# 19 ta' Mejju, $^{\prime} 958$ 

Imhallin:-
Is-S.T.O. Prof. Dr. A.J. Mamo, O.B.E., Q.C. B.A., LL.D.,
President;
Onor. Dr. A.J. Montanaro Gauci, C.B.E., K.M., LL.D.; Onor. Dr. W. Harding, K.M., B.Litt., LL.D. Sacerdot Glo Batta Mellak et.

versts

Giuseppe Cremona
Lokazzjoni - Board tal-Kera - Destinazzjoni tal-Fond Hanut - Dar tal-Abitazzjoni - Hjata - Appell Kwistjoni ta' Dritt.

Jekk sentenza tal-Board tal-Kera tenuncja l-principji legali ut fll-fehma tal-Board kellhom jiggovernaw l-indagtni ta' fatt. $u$ bl-appell jiogu mpunfati dawk tl-principji, l-appell hu ammissibbli mhabba li jkun hemm involuta kewistjoni ta' dritt; ghax bl-appell jigit li jkunu qeghedin jig̀u mpunjati dawk il-principji, indipendentement, ghall-mument, minn jekk dik il-kontestazzjoni hijìex valida jew le.

Huwa veru li g̀ie affermat mill-gurisprudenza taghna illi, biex tiği stabbilita n-natura ta' fond, hemm bzorn li tiği ezaminata d-destinazzfoni principali u preponderanti ghalfejn ilfond gie mikri; tzda dan a proposttu tal-indagini jekk $1 L$ fond kienx "Kanut" jew "dar tal-abitazzfoni"; imma 1 -istess princtpju ma jistghax jidt elevat ghal norma assoluta meta si tratta li tigi meqjusa $l$-importanza relattiva ta diversi generi ta' negoziu jew diversi naustrifl ezercitati fl-istess post skond il-ftehim. Minn banda wanda, ftehim simili ohandu jitqies li jikkontempla $l$-posstbilitad, u kewindill-ledittimita, li dik l-importanza relattiva titbiddel minn zmien ohall-tehor skond l-ižvilupp naturalt u l-eztgenzi tal-kummerc few industrifa; mill-banda l-ohra, tibdil simill jista' ma jkunx ta' mportanza tali li jkkostttwixxi legalment dak il-kambjament taj destinazzjoni lit jintitola s-std jirrifjuta rrilokazzjont ghal dik tr-ragunt.

U ma ghandu qatt jintnesa ill l-lskop tal-ligt mhux dak li jav-
vantaggja s-sid b'mod li jkun jista' japprofitta ruћu mint kıalunkwe ċirkustanza, anki l-aktar żghira u genwina, biex jippriva zill-inkwilin mid-dgawdija tal-fond; u l-ligi ma tistghax tippermetti, jew wisq anqas tinkoraǵgixxi, talbiet ghal zgumbrament mot vati biss minn piki jew mic-cirkustanzi difficli ta' nuqqas akut ta' bini ghall-kiri.

Hekk, hanut li daqua kien mikri bhala hanut tal-ヶwejjeg, u daqqa bhala nanut ta' arg̀entier, ma jistghax jinghad li kient xi jond ga mrawwem u mmexxi bi skop determinat, b'mod li ssid ikollu nteress li d-destinazzjoni tieghu tissokta biex tinżamm il-klijentela u l-' good will'" ga mibnija. B'mod li meta hanut simili jittiehed b"kiri btex fih il-kerrej jezercita ssengha ta' hajjat, $u$ in segwitu $s$-sid jaghtieh il-permess biex jintroduci fih il-bejgh ta' drappifiet, żaben, u jeneri affini, bii-fatt biss li l-kerrej baqa' jahdem fih ta' $\ddagger$ ajjat ma jitgix li d-destinazzjoni ial-fond kienet dik li jservi bhala hanut ghax-xoghol ta' hajjat; $u$ kwindi, jekk ii-kerrej, in segleitu ma jkomplix jahdem fih ta' hajjat, imma jkompli jużah ghall-є̇̇ercizzju tan-negozju ta' dawk l-oggetti l-ohra, ma hux il-każ li jinghad li hu nkorra s-sanzjoni tal-lig̀i ghax biddel id-destinazzjoni tal-fond.

