## 19 ta' Mejju, 1958

 Imhalifin:-Is-S.T.O. Prof. Dr. A.J. Mamo, O.B.E., Q.C., B.A., LLaD., President;
Onor. Dr. A. J. Montanaro Gauci, C.B.E., K.M., LL.D.;
Onor. Dr. W. Harding, K.M., B.Litt., LL.D.
John Portelli
versus
Emmanuele Sacco
Lokazzjoni - Board tal-Kera - Destinazzjoni tal-Fond Hanut - Dar - Kwistjoni ta' Dritt - Skrittura Mahżen - Appell.

Sentenza tal-Board tal-Kera bazata fuq l-interpretazzfont ta' skrittura tal-lokazzjoni hifa appellabbli fuq pont ta' dritt; ghaltex l-interpretazzjoni ta' ftehim miktub htja kwistioni ta' dritt.

Il-fatt li fl-skrittura tal-lokazzjoni tissemma l-kelma "dar", bhala cjgett tal-kirja. ma if'sserx necessarjament u untvokament illi l-skop tal-kirja kien tlli l-fond jintuka bhala dar tal-abitazzjoni; u dan hu aktar u aktar tl-kak meta si tratta li jigi ndagat x'kien l-iskop tal-kirja phall-finifiet tal-Ligi li Tirregola t-Tijdtd tal-Kfri. U la ma finohadx fl-iskrittura 'lli d-dar kellha sservi ghall-abitazzjoni, u ma jkun hemm xejn fic-cirkustanzi li bilfors finduci ftehim tacitu f'dan is-sens, ma jistohax jinohad, fuq dik id-dictitura biss. li l-fond inkera bhala dar tal-abitazzjoni.

U allura, jekk il-provi juru li l-fond "dar" inkera biex f!di ùat bhala siore, hija insostentbblit-talba ghar-ripreka tal-pussess tal-fond fuq l-allegat kambjament ta' destinazzjoni tal-jond, billi jigi allegat li dar tal-abilazzjoni giet uzata bhala store.

Imma jekk mbohad jirrizulta lit-fond, mikri bhala store, naqas ghal zmien indefinit li jigi uzat bhala tali, dan il-fatt jekk ma jkunx hemm xi gustifikazzjoni fic-cirkustanzi specjali tal-każ. jammonta ghal tibdil fid-destinazzjoni tal-fond;
ghax biex fond ikollu $u$ jibqa' joawdi l-protezzjoni specjali li l-ligi taghti lill-"hanut", jehtieg li jkun u jibqa' uzat bhala tali.

U l-l'ji ma jidhery li tikhontempla bhala "mahzen" protett minnha bhala "hanut" kwalunkwe fond fejn wiehed jerfa' xi affarijtet, tkunu x'iktunu, imma aktarx fondi fejn finhaznu "wares" jew 'goods" konnessi man-negoziu.

M-Qorti:- Rat ir-rikors ta' John Portelli tal-4 ta' Lulju 1957 quddiem il-Board li Jirregola 1-Kera ghal Ghawdex, li bih talab li jerga jiehu lura l-fond fin-numri 14/15 Ghajn Street, Victoria, il-lum okkupat minn Emmanuele Sacco bil-kera ta' $£ 3$; il-lokazzjoni taghlaq fil-5 ta' Awissu 1957; talba li geghedha ssir ghaliex ir-rikorrent ghandu bżonn il-fond ghalieh;

Rat ir-risposta tal-intimat, li biha espona li l-fond in kwistjoni huma "hanut" skond il-ligi, u illi ma jidherx li r-rikorrent irid il-fond ghalieh;

Rat l-iskrittura tal-lokazzjoni originali, preżentata mir-rikorrent fix-xhieda tieghu tad-29 ta' Ottubru 1957;

Rat il-verbal tad-29 ta' Ottubru 1957, li bih ir-rikorrent, subordinatament ghall-kawzali ndikata fir-rikors, żied ukoll illi l-intimat biddel id-destinazzzoni tal-fond, kemm il-darba huwa veru li qieghed jużah bhala store;

