> If ta' Dicembru, 1946 . Imhallin:

1s-S.T. $\boldsymbol{O}$, sir George Borg, Kt. M.B.E., LL.D., Pres. L-Onor. Prof. Dr. E. Ganado, LL.D. L-Onor. Dr. L.A. Cemilleri, LL.D. Janm Eathoto ne. revnen tranaesery Preva ne. et.


 hipa piuste.






Il-Qorti - Rat ićcitazzjoni za" s-atur nomine puddiem il-Qorti tal-Kummerc tal-Maesti Tiegha r-Re, fejn ippremetta li l-atur qieghed jokkupa b’titolu ta’ lokazzjoni Mannīt nio mra 4hs, Merchants. Street, kantuniera ma' St. Lueia Street; u li l-konvenuti qeghdin jokrupaw, bl-istene titolu fa' liri, it hannt St. Lucia Street, numru 164, Valletta, if bil-vetrina: taghhom geachdin juzurpau l-użu ta' parti mill-hajt estern talhanut ta' l-attur, u b'hekk gegtdin jostakolawh milli jaghmel dawk !-innovazzjonijiet u abhellimenti li n-negozju tiegha jirrikjedi: u li bi protest tat-22 ta' gunju 1945 l-attur interpellae Hh-konvenut Preca ti-kwalitè fuq imsemmija biex jayla' dik if-vetrina $u$ jhalli liberu l-hajt ta* 1 -attur, izda ta* xejn; talab (1) Ii jigi lill-konvenuti nomine, jew min minnhom prefiss żmien qusir u perentorju biex janjighu dik il-parti mill-vetrina li tinamb fuq il-hajt tal-fond okkupat mill-attur: (2) u jekk jontgan. Li I-attur jị̂́i awtorizzat jayfimel dak kollu li hemm bionn ghar-rimozajoni ta' l-imsemmija vetrina, u dana toht id-dimezzioni ta' perit tekniku li tinnomina l-Qorti. B'riverva $\mathrm{m}^{\prime}$ drittijint ohra u hi-ispejjez. komprizii dawl tal-protest tat99 te' Guaju 1945, kontra l-konvenaki nomine jew min minn-
hom:
Omissis:


 bid-dritt tar-registru honeal-attur; wara li kkumsidrat;

Illi l-godiment ii l-lokatur ghandu jipgatantixxi ma jistan
 Ineta saret il-lokazzjoni !-intenzjoni tal-partijiet kienet il-kera tal-hanut mill-bieb 'il gewwa, koupriza l-faciate ta' barra ta’ bejn il-bieb; illi dan huwa konfermat mill-fatt illi l-awtur tal-konvenuti ghamel l-atmatura żmien twil ilu bil-kunsens ta sid il-bini us minghajr ebda oppezizzjoni tal-kerrej; illi lanpats l-atur stess fl-ghoxrin sena li the til-hamut yatt ma ghamed ebda prosesa: .hi l-kerrej phamdn juga l-fond skond ilfrehim. u sabordin:atiatuent akond l-iazu; illi 1 -attur ghandu in lokazajoni hanu !: yieghed igawdi mingtiajr molestja talkonsenuti u blal ma kienu jrawduh l-atturi tieghu, u hawa ma jistax tkollu dritijitet akbar minn dawk ta" l-awturi tieghu;

Rat in-wota ta l-appell ta $l$-attur nomine $u$ l-petizzjoni tieathu fejn talab illi s-sentenza fue insemmija tigi riformata. billi tigi revokata fejn irrespingiet $t$-talbiet ta' l-attur a kkundamatu jhallax l-i-pejje\% ieghn u d-dritt tar-registru. u konfermata ghalk-kmplament, a ehalhekk ikumu milqughin ittalhiet dedoti fic-citazzjoni bi-inpejutez taż-zeug istanzi;

## Omissis:

Rat ill-rota ta' l-attur pmezentata fit-2M ta' Ottubru 194ti, fejn eciepissa n-ruilita tiss-entraza la` I-Fwwel Qorti billi ma gietx deciza leceazgonj tal-prewhizzomi meta invoka favur tie, ha l.jnisises ta' ahtar mima 36 sena;

Omissis;
 l-ewnel gurti;