Il-Qorti:- Rat ir-rikors tas-Sacerdot Gio Batta, Giorgia, Elizia u Antonia Meilak, tat-2 ta' Lulju 1957, quddiem il-Board li Jirregola l-Kera ghal Ghawdex, li bih talbu li jerġghu jiehdu taht idejhom il-hanut nru. 11 St. George's Square, Victoria, li jinsab mikri ghiand l-intimat Giuseppe Cremona b'£5 fis-sena, u li l-kera tieghu jaghlaq fit-30 ta' Settembru 1957; talba li saret billi l-intimat biddel id-destinazzjoni tal-fond;

## Omissis;

Rat il-verbal tal-20 ta' Awissu 1957, li bih 1-intimat ammetta illi minn żmien twil l-hawn fil-fond tieghu ibieg $\hbar$ żraben u drappijiet, u r-rikorrent iddikjara li d-domanda tieghu ghandha bhala bażi illi mill-bidu ta' Mejju l-hawn 1intimat fil-fond qieghed ibiegh biss żraben, u ćcessa kwalunkwe attività ta' hajjat;

Rat is-sentenza ta' dak il-Board tal-4 ta' Marzu 1958, i biha giet milqugha t-talba tar-rikorrent, u ghall-fini talugumbrament gie moghti lill-intimat iż-zmien ta' thiet xhur minn dak inhar tas-sentenza, u gie ordnat li l-ispejjez jithallsu mill-intiinat; wara li dak il-Board ikkunsidra;

Illi t-talba tar-rikorrent hija bażata fuq l-art. 13 talKap. 109, li jghid li dan il-Board jista', u ghandu, jaghti lpermess biex sid il-kera jiehu lura l-pussess tal-fond fil-kaz ta' hanut, kemm il-darba jikkonkorru l-estremi msemmija fl-art. 10(2), li fosthom hemm dak ta' meta l-kerrej ikun uża l-fond xort'ohra milli ghall-iskop li ghalieh gie lilu moghti b'kiri;

Illi, ghalhekk, l-indagini lighandha ssir hija duplicie, u ćjoè, 1 -ewwelnett dik biex tiġi stabbilita prećiżament iddestinazzjoni tal-fond, u fit-tieni lok dik li taćcerta jekk kienx hemm jew le, da parti tal-intimat, kambjament f'dik id-destinazzjoni hekk preciizata, u mhix awtorizzata jew akkonsentita mis-sid;

Illi ghall-fini tal-ewwel indagini hemm bżonn li jigi stabbilit, l-ewwelnett, il-prinċipju li ghandha tiǵi eżaminata d-destinazzjoni principali u preponderanti ghalfejn ilpost gie mikri; u dan huwa pacifiku;

Huwa wkoll importanti l-prinċipju illi l-konvenzjonijiet li bihom il-partijiet jistabbilixxu d-destinazzjoni ta' fond jistghu jkunu taciiti, u bl-istess mod jistghu jitbiddlu matul it-lokazzjoni. Il-Laurent jghid:- "Ma le convenzioni possono essere tacite. Tal è quasi sempre quella che riguarda la destinazione della cosa locata; le parti non si spiegano perchè le cose parlano de sè; la natura dei luoghi locati, la loro destinazione anteriore, la professione del conduttore quando è nota al locatore, e questo è certo il caso ordinario, indicano con una certezza completa a qual uso è destinata la cosa; le parti non pensano nemmeno a parlarne, nè a scriverlo" (Diritto Civile, Vol. 25, p. 212);

Illi, peress li bil-verbal tal-20 ta' Awissu 1957, ir-rikorrent iddikjara lit l-bidela tad-destinazzjoni tal-fond saret minn

Mejju ta' dik is-sena l-hawn, ghandha tigi preciżata dik 13 kienet id-destinazzjoni tal-fond fill-bidu ta' Mejju 1957, cjoè qabel ma l-intimat, kif jippretendi r-rikorrent, iecessa kull attività ta' hjata; u dan mehuda in konsiderazzjoni iprinċipji g̀ enunçjati;

