## 20 ta' Diciembru: 1946. Imhallfin:

Is-S.T.O. Sir (ieorge Borg, Kt., M.B.E., I, I.J). . Prrs. L-Onor. Prof. Dr. E. Ganedo. LL.D.
L-Onor. Dr. L.A. Camilieri, LL.D.
John Axmopardi ne. veron: John Bond
Iokarrjoni - Rilokavioni - Uha Divers tal-Fond Mlegittimita tal-Porsum - Appoll - Sontonct Sullti - Art. 781 n 798 thi-Solitil tal-Procedurt Civil

I-rifresejoni ta' l-illegittimita tal-persuna hemm lotha mrta t-p. itounn ta' hattur jew fal-konrenut mo thume hamai; topatiol filharia, "
 wht flisem fa' hodd iehor; ghare f'dun il-ku: l-efro:tjun; thwn tmiss il-meritu stess.
L-ficiesfiomi tan-nullifa ta' sentensa, miăjubn qualirm ourti to' I-Appell, mhice attendibili hlief meta thun hatati, fuq nugqus ta' awrixdizzjoni jew ta' eitnzzjoni, jow fuq illegitfimith tal-perswna, jrkk fid-sustanea taghha s-sentenen tinsablif hijn dukfa.

 facor idohatur milli filha: fron hume jkw irid idedeknlenza ta'


 sofra dannu.
ll-Qortt, - Rat ir-rikors ta' John Azzopardi nomine quddiem il-Board li jirregola l-Kera biex jiehu taht idejh il-fond nru. 22, Brittan a Sireet, Valletta, ghax l-intimat biddel iddestinazzjoni tieghu u qieghed jaghmel mimu użv divers minn dak li ghalilı kien mikri;

## Omissis;

lat is-sentenza moghtija mill-hoard fuy imsemm; fis-17 ta' Lulju 1946, fejn iddikjara li mhux sejjer jiehu konjizzjoni ta' l-ećcezzjoni ta' l-illegittimita tal-persuna, ghax ma gietx moghtija fi zom en utili, u ddecieda Dilli laqa' t-talba u ghallfini ta' l-izgumbrament ta Ill-intimat xahrejn zwien biex jizgrombra; bl-ispejjeż kontra l-jntimat; wara li kkunsidra;

Ilii wara li l-kawża kienet dfferita ghax il-partijiet qalu li ma ghandhomx aktar x`iżidu, ma setax jaghtii l-ećcezzjoni ta l-illegijttimita tal-persuna. apparti li ma hix sostenibil.;
llli rrizulta mix-xhieda ta' l-ist'ss intimat ill: fil-kamra in kwistjon huwa kellu jircievi minn ghand if-kljenti tiegha I-hwejjeǵ mahuağa, jahsilhon fil-":aundry" tiechu l-Furjana, u jerga" jaghmel il-konsenja taghhom lill-klijenti A-istess kamra. u ghalhekk $1-4 z \dot{z}$ li kellu js $r$ mill-kamra gie stabbilit ; illi huwa ertenda dak l-aza peress li beda jaghmel anki l-moghdija fih, tant li dahtal id-"double rate meter", kontra 1 -volontá tar-rikorront: illi l-intimat imbaghad beda jaghmel użu mill-post bhala post ta. l-abitazaoni; jlli taht dawn ciceirkuslanzi u cirkustanzi obra li minnhom fihou saret il-lokazzjoni, jither li t-talba hija gustifikata:

Rat ir-rkors ta' l-imsemmi intimat Bond. fejn talab li dik is-sentenza tipi revokata, u t-talba ta' l-attur thon respinta bl-ispejjeż taż-żewé istanzi kontra l-appellat;

Omissis:

## Tikkunsidra;

Mli l-gravan ta' l-appellant howa illi s-sentenza tal-Buand hija nula (a) ghaliex magietx deé za b'rap separat l-ecic zzjoni ta' l-ilegittimita tal-persuna, (L) ghaliex 1 -Board ibbaża ruhu fuq verbal li fil-mument tal-prolazzioni tas-sentenza tal-Board ma kienx firmat;
l'uy l-ewwel kawzali ta' nullita, bif gie deciz̀ minn dina 1-Qorii f'kawzi ohra, l-ecezezjoni ta' l-illegitumith tal-persuna hemm Jokha meta 1 -persuna ta' l-attur jew tal-konvenut wa tkunx kapaci biex toqghod f'dik il-kawza. Infatti l-art. 781 tal-Kodié tal-l'rocedura C vili jghid illi din l-eceezzjoni tista tinghata meta l-wjehed jew l-iehor huwa inkapaci akond illigi bitx jogghod fkawza, inkella biex iharrek jew jigi mharrek fi-isem u f. nteress ta' haddiehor minghajr ma jkun awtorizzat wkond il-igi ghal dana l-fini. F"dun il-każ, wif tajjel issottometta 1-appellat, I-ecierzoni bija fis-sens jlli l-kawzia keltha tigi araghmula kontra l-konvenut flisem ta' Victory Laundry, D n l-eciezzjoni allura ma tmissx il-tapacitd talkonvenut, iżda tmiss il-meritu stess, kif f'każ analogu rritenie! dina I-Qorti in re "Dugo nomine vs. Pace et." fit-18 ta" Ap. ril 1932 (Kollez. Vol. XXVIlI - I - 718). F'dan il-każ dina 1-Qorti kienet irr teniet illi l-konvenuta kienet imharrka "non gia per rappresentare quelleredita, ma per essere condannata in nome e nell'interesse proprio............ A ragione quindi la Prima Cortr, avita cognizione di detta eccezione e pronunziato 1 suo considerando sulla stessa, tha assorbito nel merito...............' F'dan il-każ hemm l-istess raguni, ghaliex kien ikun II-kaz kiekn gie mharrek ghan-nom tal-Victory Iandry u l-intimat qal li huwa ma ghandux il-fakoliá li jirrappreżelltaha; igda huwa g̀e msejjah fi-isem tieghn proprju "John Boind’, u l-ectezzjoni fisk-sens illi junissu gip konvenut ghannom tel-Victory Laundry tolqot il-meritu, fis-sens li huwa ma ghamlux x'juqsam ma' din it-talba. Ghalhekk din il-kawżal ta' multith hija m nghajr hazii;
rTikkumsidra:
Illi fuy it-tieni kawéali. fis-sens illi l-verhal imissu ğie firmai fil-mmment tal-prolazagoni tats-sentenzal apparti l-fatt
ill L-lum dak fherthat jothre timat, u ma hemm elda prova
 1-prokezoni tas-sentonza, sata mahi kieku kien hemm nullita. appart anki l-kulst poti jekh pertss illi dak il-v. rbal ma kiens firmat is-mentenza hajex muliu, izda din il-Qorti rdawn il-kazijiet ghathataptika dak h hemm flarakolu 793 tar-hodies tal-Procedura cinil fo-mens illi J-ectezzjoni tan-nullita migjuba quddjem disa l-Qurti mhijiex atiendibili hlief meta tkua bazata fuq nuqgas ta' gurisdizzjoni jew ta` eitazzjoni, jew fuq illegg ttimia tal-persuma (li whux il-kuì), jekk fis-sustanza taghha s-sentenza timsab ii lija gusta. li-gustizzja f'dan ibkȧ̇, wisq $\dot{\text { g }}$ ustamtnt, ghandha tipprevali ghall-mera forma, u ghalhekk il-kwist oui thal filmeritu;
'Tikkunsidra;
Illi fil-mer tu din il-qorti taqlel mal-Board ii rrizulta pjenament mix-xhieda ta 1 -appellant fí-process kummercjali li fialih saret rife?enza. ill l-istes- appellant, li personalment ghamul dik H-lokazzjowi. biddel ill-destinazzjon ta' dan ilpost; ghall-ewwel estenda l-użn tiechu peress li dahtal iltnoghtija, imbaghad beda anki jużah bhala post ta' l-abitazzjoni. L-appellant issottometta ili $k$ en hemru il-kunsens tacitu da parti ta' l-appellat ;

Ghandu jkun stabbilit illi dik il-kuistjoni kienet tkun importanti keku l-azzjoni kienet diretta ghal dekadenza da parti ta* L-jnkwiiin mill-kuntratt tas-stllokazzjoni minhabba dak il-kambjement ta 1 -nżu: imma meta l-lokatur irid il-post $n$ jrid jimpedixx r-rilokazzjoni, alluru tigi applikabili l-liğ tal-kera, li shond l-art. J" ghanda dritt jiehu taht idejh il-fond meta l-inkwilin ibiddel ici-destinazzjoni tal-post. Certament jekk ghai dak it-t blil kien hemm il-kunsens da parti tal-lokatur, wara ma jistax lenqax jitlob 1 -applikazzjoni ta din iddicpożizzjoni: iżda l-kriterji f'lan il-każ, meta l-lokatur irid jimped xxi r-rilokazzjoni. ghandhom ikunu wisq jèjed liberali u favur ib-lokatur minn dawk meta huwa jkun irid id-dekadenza da parti la' l-inkwilin ta' kuntratt li jkon ghadu flezístenza tiegho:

Mix-xhieda misnugha fil-kawża kummeréjali jrriżulta
bicicar ilii dak id-kumsens ma kienx heman, unzi j-sppellat kien irid il-post ghall, u meta l-appellant talbu l-permess biex jaghmel id-"double rate meter" l-iehor rrifjuta u qallu li 1 post iridu ghalih. Veru li durba..............., ma fistax jingibed il-kunsens rikjest mul-ligi;
'Tikkuneidra;
Illi l-appellant ssol tometa wholl illighal dan il-fim heum béonn li jigi pruvat illi hil-kambjanent ta' I-użu suret hearil Ih-lokatur; izida, bif dina J-Qorti rritebiet f'kawzii ohra, din d-cicezzjoni b ja minghajr buźi, precízament minhabha dik id-distinzjoni fug migjuba li hawn qeghdin f'spplikazajoni ta ligi specijali kontra i -principju generali tal-proprjetà illi l-proprjetarju hnwa padrun assoiut ts' l-affarijitet tieghu, w ghalhekk dik il-ligi tal-kera li rrestringiet dak l-principju ma jistax ikollha applikazzjoni estensiva kif jippretendi l-appellant. It-teorija migjuba 'l quddiem m nnu tapplika ghal każijiet ta' vjolazejoni ta' kuntratt ii ta' dekadenza minn dritt. ghaliex allurs jkunu applikabili l-prinéqji tad-dekadenza, li fosthom illi assid rid juri li kellu damna;

T'ikkunsidra:
Illj gie ppruvat illi I-lokazzjoni kienet saret lill-intimat flisem tieghu proprju, u mhux lil ebda dita;

G南al dawn ir-ragunijet ;

1. 'J'irrenpingi l-eciezzfoni tan-nullitè tas-sentenza talBoard moghtija mill-apjellant: bl-ispejjeż kontra tieghu:
2. 'T'irr apinas l-appell ta' l-istess intimat, u chalhekk tikkonferma s-sentenza li minnha hermm appell. bl-ispejjeż
 jibda joghaldi mid-lum.
