmija u ghalhekk dan ghandu fattispecie guridiči u mhux kontrattwali. Is-sentenza nru. 0966 Sez. 2 Merchini vs Confalonieri 16 ta' Marzu, 1976, tghid: ' La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia deriva da una fattispecie giuridica non negoziale...';

Fil-fatt, it-territorju in kwistjoni kien orriginarjament jappartjeni ghall-proprjetarju wiehed u bl-att tal-11 ta' Mejju, 1979, gie diviż u issa jappartjeni ghal żewg sidien differenti kif jiddisponi dan it-tielet element;

Ir-raba' element huwa dak li fl-att ta' akkwist tal-fond jew taż-żewg fondi minn proprjetarju ghall-iehor, xejn ma jinghad li jista' jistabbilixxi xi relazzjoni fil-materja tas-servitù;

Dan l-element hu wiehed kumpless hafna, iżda importanti ghax jorbot flimkien l-elementi l-ohra fil-logika tat-taghlim li jkopri l-istituzzjoni ta' servitù 'per destinazione del padre'", u konsegwentement l-aktar wiehed sogggett ghallmisinterpretazzjoni biex jissodisfa l-argumenti favur u kontra bażi ta' parti u ohra;

Fin-nota taghhom l-atturi jaghmlu hafna enfasi fuq ilkondizzjoni li l-art kienet qed tinbigh "libera u franka minn kwalsiasi ċnus u piźijiet'" u jargumentaw li b'din il-klawsola nqatlet kwalunkwe servitù li seta' kien hemm fuq il-fond peress illi servitù huwa piż u kwindi wara l-kuntratt tal-11 ta' Mejju, 1979, dawna tnehhew kompletament. L-atturi, ikomplu jghidu: "Ghalhekk mhux biss ma kienx hemm ebda volontà tieghu koxxenti (qed jirreferu ghall-venditur Toni Grech) li jistabbilixxi
servitù favur il-kumplament ta' 1 -art imma biegh l-art lill-atturi bi kliem espress bhala libera u franka';

Minhabba l-ohra, il-konvenut jirrileva li din il-kondizzjoni, ghal rigward ta' dan is-servitù, ma tfisser xejn u ma timpedix il-kostituzzjoni tas-servitù darba jikkonkorru l-elementi neciessarji ghal dan. A fol. 46, il-konvenut jikkwota 'in extenso' lil Ricci fejn dan jghid testwalment "La semplice clausola che il fondo si vende libero e franco da qualsiasi servitù, non impedisce che abbia lungo quella dovuta alla destinazione del padre di famigha';

Minn eżami li ghamlet il-Qorti dwar dan il-punt, waslet ghall-konklużjoni li l-verżjoni moghtija mill-konvenut hija dik korretta. Fil-fatt, mhux Ricci biss jitkellem dwar dan iz̀da anki Butera huwa ta' l-istess opinjoni. Fix-xoghol tieghu gà msemmi, a fol. 536 jghid li, "...E perciò necessario al suo sorgere che $i$ due fondi cessino di appartenergli senza alcuna disposizione relativa alla servitù.. . Perciò la dichiarazione che il fondo si vende libero a franco da qualsiasi servitù non impedisce che abbia luogo quella dovuta alla destinazione del padre di famighia, per la ragione che la medesima nasce quando i due fondi appartengono a proprietari diversi, e non prima, dappoichè la servitù̀ è un diritto costituito sulla cosa altrui...';

Dana stabbilit, id-domanda li naturalment tirriżulta illi, sa fejn jista' jinghad li dan l-element negattiv jista' jinfluwenza pozittivament fuq il-kreazjoni ta' dan is-servitù?;

Il-logika wara dan il-hsieb hi li ladarba s-servitù jigi kkostitwit ma' l-att 'ex lege' ma hemmx ghalfejn referenzi kuntrattwali biex tiği stabbilita xi haǵa li digà teżisti. Il-

Romagnosi "Condotti delle acque" p. 817 jikteb li "... quella che era semplice servitù materiale, diventa servitù giuridica'". Hija din is-servitù guridika li effettivament torbot u tirregolarizza r-relazzjonijiet futura tas-sidien taż-żewg fondi. Huwa f'dan ilkuntest li l-konvenut ikkwota lil Torrente e Schlesinger u Iinterpretazzjoni tieghu hija wahda korretta. Il-Pacifici Mazzoni (Servitù Predili) huwa deciż fuq dan il-punt meta jghid p. 85 li dan is-servitù jitwieled "... nell'assoluta mancanza di qualunque dichiarazione contraria allo stato della cose ...'' Listess Stalfi e Stalfi fit-trattat taghhom gia kkowtat (Vol. III p. 355) jikkonkludu illi: "Quindi se per effetto di vendità, di permuta, di divisione, di donazione, di legato idue fondi vengono attribuiti a due distinti proprietari senza che dal titolu costitutivo risulti alcuna disposizione relattiva alla servitù, essa si trova stabbilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati", Dan effettivament ifisser li kuntrarjament ghal dak li allegaw l-atturi, ma hemmx ghalfejn prova skritta biex jigì kkostitwit dan is-servitù, peress illi l-akkwist ta' servitù permezz ta' titolu hija istituzzjoni kompletament differenti millakkwist "per destinazione del padre". Sacchi fix-xoghol tieghu g̀à msemmi jghid f'paġna 639; "... e difatti l'ammettere la destinazione solo grazie al concorso della prova scritta significa più veramente ammettere il titolo e non la destinazione';