Ilii jirriżulta, f'dan ir-rigward, mix-xhieda tal-intimat, illi huwa kera l-hanut in kwistjoni fl-1928 minn ghand Carmela Meilak, li tigi z-zija tar-rikorrenti. Fill-bidu huwa rama' negozju ta' hajjat; però sitt xhur wara irranǵa massid biex jaghmel vetrina u jżid mal-hjata l-bejgh tażżraben, drappijiet, u "ready makes" tan-nisa. Fil-hanut huwa kellu bieb jinfed ghall-entrata tad-dar ta' Carmela Meilak, u dan il-bieb kien jinżamm miftuh. Xi sena wara li ha l-hanut, l-intimat kien irranga ma' certu Giuseppe Vella, li jigi haten ir-rikorrent Sacerdot Gio Batta Meilak, biex in-negozju tad-drappijiet ta' rǵiel jaghmluh bi shab, u ghal dan Giuseppe Vella qal li kellu, kif fil-fatt irriżulta, il-permess ta' l-istess Sacéerdot Meilak. Din is-soćjetà, wara certu perijodu, giet terminata. Fl-1936 1 -intimat ottjena permess minn ghand Carmela Meilak biex jestendi l-vetrina talhanut. Meta Carmela Meilak mietet, fi-1943, il-fond spićca biex ghadda ghand ir-rikorrenti; $u$ xi tliet xhur wara, isSacerdot Gio Batta Meilak ried jawmenta l-kera tal-hanut, 1: fil-fatt gie awmentat b'sentenza ta' dan il-Board. F'dan iż-żmien, il-hanut kien armat bil-generi kollha li digà ssemmew, flimkien mal-hjata, li dejjem baqghet issir fil-hanut. Fl-1945 u 1946 ir-rikorrenti marru joqghodu fil-fond kontigwu fejn kienet toqghod Carmela Meilak; u l-intimat baqa' dejjem jesponi ghall-bejgh l-oggetti msemmija, u cijod żraben, drappijiet, u hwejjeg tan-nisa;

L-intimat żied jghid li huwa kien jahdem ta' hajjat filhanut anki wara li ntroduća generi godda; u l-hjata nehhiha mill-post xi sena qabel $1-4$ ta' Frar 1958, meta xehed. ghalkemm baqa' jaccetta xoghol ta' hjata u jaghtieh barra. Qabel, gie li kellu tliet lavranti fil-hanut. Fl-istess epoka li huwa nehha l-hiata mill-hanut, huwa biddel it-tabella talhanut, u minn "Tailor-Drapery" ghamilha "Lafayette";

Fl-ahnarnett, 1 -intimat qal li f'din l-ahhar sena huws
kellu xi tmienja jew disgha !biesi ghall-hjata, mentri qabel din is-sena huwa gie li kellu libsa jew tnejn kulljum;

Ili, ghalkemm ir-rikorrenti jallegaw li qatt ma kien hemm il-kunsens taghhom bhala sidien biex jigu ntrodotti 1-generi l-ohra fil-hanut, hlief id-drappijiet ta' rgiel li kellhom jigu mehjuta fil-post, però hemm kwantità ta' provi ii jsahhu l-versjoni tal-fatti moghtija mill-intimat. Infatti, barra minn diversi xhieda li kienu jaraw dawn il-generi filhanut, gie prodott il-Kuntistabbli Camilleri, li gal illi 11947 ottjena l-permess ghall-bejgh tal-"underwear" u "draperies", u fl-1954 il-permess ghall-bejgh taż-żraben; u rrizulta li, anki qabel, il-hanut kellu fih esposti ghallbejgh dawn il-generi mix-xhieda ta' Michel Angelo Saliba, Francesco Pavia, Nicola Camilleri, Maria Cefai, u ohrajn;

Illi anki jekk kien hemm xi dubju, dan kien jigi riżolut bil-fatturi li l-intimat eżibixxa, u li juru li sa mill-1948 ilhanut kien dejjem fornit b'merkanzija tal-generi msemmmija;

Illi, meta jigi kunsidrat illi r-rikorrenti joqghodu bieb ma' bieb mal-hanut, ma jistghax jinghad li huma ma kienux a pjena konjizzjoni ta' dak li kien qieghed jinbiegh go fih; u kien ghalhekk, naturalment, li huma llimitaw il-kawżali taghhom ghall-perijodu minn Mejju 1957 1-hawn, ghaliex kienu jafu li sa dak iż-żmien hums kienu taw ii-kunsens taghhom b'ghemilhom ghall-bejgh tal-oǵgetti msemmija fil-hanut in aġgunta ghall-hjata;

Illi minn dan kollu jidher illi d-destinazzjoni principali u preponderanti tal-fond baqghet dejjem dik originarjament pattwita, u cjoè dik li l-intimat jeżerċita s-sengha tieghu tal-hjata fil-hanut. Dan juruh il-provi kollha; ghaliex Carmela Meilak kriet il-hanut lill-intimat, li kienet tafu hajjat, ghal dan l-iskop, u fil-fatt dan baqa' sa Mejju 1957 južah principalment ghal dan 1 -iskop u taht insenja li kienet taghti l-precedenza lit-"Tailor" qabel id-"Drapery". Sa dan iz-żmien il-klijentela tal-hanut kienet kbira tant, lij l-intimat stess jghid li kien ihit libsa jew tnejn kulljum;

