## 3 tak Dićembru, 1954. limhallin:

Is-s.'I.O. Sir L.A. Canilleri, LL.D., President; L-Onor. Dr. A.J. Montanaro Gauci, C.B.E., LL.D. Chev, Onor. Dr. W. Hurdius, B.Litt., LL.D. Josepli Holland ne. ct. rersas Josoph La Rosut ot.

## Lokazzjoni - Kondizzjoni riżolutiva - Kuntratt u Obligazzjoni Kummercjali - Purgazzioni tal-Mora Art. 111 u. 1659 tad-Kodici Civili - Arts. 121 tal-Eodici tal-Kummerć - Art. 8 ta' l-Att XIV ta' 1-103s.

L-mmomizzioni mitrodutta lu-art. \& ia' l-1tt XIV ta' l-1933, li biha jiet iunnentija l-fololta tad-Qorti li taghti simien ghall-purguzzjuni tal. merv hil-kuz ta' wbligazzionijict $u$ kuntratti kummereiali, wa tupphikus ghall-fuloltà tal-qurti tie toghti l-bencficicju ful-purgazzjoui tal-moru anki filkientrafti ta' lokuxajoni.
Gholdaqstant il-Qorti, filhaí ta' kaur ta' pattijiet lokatizji, tisfa' tahikorda l-purgazajoni tul-maru hill-iewpj, purke janikorra r-rekwibiti methiega biest lista' tigi cereriitata dik ilfakaltò, jigifieri illi mrienhtasjani tuhloksapjoni ma tkanı jiet stipulata "expressis verbis't, u illi mat jkun:x hermm [regivdizziu phal-lokatur.
Il-Qorti, - Liat l-ati taé-citazzjoni quddiem il-Qorii talKummerc, di bilh l-affuri. wara it ppremettew illi bi skrittofa privaia in data 2 tie Gunju 1937, l-athur Holland kera Lil Salvaipre La Rora de Cristofur awtur tal-konvenut, il-banut li qieghed f'lus-Sliema, 'triq it-Torri, numru 38, bilKera ta’ f2t fis-sena kwantu ghall-ewwel sena, bit-£30 fisseua kwantu ghat-tiens ughal-tielet sema, ugtraz-zinion : terjur bil-kera ta' $\pm 30$ fis-sena, li jithallou bix-xahar bil-quddiem. ghac-zmien ta' erba' snis di lemo u erba' snin di rispetto if jibda mill-ewwel ta' 'tonju 1937, u bil-kondizzjoni if, fil-kaz illi L-istes* Salvatere La Rosa de Cristofaro jwelli J-imsemmi hanuı jew jissullokah, jew icedi l-affit tiegbu, hi prezz jew b'tant kull żmien matul l-erba' snin di rispetto. l-istess Ja Rosa de Cristofaro fhallas fill-attur Holland percentwali ta' $1+10 \%$ fuq il-preaz, rigal, jew ammont ta' differenza in pjù tejn il-kera li jhallas l-istess La Rosa de Cristofaro u l-ammont li jircievi ghas-snim di dan jibqa" jinkassa un ud-duferenza in pú; u illi l-imsemmi Salvatore La