Rat is-sentenza ta' dak il-Board tal-14 ta' Marzu, 1958. li biha laad' t-talba tar-rikorrent, u ghall-fini tal-izggumbrament ta lill-intimat iż-żmien ta' xahrejn mid-data tas-sentenza; spejjeż nofs ghar-rikorrent u nofs ghall-intimat; wara li kkunsidra;

Illi r-rikorrent qieghed jitlob ir-ripreza tal-fond in kwistjoni l-ewwelnett ghaliex ghandu bżonnu ghalieh, u fit-tieni lok, bhala effett tal-kawzali aǵgunta, li giet ammessa minn dan il-Board, ghaliex l-intimat biddel id-destinazzjoni tal-fond;

Illi fić-cirkustanzi jidher opportun illi t-tieni kawżali tigi kunsidrata qabel l-ewwel wahda; ghaliex, jekk din tigi sostanzjata, ma jkunx hemm lok ghall-konsiderazzjoni talewwel wahda, ghaliex din tkun superfluwa;

Illi skond l-art. 10 tal-Kap. 109 dwar it-Tigdid tal-Kiri ta' Bini, il-Board jaghti l-permess biex sid il-kera jiehu lura l-pussess tal-fond jekk, skond l-art. 10 (2) tal-istess Kap. 109, il-kerrej, fost konsiderazzjonijiet ohra, ikun uża l-fond xort'ohra milli ghal l-iskop li l-fond gie lilu moghti b'kiri;

Illi fil-każ preżenti r-rikorrent jippretendi li d-dar in kwistjoni giet mikrija lill-intimat ghall-abitazzjoni, u huwa, minghajr il-kunsens tas-sid, ghamel użu minnha bhala store tal-merkanzija tan-negozju tieghu;

Illi l-intimat, fil-waqt li jammetti li huwa dejjem uża l-fond bhala store, jippretendi li huwa kellu dritt jaghmel hekk, ghaliex dan kien l-iskop li ghalih saret il-lokazzjoni; u li, barra minn dan, is-sid kien jaf ghal liema użu kien adibit il-fond, u qatt ma pprotesta;

Illi anki kieku ma kienx hemm da parti tal-intimat l-ammissjoni li l-fond fil-fatt gie użat bhala "hanut" fissens tad-definizzioni ta' din il-kelma fl-istess Kap. 109, dan kien jirriżulta mill-provi; ghaliex il-fatt li l-inkwilin ta' dar jistorja fiha l-merkanzija tan-negozju tieghu, u dan jaghmlu mhux bhala haga sporadika, imma perijodikament, iirrendi dik id-dar "mahżen", u ghalhekk "hanut" fis-sens tal-liği (Kollez. XXXIV, 216) ;

Irriżulta mix-xhieda tal-intimat stess illi huwa l-fond kien deijem jużah biex iqieghed fih 1 -injam li ma joqghodx fil-hanut tieghu, fejn ghandu l-permess ghall-bejgh talinjam bid-dettall, u f'certi okkażjonijiet huwa kien iqieghed fil-fond in kwistioni anki injam $u$ xi hadid. L-intimat ighid ukoll li gie li ghamel konsenji ta' injam minn dan ilpost; u fil-fatt ix-xhieda Grezzju Tabone, George Grech u George Gauci, dawn l-anhar tnejn impjegati mal-intimat, ikkonfermaw dak li qal huwa stess;

Ili, ghalhekk, il-kontestazzjoni tillimita ruhha ghannatura tal-lokazzjoni originali $u$ ghall-kunsens tas-sid, kemm il-darba kien hemm kambjament tad-destinazzjoni tal-fond;