Illi. ghaihekk, in-negozju taż-̇̇raben, drappijiet u "ready makes", ghalkemm kien qieghed jigi eżercitat billiunsens tas-sidien, però jidher li l-konvenzjoni tacita bejn il-partijiet dejjem kienet li dan ghandu jkun "in aǵgunta" ghiad-destinazzjoni principali tal-fond, b'mod li lanqas 1 intimat ma jippretendi li xi darba kienet kunsidrata 1 konvenzjoni ma' sid il-kera li l-hjata ghandha tispicéca millpost;

Ili l-intimat ma jichadx li huwa xi xahrejn qabel ilpreżentata tar-rikors, cjoè fit-2 ta' Lulju 1957, nehha 1insenja ta' hajjat u ssostitwiha b'wanda li ma ssemmi xejn il-hjata fil-hanut in kwistjoni; u langas ma jicichad illi nenha 1 -makni minn go l-hanut u ma ghadux ihit izjed hemm gew. Lanqas ma jiçhad li bl-ghemil tieghu l-klijentela tal-hjata kwaźi spiċçat ghal kollox. Anzi hu l-intimat, Salvu Cremona, qal li l-intimat jaćcetta l-hjata fil-hanut in kwistjoni u jibghat ix-xoghol fil-hanut li Salvu Cremona ghandu f'Main Gate Street;

Illi l-intimat jippretendi li huwa qieghed jissoddisfa 1kordizzjonijiet tal-lokazzjoni meta jaćcéetta 1 -hjata tant ićcirkustanzi msemmija u jibghatha barra. Fuq dan il-pont iI-Laurent (Op. cit. p. 212) jghid:- "La destinazione della cosa modifica singolarmente il diritto di godimento del conduttore. Egli non è solo obbligato a godere da buon padre di famiglia, ma deve godere conformernente alla destinazione che è stata data alla cosa locata dalla legge, espressa o tacita, dal contratto, quando anche il godimento che il conduttore vorrebbe sostituirvi non fosse dannoso pel proprie. tario";

II-kohvenzjoni bejn if-partijíet ma kienetx li l-intimat ghandu joqghod fil-hanut minghajr insenja ta hajjat, ibiegh diversi oggetti, u jaćcetta xi ordni sporadiku ghallnjata ta' lbiesi biex jghaddieh f'negozji ohra ta' terzi persuni, imma li huwa ghandu prinćipalment jeżerćita s-sengha ta' Ka ijat fil-hanut, u in aǵgunta jesponi drappijiet, zraben u "ready makes" ghall-bejgh, u jbieghhom;

Illi f'dawn ić-cirkustanzi jidher illi l-intimat fil-fatt.
minghajr kunsens tas-sidien, ghamel użu mill-hanut mikri lilu divers minn dak li ghalieh saret il-kirja;

Rat ir-rikors tal-intimat Giuseppe Cremona, li bih appella minn dik is-sentenza, u talab li tiǵi revokata, billi tigi michuda t-talba tar-rikorrenti quddiem il-Board, bl-ispejjeż taż-żewġ istanzi kontra taghhom;

## Omissis;

## Ikkunsidrat;

L-eċcezzjoni tal-inappellabilità, sollevata mir-rikorrenti, ma tistghax tigi milqugha. Is-sentenza appellata ma tikkonsistix biss f'apprezzament ta' fatt u valutazzjoni talprovi. Ghall-kuntrariu, hi tibda billi tenuncja l-principji legali li fil-fehma tal-Board kellhom jiggovernaw l-indagini tal-fatt; $u$ huma appuntu dawk il-principji li qeghedin jigu mpunjati bl-appell. Din hi, bla dubju, kontestazzjoni fuq punt ta' ligi, li tirrendi ammissibbli 1 -appell, indipendentement, ghall-mument, minn jekk dik il-kontestazzjoni hix valida jew le - hag̀a li trid tigí appuntu deceiża fuq dan lappell;

Dik l-eċċezzjoni hi, ghalhelk, mičtuda; bl-ispejjeż kontra r-rikorrenti;