Fosa de Cristofaro, jew l-aventi hawza tiegtu, wellew, issuljokaw u cedew l-imsemmi hunut lil tere persuni wara 1 -ewwel tu' Gunju 1941, minghajr ma quat -aisu lill-attur Holland il-percentwali fuq riferita fuq il-preza, rigal, jew ammont tad-difterenza in pju boju if-kera li jithallas lill-istess attur u 1 -ammont illi l-imsemmi Salvatore La Rosa de Cristofaro, jew l-aventi kaza tieghu, ircevew di pjü, kif kienu obligati jaghmlu skond il-kuntratt ta lokazzjoni fug imsemmi: u dama nonustante li l-konvenut gie msejjah biex jagtmel bekk b'ittra ufhéjali tus-17 ta' Lulju 1949; n illi l-konvenat, jew l-avturi tieythu, naqsu b'bekk li jadempixru lobliguzzjoni tagh hom shond il-kuntratt fuq insemmi ; talbu li jigi dikjarat u deciziz illị l-istess konvenat, jew l-awturi tioGhu, issoblokaw, jew cedew il-tanut fuq imsenmi, minghajr ma hallss 1-percentwali tul-ghaxra fil-mija ( $10 \%$ ) fug ilprezz. ligal, jew ammont tad-differenza in pju bejn il-kera li huma fallsu u 1 -ammont li reevew in pjù ; li tigi dikjarata xjolta u rizolutu l-lokazzjoni tuy imsemmija bejn il-kontendeuti: u li jigi prefins terminu qusir a pereutorju li fih ilkonvenul. jew l-aventi kawzia minna, fizambraw ilfond fug imsemmi. Salva kull azzjoni gtad-danni; bl-ispejjez, bomptizi dawh ta' l-ittra ufficjali tas-17 ta' Lolju 1940 ; Rut is sentenza nogitija minu dik il-Qorti fit-30 ta ${ }^{\text {a }}$ ApiA 1904. If hiha gije leciz adezivament ghall-istanza, blispejjei kontra I-konwenut, u gie prefiss lill-istess konvenut u lill-kjamat til-kaw\% xabar zmien mill-jum tas-sentenza sabiex jiz̈gumbraw il-fond u jiklionsenjaw il-muftieh tieghu lillathuri ; wara li khunsidrat;

Ithi mid-dokument fol. 6 (tergo) tal-process jirrizulta lpatt bejn l-attur Holland u bejn l-imsemmi Salvaiore La Rosa de Cristofaro, li éjós, fil-kaź li dan La Ilosa de Crisiofaro jwelli l-hanot lilu miliri, jew jissullokah, jew idedi l-af. fitt tegtu, bi prezz jew b'tant kull zmien, l-istess Ta Rosa de Cristofaro jobliga ruhu li jhallas lill-imsemmi Holland. lowatur, li jaceetta, il-percentwali tal.ghaxra fil-mija ( $10 \%$ ) fuq il-prezz, rigal, jew fuq l-ammont tad-differenza in pju lejn il-kera li jtallas l-istess La Rosa de Cristofaro u l-ammont li jircievi ghas-snin li dan jibqa' jinkasaa din id-dife-
renza in pjù, b'dan, però, li dan l-obligu J-imsemmi La Rosa de Cristofaro qiegthed jassumih fil-kaz biss li hu jigi biex iwelli, jissulloka, jew iededi matul leerba' snin di riepetto"; Illi mix-xhieda ta' l-attur Holland (fol. 15 tergo) in minn dik ra' Henry Agin., (fol. 20) u ta' Carmelo Zammit La Rosa (fol. 26 tergo), u mid-dokument fil-fol. 18 tal-process, jirrizulta li l-hanut igie, wagt lerba' snin di rispetto, issubaffittat amenu Hiet dacbiet, lil Angelo Incorvaja, lit Anthony Zaimmit La Rosa, if fi-ahlarnett mion dan Zammit La Rosil lill-kjamat fil-katwáa Inhony C'assar, b'ke:a akta" wholi minn dak pattwit fil-lokazzjoni bejn l-ittur Holland u -imsemmi Salvatore Lat Rosa de Cristolaro;

Illi bl-ammissjoni tal-knuvenut (iof. 25) jirvizulta hin qatt ma thallset lill-attur il-pereentwali fuq imsemmija talphaxia fil-mija ( $10 \%$ ) lmif l-immont tal-krea 0 -imsenimija kazijiet ta' sullokazajoni tal-fond;

Illi l-kondizzjoni riżolntiva tacita msemmija fl-ari. 1111 tul-Kodicei Cival, f'kuntratti liummercinli, tholl il-kuntrat "jpso jure", u l-Qorti ma tistax laghti zmien lill-konvenut abiex jigi methes mitl-mora (ayt. 121 Kotiči Kummercjali) : Rot fil-fol. 40 in-nota ta l-appell tal-konvenut Joseph La Rosa u ta' l-imsejjath fil-kawiza Anthony Cassar;