Illi l-konvenut tin-mota ia l-araeqgonijiet tieghu fol. 11 issottometta illi l-attur hota mkwilin hal-temue mar ghandux dritt johliza lill-eqiqjenti imehh l-amatwa tal-hanut uru. 164. peress ti din t-armatura kient suret bil-kumens tas-sidien
tal-pest mikri lill-attur, u harra minn dan ilha tokkupa l-wisgha fal-lum miun sew fuy \#l sena; u żied iili dika l-vetrina bl-ebda mool ma timtraleja $\frac{1}{}$ azu u $t$-tgandiju lo ghandu jaghmel mill-hanut mikri lilu, billi l-armature hija wara l-kantuniera ta' fejn ghandu l-bieb l-attur; u fid-dikjaracsjoni tieghu l-istese konvemut appelial pat:-- Meta seret l-armatura in kwistjoni 1 -rsponentı u l-mejjet miseieru henu ghaniuna bilkunsens tal-proprjetarji tal-post; il-lum ilha tezisti fuq do sena, u l-attur u l-awinri tieghu qatt ma thellmu gabel il-lum, peress li ma thixkilhomx";

L-immejha fil-kawża Eleonors Preca ećepiet illi "izjed minn 30) sena ilu saret l-armatura in kwistjoni, u dana bil-kansens tal-proprjeturji, ㄴ li l-inkwilini ma jistghux ikollbom drittijiet akhar minn dawk tal-proprjetarji hiaw il-kunsems'. Minu dan l-uppellant fehem illi hija cicepita l-eccezzjoni talpreskrizajomi ta' 3 th sema, a allura tin-nota tieghu fol. 36 ittratta fuy din il-kwistjoni. Jappellati fin-nota ta' losservazzjonijiet taghhom quddiem l-twwel Qurti ma qalux li huma mhumiex qeghdin jaghtu dik leicezzioni. iżde poġgew ill-kwistjoni fug terren iehor. jekk cjue l-azzjoni tikkompetix lill-attur bhala inkwilin, ugtalhekk issotomettew ill; "l-armatura in kwist;oni saret fid-daqu li timsab il-lum izjed minn 30 sena ilu, u dana jimizulta mill-provi migjuba, perio anki li ma ghadda elda żmien, Il-kwistjoni yieghida jekk l-armatura gietx maghmula, 11 wara mowila, bil-kunsens tal-proprjetarji....."';

1-Wwwel Qorti, meta rrikapitulat l-eciezzjonijiet tal-konvemati, qalet illi 1 -komenut Francesco Precs, fost aferijet wha. issot tometta illi l-"armatura ilha li saret fuy 30 sena'. u li Eleonora P'reca soutometilet "illi l-armatura ilha tezisti "ȧjed minn 30 sena": a phalhekk domu li kkunsidrat li hemm effettivament dik leccezzjoni tal-preskizzjoni ta' 30 sema. Infatti fil-korp tas-sentenza if fil-motivazzjonijiet taghha l-Ew. wel Qorti rriteniet "apparti l-fatt illi l-armaturi fil-kwistjoni ilhom jeżistu minn hafua anin, tant illi l-konvenuti skmistaw id-dritt li jzommuhom. huwa apedjenti li tiği eżaminata 1 kwistjuni jekk id-dritt li qieghed igit 'il quddiem l-attur jikkomluetix lifu jew lif sid if-hini". Fid-dispozitiv tas-sentenza

I-Ewwel Qurti kien ituissha ddikjarat jew b'kap separat tiddecididik leccezajoni. jew inkella liddikjara li ma hemmex lok phad-deciżjoni taghha peress li hijab eżawrita bid-deciżjoni tilmeritu. (ihalhekt, kif tajjeb issoumetta lappellant, hemm difett fidit is-sentenza;