L-art. 469 tal-Kap. 16 isemmi indirettament liema huma l-metodu ta' akkwist ta' servitujjet u dawna huma titolu, preskrizzjoni u bid-destinazzjoni ta' sid taż-żewġ fondi u kien peress illi dan ta' l-ahhar ghandu fattispecii partikolari u speċjali li nhass il-bżonn li dan jitpoġġa f'garżella ghalih independentement mill-metodi ta' akkwist aktar tradizzjonali tattnejn l-ohra, li jirrikjedu azzjoni pożittiva ghar-rikonoxximent taghhom u huwa kontra dak li qed jigi ssuggerit ghal dan isservitù li hu l-element negattiv;

Dan l-element hu rrikonoxxut ukoll fil-giurisprudenza talCorte di Cassazione fejn ripetitutament jaghmlu enfasi fuq dan 1 -ahhar rekwiżit. Fis-sentenza taghha Numru 2650 Sez. 2 Alaimo vs. Salvo tad-19 ta' Ottubru, 1973, tghid testwalment li dan ittip ta' servitu jigi kkostitwit ' ... senza che nell' atto che ne determina la separazione sia contenuta alcuna disposizione relattiva alla servitu." ;

Il-kwistjoni li issa trid tigi vventilata hija: x'jimpedixxi allura l-akkwist ta' dan is-servitu ? Ir-risposta ghal din id-domanda hija li dan irid jigi espressament imsemmi fl-att tal-trasferiment. Ghalhekk, filwaqt illi ghall kostituzzjoni tas-servitu ma hemmx ghalfejn jinghad xejn, biex tigi evitata din il-kostituzjoni dana jrid jissemma espressament, b'mod li ma jhalli ebda dubju x'kienet l-intenzjoni tal-partijiet. Ghal darb' ohra, il-Qorti trid iddur ghall- gurisprudenza Taljana ghat-taghlim fuq dan il-punt. Hekk insibu li fis-sentenza Nru. 3466 Sez. 2 Lombardi vs. Dr. Longis 24 ta' Ottubru, 1968, il-Qorti di Cassazione qalet li sservitu per destinazione del padre di famiglia "... e impedita dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi, al momento della separazione di essi." ;

Sentenza ohra hija dik numru 3665 Sez. 2 Lupia vs. Gimigliano tas-6 ta' Novembru, 1968, fejn il-Qorti qalet: "Ad impedire ... è necessario che, al momento in cui avviene la separazione della proprieta dei due fondi, vi sia, nello stesso atto che determina tale separazione, una manifestazione di volonta contraria alla nascità della servitu." Is-sentenza numru 1365 Sez. 2 Sagliocco vs. Calendoli tas-26 ta' April, 1969, issib il-kelma "inequivocablimente" ghal tali manifestazioni (ara wkoll Sent Numru 1180 Sez. 2 tal-5 ta' Mejju, 1973). Interessanti wkoll illi fis-sentenza taghha Nru. 1291 tat-12 ta' Mejju, 1973, 1-istess

Qorti qalet li barra manifestazjoni ta' volontà konitrarja jista' jkun hemm ' ".. l'esistenza, nell' atto medesimo, di una clausola incompatibile con la volontà di lasciare integra la situazione di fatto da cui obiettivamente deriva per legge la costituzione della servitu.

Wara ezami ta' l-Att tal-11 ta’ Mejju, 1979, irriżulta illi gie espressament ipprojbit it-tehid ta' ilma mill-mina " ... li tibqa' diehla taht il-proprjeta tal-veditur ..." iżda ma hemm imkien imsemmi li l-kanali kellhom jinqalghu jew li l-"overflow' ta' din il-mina kellu jghaddi minn xi post iehor jekk mhux minn dawn il-kanali li parti minnhom kienu jinstabu fil-fond li, b'dak 1-att, sar proprjeta ta' l-atturi.