Rat it-petizejoni ta' l-imsemmi Anthony Cassar, li talab If s-sentemza fuc imsemmija tigi revokata, billi l-attur jigi michtud mid-domandi, bl-ispejeé, u fl-aghar kas, talab li jigi lilu moghti l-beneficéju fa' l-art. 1659 tal-Kodici Cjvili; salvi d-dritijijet tieghu ta, rivalsa kontra l-awtar tieghu; bl-ispejjez̀ tà̇-żew $\dot{g}$ istanzi kontra l-attur;

Ra: il-petizzjoni tal-konrenut Joseph La Rosa, li talab li 1-imsemmica sentenza tig̀i revokata, billi jiǵu respinti ddomandi $\mathrm{ta}_{\mathrm{A}}$ ' l-nttur; bl-ispejič ta\%-żewg istanzi kontra tieghu:

## Omissis;

## Irkunsidrat;

Illi, kif jidher mid-dokwent mibil fil-fol. 6 tal-process. 1-attur Joseph Holland kern lil Salvatore La Rosa de Cristofaro l-hanut imsemmi fl-itt tac-citazzjoni ghal erba' suin di fermo u erha' snin di rispetto mill-1 ta' 'tunju 1987. Fox:
il-puattijiet ta' dik il-lokazzjoni kien hemm dak li linsemmi La Rosa de Cristofaro kien jista' jissulloka l-fond juw ićedi l-allitt tiegtu, b'dan, perio. It jetik dik is-sullokazzjoni jew cessioni jsint matul l-crba sinin di rispetto, 1 -istess La Rusa de Cristotaro obliga ruhu li jhallas Cil-lokatur il-percentwali mat-rtaxan fil-mija fug il-perze, riged, jew fuc l-ammont taddillevenza in pju beno il-kera kif stipulat $\mathrm{f}^{\prime}$ (ak l-iskritura talbokazajoni a l-ammont h La lios de cristofaro jircievt in pia, ghtaz-zmien li jibqa' jimkasa dik idedifferenza:

Il-knoment Joseph Ja Rosa, fin-nota ta' d-eccezzjoni tioghu (fon. ©), ammetta if ghadu jaghti lill-attur l-whaxem fil-mija th-ammont tad-differenza in pju bejn il-kera li huwa jthallas u dak li qiegtred jitrievi; u ammissjoni analoga: tiusab riportata fil-verbal tenut mill-Ewwei Qorti fil-5 ta' Mar-
 dher li l-appellant Joseph Jal Rosa, blala aventi kawza minn missieru Salvatore I a Rosil de Cristoforo, naqas ghal fuq imsemmi obligu assunt bliskrittara fug citata, billi sverifiknw rthhom il-kondizzjonijiet qiall-tias tal-perċentwali konvenu1a. Konsegwentement l-ewwel talba kontenuta tatt tacecitazzjoni tidher gustifika a;

Ikkunsidrat;
Illi bit-tieni talba taghhom l-atturi qeghdin jinaistu ghaxxolfiment u riżoluzzjoni tal-lokazzjoni fuq insemmija, stipulata bejn lattur Joseph Holland uSalvatore La Rosa de Cristofaro bl-iskrittura eztilita fil-fol. 6 tal-process. Dik ittalba tinsab bażata fuq jd-dispożizzjoni ta' l-art. 1111 tal-Kodiè Civili, fejn jinsab stabbilit li "il-kondizzjoni rizzolutiva tingthadd dejjem htala li giet maghmula fil-kuntratti bilaterall, ghall-kaz li wanda mill-partijiet tongos ghall-obligazzjoni taghha; izda. f'dan il-kaz, il-kuntrat: ma jinhallx "ipso jure", u l-Qorti tista', skond ić-čirkustanzi, taghti żmien xierag lill-konvenut, bla tsara ta' kull dispożizzoni obra talliği dwar il-kuntratt al-bejgћ"';