Tikkunsidra;
Illi pérò dik l-cmmusijuni un gigibx in-nullità tas-sentenza kollha, iżds hemm ommissjoni ta' dik id-decizjoni ta' dik 1 eicecijoni, u ghulhekk nullite ta' forms, peress illi l-Qorti sostensjalment irriteniet illi, apparti dik il-kwitjoni, hemm kwistjoni ohra assorbenti ; u peress li hemm nullith ts' forms, huwa applikabili dak li huwa preakritt f-art. 793 tal-Kodici talProcedura Civili, li jghid li meta quddiem din il-Qorti tingieb 'il quddiem l-aćċezzjoni tan-nullità tas-sentensa appollata, din 1-écezzjoni. hlief jekk tkun ibbażata fuq nuqqas ta' gurisdizzjoni, ta citazzjoni. jew fuy illegittimità tal-persuna, ma tistax tigi milqugha jekk fis-sustanza taghia s-sentenza tinsub li hija gusta. Ghalhekk huwa mehtieg li jkun ezaninat il-meritu ! ${ }^{\text {(hall-upplikazzjoni ta' din }}$ jd-dispozizzjoni;

## Tikkunsidra;

Illi l-kwistjoni asoorbenti f'din il-kawża hija precizament dik jekk l-attur bhala inkwilin tal-hanut ta' Merchants Street ghandux din l-azzjoni preżenti kontra l-konvenut bhala inkwilin tal-hanut vicin. Infatti gie ppruvat per mezz tax-xhieda tal-kovenut appellat Francesco Preca, li me hemmx ebda raguni li mag ghandux jigi emmont, illi meta missieru, Giorgio Preca Mizai, ried jaghnel il-vetring li tmiss il-hajt tal-hanu! ta ${ }^{+}$l-attur kien ha l-permess tal-Baruni Galea, peress li dan sien qabel is-sena 1912 meta miet dak il-Barumi; u wara dik id-data, meta riedu jkabbru dik il-vetrina, kienu hadu anki l-permes; tal-Barunissa Trapani Galea. Tant hu hekk illi dik il-vetrina hija hada pależi u kulhadd kien jaraha qieghda ssir, inklużi l-proprjetarji tal-post; l-inkwilin tal-post te' lattur, li alluri kienu l-awturi tieghu, l-ahwa Testa, kienu certament edotti wkoll. minghajr dubju ta' xejn, b'dan il-fatt hekk evidenti u pależi; u intant la qatt qalu xejn la hill-konvenut jew lil missieru. u lanqas lill-proprjhtarji;

Issa gara illi l-attur. bhela inkwilin tal-hanut ta* Merclants Street, inid :kabbar il-vetrina u ghathekk jiehu perti mill-post fejn hemm il-vetrina tal-konvenuti, bil-permessi fug moghtija, u alluru r-relazajoni tieghu kenet unikament malproprjetarji biex jara jistghax japhtwh dik il-finohat, jokk u kemm-il darbe hwas jridu. jow jotk a boman-il dorte humior obligati lejn il-konvemot jew lejn l-ehur-Ewistjomijiet li ma ghandhome x'jeqsmu eme' din il-kewia;

Tikkungides;
Illi l-argumenti kolihe li gieb 'il qualhem l-eppelhat fug l-użu tal-hajt, snki estern, jinta' me maj jirrivolyitmon till-proprieterij, idele mhux lill-tonveneti; y f'dik ir-melengeni jtan anki etzminat id-dritt lilu deriventi mie-sentenge tal-Bhard, meta l-proprjetarju ghamel dik il-kawk lonatra l-attor;

Tikkunsidra;
Illi whalhekk tidher li din l-azzjoni ta' l-attur hija minghajr basí guridika. u ghalhekk l-ewwel sentenze ghall-fini tad-dispożizzjoni fuy imemmija, hije sombnzjelment éueta, salvi $d$-drittiper kollte ta' l-attur in relaczioni mal-bokaturi tieghu;

Tikkwnaidra;
Illi I-appeliati, per mesz tad-difensar taghhom Dr. Pace. iddikjaraw illi f'din l-ibtanza ma jinsietux fuq lieciezzjoni talprestrizajomip

Ghal dawn ir-ragunijiet;

1. Tirreapingi l-abemoni tan-mellith ma-mentenge te' 1-Ewwet Qorti, u in vista taćeirkustansi talkat tomana ili $\mid$ ispejjez relativi ma jkunux taxrati bejn il-partijiet; id-dritt relativ tar-registry kontra 1 -appellant;
2. Tirreapingi l-appell ta' l-attur u ghalhekk tititonferma s-sentenza li minnhe hemm appell; bl-iapejies reletivi. barra dawk fuq deciti, kontra l-atitur appelient.