Kwindi s-sitwazzjoni li nholqot fuq l-art ta' 1 -atturi wara l-att fuq imsemmi tal-11 ta' Mejju, 1979, kienet illi din l-art kienet soggetta ghal servitu ta' stilliciddju akkwistat permezz taddestinazzjoni tas-sid taż-żewg fondi liema servitù hu limitat biss ghall-'overflow" tal-mina msemmija fil-kuntratt, b'perkors ghall-ilma pre-determinat minn kanali apposta eżistenti fuq lart ta' l-atturi;

Wara 1-pubblikazzjoni ta' dan il-kuntratt ta' l-1979, qamet il-kwistjoni tal-kanali;

L-atturi jghidu illi biex jaghmlu pjacir lil Toni Grech u fuq insistenza tal-konvenut dawna qalghu parti mill-medda ta' kanali li kien hemm fuq l-art taghhom. Il-konvenut jinnega li kien hu li nsista li jinqalghu u jghid li dawn inqalghu wara li hu akkwista l-bqija tat-territorju;

Il-Qorti mhix sejra tidhol fil-kwistjoni tal-kredibilita dwar
dan l-incident peress illi din hija immaterjali; qallihom min qallihom biex ineћhu l-kanali, l-atturi ma kellhom l-ebda dritt inehhuhom bhal ma lanqas ma kellu dritt il-konvenut jitlob li jitnehhew. Il-kanali kienu fuq l-art ta' l-atturi bi dritt "ex lege"' ghall-iskop principali li jservu ta' svog meta tfur il-mina talkonvenut $u$ dan l-istat ta' fatt ma kellux jinbidel lanqas meta akkwista l-konvenut fl-14 ta' Mejju, 1981, peress illi ghal dan l-ahhar kuntratt, l-atturi ma kinux parti, ghalihom kienet "res inter alios acta'' hlief ghad-dritt ta' passagg u disturb ta' l-ilma ghall-bjar taghhom liema drittijiet baqghu mittiefsa. Oltre dan, issa jrid jizdied is-servitu ta' stillicijdu bil-limitazzjonijiet gà msemmija;

Il-Qorti tirrileva illi l-posizjoni naturali tal-fondi jippredisponu certi sitwazzjonijiet li huma indipendenti ghallkontroll tal-bniedem. Il-fond ta' l-atturi jigi taht il-fond talkonvenut $u$ kwindi meta taghmel jx -xita, 1 -ilma bilfors jghaddi minn fuq l -art ta' 1 -atturi qabel ma jispićcia fil-wied. Fuq dan ftit hemm x'jista' jsir u sakemm in-natura tiehu l-kors normali taghha "Aetus Deus nomini facit injuriam'! Meta pero tidhol id il-bniedem u jisru xogћlijiet diversi biex jigu kkontrollati lećcessi ul-hsara li dina tista' tikkaguna, allura hawn tidhol ilkonvenzjoni u mhux aktar in-natura. F'dan il-każ jghid is-Sacchi (op. cit. P. 661) "... sul caso di rapporto vicinale, in cui non l'inerzia ma il fatto dell'uomo è necessario concorrà, si deve indennita, come sul passagio e sull ${ }^{\dagger}$ acquedotto necessario." ;

Dawn il-kanali fil-projeta ta' l-atturi huma "acquedotto necessario" u huwa wkoll kontinwazzjoni tas-sistema komplessa ta' tisqija li kienet teżistí fit-territorju ta' "Ġnien Imrik". Ghad li llum din is-sistema giet interrotta u l-atturi huma limitati filprowvista ta' l-ilma kif indikat fil-kuntratt ta' l-akkwist taghhom, il-konvenut min-naha l-ohra m'ghandu l-ebda dritt li l-ewwel
iwassal l-ilma sat-trufijiet tat-territorju tieghu mbaghad ihallih jigri, kif gicb u lahaq fuq it-territorju ta' l-atturi. Id-dritt ta' stillicidju li jippretendi li ghandu ma jikkomprendix dan ghax altrimenti hu jkun qed jikkawża danni li m'ghandhomx jigu ragonevolment sopportati mill-atturi. Kif gà nghad, id-dritt tieghu hu limitat biss ghall-' 'overflow'' tal-mina fuq l-art ta' latturi permezz tal-kanali li minn żmien twil kienu jservu ghal dan l-iskop. Fuq dan m'ghandux ikun hemm dubbju.

Fl-ahћar, l-atturi qegћdin jallegaw illi anke jekk dan id-dritt ta' stilliciidju jeżisti dana spičċa bir-rinunzja li ghamel Karistu Portelli, il-konvenut kemm fl-iskrittura ta' transazzjoni tal-11 ta' Marzu, 1981, u fil-kuntratt ta' l-14 ta' Mejju, 1981, in atti Nutar Michael Refalo;

F'dawn iz-żewg atti l-konvenut irrinunzja ghal kwalunkwe pretensjonijiet ta' lokazzjoni jew drittijiet ohra fuq il-kumplament ta' l-art maghrufa "ta' Gnien Imrik' mhux mibjugha bilpreżenti att;

Il-konvenut qieghed jallega illi dik ir-rinunzja ma tapplikax ghall-kanali u ghalhekk l-effetti taghha ma jaffettwax dan is-servitu skond id-dispost ta' l-Art. 1725 tal-Kap. 16.;

