## 2 ta' Dicembru. 1946. Imhallfin:

Is-s T.n. Sir George Borg. Kt. M.B.E., IJ. D., Pres. L-Onor. Prof, Dr. E. Ganado. LL.D. L-Onor. Dr. L.A. Camilleri, LL.D. Carmelo Formosa terrus: Nicola Villa et. Lokansjoni - Ghalqa - Vill Padronali -
 Bid-definizzjoni fal-kelma "ghalqa" li hemin fir-Repolamenti dwar it-Tratin tal-Qbejiel. fin-Notifikazzioni Eal-Grern wru. $242 \mathrm{ta}^{\text {t }}$ L-19\&s. abedizlotwr ried jolgot daurk l-artijiet li jittiehdu minn gabillotti ghall-koltimazzjoni ta' hart li solte timphato jenc tittieNed bi gbiela, $u$ mhusp tavek Lartijiet li thond in-natura al l-arigini taghhnm jiffuimauc parti integrali ta' villa padronali. al $l i$ f'ai $\mathrm{Imien}_{\text {in-sid ta' }}$ dik il-wila kien ta lil si persuma, anki gabillott, ghall-koltitazzioni.
Il-Qorti - Rat iécitazzjoni ta' l-altur quadiena il-Prima Awla tal-Qorti Civili tal-Maesta Tieghu. fejn ippremetta li huwa jiddetjeni b'kiri l-artijief a r-razzeft formanti parti millVilla Bonnic, tas-Sliema. proprjetā tal-Markiz Testaferrata Bonici Ghaxaq, moghtija b'čens hill-konvenuti. ta' l-estensjoni ta' cirka 12-il tomna; u li l-konvenuti b'ittra nfficiali ta' l14 ta' Mejju 1945 intimawin l-izgumbrament ta' l-artijiet a r-razzett imsemmijin, n l-lum huma geghdin jinnegaw innatura rustika ta' dawk l-artijiet; u li huma, kif ukoll l-aw-
tur tieghn. dejjem hadn u adibew l-artijiet ghal skop agrikolu. kif jidher mill-kuritratt tal-lokazajoni, ghalkemum biciat minn dawk.l-artijiet giet imsejha bhela gnien; n talab li jig. dikjarat u decizi illi l-artijiet ur-razzett fuq imsemmijin thandhom jigu kuhsidrati hhala ghalfa ("field") fis-sens tan-Notifikazzjoni tal-(ivern nru. 242 ta $1-1943$ u ghall-finijiet ta' l-istess Notifikazzjoni; bl-ispejjez̀;

## Omissis:

Rat is-sentenza moghtija mill-Prim'Awla tal-Qorti Civili tal-Maesta T'ieghu tal-14 ta Marzu 1946, fejn laqghet it-talba ta' l-attur, mingthar taxxa ta' l-ispejjez, bid-dritt tar-registru kontra l-konvenuti; wara fi kkunsidrat;

Li ma hemmx dubja li l-artijiet in kwistjoni bir-razzet ta* go fhom jiffurmaw parti mill-artijiet ta' Villa Bonici, a kienu destinati biex jiffurmaw parti mill-gonna taghba, imma ma huniex uzati ghas-sigar, izde ghaż-zergha ta' 1 ueuh jew hwejjeg bhal dawn zal-biedja, in gew moghtifa missid lill-attur ghal dan l-ogidett, kif jirrizulta mill-att tal-komcersjoni; immá anki mix-xhieda ts' Albert Bcicluna, ta' 1-attur, Giovanini Andrea Nuizer, u ta' Lorenzo Caruara, jirritulta li dawna l-artijiet gew mahiluma bhala raba' ghall-ahhar 48 send; ghalheki huma artijiet deantinati biex jinhadmu. u ghalhekk ghandhom ikund kunsidrati bhala ghalqu ghalifai tar-Regolamenti no. 242 tif $1-1948$; u nuta jkun knnsi'drat l-iskop ta' dawk ir-regolamenti ma hemmx raǵuni l-ghaIn lat.tur, bhal gabillott $\mathrm{ta}^{\prime}$ dawn l-ghelieqi, ma ghandux in lu l-protezzjoni tal-lig̀i;

Illi l-importanza ta' din l-art bhala raba' tirriżnlta anki mift colensioni tieghu a mill-kwalita n kwantita ta' prodosti. Il-fall illi huma kienu ntizi bhala gnien ta' villa, u ghathekk or 'qilarament ornati kif ikwu gonna simili, mhux ta' imprrtacea, la darba s-sid tal-villa deherlu illi jaghtihom fithab ri' $n^{\prime \prime}$ t: dagik li s-sid ma riedx jirriduci ghelieqi baughu malvilla:

