Lokazzioni li taun miexja ma lispiciax bil-mewt tal-inkwilin, imma "ipso facto" thompli fil-persuna tal-werrieta tieghu, li btala rali huma lkontinwaturi tal-personalitò guridika tad-decujus.
Ghaldaqstant. jekk l-inkwilln imut fil-kors tal-lokazzioni, il-werriefa fieshu. meta tavera rufha t-termithzzioni tal-Iokazzjoni, huma l-kondurturi tal-fond: $u$ jekk dan il-fond huwa ghalga, japplikaw favur raghhom irregolamenti dwar it-trazizin tol-qbeijel, fosthom l-art. 2 ta' dawh ir-regolamenti, li jgfid illi il-jedd li jichad iz-zieda mhix vierga fil-qhiela. jew xi tibdil ta' pafti fit-tqabbil, jew tkecicija mill\&halqa wara $1-15$ fa A wissu 1941 imiss lill-herrej, u l-lokatur ma

Jistax jitlob l-izgumbrament ta' dawk il-werrieta jekk ma jkunx osserva l-prociedura preskritta minn dawk ir-regolamenti.
Huwa veru li f'dawk ir-regolamenti hemm klawsola limitativa li lghid li ghall-finiilet ta' dak ir-regolament nru. 2 il-kirja ta' ghalqa li sa dak inhar kienet tezisti favur xi membru jew membri tal-familia tas"sitting tenant" giandha fitqies 4 kienet tezisti fovur is-"sitring lenant', и illi fid-definizyjoni tal-'fomilia", skond dawk ir-regolamenfi, mhumiex kompriti l-konsangwinei fll-linja kollaterall; Itda dlk ii-parti tal-imsemmi regolamens kienet intiza blts ghall-kailifet transitorli, u ma ghandha xejn $x^{\prime}$ taqsam ma' kaĖi/liet ohra.
Ghalduqstam. jekh imut l-imkwilln fu' phalqa, l-imhwilinat tal-yhalga ighaddi fil-werrieta tieghu: u l-lokatur ma ifstax jithob l-igumbrament taghhom. mingћajr ma jkun aabel segwa l-prociedura stabbilto


Il-Qorti;-Rat l-att tać-citazzjoni quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Civili, li biћ 1-attur nomine, wara li jsiru d-dikjarazzjonijiet opportuni u li jinghataw il-provvedimenti necessarji, billi hu, fil-premessa kwalità tieghu, huwa proprjetarju tal-ghalqa bir-razzett maghha msemmija "ta' Karamlu", li qeghdha fil-limiti ta' Hal-Gharghur, li kienet imqabbla lil Carmela armla ta' Bartolomeo Calleja sal-mewt taghha, li grat fl-14 ta' Marzu 1956; u billi l-istess attur Saċerdot Sammut mill-15 ta' Awissu 1956 qabbel dik l-ghalqa lillattur l-iehor, Michele Attard; u billi l-konvenuti qegћedin jokkupaw dik l-ghalqa bir-razzett minghajr titolu, u jippretendu li l-attur Attard ma ghandux dritt li jidhol f'dawk il-fondi; talab li (l) il-konvenuti jigu dikjarati li qeghedin jokkupaw dik l-ghalqa bir-razzett imsemmija minghajr litolu; (2) konsegwentement jigu kundannati li jiżgumbraw dawk il-fondi fi żmien qasir u perentorju li jigi prefiss minn din il-Qorti; (3) jigu dikjarati responsabbli tad-danni li sofrew u li jistgћu jsofru l-atturi minnabba l-indebita okkupazzjoni tal-fondi ndikati mill-konvenuti, danni li ghandhom jiğu likwidati f'din il-kawża jew f'ohra separata. BJispejjeż;

Rat is-sentenza moghtija minn dik il-Qorti fid-29 ta' Novembru 1956, di biha gew milqugha t-talbiet tal-atturi, u ghall-finijiet tat-tieni talba pprefiggiet lill-konvenuti hmistax illgurnata żmien biex jizgumbraw; u halliet il-likwidazzjoni tad-danni ghal gudizzju separat; bl-ispejjez kontra l-konvenuti; wara li kkunsidrat;

Illi 1-konvenuti jinvokaw favur taghhom l-art. 1661 (Kod. Civ.), li jiddisponi illi "il-kuntratt ta' kiri ma jinfallx bil-mewt ta' sid il-kera jew tal-kerrej, bla hsara ta' dak li hu migjub fl-art. 1678", u bhala konsegwenza 1 -attur Sacerdot Sammut, bhala amministratur tal-fond, kien imissu osserva l-proćedura preskritta min-Notifikazzjoni tal-Gvern no. 242 tal-1943 dwar it-Trażżin tad-Qbejjel, liema procedura, "ex admissis", ma gietx osservata;