L-iskrittura tad-19 ta' Marzu, 1981 , giet redatta waqt aćcess li kien qed isir fil-ğnien in kwistjoni (vide P. 98 xhieda Dr. A. Camilleri) in konnessjoni mal-kawża ta' żgumbrament li Toni Grech kien qed jaghmel lill-konvenut u hutu. Dak iż-żmien Grech kien ga biegh lill-atturi u l-konvenut kien qed jippretendi li kellu dritt ta' qbiela fuq l-art 'il fuq mis-sies li kienet mibjugha lill-atturi. Ghalhekk, b'din l-iskrittura hu qed jirriferi ghal din l-art biex b'hekk halliha libera f'idejn 1 -atturi minghajr
kontestazzjoni;
Meta din il-klawsola giet biex tigi inkluża fil-kuntratt notarili, id-dicitura taghha tbiddlet xi ftit u r-rinunzja kopriet ".. lokazzjoni jew drittijiet ohra fuq il-kumplament ta' l-art maghruga "ta' Gnien Imrik" mhix mibjugha bil-preżenti Att," Din il-klawsola saret hekk fuq insistenza tal-legali ta' l-atturi (vide P. 98) li, fi kliemu stess, ried jaghmel 'blanket cover'' (P. 100). L-avukat spicca biex qal li " H add qatt ma semma, la fl-iskrittura u lanqas fil-kuntratt, li kellu jinbidel xi kors ta' l-ilma'’; Minn dan il-kliem johroǵ ćar x'ma giex diskuss u dana jinkludi s-servitu ta' stillicidju kif spjegat f'dan il-gudikat.

L-artikolu 1725 fuq imsemmi jitkellem car $u$ filgurisprudenza taghna dejjem g̀ie interpretat ristrettivament. Filkawża gl-ismijiet Nicola Camilleri et vs. Carmelo Pace (Vol. XXI P. II P. 83) insibu illi: "Una transazione qualunque s'intende risguardare soltanto quegli oggetti sopra i quali le parti contraenti hanno cennato'". L-istess fil kawża fl-ismijiet Darmanin vs. Scicluna (Vol. XXIX P. I P. 1237); 'it-transazzjoni hemm biss il-pendenzi li gew ikkontemplati mill-partijiet meta ttransigew. Ghalhekk, avolja jigu użati espressjonijiet li juru li saret transazzjoni generali, il-Qorti ma tistax tichad lill-partijiet id-dritt li jippruvaw li xi pretensjonijiet godda taghhom ma kenitx kompriża fit-transazzjoni'’. L-istess jinghad fil-kawżi riportati fil-volum XXXI P.I P. 261 u Vol. XXVII P. III P. 1155.

Ghalhekk, hija 1-fehma tal-Qorti li din ir-rinunzja talkonvenut ma koprietx id-dritt ta' stilliciidju li jgawdi l-fond tieghu bil-metodu u limitazzjonijiet g̀à msemmija, fuq il-fond ta' 1 -atturi.

Ghal dawn ir-ragunijiet, u wara li l-Qorti qieset ić-
cirkostanzi kollha ta' dan il-kaź, taqta' u tiddeċidi billi tichad it-talbiet ta' l-atturi u stante l-komplessità ta' dan il-każ, tordna li l-ispejjeż tal-kawża jithallsu kwantu nofs mill-atturi u nofs mill-konvent.' ';

Rat in-nota ta' 1 -appell ta' 1 -atturi u l-petizzjoni ta' l-appell taghhom li permezz taghha talbu li din il-Qorti joghgobha tirrevoka s-sentenza appellata billi tichhad l-ećcezzjonijiet talkonvenut u tilqa' $t$-talbiet attric̀i bl-ispejjes taż-żewg istanzi kontra I-konvenut;

Rat ir-risposta ta' Victoria Portelli ghall-appell ta' 1 -atturi;
Rat l-atti kollha tal-kawża;

Semghet it-trattazzjoni;
Ikkonsidrat:

L-appell ta' l-atturi huwa bbażat fuq dawn l-aggravji:
a) 1-ewwel Onorabbili Qorti kkonkludiet hażin meta ddecidiet illi ghall-kostituzzjoni ta' servitù bid-destinazzjoni talpater familias m'hix neċessarja l-volontà koxjenti tal-proprjetarju venditur;
b) l-ewwel Onorabbli Qorti kkonkludiet hazin meta iddecidiet illi l-proprjetarju ta' fond ma jistax jirrinunzja ghal servitu favuri l-fond dominanti proprjeta tieghu qabel ma jittrasferixxi lil terzi l-fond u ghalhekk jekk jittrasferixxi l-fond irid jew ma jridx, jittrasferih bis-servitujiet li jista' jkun hemm favur tieghu;
c) in vista ta' dawn iż-żewġ konklużjonijiet legalment hżiena, l-ewwel Onorabbili Qorti ma eżaminatx l-provi prodotti li minnhom jirriżulta ċar li 1 -proprjetarju taż-żewg fondi mibjugha lill-partijiet kemm meta biegh lill-atturi kif ukoll meta biegh lill-konvenut ried espressament illi ma jkunx hemm ebda servitù la attiva $u$ anqas passiva bejn iz̀-żewg fondi hlief li pprojbixxa lill-konvenut li jaghmel xi haga biex jzomm l-ilma li kien jigi f'bir ta' 1 -atturi minn mina mirduma fl-art tieghu;