L-Ewwel norti riteniet li filkaz in ezáami d-dilazzjoni ghall-purgazzjoni tal-mora ma tiatax timi akkordata, minhabba d-dispozizzioni ta' l-art. 121 tal-Kodići Knmmercjali. li tghid Ii fil-kintratti kummerçali 1 -kondizzjoni rízolutiva tacito
msemnija fl-art. 1111 tal-Kolici Civili tholl il-kuntrat: "ipas jure', a ' 马orti ma tistax taghti żmien lill-konvennt silbiex jigi mehuu; mill-mora. Iada l-appellanti jsostnu li dak il-beneficiju tal-purgazzon tal-motar jista' jigi lilhom akkordat in forza tat-tieni paragrafu ta' l-art. 1659 tal- Кodici Civili, li jagftio till-Qorti dik il-fakolta meta r-rizoluzzjoni tal.kuntrat til-kera ma thenx espressiment konvenuta, u uneta acirkutanzi jkunu favorevoli, basta ma jbunx hemm beara ghall-attur:

Ikkunsidrat:
Ithi l-imsemmija dispuxizajoni a' l-urt 121 tal-Kodiéa fiummercjali giet infrodota blat. \& ta* l-At: nru. XIV tn 1.1989, u hiha giet imnethija l-fakolte tal-Qorti li taghti zmien phall-purgazajoni tal-mora filkaz kontemplat mill-imsemmi artikolu 1111 tal.Kodici Civili meta si tratta ta' obligazzjonijiet kummerajali. Dinat limbovazzjoni giet maghmula gha!iex, kif fisser it-promotur tal-ligi meta kienet tinsab quddiem l-Assemblear Jeqislativa fl-istadju tal-Kumitat. "nei debiti rommerciali si vuole assicinare rhe la scadenza sia na vera e propria scadenza improromabile, perche nopni creditore chsia che nel tale giorno deve ricevere denaro, ava fatto assegnamento su quel denaro come se fosse stato effettivamento incassato, $p$ avri fatto tutte le sue rontestazioni in base a guel presupposto. Se si desse l'ugio al tribunale di dire 'lo prorogo ad un attro giorno', si farebbe sl un atto di pieta ver. so il dehi'ore, mn sarin un inconveniente per il creditore' (Parliamentary Dehates, Officinl Report, Yol. 21, Pag. 738, col. 8a) ;

Ikkunsidrat;
Ilfi l-imsemmija dispożizzjoni ta' l-art. 1111 tal-Kodiči Civili hija ta' nalura generali, applikabili ghall-kuntratti" bilaterali; mentri fl-isters Kodici tizsab dispozizzioni ohra ta' natura specjali, applikabili ghall-kuntratti ta' lok:azjoni (art. 1659 (3) fuc citat). Il-falt li bid-dispożzzèoni idida ta' 1 nrt. 121 tal-Kodici Kunmerciali giet imnehtija hll-Qorti 1 fakolta li fil-kuniratti kummerejali takkorda l-purgazzjoni talmorn fitkṅ̀ kontemplat mill-art. 1111 tal-Kodić Civili ma jöbx bhala konvegovenza di lidik listess dispozizzjoni giet
ukoll imuehtija l-fakolta prevista lit-tieni paragrafu ta' f-itusemmai ant. 1609; u dim tant ghaliex il-legislatur "ubi colait dixit', u ma khomprendiex ma' l-art. 1111 l-art. 1659 fiddispozizzjoni ta' l-art, Lol tal-Kodici Kummeréali, kemm ghaliex luwa maghruf u paidiku li fil-konkers ta' zewa dispozizajonilict. ta' natura gencrali l-watida u ta' natura spe©jali lotura, ghtantha tipprevali din ta' l-ahtar;