Ikkunsidrat;
L-ilment tal-intimat, kif imfisser fir-rikors tal-appell, huwa illi l-Board laqa' t-talba tar-rikorrenti "fuq il-premessa, guridikament erronea, illi hija d-destinazzjoni principali u oriǵnarja li tghodd ghall-eżami jekk ikunx sar il-kambjament li jintitola lis-sid li jholl il-kirja";

Dan l-ilment ma jidherx ingustifikat. Ghad illi flenuncjazzjoni astratta tal-prinćipju I-Board irrikonoxxa illi 1-konvenzjonijiet li bihom il-partijiet jistabbilixxu d-destinazzjoni tal-fond mikri, jistghu anki tacitament jitbiddlu matul il-lokazzjoni, jidher car illi l-Board baqa' preokkupat bid-destinazzjoni prinċipali tal-bidu, non ostante li sab
bhala fatt li l-ftehim kien tbiddel b'mod illi d-destinazzjoni tail-fond ma setghetx baqghet l-istess;

Oltre dan, il-Board stabbilixxa wkoll bhala principju illi, biex tigi determinata d-destinazzjoni tal-fond, ghandha tiǵ i eżaminata d-destinazzjoni prinćipali u preponderanti ghalfejn il-post gie mikri. Issa, huwa veru ilii gie min din il-Qorti affermat kemm il-darba illi, biex tigi stabbilita nnatura ta' fond, hemm bżonn li tigi eżaminata d-destinazzjoni principali u preponderanti ghalfejn il-fond gie mikri (ara, fost ohrajn, sentenzi Vol. XXXII-I-238; XXX-I-104 u u 215 ; Vol. XXXVII-I-32). Iżda dan kien a propožitu talindaǵini jekk il-fond kienx "hanut̂" jew "dar tal-abitazzjoni"; u huwa rifless naturali tad-definizzjonijiet stess li taghti l-ligi li jharsu lejn l-iskop li ghalieh il-fond ikun "principalment mikri". L-istess principju, però, ma jistghax jigi elevat ghal norma assoluta meta si tratta li tigi meqjusa l-importanza relattiva ta' diversi generi ta' negozju jew diversi ndustriji eżerćitati fl-istess post skond il-ftehim. Mill-banda 1-wahda ftehim simili ghandu jitaies li jikkontempla 1 -possibilità, u kwindi 1 -legittimità, li dik 1 -importanza relattiva titbiddel minn żmien ghall-iehor skond l-iżvilupp natura!i u l-eżigenzi tal-kummeré jew industrija. Millbanda l-ohra tibdil simili jista' ma jkunx ta' importanza tali li jikkostitwixxi legalment dak il-kambjament ta' destinazzjoni li jintitola s-sid jirrifjuta r-rilokazzjoni ghal dik irrağuni;

In generali, mbghad, ma ghandu att jintnesa dak ii din il-Qorti tenniet kemm il-darba, "illi l-iskop tal-ligi mhux dak li javvantaggja lis-sid b'mod li jkun jista' japprofitta ruhu minn kwalunkwe cirkustanza, anki l-aktar íghira u genwina, biex jippriva lill-inkwilin mid-dgawdija tal-post (ara "Vella vs. Grech", App. ©iv. 24.3.1958). Huwa kontrosens li timmagina illi 1 -ligi, li saret u qeghedha sseht bl-iskop li taghti protezzjoni u sigurta lill-kerrej, tista' tippermetti, jew wisq aktar tinkoraggixxi, talbiet ghal żgumbrament motivati biss minn piki jew miċ-cirkustanzi difficli ta' nuqqas akut ta' bini ghall-kiri;

Ikkunsidrat;