## Ikkonsidrat:

Illi qabel ma tghaddi biex tikkonsidra l-aggravji principali ta' 1 -appellanti, din il-Qorti ser tiddirmi kwistjoni preliminari ta' indoli procedurali li ssollevat l-appellata nomine u cjoè li dan l-appell ma jistax jimxi 'l quddiem minhabba il-'lis alibi pendens". Difatti, issostnil-appellata, qabel ma ǵie ppreżentat 1-appell odjern, kien gie ppreżentat appell quddiem il-Qorti ta' Ghawdex ikkostitwita fi grad ta' appell $u$ ghallhekk ma jistax ikun hemm pendenti żewǵ appelli dwar dan il-kaź;

Jigi rrilevat mill-ewwel, lil-appellata ma hix qed issostni li din il-Qorti m'ghandhiex gurisdizzjoni tiehu konjizzjoni ta' dan l-appell fil-kors normali ta' l-affarijiet fis-sens li hija l-Qorti ta' l-Appell ta' Ghawdex li ghandha gurisdizzjoni. Anqas ma gie sottomess li fl-istess waqt li kien qed jigi ttrattat dan l-appell minn din il-Qorti, kien qed jinstema' l-appell l-iehor quddiem il-Qorti ta' l-Appell ta' Ghawdex. Minbarra dan, jiżdied illi filmori ta' dan l-appell din 1-ećciezzjoni donnha ntesiet fis-sens li hadd mill-partijiet ma rrefera aktar ghaliha. Anzi, il-partijiet ittrattaw dan l-appell funditus $u$ anki ippruvaw jikkomponu lvertenza bejniethom. Hu x'inhu, pero, una volta m'hemmx kwistjoni dwar jekk din il-Qorti ghandhiex gurisdizzjoni tiehu
konjizzjoni tal-każ, anzi l-partijiet ittrattaw dar l-appell fil-meritu quddiemha, 1 -eċciezzjoni ta' l-appellata nomine ma tidhirx li fićčirkostanzi tista' tigi akkolta u ghalhekk qed tigi resrinta;

Ikkonsidrat fuq il-meritu:
Biex tispjega l-ewwel aggravju ta' l-appellanti, jinghad li huma qed isostnu li s-servitu vvantata mill-appellata nomine ma setghatx tigi kkreata per destinazione del pater familias peress li biex tinholoq din is-servitu b'dan il-mod ried ikun hemm ilvolonta koxjenti tal-propjetarju uniku li joћloq din is-servitu meta ttrasferixxa 1 -fond lill-atturi appellanti mentri fil-każ talpropjetarju uniku f'dan il-każ, Toni Grech, dan mhux biss ma kellux din il-volontà imma anqas seta' jkollu ghaliex il-kanali li kien hemm fl-art ta' l-atturi appellanti anqas biss kien jaf bihom. Dan apparti l-fatt li kif jidher ćar mill-agir tiegћu kollu, Toni Grech ried li l-atturi jieћdu l-art libera u franka;

Fuq din il-bażi l-appellanti jikkritikaw id-dećizjoni ta' lewwel Onorabbili Qorti fejn din iddećidiet li l-volonta talvenditur hija irrilevanti. Fil-fehma ta' l-appellanti, l-ewwel Onorabbli Qorti hawdet in-nećessita tal-manifestazzjoni ta' din il-volontà b'mod posittiv jew permezz ta' skrittura jew b'xi mod ieћor. Issa l-appellanti jaqblu perfettament ma' l-ewwel Onorabbli Qorti fejn din qalet illi l-volonta tal-proprjetarju venditur mhux necessarju li tiği manifestata ghaliex tohrog mill-istat ta' fatt illi l-istess propjetarju taż-zewg fondi "pose o lascio"" iżda hu ovvju ghalihom li dik il-Qorti naqset li tinduna li dan implicitament jirrikjedi li l-venditur ikollu dik il-volonta koxjenti l-ewwel u qabel kollox. Jigifieri wiehed irid jiddeducii l-volonta tal-proprjetarju orig̀inali proprju mill-azzjoni tieghu cioè minn dak li ghamel - "pose" jew halla - "lascio" fiż-żewg fondi. Fi
kliem iehor, il-volontà tal-proprjetarju taż-zewğ fondi hija il-bażi tas-servitu li tigi kkreata per destinazione del padre di famiglia, pero ma hemmx ghalfejn tigi ppruvata hlief bl-istat ta' fatt li huwa ghamel jew halla li jibqa' bejn iż-żewg fondi meta ttrasferixxa. Il-kelma "destinazzjoni" tal-missier, ma tistax tfisser hag'ohra hlief il-volonta, tal-missier. L-appellanti jkomplu jissottomettu illi din il-volonta tal-proprjetarju li jittrasferixxi trid tkun fl-ewwel lok u l-presunzjoni li kienet teżisti li tohrog millistat ta' fatt hija biss presunzjoni li tista' tigii negata bi provi jekk fil-fatt il-proprjetarju ma kellux dik il-volonta. Skond l-appellanti din il-presunzjoni tiği mwaqqa bla dubbju ta' xejn jekk jirriżulta illi l-proprjetarju taż-żewg fondi ma jkunx jaf bl-istat ta' fatt eżistenti bejn iż-żewg fondi meta jsir it-trasferiment ta' wiehed mill-fondi;