Ir-Ricei (Corso Temiro-Pratico di Dirito Civile, Vol. 1. Parte Prima, pag. 34. para. 20m, ghad-domanda jekk "la tegge genvale posterione abuoga la legre precedente succialo", jirisumoli hekk:- "Se la kegge precedente hon ityolava l'inciera materia, ma coa speciale, non paid ritomessi ahrogata dalla legye gemerale posteriore". Ta' l-istess opinjoni huwa l-Parifici Mazzoni '(Tstituzioni, Vol. I, pag. It ediz. 100:31. I' l-Cassizione 1a' Firenze (6 agosto 1866, Bartolini, Bardelli-Arespeatale di Santa Maria Nunva) sosiniet li "la legge generale posteriore non puo ritenersi abolitira della leqge specialo pracedente se inm guando ella proclami que-s-a abolizone, o quando is sa stessa contempli espressamente quegli identici casi che diversamente erano rerolati dalla legge speciale precedente" (Cocu. Repertorio, vore "Jieggi. Deereti e Regolamenti", para. 931);

Ikkmeidrat ;
Illi, stabibilit li l-fakoltà moghtijn lill-Qorti bit-tieni paragufu ta' l-art, 1659 tal-Kodici Civili ma gipetx imnetifija bid-dispożizzjoni ta' l-irt. 121 tal-Kodicei tal-Kummeré, u ladarba l-appellanti qeghdin jitolhu lj dik il-fakolti tigi f'dan il-kaz eżercitata, hemm bżonn li jiori ezaminat jekk jikkonkorrux ij-kondizzjonijiet rikjesti ghall-ezercizzju tag币ha. Milliskrittura tal-lokazzjoni, ezibita fil-fol. 6 tal-process, jidher li r-riżoluzzjoni tal-kmentratr ma giety "expressis verbis" stipulata; u mehudin ia lonsiderazzjoni $\dot{e}$-cirknstanzi kollha talkaż, il-Qorti jidhrilha li jikkonkorru motivi suffejenti, fisseng mitlub millimsemmija diapoziazioni ta' 1 -art. 1659 (2), ghall-ezercizzju talakolta homm bontemplata;

Ghar-raganijiet fuq migjuba;
Threspingi l-appel] kwantu ghall-ewwel domanda mig. juba h-at tacं-citazzioni, li bihia gie mitlub $l_{i}$ jigi dikjarat
u decizz li l-konvenut, jew 1-awluri tieghu, issublokaw jew cedew il-hanut fug imsummi miughajr ma hallsu l-percentwali tal-yhaxra filinija ( $10 \%$ ) fuq il-prezz, rigal, jew ammont tad-differenga in pjü bejn if-kera li huma hallso a l-ammont li revew in piu; u tiklonferma fud dik l-ewwel domanda s-senterza appellata, anki ghar-i:igward tal-kap ta' l-ispejjeź relativi. L-ispejjéz relativi ta' dina l-istanza jiituallsu miz-żewg appellanti fi kwoti urwali;

Trilya' l-appell tal-konvenut La Rosa u ta' limsejjah filkawża Cassar kwantu ghad-domandi l-otira kontenuti \&-att taceitazzjoni, 行da biss fis-sens li dawn id-domandi ghand-
 fl-kap ta' l'ispejjeg, fil-kaz biss li l-appellanti, fímien thmis-ax-il gmana minm meta jigu interpellati b'ittra ufficjali, ma jkunax hallsa lill-atturi bammont li ghandhom jiendu in ba-玅 ghall-imsemmija dikjarazzjoni kontenuta fil-fuep riportata l-owwel talba ta' l-att tacecitazzjoni. Fil-każ li jsir dan ilhlas, l-ispejjeg relativi to' I-ewwel istanza jithallsn kollhaz millkonvenut La Rosa, u dawk taż-żewǵ appelli f'din l-istanza jibqghu bla taxxa, biddritt tar-Reğistru bin-nofs bejn l-atturi a l-konvenut Ia Rosa;

UT biss fis-rens fug imsemmi rriformat is-sentenea mogh: ija mill-Qori tal-Kummere tal-Maesta Taghba r-Regina fit30 ta' April 1954; b'dana li. fil-kaz ta' nuqqas tal-hlas kif fug ordnat, it-terminn ta' xahar impost b'dik is-sentenza ghandu jibda johaddı mill-iskadenza tal-ћmistax-il gurnata kif fuq prefissi ghall-effettwazzjoni ta' dak il-ћlas.