L-intimat kera 1 -fond in kwistjoni minn ghand iz-zija tar-rikorrenti xi 30 sena ilu. Sa dak iż-zmien dak il-fond kien drabi qabel użat bhala hanut, iżda ma kellux xi destinazzjoni speċjali ta' xi negozju jew mestjer partikulari. Infatti, mix-xhieda tar-Reverendu Don Gio Batta Meilak, wiehed mir-rikorrenti, moghtija quddiem din il-Qorti, jidher li darba kien mikri u wíat bhala hanut tal-hwejjeg u darb'ohra bhala hanut ta' argentier. Dan, ghalhekk, ma kienx każ ta' xi fond li, qabel krieh l-intimat, kien ga mrawwem u mmexxi bhala hanut ta' hajjat, u s-sid kellu nteress li dik id-destinazzjoni tissokta biex tinżamm ilklijentela u l-"good will" ga mibnija. Però, ankorkè kellu jinghad illi, meta krieh l-intimat fill-bidu, 1 -użu kontemplat, minhabba l-okkupazzjoni tal-intimat, kien dak ta' hajjat, il-provi juru illi s-sid ma kienetx tannetti ghal dan $1-u z u$ importanza partikulari. Infatti, ftit xhur wara li bdiet il-kirja, sid il-kera tat il-kunpens taghha biex issir vetrina u biex jibda jsir fil-fond anki l-bejgh ta' żraben, drappijiet, u "ready makes" tan-nisa (fol. 27). Fl-1936 issid regghet tat il-kunsens taghha biex il-vetrina tal-hanut fuq barra tigi mkabbra biex tintrama bil-hwejjeg u ż-żraben. Dan sar ghad illi xi sentejn wara l-vetrina kellha terǵa tinqala', peress li kienu ser jestendu l-faćcata talKnisja ta' San Gorg (fol. 27 wara u xhieda ta' Gorg Grech fol. 28). Il-fatt biss materjali illi l-intimat baqa' jahdem ta' hajjat fil-fond ma jiggustifika ebda konklużjoni illi dan l-użu kien konsiderazzjoni importanti ghas-sid, jew illi dan baqa' bhala d-destinazzjoni prinčipali u preponderanti tal-fond fil-kontemplazzjoni tal-partijiet. Bil-permess ghall-bejgh tad-drappijiet, hwejjeg lesti, u generi affini, moghti mis-sid, kien naturali li wiehed jahseb illi dak innegozju maż-żmien jikber. Minn imkien mill-provi ma iidher illi s-sid originarja jew is-succesuri taghha (sa din il-kawża) ghamlu xi restrizzjoni jew xi limiti ghan-negozju tal-intimat fil-fond; $u$ minn imkien mill-provi ma tista. tinǵibed ebda inferenza ta' xi stipulazzjoni illi dak in-negozju kellu jkun subordinat jew aćcessorju ghall-hidma ta' hajjat;

L-argument illi l-intimat kellu l-obligu, taht piena li jitlef il-kiri, li jibqa' bilfors jahdem ukoll ta' hajjat fil-fond,
unikament ghax fil-fatt baqa' jahdem, huwa, fic-cirkustanzi, petizzjoni ta' principju. Jekk tnehhi dan ir-ragunament żbaljat, ma jibqa' xejn fil-provi li jsostni l-konkhuzjoni li wasal fiha l-Board, illi l-konvenzjoni bejn il-partijiet kienet li l-intimat izomm fil-hanut l-insenja ta' hajjat u prinćipalment jeżercita fih dak il-mestjer. Il-facilità li biha, milli jidher mill-provi, l-ewwel sid il-kera tat il-permess biex il-fond isir ukoll hanut tal-bejgh, u l-espansjoni progressiva ta' dan l-użu l-iehor, li tidher ukoli mill-provi, maghmula publikament taht ghajnejn is-suciessivi sidien, komprizii r-rikorrenti, juru, jekk mhux il-kuntrarju, almenu n-nuqqas ta' ebda konvenzjoni limitattiva fis-sens fuq imsemmi;

Jekk ma' dan kollu tiżdied il-konsiderazzioni illi l-intimat ghadu fil-fatt jaccetta xoghol ta' thata fil-fond, ghad illi mhux fikwantità kbira, u x-xoghol isir barra jidher aktar illi l-intimat ma biddelx id-destinazzjoni mifthema jew permessa. Hija f'lokha l-osservazzjoni maghmula mill-intimat fir-rikors tal-appell illi, trattandosi ta' fond li ,jikkonsisti f'kamra wanda, kien naturali, u ma setghax ma jkunx prevedut, illi l-kunsens tas-sid ghall-bejgh ta' oggetti fil-fond seta' eventwalment, bl-iżvilupp ta' dan in-negozju, anki biss ghal ragunijiet ta' konvenjenza, nuqqas ta' spazju u ndafa, jelimina dejjem aktar ix-xoghol tal-hjata;

Ghal dawn ir-ragunijiet din il-Qorti tiddeceidi billi tilqa' l-appell tal-intimat, tirrevoka s-sentenza moghtija mill-Board li Jirregola l-Kera ghal Ghawdex fl-4 ta' Marzu 1958. u tichad it-talba tar-rikorrenti; bl-ispejjeż kontra taghhom.

