## 22 ta' Jannar; 1955

Imhallef:
Onor. Dr. A. Magri, B.Litt., LL.D.
Cramelo Eluil et. versus lanifallef Prof. 1)r. Erlgar Ganado et
Licitazzjoni - Stima tal-Parit - Pizijiet - Inkwilhat - Att. 311 (1) tal-Kodici tal-Procedura Civili
F'hus stone ta' immobili, il-perit, Larra l-vilur, ghandu jaghmel de-
 ilajond ikur sujgett. Dawn it-pizijiet huma l-oneri reali li jagorarow fug il-foul, z fast danen il-pizijiet ma jidnols id-dritt ta' Intiolinat tal-fond, li hmod mertment juersomali ma jimplikar ebda smènbranent tal-proprjetà.
方cldeqstant, fl-istima ta' fond li ghandu jinbiegh fliditazzioni ma hemmx ghalfejn jisemenci d-dritt ta' inkuilitat fug il-fond; u mhue il-kas li t-perit jirrelata jekk il-fatt tad-dritt ta' inkwilinat relattir ghall-fond in licitazzioni ghandux ai influwenze ghalljimiliet ta' fistima.

Il-Qorti; - Rat ir-rikors preżentat fit-12 ta' Ottubru 1954, fejn ir-rikorrenti talbu li dina 1 -Qorti tirrimetti lillperit l-istima ta' l-I.C.A. Edgar Caruana Montalto, bi-inkariku li jirrelata jekk il-fatt tad-dritt ta' l-inkwilin tar-rikorrenti relattivament ghall-fond in licitazzjoni ghandux xi influweriza fis-sens li jirrendi neċessarji xi modifiki tant filkönsiderázzjonijièt kemin fil-konklużjoni ta' dik l-istima; u tordna li fil-publikazzjorijiet li ghandhom isiru skond illig̀i jiggi msemmi dak id-dritt ta' l-inkwilinat;

## Omesses:

Ikkunsidrat;
Illi, skond l-art. 311 (1) tal-Prociedura Civili, f'kuli sttma ta' lmmodni, il-perit, barra mill-valuir, gilandu jachmel deskrizzitoni tal-fond. a jfisser il-pizijret, jekk ikun hemm, li ghalihom dak il-fond ikun suggett. Il-lokuzzjoni tal-ligi turi li daẅn il-plz̀ılet huma l-oneri rean li jiggravaw ilfond. Issa, hui indubitat illi d-dritt ta l-inkwilinat huwa dritt merament personilli, 4 ma jimpika ebda smembrament tal-proprjetà. Difatti, it-tradizzjoni tal-konduttur ma
tikkonferilhux ebda dritt fuq il-haga lilu mikrija, izda tagñtih biss id-dgawdija ghaż-żmien tal-lokazzjoni. Kieku d-drite ta' l-inkwilinat kien oneri reali, kif jghid Pacifici Mazzoni, "sarebbe necessariamente anche immobile quando avesse per oggetto cose immobili; eppure non figura fra i diritti del concedente e dell'enfiteuta, e fra j diritt di usufrutto u di uso dichiarati immobili dall'articolo 415 . E parimenti dovrebbe figurare fra i beni capaci d'ipoteca" (Locazione, 5 21, pag. 23);

Dina l-interpretazzjoni ssib ukell konferma tecirlus tonza. ammessa mir-ikorrenti (tol. 13), illi d-drititaliokazboai mhux suxxettibbli ta' inskrizzioni fir-tegistra "ubliku, that ma hu obligatorju ghall-pizijiet "fuq" 1 -imnobii (v ig Notarili art. 50. Kap. 92). Del resto, din aifo -kon Interpretareioni tal-Qrati Taghna, li ritenew i. Mokazesont hifa drer merament personali. u mhix piz ohal Gark ii werdtiar obigat jiddikjara fil-kuntratt talbegh Kollez. vin, 4h, u IX, 411);

Mif. ssentenza citata mir-ikorrenti ma tistofax tiftihem kn huma hppretendu, ižda fissrec biss illi I-vendetu: gatroa l-fond mibjugh ${ }^{\text {b }}$ - en f'idejn hadd iehor, naqas mite solge tieghu in jutwasterixxi i-pussess tieghu fix verre skond il-ftehim;

Mili, wara kollox, si tratta ta' ligi procedurali, it ghandha egi nterpretata letteralment; u, kif gie rilevat, id-dizjon, a' l-art. 311 fuq citat hija biżżejed cara, u turi li lleğislaur ried jikkomprendi biss il-pièijiet reali fuqu l-immobi::
:H, fiahharnett, kif sewwa osservaw l-intimati, mhux dana fok il-mument it tigi diskussa leżistenza u l-validita cokazzioni nvoka mir-rikorrenti, in rista specialment ta' l-art. 1660 (1) al-Kodıci Civili; peress li, kif ighidut rebirenti, il-fond jusab distrutt;

Gnar uawn il-mumvi;
Tirrespingı t -talbiet tar-rikorrenti; iżda 1 -ispejjez, mitı habba 1 -fatte $\angle z 1$ partikluları tal-kaz, ybquıu minghar taxxá. Id-ditt tar-Kegistru jћallsun ir-rikorrenti.