Rat is-nota ta' l-appell tal-konvenuti u l-petizajoni taghfow. fejn talbu illi s-sentenza fuq imsemmia tigi revokata.
 $\cdots$ Hegho:

## Omissis:

Tikkunsidra:
Illi Y-kwistjoni koltha cieqhda mbux li jug ezaminat u

 huwiex fond rustiku, izdit jokik datis il-fond huwiex fond rustiku fis-sens tan-Notifikazzoni ial-Gvern fuy imsemmija nru. 242 ta' l-1943. Infatti huwa indubitat illj dawk it-postijiet ariginarjament u skond id-destimazzoni taghom kienu parti mitlFilla Bonici, u ghallekk bliala tali kienn destinati ghal dik ilvilla, a konseguentement accessorji tarfha, a hadu minnha n-natura tafhhom. İda ficertu خmien. skond ir-riznltanzi processwali. iżjed minn tix sena iln, il-Markiz̀ Testaferrata Bonici deherlu li jarftit in lokazajoni l-artijiet in kwistjoni: u allura, wara kuntratfi whra ta' yabel ma' missier l-attur. sar il-kuntratt tal-5 ta' Frar 192li, hejn ti-Markiz fuy imsemsmi u missier l-attur. Jorenzo Fornosa. fejn henm jinghad illi "il comparente Marchese.

Minn daun ilhuntratti jidher illi l-Markiz Testaferrata Bonici, bhala sid il- Villa Bomici bil-gitien ut-artijiet taghha, 1 jiffurmaw haga wahde tuagtha. ried jaghin ghall-koltivazzjoni lill-atiur, u qubel hil missieru, parti mimn dawk jl-gonna a l-artijet, 11 ghalhekk zanme :l-patt li wagi il-kuntratt jista juehu anki pati minn dak il-gnien. L-vigett ta' dawn il-kumtratti. ezaminat oggeltivament, wa jistax ikum ilief rustiku u ghaj skop rastiku. B'dana kollu peris, phandu jsir ezami ie. hor biex wehed jara jekk dan l-ngitelt. ghaikemm rustikn, jaqux taht ir-requlamenti omanati per mezz tar-Regolamenti tan-Notifikazzoni ral-(ivern fuq insemmija, fis-sens li dan il-gnien jew bicta mill-guien tal-Villa Bonici u l-artijiet annessi jistghux jissejhu ti huma "field" phall-iskop ta" dik Iligi i;

## Tikhumsidra;

Illi dik il-ligi taghti d-definizrjoni ta" "ehalqa". "1 tehid li "ghalqa" tfisser "kull art li tinhadenı. li s-soltu tingfiata
jew tittiehed bi qbiela", u tfisser akoll "ir-razzett jew. bini iehor li jinbena flimkien mal-ghalqa": izda ma tfissirx "urtijiet ghall-mergha, gome tal-frott, gonna tad-dwieli, u artijiet ohra l-aktar użati ghas-sigar u dwieli''. Vwoldiri il-lt gislatur permese te' d n id-definiszjoni riod jolyot dewk l-artijiet ti jinhadmu minn ghand il-gabillott ghall-koltivazzjoni li s-moltu tinghate jew tittiehed bi ybiela; vwoldiri illi skond in-natura intrinacks tagha dik l-art moltn qieghde ghall-koltivazzjoni per meze tal-gabillott, kif inhame l-gholieqi kollhs li ahna naraw u li homa f'idejn il-gabillotti. Iida l-legislatur qatt ma sete' jolgot dik l-art li skond in-natura u. l-origini taghba tifforma parti integreli ta' villa pedronali y li f'xi mument is-sid ta" dik il-vilk kien ta lil persunt, sije pure gabiliott, ghallkoltvazzioni. Infatti, ghalkemm dan gara almenu ghali-ahhar 48 sena, izda gatt ma jiata' jinghad, taht l-ebde sforz ta' l-immaginazejoni, illi parti minn vill pedronali "hija zoltu tinghats jow tittiched bi qbiels'', protitament ghaliex in-naturn ta' dak il-gnien hija wisq diversaminn dat li sar ghall-ahhar 48 sena;

Tikkuncidra;
Illi dak li sar bejn il-Markiz Teataferrata Bonici a l-athur u misaieru kien kuntrutt ta' loksezjoni ta'. parti mill-gnien u raba' anness tal-Villa Ronici, u'kien kuntratt ta' natura wis* apecjali, kif soltu jsir meti sidien ta' vilel simili jikru parti mill-gonns taghhom; tant huws hekk illi kieku kien diversament il-gabilloit qatt ma kien jacbetta illi waqt il-lokazzjoni l-lokatur jista' jiehu fikwalunkwe smien, nalv il-pre-avviz. porzjoni minn dawk l-artijiet; ghaliex hija hag̀a wisqu maghrufa, u l-gabillott: wieq ragjonevolment jinsiatu hafna fuqha. illi huma jkunu assikurati almenu ghal erba 'snin, li huwa 1. perijoda tal-koltivarzjoni necessarja tal-ghalga Intant f'dan il-kaz il-gabillott aćcetta illi s-sid seta' jehodlu xi biça minn dena l-gnien biex jibuiha, jew biex jaghmel xoghol iehor, kif inghand fl-ahhar kuntratt, 11 illi s-sid "potrà prendere unn porzione di ease terre in qualunque tempo, dietro avviso al colono';