Illi, fuq l-ewwel kwistjoni, jirrizulta mill-iskrittura ezibita li l-fond gie mikri lill-intimat fil-5 ta' Awssu 1943 mill-Markiż Paolo Apap Bologna ghan-nom tal-Contessa Caruana Gatto, li taghha kien amministratur, bhala dar, u mhux, kif jippretendi l-intimat, bhala mahżen; u 1 -iskrittura ma thallix dubju li bil-ke!ma "dar" il-kontendenti riedu jifhmu "dar tal-abitazzjoni"; ghaliex mhuwiex prezumibbli illi l-kontraenti, li kienu t-tnejn persuni ta' esperjenza, jifthemu li dar tal-abitazzjoni ghandha tigi użata bhala fond kummerćjali u ma jsemmu xejn fi-iskrittura relattiva, meta jidher li kienu attenti ferm biex jinkludu klawsoli li rrendew ruhhom mehtiega mhabba li d-dar kienet timminaccja rovina;

Illi l-intimat ried igib argument biex isahhah 1 -allegazzjoni tieghu li d-dar ma kienetx ghall-abitazzjoni, billi qal li hija ma kienx fiha W.C., u kien fiha tant hsara li ma kienetx tajba ghall-abitazzjoni. Imma fl-iskrittura msemmija hemm precizament ir-rimedju ghal dan; ghaliex fittieni klawsola hemm provvdut illi ebda spiża, lanqas dik orduata mill-Awtorità Sanitarja, ma ghandu jaghmilha s-sid, imma ghandha tkun a kariku tal-inkwilin. Barra minn dan, huwa evidenti illi l-istess difetti, ghalkemm forsi fi grad anqas, ma kienux jirrendu d-dar wisq adattata ghal mahżen tal-injam, meta kwazi l-ambjenti kollha kienu esposti ghax-xita;

Illi, konsegwentement, l-indikazzjonijiet koliha huma illi 1 -intimat ried jakkwista d-dar in kwistjoni, li kienet b'kera rhis, bil-hsieb li l-quddiem jirriparaha; u billi l-ispiża kienet kbira, spićca biex qieghed fiha xi njam $u$ xi hadid skartat, biex b'hekk tkun ta' xi użu ghalieh;

Illi lanqas ma jidher li xi darba s-sid, li kienet il-Contessa Caruaua Gatto, jew xi hadd ghaliha, taw il-kunsens taghhom biex id-dar in kwistjoni tiği wżata bhala store.

Infatti, l-istess Contessa Caruana Gatto tghid li, meta marret 61 -fond xi tliet snin ilu, ma sabet xejn hlief trab u xi puntali, u ma setghet bl-ebda mod tissupponi li l-fond kien użat bhala store; u n-Nobbli Alexander Apap Bologna qal illi huwa ghadu ma jafx it-post sal-lum, u dejjem haseb li huwa kien ukat bhala dar skond l-iskrittura msemmija;

L-intimat ma rnexxielux jipprova li 1-Markiz Paolo Apap Bologna, li kien l-amministratur tal-Contessa Caruana Gatto, ta dan il-kunsens. Infatti, huwa ma jistghax jghid b'ċertezza li 1-Markiż Apap Bologna mar iżjed minn darba wahda jara l-post; u ghalkemm l-intimat jghid li f'dik id-darba dan ma ghamel ebda osservazzjoni, ma rriżultax hlief mill-intimat li dak inhar il-post kien jidher li qed jiǵi użat bhala store; anzi hemm prova kuntrarja, ghaliex il-Contessa Caruana Gatto, li qalet li akkompanjat lill-Markiż Apap Bologna meta mar jara l-post, żiedet tghid li hija ma ratx hlief trab u puntali, kif ge ntqal;

Hija importanti č-čirkustanza illi, mentri l-post qiegned Ghawdex, is-sid u r-rappretentanti taghha kienu jghixu Malta, u dan ma kienx fond ta' importanza tali li huma jiehdu xi nteress spećjali fih. In konsegwenza, il-fatt il i-intimat ghal hmistax il-sena baqa' perijodikament idahhal u johroǵ injam fil-fond ma jikkontribwix ghax-xjenza tas-sid jew ghal dik tar-rapprezentanti taghha;