## Ikkonsidrat:

Illi qabel xejn jig̀i rrilevat illi trattandosi ta’ servitu li tiği kkreata '"per disposizione del padre di famiglia'' huwa veru li in mankanza ta' dikjarazzjoni espressa l-eżistenza tas-servitu tiği deżunta mill-istat ta' fatt li l-pater familias ikun "pose o lascio" u li minhabba f'hekk mhux nećessarju li din il-volonta talvenditur tigi manifesta fl-att tat-trasferiment. Pero, proprju minhabba illi din il-volonta tal-venditur, jekk ma tkunx giet espressa, tig̀i preżunta fuq il-bażi li ssemmiet, din l-istess presunzjoni hija ribattibbli bi provi kuntrarji;

Issa f'dan il-każ hemm il-vantaġġ tax-xhieda ta' Toni Grech il-persuna li ittrasferiet lill-kontendenti u li ghalhekk ghall-fini tal-kawża hija l-pater familias. Kienet u tibqa' rilevantissma, ghalhekk, id-deposizzjoni tieghu, ghaliex ghalkemm certament hemm cirkostanzi ohra li jitfgћu dawl fuq il-fattispećji tal-każ
huwa forsi l-aktar persuna li tista' tispjega verament x'gara biex jigi stabbilit gietx ikkrejata s-servitu ta' l-akwedott imsemmija;

Minhabbal-importanza li din il-Qorti taghti lil dak li xehed Toni Grech, ser jigu riprodotti partijiet shah mix-xhieda tieghu li ta' fit-12 ta' Marzu, 1986 quddiem il-Perit Coppini nnominat mill-ewwel Onorabbili Qorti;
" Jiena peress li kont ser inzomm il-partil-kbira ta' din irraba', li fiha sistema ta' "roster" ghall-ğbir ta' l-ilma minnha permezz ta' ghajn, lill-atturi bghettilhom "liberu u frank', minghajr ma jkollhom x'jaqsmu xejn mal-kumplament; u ghalhekk ma tajthomx dritt jiehdu l-ilma mill-mina, u semmejt espressament fil-kuntratt li ghamilt maghhom id-dritt li jghaddu minn passagg indikat espressament fuq il-kuntratt;

Kważi sentejn wara, jiena bghett il-kumplament tal-gnien lill-konvenut, b'kuntratt tal-14 ta' Mejju, 1981 atti Dr. Michael Refalo;

Meta gejt biex inbigh lill-konvenut Eucharistico Portelli, dan qalli illi fir-raba' li kont bghett lill-atturi kien hemm xi kanali li jien lanqas biss kont naf bihom, li huwa ried li jitnehたew qabel naghmlu l-kuntratt;

Meta jien kellimt lill-missier l-atturi, li mieghu fil-fatt dejjem iddiskutejt, dana qalli li jekk jaqbdu u jitnehhew il-kanali, meta tfur il-mina jaqa' hafna ilma fuq taghhom u jaghmel il-hsara;

Jiena ghalhekk ergajt sibt lill-konvenut u ghedtlu b'dan, u qalli "Dak l-ilma niehu hsiebu jien.";

Dan id-diskors sar qabel il-kuntratt. Jiena allura ergajt mort ghand missier l-atturi u tlabtu jaghmilli karta li jghid lit-tfal jaqlghulu l-kanali biex ikun jista' jsir il-kuntratt mal-konvenut;

Fil-fatt jiena naf ghax mort nara, illi dawn il-kanali nqalghu qabel ma sar il-kuntratt mal-konvenut."