Illi skond l-art. 2 ta' dik in-Notifikazzjoni, "il-jedd li jičhad xi żieda mhix xierqa fil-qbiela, jew xi tibdil ta' patti fit-tqabbil, jew tkećcija minn dik l-ghalqa, wara $1-15$ ta* Awissu 1941, imiss lill-kerrej tal-ghalqa"; u ghall-fini ta* dak ir-regolament, "it-tqabbil ta' ghalqa li qabel kien ghand xi wiehed jew uhud tal-familja tal-kerrej li ghandu 1 -gћalqa f'idejh, jitqies li kien tal-kerrej li jkollu l-ghalqa f'idejh. U ghall-finijiet ta' dawn ir-regolamenti, art. $1(\mathrm{e})$, kemm ildarba r-rabta tas-sens tat-test ma titlobx xort'ohra, "familja" tfisser u tinkludi l-axxendenti u d-dixxendenti, armla jew armel, haten u kenna armla fil-waqt li ma tkunx reggghet miżżewğa (widowed daughters-in-law while not married); iżda ma tinkludi ebda qraba ohra, sew bid-demm jew bi żwieġ;

Minn dan jidher illi l-protezzjoni "tal-ligi ma gietx estiża lill-eredi tal-kerrej, jekk dawn ma jkunux minn dawk ilpersuni komprizi fid-definizzjoni specifika ta" "familja" fuq migjuba; u l-konvenuti "ex admissis", huma neputijiet talkerrejja tal-fond, Carmela Calleja, li kienet iz-zija taghhom;

Illi, ladarba f'din il-lig̀i speċjali gew cirkoskritti s-sens u l-portata tal-koncett ta' "familja", mhux lecitu li, kif jippretendu 1 -konvenuti, dak is-sens u dik il-portata jiğu estiżi
ghal każi oћra komprizii taht ligijiet ohra, fosthom 1-Ordinanza XXI tal-1931 (Kap. 109 tal-Ligijiet ta' Malta), li, skond l-interpretazzjoni tall-Qrati Taghna, mid-definizzjoni ta' "korrej" ma teskludix l-eredi tieghu. Hawn però ta' min josserva li fl-art. 2 ta' dik l-Ordinanza jinghad biss x'tinkludi wkoll il-kelma "kerrej", mentri d-definizzjoni ta' "familja" skond ir-regolamenti in eżami tindika b'mod car dawk li ghandhom jiǵu nkluzzi u dawk li huma esklużi, u peress li dawn huma anki regolamenti ećciezzjonali, mhux lecitu li tigi lilhom moghtija interpretazzjoni estensiva (Kollez. XXXIII-I-68);

Illi, konsegwentement, l-attur ma kienx obligat jattjeni ruћu ghall-prociedura specjali kontemplata f'dawk ir-regolamenti, jigiffieri l-interpelliazzjoni ufficjali skond l-art. 3, iżda kien biżżejjed li huwa jfisser, anki verbalment, l-intenzjoni tieghu li ma jhallix Fill-konvenuti fid-detenzjoni talfond, kif huwa ghamel meta, wara l-mewt ta' Carmela Calleja, fil-15 ta’ Marzu 1956, huwa avża lill-konvenut Giuseppe Debono, li kien jidher ghall-werrieta, li kien sejjer iniedi l-ghalqa, jirčievi offerti, u jiftaghhom f'Santa Maria;

Illi xejn ma jiswa li l-attur ircieva minn ghand il-konvenuti l-flas tal-qbiela; ghaliex din kienet tirrigwarda $\dot{z}$ żmien li fih Carmelaa Calleja kienet ghadha hajja, u ghalhekk il-konvenuti kellhom ihallsu dak id-dejn, bhala werrieta tagћha;

Illi, taht dawn iċ-cirkustanzi, 1-attur Saceerdot Sammut kellu d-dritt di jqabbel l-ghalqa lil hadd iehor, kif hu ghamel favur l-attur Michele Attard;

Illi minn dan tinżel ilkonsegwenza li l-konvenuti, wara l-15 ta' Awissu 1956, ma setghux ikomplu jokkupaw 1ghalqa, u ghalhekk ghandhom jirrispondu tal-hsara talvolta sofferta milll-atturi;

Rat in-nota tal-appell tal-konvenuti, u rat il-petizzioni taghtıom, fejn talbu li s-sentenza fuq imsemmija tigi revokatta, billi jiǵu respintii t-talbiet tal-atturi; bl-ispejjez tażżewǵ istanzi kontra taghhom;