Illi lanqas ma jista' 1 -intimat jghid li s-sid prezenti ta dan il-kunsens; ghaliex ir-rikorrent, malli xtara l-post, intima lill-intimat illi jrid il-post ghalieh, u ghalhekk ma seta' qatt akkonsenta ghal xi użu partikulari tal-fond;

Illi, ghalhekk, jidher illi l-intimat fil-fatt, minghajr kunsens tas-sid, ghamel uzu mid-dar mikrija lilu divers minn dak li ghalieh saret il-kirja; u fić-cirkustanzi hija inutili kwalunkwe konsiderazzjoni tal-kawżali l-ohra;
nli. fl-ahharnett, anki kieku kellu jigi ammess illi l-intimat kellu d-dritt li juza l-fond bhala store, il-lum irrizulta mill-intimat stess li ghal dertu perijodu hu ma wiahx
bhala tali, ghaliex il-post ma ghadux utili mhabba l-hsara estiza; u min ma jużax il-fond ikun qieghed jaghmel kambjament tad-destinazzjoni tal-fond (Vol. XXXIV, 164). Huwa veru li f'dan il-każ l-intimat huwa mpedut mill-hsara li hemm fil-fond; imma kieku ried jużah, huwa, skond l-iskrittura, kien fid-dover li jirriparah, ghaliex huwa kien accetta l-kondizzjoni li s-sid ma ghandux jaghmel riparazzjonijiet jew spejjez ta' kwalunkwe xorta;

Rat ir-rikors li bih l-intimat Emmanuele Sacco appella minn dik is-sentenza u talab li tiǵi revokata fil-meritu, billi tigi michuda t-talba tar-rikorrent, u tigi riformata fi-ispejjeż, billi jigi ordnat li l-ispejjez kollha jithallsu mill-istess rikorrent; bi-ispejjez tal-appell ukoll kontra tieghu;

Omissis;
Ikkunsidrat;
Dwar l-ećcezzjoni tal-inappellabilità;
Din l-ećezzjoni ma tistghax tigi milqugha. Infatti, is-sentenza appellata hi bakata essenzjalment fuq l-interpretazzjoni tal-iskrittura tal-lokazzjoni tal-fond in kwistjoni eżibita a fol. 5 tal-proćess. Issa, ma hemmx dubju, kif gie anki ritenut diversi drabi mill-Qrati Inglizi a propożitu appuntu ta' kwistjonijiet ta' appeilabilita f'kontest legislattiv analogu ghad-dispozizzjoni tal-ligi taghna, illi 'the construction of a written agreement is a question of law' (ara "Buding vs. Gorat Yarmouth etc. Commissioners, 1923); u l-appell, kif jidher mir-rikors, tal-appellant, hu anki kontra dik 1-interpretazzjoni;

Ghalhekk, l-ećcezzjoni tar-rikorrent hija michuda; blispejjez kontra tieghu;