Issa jirriżulta inoltre mill-atti proćesswali s-segwenti:
a) Toni Grech li eventwalment ittrasferixxa lillkontendenti kien akkwista t-territorju kollu minghand Maria Firini u l-ahwa Agius Fernandez fl-1 ta’ April, 1978, cjoè sena u xahar qabel ma ttrasferixxa lill-atturi.
b) F'dan l-intervall ma jirriziultax li Toni Grech ghamel xi xoghlijiet jew xi alterazzjonijiet $f^{\prime}$ dan it-territorju.
c) Bl -att tat-trasferiment lill-atturi, Toni Grech biegh ilporzjoni indikata fl-att bhala li "fiha bir u giebja, tmiss malgrigal u lbic ma' passaġg tar-raba' u mill-irjieh l-ohra ma' gid tal-venditur .... libera u franka minn cnus u pizijijet bid-drittijiet taghha...'
d) Fl-istess att l-atturi ddikjaraw li ' m 'ghandhom ebda dritt ghall-ilma mill-bir u mina li minnhom kienu jissaqqew ittomnejn raba' mixtrija minnhom'' u Toni Grech obbliga ruhu "li s-sućcessuri u aventi kawża tieghu li ma jhaffrux ghall-ilma fir-raba' li bagaghlhom in-naha tal-lvant tat-tomnejn mibjugha minnu u bejn il-passagggi jew b'xi mod jaghmel xi haga li tista' timpedixxi l-giri ta' l-ilma gol-bir tal-kompraturi ahwa Portelli.'";
e) Fl-abozz jew minuta originali tal-kuntratt bejn Toni Grech u l-konvenut Eucharistico Portelli kien hemm paragrafu li mbaghad ma giex inkorporat fl-att, fis-sens li gej;
"Kwalunkwe kanali illi hemm fl-art ittrasferita b'dana latt u li huma ntiz̀i biex mill-mina msemmija aktar 'il fuq tircievi l-ilma l-art msemmija ta' Anthony u Emmanuel Portelli (u cjoe dik delineata bl-ahmar fuq il-pjanta annessa ma' l-att) iridu jinqalghu b'mod illi din !-art ma tirciviex aktar ilma mill-istess mina....'";
f) Ghalkemm hemm kontroversja fuq hekk, jidher li hija aktar verosimili t-teżi ta' l-atturi appellanti li l-kanali nqalghu minnhom qabel ma gie ppubblikat il-kuntratt li bih akkwistalkonvenut Portelli;
g) Minkejja l-pretensjoni tieghu ta' l-eżistenza tas-servitu ta' l-akwedott, il-konvenut qatt ma talab lill-atturi biex jergghu jqeghdu l-kanali fejn kienu hlief meta minhabba l-hsara li saret l-atturi talbuh biex jirrimedja u hu ppretenda li kellhom jigu rripristinati l-kanali;

F'dawn ić-cirkostanzi din il-Qorti tendi biex tikkonkludi dan li gej;
a) Aktar milli każ ta' 'pose o lascio'' jidher li fil-każ ta' Toni Grech, dan, sakemm gie biex ibigh lill-atturi, halla kollox kif sabu hu minghajr pero ma kien konxju ta' x'verament kien hemm fis-sens li jiddikjara hu stess li ma kienx jaf bil-kanali in kwistjoni li kienu jissupplixxu l-ilma ghall-bir li kien hemm filqasma li eventwalment biegh lill-atturi;
b) Kif tispjega s-sentenza ta' l-ewwel Onorabbli Qorti 1porzjon li inbighet, sakemm ibighet, kienet tircievi l-ilma minn żewg fonti diversi, wahda mill-kanali taht l-art mill-mina tallvant u l-ohra minn fuq il-wičc mill-mina l-ohra fix-xlokk ta' dan it-territorju. Meta xtraw l-atturi, spiććalhom id-dritt li jirčievu l-ilma mill-mina tax-xlokk (jigifieri fejn il-kanali kienu fil-wićć) pero baqaghlhom id-dritt li jirciievu l-ilma minn taht l -art millmina li kienet intradmet u kien ghalhekk li gie kkonvenut lobbligu da parti tal-venditur u s-sućcesssuri tieghu li ma jimpedux il-perkors ta' l-ilma ghall-bir ta' l-atturi;
c) Jidher gћalhekk li meta fl-att tat-trasferiment lill-atturi gie nnegat id-dritt li jichdu l-ilma mill-mina u bir fil-bqija ta' l -art tal-venditur u fl-istess hin il-venditur inrabat li ma jostakolax il-perkors ta' l-ilma min-naha l-ohra aktar milli kienet qed tinholoq servitu ta' 1 -akwedott favur it-territoriju li żamm il-venditur kien qed jinholoq dritt tal-kompratur li ma jigix ostakolat milli jkompli jirc̈ievi l-ilma mill-kanali sotteranei anki jekk jidher li l-venditur ma kellux idea tal-konfigurazzjoni tas-sistema ta' irrigazzjoni;
d) L-ewwel Onorabbli Qorti dan biddlitu f'kuntest ta' servitu passiva fil-konfront tat-territorju mibjugh lill-atturi meta mhux biss ma hemm assolutament xejn x'jindika li dan kien intiz li jkun hekk, iżda hemm biżżejjed x'jindika li l-intenzjoni kienet li kwantu jirrigwarda l-ilma li kien jghaddi mill-kanali talwićċ kellha tispic̀ça kull kumnikazzjoni bejn iż-żewg porzjonijiet billi gie stabbilit li l-atturi ma jkollhomx aktar dritt jirćievu ilma minn hemm;
e) Hawn hu rilevanti dak li xehed 1 -attur Anthony Portelli u cjue li hu sa meta gie biex jixtri l-konvenut qatt ma ghad-
dielu minn mohhu li seta' jew kellu obbligu li jaqla' dawk ilkanali u dana ghaliex fuqhom ma kienx sar diskors u ghax kellhom il-hsieb li forsi jixtru huma l-kumplament minflok I-konvenut;
f) Din il-Qorti ukoll issib stramb hafna illi filwaqt li lkonvenut jghid li oppona ghall-inserzjoni fl -att ta' l-akkwist talklawsola mniżżla fil-minuta li ghaliha digà saret riferenza, ma insistiex li jigi kkonvenut li l-kanali in kwistjoni ma kellhomx jinqalghu. Dana qed jinghad ghaliex din il-Qorti m'gћandhiex raguni ma temminx il-verżjoni ta' Toni Grech u ta' l-atturi li l-kanali kienu diga nqalgћu qabel ma gie ppubblikat il-kuntratt u li kien proprju l-konvenut li talab li qabel isir il-kuntratt jinqalghu l-kanali evidentement ghaliex una volta l-atturi kien spicicalhom id-dritt li jiehdu ilma li kien jipperkola tul dawn il-kanali, bil-kontinwazzjoni fil-post ta' post ta' dawn il-kanali l-atturi xorta wahda kienu jistghu jibqghu jircievu l-ilma. Altrimenti kull spjegazzjoni ohra ma taghmilx sens u kieku kien daqshekk importanti ghall-konvenut li l-kanali ma jibqghux hemm certament kien jesigi li dan jigi inkorporat fil-kuntratt. Minflok, kif inghad, din il-Qorti temmen lị dak li gara hu kif qal Toni Grech u cjoe li l-konvenut ried jiżgura li l-atturi ma jircivux ilma minn dawn il-kanali peress li ma kellhomx dritt ghall-ilma minn hemm u meta ssemma lilu li l-atturi kienu ppreokkupati li jekk jitnehhew il-kanali, jekk tfur ill-mina, l-ilma ma kienx ikollu minn fejn ghaddi, huwa assuma l-obbligu li jirranga hu - rimedju li pero qatt ma ghamel bir-riżulatat li l-mina faret $u$ saret hafna hsara fir-raba' ta' l-atturi;

