# IT-TIELET SEZZJONI - <br> APPELLI INFERJURI 

## 6 ta' Frar, 1952. Imhallef:

L.Onor. Dr. A. J. Montanaro Gauci LL.D.;

Teress Muncet cersua Antonio Murent et.
Lokazzioni - Inkwilinat - Eredita - Likwidakijoni -
Kompetenza - Arvjament - Hanut - Armla "Trenant" - "Co-Temant".
Mhus lecitu li wiet ed jispigola wi beni formanti parti nimm assi ereditariu u jithb gudizziu juf dawh il-beni hekk apipoiati u singoli; immu yhandu jitlob ildikwidazzjoni ta' l-assi koliu.
Hutoce teru illi l-armla ta' linkwilin, meta kienat tohammar mieghu, ghandha tigi liunsidrata bhala "tenant" tal-fond; ieda dan ma jfissence illi litia wetedha t-"tenant" tal-poat b'eskluijoni ta' l-eredi ta' zewgha; ghaliex dawn luma 'co-tenanta' maghha biala eredi ta' missierhom, ughalheki ghandhom huma wkoll iddritt tat-tgatodija tul-post.
Id-didt ta' l-inlixilinat ta' hanut gheri bl-avajament miephu jededi l-kompetensu tal-Worti luferjuri, u ghalhelkk Lazzjoni ghar-regolament tat-tgaurdija tal-post 'ope exceptionis' tissapera lkompetenza ta' dik il-Qorti.
Il-Qorti, - Rat it-talba ta' l-attrici quddiem il-Qorti Civili tal-Magistrati tal-Pulizija Gudizzjarja ta' Malta biex jig̀i dikjarat u dec̀iż li l-attric̀i, armla ta' Orazio Musct, gןandha dritt tal-lokazzjoni tal-post nru. 2 Baron Street, Haż-Zabbar, $u$ ghalhekk ghandha dritt ghaci-ciwievet ta' l-istess post, li qegbdia depozitati ghand il-konvenut Avukat Farrugia, li ghalhekk gћandu jaghtihom lilha; bl-ispejież, kompriżi, rigward il-konvenuti Muscat u Busuttil, dawk ta' l-ittra legali tal-21 ta' Gunju 1951;

Rat l-ećcezzjoni tal-konvenuti Muscat u Busuttil illi filfond hemın hanut, ud-dritt ta' l-inkwilinat jifforma parti millassi ereditarju ta' Orazio. Muscat u tal.komunjoni ta' lalk-
kwisth ta' l-ewwel żwieg, u ghalhekk il-Qorti Civili Inferjuri tija inkompetenti tiehu Lonjuzzjoni tal-Kawìa;

Leat is-sentenze tal-Yorti Civili tal-Magistratii tuk-Pulivija Guclizzjarja ta' Malta tad-19 ta' Lalju 1951, fejn laqghet I-cícerajoni ta' l-inkompetenza ghar-raguni ta' valur, bl-igpejeé kontra l-attrici ; billi dik il-Qorti kkunsidrat;

Illi mill-provi rriżulta illi dan il-post huwa wżat btala hanut, ghalkemm kien iservi ghall-abitazzjoni wholl; kien ta' Orazio Muscat qabel ma żżewwég ma' l-aturicí, u gie akkwisfut waqt 1 -ewwel $\dot{z}$ wieg tieghu, u gialhekk l-inkwilinat ta' dan il-post jillorma parti ta' l-assi ereditarju, u ma hax lecitu li wiebed jispigola wiehed mill-beni formanti parti ta' l-assi u jitlob giudizzju fuq dan 1 -ogegett singolu, imma ghandu jitlob lidewidazzjoni ta' l-assi roilu; u l-Kap. 109 huwa intiz biex jirregula r-rapporti bejn sid il-kera u l-inkwilin, u mhux biex jaghti drittijiet pozjuri lil xi wiehed mill-interessati fleredith, specijalment meta jkun hemm avvjument ta' post li, oltre 1 inkwilinat, jikkomprendi drittijiet ohra; u illi ghalhelk din il-Qorti ma hix kompetenti tiehu konjizejoni ta' din il-kawès mindabba l-valur;

Rat in-nota ta' l-appell u c̀-citazzjoni ta' l-attrici, li talbet ir-revoka tas-sentenza tal-Qorti Civili tal-Mağistrati talPulivija Gudizzjarja ta' Malta tad-19 ta' Lulju 1951; bd-ispejjeź ;

Omissis;
Ikizunsidrat:
Illi huwa veru li l-post imsemmi fleavviż kien użat sew bhala hanut kemm bbala abitazzjoni, ghay f'kamra kien jorqod id-decujus u l-attrici ; u huwa veru wkoll li skond il-Ligi tal-Keri, bhala armla tad-decujus, l-attrici, li kienet tghammar mad-decujus, ghaudha tigi kunsidrata bhala "tonant" tal-post. Iżda dana ma jfissirx li l-attrici hija "tenent"' wehidha tal-post 'b'esslużjoni tal-konvenuti. U tabiliaqq, dawn hima wkoll "co-tinants", ghax blala werrieta testamentarji ta' missierhom, indipendentement mid-drittijiet fuq il-wirt ta' ommhom, huma wkoll ghandhom id-dritt ghal-konduzzjoni tal-post (ara sentenza tal-Qorti ta' l-Appell tas-16 ta' Dicembru 1944 in re "Carmela Vassallo vs. Carmela Sultana", Kiollez. XXXII-I-136). Immela l-attrici tinsab f-isfess
dritt bhal kouvenuti in kwantu giall-konduzzjoui tal-fond bhaIu fond gheri, bis-sathat tal-Ligi tal-kera, u gtamelhek fi stat ta' komunjoni maghhom rigward id-dritt ghat-tgawdija ta' l-iukwilinat. Ma' l-inkwilinat tal-fond gteri jinsab immedezimat $l$-uvv;ament tal-fanut Li d-decujus ifforma u hiseb fixznien li kien miżżewweg ma' l-ewwel mara tiegtu, omm itLonvenuti. Gfaldaqstart l-avvjament imiss lill-konvenuti, sew bliala werreta testamentarji ta' missierhom kemm bluala werrieta ta' ommiom, b'esklużjoni ta' I-attricici. Id-dritt ta' L-inkwilinat tal-fanut gheni, bl-avvjument megha, certament jecicedi l-kompetenza ta' din il-Qorti, u ghalhekk l-azzjoni ghar-regolament tat-tgawdija tal-post "ope exceptionis" tissupera 1 -kompitenza tal-Qorti Civili Inferjuri. Indipendentement minn dan, dak iu-dritt juhoo ukoll $\hat{0}$-assi tadidecujus, a ma jistax jig̀i spigolat mill-ussi u jigí assenjat lil wiehed mill-kousorti qabel ma ssir likwidazzjoni; u ghalhekk l-azzjoni hija wkoll intempestiva;

Ghal dawn ir-ragenijiet, $u$ fis-sens li ntqal fuy, il-Qorti tictiad l-appell ta' l-atricici u tikkonferma s-sentenza appellata. Bl-ispejjeż kontra l-attricii.