## Omissis;

## Ikkunsidrat;

Hili rriżulta mix-xhineda tal-attur Sacerdot Sammut (fol. 15) li l-ghalqa bir-razzett imsemmija fl-att taċ-citazzjoni kienet tinsab imqabbla lil Carmela armla ta' Bartolomeo Calleja, II mietet fl-14 ta' Marzu 1956. L-imsemmija Carmela Caileja, b'testment tal-10 ta Dicembru 1936 fl-atti tan-Nutar Giuseppe Gatt (fol. 7), innominat bhala unici werrieta taghha lidi-appellanti, balrra Giuseppe Debono, 11 huma neputijiet taghha "ex sorore"; u dawn il-werrieta, wara l-mewt tal-awtrici taghhom Carmela Calleja, dahlu fl-imsemmi fond minflokha u $\ddagger$ hallsu l-qbiela relattiva ghall-iskadenza tal-15 ta' Awissu 1956 (fol. 11);

## lkkunsidrat;

Illi, meta grat ill-mewt tal-imsemmija Carmela Calleia, illokazzjoni tal-ghalqa u r-razzett in kwistjoni kienet "in corso'; u billi dik illokazzjoni ma gietx maћhlua bil-mewt taghha (art. 1661 Kod. Civ.), "ipso facto" kompliet fil-persuna tal-werrieta taghha, li bliala tali huma l-kontinwaturi tal-personalità ġuridika tad-decujus. Ghalhekk, mill-14 ta' Awissu 1956 l-hawn, il-kondutturi tal-ghalqa fuq imsemmija kienu l-appellanti, barra minn Giuseppe Debono, billi sučedew f'dik ildokazzjoni bhala eredi taz-zija taghhom Carmela Calleja, u konsegwentement, fit-tmiem tal-istess lokazzjoni, l-appellanti kienu I-kondutturi;

Ikkunsidrat;
Illi, in bażi ghal dak li ntqal fuq, 1-appellanti, ad ecंcezzjoni ta' Giuseppe Debono, ghandhom jigu ritenuti li kienu s-"sitting tenants" tal-fond fuq imsemmi meta avverat ruhha t-terminazzioni tal-lokazzjoni fil-15 ta' Awissu 1956; u gћalhekk tapplika favur tagћhom id-dispożizzjoni kontenuta fir-regolament numru 2 publikat bin-Notifikazzjoni tal-Gvern nru. 242 tal-1943;

F'dan ir-regolament hemm klawsola limitattiva, li tghid li "for the purposes of this regulation, the lease of a field previously held by any member or members of the sitting
tenant's family shalil be deemed to have been held by the sitting tenant"; u billi fid-definizzioni ta' "family", skond dawk ir-regolamenti (reg. 1(e)) mhumiex inklużi 1 -konsangwinei fillinja kollaterali, l-Ewwel Qorti rriteniet li mhabba dik illimitazzjoni l-imsemmi regokament nru. 2 ma japplikax fil-każ in eżami. Din il-Qorti thoss li ma tistax taqbel ma' dik l-opinjoni tall-Ewwel Qorti, billi l-iskop ta' dik illimitazzjoni kien dak li min kien is-"sitting tenant" meta gew promulgati r-regolamenti seta' jinqeda bl-istess regolamenti arvolja ma kienx is-"sitting tenant" meta saret ilproposta tal-awment tal-kera jew tibdll tal-kondizzjonijiet jew ta' żgumbrament, imma kien is-"sitting tenant" membru tal-familja tieghu, u dan fil-perijodu mill-15 ta' Awissu 1941 sal-promulganzjoni tar-regolamenti. Ghalhekk, din ilparti tad-dispoziizzjoni kienet intiża biss ghall-kazijiet transitorji, u ma ghandha xejn x'taqsam mas-soluzzjoni ta' dan il-każ. Konsegwentement, leredi ghandu jigi ritenut li huwai "tenant" skond id-definizzjoni moghtija lil dik il-kelma flistess regolamenti (reg. 1(b);

## Ikkunsidrat;

Illi, bhala konsegwenza ta' dak li nghad fuq, l-appellat Sacerdot Sammut kien tenut li juniforma ruhu mal-procedura stabbilita fl-imsemmijin regolamenti, biex ikun jista' jippromwovi l-azzjoni ta' żgumbrament minnu ntentata; u ladarba ma ghamelx hekk, dik l-azzjoni ma tistax triegi, u ghandhay tigi respinta;

Ghar-rağunijiet fuq migjuba;
Tillqa* l-appell, binli tirrevoka s-sentenza appellata, u tuirrespingi ddomandi dedotti bl-att tać-citazzjoni; bl-ispejjeż taj̇-żewg istanzi kontra l-atturi appellati.