Ikkunsidrat;
Fuq il-meritu;
Din il-Qorti ma thossx li tista' taqbel mal-Board dwar
l-interpretazzjoni li hu ta lill-iskrittura tal-lokazzjoni originarja, fis-sens illi l-użu fiha tal-kelma "dar", bhala indikanti l-oggett tal-kirja, kien nedessarjament u univoka. ment jimporta illi skop tal-kiri kien illi l-fond jintuza bhala dar tal-abitazzjoni. Huwa veru illi, in generali, fil-parlata komuni. il-kelma "dar" tfisser dar tal-abitazzjoni. Huwa veru wkoll illi l-u'u ta' dik ilkelma f'kontesti partikulari bosta drabi jimponi, minhabba e-cirkustanzi tal-kat, dik l-interpretazzjoni. Ikda ma hux anqas veru illi xi drabi dik il-kelma, anki fl-użu komuni, tintuża biex tfisser generikament fond urban, oesija lok, bhala distint minn raba', minghajr riferenza ghall-użu li jkun isir minn dak il-lok. Dan jista' jkun aktar il-kai meta si tratta li jigi ndagat x'kien l-iskop tal-kiri ghall-finijuet tal-Ligi li Tirregola tTiǵdid tal-Kiri (Kap. 109). F'din il-liggi, il-kelma "hanut" hija moghtija tifsira li hija wisq aktar ampia minn dik li ghandha uswalment fill-lingwage komuni; yigifieri jista' spiss jüri illi fond urban jitqies. ghall-finijiet ta' dik illigi, li ikun "hanut", ghax, e.g., ikun gie mikri principalment ghall-ezeercizzju fih ta' arti jew sengha, jew biex jig̀i uzat bhala Club, non ostante li hadd mill-partijiet ma ighaddilu minn rasu illi fil-ftehim tal-kiri jindika dak ilfond bhala "hanut". Il-kelma użata f'dawn il-kakijiet hija aktarx "dar", peress illi l-kelma "fond" hi teknika wisq, u l-kelma "lok" ma hix ta utu komuni generali;

Fl-iskrittura in kwistioni, fil-kai pretenti, ma jugghadx illi d-dar kellha sservi ghall-abitazzjoni, u ma hemm xejn fic-cirkustanxi li bilfors jünducii ftehim tacitu f'dan is-sens. Peress illi, prezumibilment, il-fond, qabel inkera lill-intimat, u asbel ma gratlu l-hsara bid-dilapidazzioni, kien jintuka ghall-abitazzjoni, kien naturali illi s-sid kien jafu bhala "dar". Kien ikun sorprendenti. anzi, li kieku l-partijiet f'dir l-iskrittura ddeskrivew il-fond bhala "hanut", ghax "hanut" fis-sens ordinarju tal-kelma dak it-tmien ma kienx: sar "hanut" wara, u dan biss fis-sens tekniku talligi, jekk 1 -iskop tal-kiri kien tassew biex 1 -intimat jahien fih il-merkanzija tan-negozju tieghu. kif jíkri kull meta finkera fond li qabel qatt ma kien "hanut', u kullhadd iafu bhala "dar", biex il-kerrej jutah biex jahdem fih ta' hajjat .jew ta' skarpar;

L-intimat qal bil-ǵurament li hu kera dan il-fond "biex jistorja l-affarijiet fih", u fin-nuqqas ta' provi kuntrerji din il-Qorti ma thossx li tista" teskludi dik ix-xhieda, unikament ghaliex intukat fliskrittura l-kelma "dar". Aktar u aktar; meta dak il-fond, fl-istat hazin li kien anki dak iż-żmien, ma setghax jigi uzat ghall-abitazzjoni. Ma hemm xejn fil-pattijiet l-ohra tal-iskrittura li hu necessarjament inkonsistenti mal-użu li ried jaghmel mill-fond lintimat. Ir-rizervi li ghamel is-sid, 11 hu ma jhallasx spejjeż u li l-benefikati jibqghu ghas-sid, ma kienux jimpurtaw ebda obligu ghall-intimat illi hu jirrendi l-fond tajjeb ghall-abitazzjoni. Hemm, mbghad, il-fatt illi, sa mill-bidu nett ta!-kiri, 1 -intimat uża dan il-fond bhala maฬzien. IlQorti tapprezza r-riljevi maghmulin fis-sentenza appellata illi, minhabba li 1 -fond jinsab Ghawdex, mentri s-sid toqghod Malta, u l-fond mhux ta' tant importanza, huwa faćli u anki verosimili illi l-Contessa Caruana Gatto, li hija s-sid, u huha n-Nobbli Alexander Apap Bologna, ma kienux jafu kif kien qieghed jigi użat il-fond; iżda minn naha l-ohra ma ssibx raguni biex ma temminx lill-intimat, fejn qal bil-gurament illi l-Markiż Apap Bologna li kien krielu lfond, u kien jamministrah, darba jew darbtejn mar jara l-fond u sab mahżun g̀o fih injam ġdid u qadim, u ma ghamel ebda osservazzjoni fuq daqshekk. Anki r-rikorrent xehed quddiem din il-Qarti li hu kien jaf, qabel xtara 1 -fond, illi l-intimat ma jghammarx fih;