In konklużżjoni, ghalhekk, din il-Qorti tikkonkludi illi ma hemmx prova li l-venditur meta ttrasferixxa lill-atturi kien ged jittrasferilhom porzjon art soǵgetta ghas-servitu ta' l-akwedott
favur il-porzjon li eventwalment ttrasferixxa lill-konvenut b'mod li giet kkreata servitu per disposizionie del padre di famiglia, anzi hemm x'juri li dak li kien hemm qabel kien biss sistema ta' irrigazzjoni li twassal 1 -ilma ghall-art li giet ittrasferita lillatturi u li l-atturi kienu qed jigu nnegati d-dritt li jibqghu jircievu l-ilma minn hemm;

F'dawn ić-cirkostanzi, ghalhekk, din il-Qorti ma tistax taqbel mas-sentenza ta' l-ewwel Onorabbli Qorti li benche studjata hafna naqset milli tapprezza l-veru pern tal-kwistjoni;

Stabbilit dan, ghalhekk, din il-Qorti ser tghaddi biex tiddecidid l-appell u konsegwentement tilqa' l-istess, tirrevoka ssentenza appellata, tirrespingi l-eċċezzjonijiet tal-konvenut appellat u tilqa' $t$-talbiet attircii fis-sens li fl-ewwel lok tilqa' lewwel talba taghhom u tiddikjara li ma hemmx prova li l-art taghhom hija soġgetta ghas-servitù ta' stilličidju favur l-art talkonvenut, tilqa' it-tien' talba u tikkundanna lill-konvenut biex a spejjes tieghu u fi żmien xahrejn mil-lum jaghmel dawk ixxoghlijiet kollha necessarji sabiex jaqta' l-ilma minn fuq l-art ta' l-atturi m'mod permanenti u dan taht id-direzzjoni tal-Perit u Arkitett Civili David Pace li qed jig̀i nnominat ghal dan l-iskop u tilqa' t-tielet talba billi tawtorizza lill-atturi appellanti biex jekk l-konvenut appellat jonqos milli jottempera ruhu ma' dak li qed jiği ordnat jaghmel permezz ta' din is-sentenza fiż-żmien prefiss, huma a spejjes tal-konvenut appellat jaghmlu ix-xoghol kollu neċessarju, dejjem taht id-direzzjoni tal-Perit u Arkitett Civili David Pace ǵà nnominat. L-ispejjeż kollha kemm ta' prim'istanza kif ukoll ta' din ikunu a kariku tal-konvenut appellat.