Tikkunaidra;

Illi mbaghad, biex wiehed ankj jara l-intenzoni tal-partijiet ghanda jeżamina l-espressjonijiet h huma użnw fil-kunlyat!; uflewwel wiehed quau illi s-sid "dà e comede in titolo di tocazione.................. il giardino della Villa Bunici in Siiema..........." Minn dana jidher illi l-idea princ pali kienet ilkoncessjoni, siju pure ghall-koltivazzjoni, iżda ta’ gnien ta' Villa Jonici, ghaliex dak issemma th-parti prinéipali tal-koncessjoni; u l-artijiet $\boldsymbol{i}$-otira huma accessorji phal dak il-gnien. Veru ii hemm il-kliem "gabella" u "colono", precizament ghaliex dak il-gnien a l-artijuet hume moghtija ghall-koltivazzjoni. L-istess haga jinghad fitieni kuntratt...............;

Kieku l-partijiet kellhom fl-intenzjoni taghhom illi oggett tal-kuntratt kien yhalya, ma kienux certament jużaw dawk l-espressjonijiet tu' gnien fuy imsemmija; o huma bekt espriuew ruhhom preciżament ghalıex, kif intqual izjed il fuq, ilkoncespjoni kienet ta" parti minu dak il-"yuid unum"' li kienet il-Villa Bonici;

## Tikkunsidru;

Illi l-pozizzjoni ghandha thun ezaminata fir-relazzjoni bejn il-Markia, lotatior ta' knotratt smilh, theattur; u millpattijiet fuq imsennmija, specjalment dak illi l-lokatur jista. jieho meta jrid, saly pre-uvvix, bician suinn dana l-g̀nien biex jibnibs jew biex jaghmel xi xoghol ehor, jidher illi l-koncessjoni kienet ta' biccia mill-gnien li l-kokatur ried li tinzamm in-natura tiegto, U jeik il-legislatur ried jipprotegi l-gabillotti li jkunu geghdin $\mathbf{f}^{\prime}$ ghelieqi, certament qutt ma seta ${ }^{+}$jahseb li jolqot ofgett simili. li kien parti ta' villa pudronali, li Whalkemm ghall-koltivazzjoni, izda gie uoghti bhala parti nuill-grien u bil-putt li jista' s-sid, neta jrid, jiehu bicia milınu anki waqt il-kuntralt stess. 1l-legislatur ma kienx sejjer ig b sitwazzjoni anomala u ingusta, fis-sens illi kieku s-sid ried jirreintegra l-Villa Bonici kif kienet qabel bit-gonna taghta bhala villa padronali, kien isib ostakolu f'dik il-higi li kellha l-fini unikament li tipprotegi gabillotti ta' ghelieyi 'cut sic'";

Tikkunsidra;
Hli 1-legislatur stess, forsi ghal skopijiet ohra, fl-art. 2 ta' l-Ord. XVI ta' 1-1944, jghid illi raba' ma jfisserx il-gnien
ta' dar jew bini. jew art fil-maghlay ta" dar jew bini; procizauent ghaliex il-legislatur f'dan il-kai jikkunsidra illi dawk l-artijiet, kif intral izjed 'il fug, jiffurnaw parti integrali taddar; u allura l-istess legislatur me jistax f'dan il-kai jikkunsidra parti tal-gnien u art tal-Villa Bonici, imdawra bil-hitan ts' dik il-villa, bhala milquta nill-liéi odiuza fuq imbemmija; Ghal dawn ir-ragunijit:
'Tilga' l-appell tal-konvenuti, u ghalhekk tirrespingi btabiet ta' l-gttur, u tiddikjara illi l-parti tal-gnien a l-artijiet ta' Vilis Bonici mqabblin ghand l-attur ma humiex ghal $\mathrm{p}^{a}$ ("field") fis-sens tan-Notificazzjoni tal-Gvern nru. 842 ta' 11943, u ghal fini ta' dik in-Notifikazzioni; $u$ in vista tal-kwistjoni nvoluta tordna illi l-ispejjes bejn il-partijiet ma jkunux taxruti; u f'dan ig-sens tiriforms s-mentenza li minnha hemm appell.