Ghalhekk, din il-Qorti ma ssibx raguni biżzejjed bice tirritjeni illi l-intimat biddel id-destinazzjoni tal-fond ghax użah bhala store;

Ikkunsidrat;
Is-sentenza appellata, però, tissokta tghid, illi, anki kieku l-intimat kellu d-dritt li juzis i-fond bhala store, hu filfatt ghal certu żmien mhux jużah bhala tali, u b'hekk jigi biddel id-destinazzjoni tieghu;

Din il-Qorti, wars li qieset sewwa é-cirkustanzi, tinklina li taqbel ma' din il-konkluzjoni tal-Board. Kif gie decizí bosta drabi, in-nuqgas ta' użu tal-fond, ghal zmien
indefinit, ghall-iskop li ghalieh hu mikri, jammonta, jekk ma jkunx hemm xỉi gustifikazzjoni fíc-cirkustanzi spećjali tal-każ, ghal tibdil tad-destinazzjoni tieghu. Fil-każ preżenti, l-imputat xehed hekk (fol. wara):- "Illum, peress illi waqa' saqaf iehor, ma tantx ghandi injam fil-post. Illum li store ma ghadux utili bhala store; iżda fil-bitha ghadu jista' jitgieghed injam ukat". Issa, biex fond ikollu u jibqa' jgawdi i-protezzjoni speedjali li l-ligi taghti lill"hanut", jehtieg li jkun u jibqa ukat bhala tali;

Fil-każ prezenti, il-fond gie ritenut flewwel parti ta' din is-sentenza li nkera bhala store, in kwantu li din ilQorti accettat il-versjoni tal-intimat li hu hadu biex jahżen fih l-affarijiet tan-negozju tieghu, cjoè 1 -injam li ma jogghodx fil-hanut li hu ghandu (fol. 4). Kif intgal millBoard $u$ kif jidher li gie approvat minn din ilQorti fil-kawża "Cortis vs. Bugeja" (Vol. XXXVI-I-40), ma jidherx illit l-ligi tikkontempla bhala "mahżen" protett minnha bhala "hanut" kwalunkwe fond fejn wiehed jerfa xi affarijiet, ikunu x'ikunu, imma aktarx fondi fejn jinhażnu "wares" jew "goods" konnessi man-negozju. Dan kien ilkȧ̇ sakemm I -intimat kien izomm fil-fond in kwistjoni, kif qal hu, l-injam milli jbiegh. Iżda ma ghadux il-ka亡̀ issa, li l-intimat stess ammetta illi bhala store il-fond ma ghadux utili, u qieghed iservi biss biex fil-bitha jitqeghedu xi bcejjeć ta' injam użat, c̀joè, kif tifhem il-Qorti, xi skart jew imbarazz. U l-intimat ma qal xejn li juri illi hu bi hsiebu b'xi mod isemmi jew jirranga l-fond biex ikun jista' jerga jibda jutiliżżah bhala store;

Taht dawn ic̀-cirkustanzi, din il-Qorti ma iidhrilhiex illi l-fond ghandu iimmerita t-trattament specjjali ta' favur li l-ligi taghti lill "hwienet", u ma thossx li s-sid ghandu jkun privat milli jiehdu lura ghall-uzu tieghu;

Fis-sens tal-konsiderazzionijiet premessi, din il-Qorti tiddecidi billi tichad l-appell tal-intimat u tikkonferma ssentenza appellata; b'dan illi $z$-tmien ta' xahrejn ghalliżgumbrament jibda jghodd mil-lum:

U in vista tać-čirkustanzi tordna li anki l-ispejjeż talappell, barra dawk fuq provvduti, jithallsu bin-nofs.

