## 2 2 $^{2}$ ta' Novembru, 1954.

## Intuillef :-

L-Onor. Dr. T. Gouder, LL.D.

## Francis Cardona eevsus William Agius

## Monopolju - "Hand-bags' - "Shopping-Bag'" -

## Art. 2 ta' l-Att nru. X ta' l-1925.

L-cshluziviti jew monopoliu, ofoll-findiet tel-higi ducar l-Intorajdiment ta' Industriji Godda, tidderoga ghall-kbir principiu ti-libera konkorrenza; th ghalhekk is-sinifikat tal-kelma li tindika l-ogiyett li dwarn jkun inghuta l-monopolju ma phandux jigi cst is ot tre dak li dik il-leima tfisser ordinarjament fil-kummeri.
Fil-kais preienti, fejn l-attur kelle monopolic biex jimmanifattuin "hand-bags", jie deiiz illi l-honverut mat kiens kiser dek il-monupalju bil-fatt li huwa hien immanifattura "shepping-bays'.
Il-Qorti - Rap l-att tać-citazzjoni li bilı l-attur, wart li ppremetta illi huwa ghando l-monopolju biex jimmanilattura bocoz tan-nisa bi kwalunkwe naterjal, ad eceezzoni ta' drapp ta' Malta $u$ kurta, kif jidher minn Notifikazzjuni tal-Gveru numm 379 tal-1950, publikata fil-Gazzeita tai-Gvern numru 9937, pagina 648 и 649; u illi l-konvenut, b'pery qieghed jimmanifattura "shopping bags'" lı huna kompriti f"tak il-monopolju, u b'hekk l-istess konvenut gie kiser il-koncessioni ta' dak l-istess monopolju; talab, prevja, jekk necessarju, id-djlijurazzoni li l-konvenut qieghed, b'gery, jimmanifattura "shopping bags" li l-manifattura taghhom hiju projbita in virtú fal-monopolju fuq riferit, illi l-istess honvenut jĭ́ kundanuat itallas lilu dik is-somma li tigi slabbilita bhata penali ghat-tenur ta' l-art. 10 tal-Kap. 89 - "Inkoragigiment ta' 1 . Industriji Godda'’, u li jigi ordnat li l-makni jew mezzi ohrin industrijali wèati fillosur tal-koncessjoni jign konfiskati gew moghtija bi moprjets lifa (lillatour) skond l-art. 11 lal-ligi fuq citata. Bl-ispejjez;

Omissis;
'Tikkinsidra:
Illt, kif jiriżulta mid-dokument fil-fol. 4 tergo a fil-fol. 5 tal-process, fil-11 ta' Lulju 1950 gie moghti lill-attur "the
remporary exclusive right to eatablish, qperate and maintain in Malta and its Dopendencies, an industry for the manutacture of hand-bags made of any material other than Malta cloth and/ar paper', ghall-perijodu ta' sebgha snin mid-data fuq imsemmija;

Ihi mill-perizja adoperata jirrižulta li l-boroz manifattu rati mill-konvenut huma "shopping bsgs";

Illi x-"'shopping-bag'" hija haga diversa u. distinta mill-hand-bags"; a dina d-distinzjoni bejn il-wahda u l-ohra hija aniversalment maghrufa u accettata fil-kummerci. U difaiti, bitala regola, il-"hand-bag" hija dik il-borza, aćcessorja ghallilbies tan-nisa, li dawn igibu magbhom biex fiha jpoğgu ar isole ghall-użu personali taghbom; fil-waqt li x-"shoppingbag' hija dik il-borża li igi maghmula,mixtrija u wżata, biex fina jitpogesew l-affarijiet tax-xiri. Il-"hand-bag' hija artikolu ta' lussa essenzjulment użata minn nisa, u minn dawn biss; fil-waqt li x-'shopping-bag' hiju haga utili li tista' tigi wżata auki mill-irgiel;

Illi, ghaldaqshekk, bil-manifattura ta' "shopping-bags" il-kenvenut ma kiserx il-koncessjoni fuq riferita, maghmula favar l-attur bis-salifa ta' l-art. 2 ta' l-Att (numru X ta' l1925) dwar 1-Inkoraǵgiment ta' 1-Industriji Godda; 1-ghaliex, ga ladarba l-eskluzivita gied lill-attur koncessa ghall-"handbags", ma jidthux 末wejjeg ohra li mhumiex proprjament "hand-bags", billi s-sinifikat tal-kelma "hand-bags" ma jistax jiğ $i$ estiż oltre dak lí ordinarjament ifisser fil-kummerć li hawa dak ga fuq imfisser ; kunsidrat, specjalment, ilfatt illi l-esklużiviti hija moghtija b'ligi li tidderoga ghall-kbir principju tal-libera konkorrenza li, qabel ma giet promulgata 1 . Ordinanza V ta' J-1916, kien ghamel fostna, fuq lexempin ta‘ I-Incilierra, gheruq sodi;

Onissis;
Gtall-motivi premessi;
'Tirrespingi $t$-talbiet ta' l-attur; bl-ispejiez kontra tieghu.

