ghial dan is-sussidju; $n$ peress li. kif intqal izzjed il fuy. Ita razultax mill-provi illi l -(ivern fil-mument li sar dan il-kimthatt in kwistoni kien iddecieda li jaghti lill-konvenat is-mat. sidju li mbaghad tah, u dan il-fatt kien maghruf mill-partijel, alura dak il-pat! illi dak ii jhallas jr-w jista' jhallas il-fivern kellu bhala oggett mhux in-"re sperata". li lanyas kienu jafu kemm tista' tkun, izda li 'spe" (art, l(os.5. Ord. VII. 1868); $u$ ghal dan il-fini na kienx hemm bżonn ta. ebda skrittura;

GHal dawn ir-ragunijiet tichad l-appell interpost mill-konvenut u tikkonferma s-zentenza moghtija mill-Qorti tal-Kummerć tal-Maestà 'Tiegtu r-Re fit-23 ta' Dićembru 1943; blispejjè kontra l-konvenut appellant.

## 6 ta’ Marzu, 1944.

 Imkallin:1̈-S.T.O. Sir George Borg, Kt., M.B.E., LL.D. Pres. L-Onor. Prof. Dr. E. Ganado, LL.D. L-Onor. Dr. L.A. Camilleri, LL.D.

Luigi Mifsud versurs Leone Gambin
Lokazxjoni - Asjond Eummertjali Avyamont - Hanst.
Kirja ta' Aanut W-actiament ta' tazjenda kmmerijali relatixa sua - taques tatil illidi spurjali tat-kera, imnta talt illigi ordinaria. $L$
 dak il-hanut blaveiamenh.
 ment fis-Emien li hion tuht ielejh. Den il-jott jiata' talcolta jaghti drittijiet ona till-konduttur, ieda mhux dak li jirrijjuta jrodal if/hamut bl-ucrjanent lil side meta jispicia t-huntratit tal-kirja. H1-Qorti, -- Rat ić-citazzjoni ta' l-attur quddiem il-Qorti tal_Kummete tal-Maesta Theghu r-Re, fejn issottometta illi skond is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti tas-16 ta' Marzu 1943. fil-kawża fl-istess ism jiet, il-lokarzjoni maçimula mill-atur Lifikonve nut tal-hanut ir-Rabat, Strada Rjali, nru. 25, billicerzi, mobbli u auvjament relativi, kellha tispicéa fis- 26 ta' Mejiu 1943, a l-attur b'ittra vfficjuli tal-25 ta' Marzu 1943, fisser till-wonvent li makenx bi hsiebo jgeddidlu l-lokazzjo-
ni. billi jrid ghalih il-fond, licenzi $u$ avvjawent; talab illi ironvenut jigi kuadanaat biex fi żmien qasir j zgombre dek il-hanut $u$ jikkonseaja hill-uttur il-mobbli u atrexai tiegho, u jdewwar fuqu kull licenza relativa; malvi drittij et obre; biispejiez, inklusi dawk ta' I-ittre uficijali tal-25 to 'Marzu 1943, kontre 1-kenvegut;

## Omisais;

Rat is-sentenza moyhtija mill-Vorti fuq imsemmija fis-16 ta' Diéembra 1943, fejn rrespingiot it-talbe ta' Jattar blispejjeż, barre dawlk tan-note pretentata mill-konvenat ia- $\mathbf{i}$ ti" Diéembru 1949, li bagghu a kariku tiegto; wara li kransidrat;

Ihi bi skrittura tah-25 ta Mejju 1941, l-attur welle lillkonvenut id-dar bil-hanut indikata fic̀-c tazzjoni, bil-ličenzi li huma relativi ghall-hanut; if fil-patt nru. 3 gie dikjarat illi l-avvjument tal-hanut huws inkluż f'dik it-twellije; illi-tantinlicenza kenam l-avyjament jifurmaw parti mill-azjenãa fummercijali; il-Qorti ta' l-Appill fl-kawza "Sapienza vs. Pace" ti-1 ta' Gunju 1981 iddecidiet:- "L'zziends commercimle comprende le-cone corporali, i diritti e l'avviamento appartenenti ed inerent al commercio di cui si tratta, e fratinuad ve compresa anche la licenza che fosse richiesta della legge per l'esercizio di detto conamercio" (vide wholl Kumm. "Portanier vs. Portanier", 14 ta' Dicéembru 1939). U ghalbekk jippresupponi l-ezistenza ta' l-azjonda kummerciuli:

111 fil-każ preżınti rrizultu mix-xhieda ta' lattur illi xi xuhrejn qubel me hnwa wella 1-hanut lill-konvent kien ghalqu, u kien dathal ir-rifugjaii fih, u kien idahhal 2 s . kuljum. Dan ifisser illi meta wellielu l-hanut ma kienetx tezisti ebda azjemela kummercijali; ill ghalhekk il-konseqwenzi huma illi l-higijet applikabili huma dawk li jirregoiaw ii-kera; li-skond duwn il-ligijiet l-inkw lin ta' benut ma jistax jigi igguntornt hlief meta jkun moruz, skond kif jiddisponu dawn ill-ligijiet. Il-fatt :1li fil-kera hemon inkluzz l-lidenza ma jg bx illi fien hemm eżercizzzju ta' azjenda: illi l-każ preżenti huwa ta' aemplici lokazzjoni ta' hanut bil-kiri wkoll tal-licienza necessarja ghalleėercizzzju tieghu, li in rugward ghaliha kien semplici
substitute": illi ghalbekk dak illi 1 -attur issottometta finmota tieghu ma jistax jigi akkolt mill-Qori. L-atur evidenrement irad l-post fide jh ghaliex il-konvenut bl-industrija a 1-fila teghu ghamel avyjament fih, u l-attur inid jipprofita minna; jhi ghalhekr it-talba hija infondata;

Rat in-nota ta ${ }^{\prime}$-appell u l-petizzioni ta' l-atiur, fejn talab ir-revoka tas-sentenza fuq msemmija, billi jigu milqughin id-domandi tieghu, bl-ispejezé taż-żewğ istanzi kontra l-kouvenut ;

## Omissis;

Itkunsidrat;
Hli 1-aggravju principalitu' l-attur hawa li waqt li l-Ewweil Qorti taghtu ragun f'dal lí jirr gwarda d-dritt, imma cahditu mad-domandi billi applikat hazin il-ligi ghal fatti sottomessi ;

M'hemmx kwistjoni lli b'sentenza moghtija mill-Qorti ial-Kummeré fis-16 ta' Marzu 1943, l-iskrittura li kienet tirregola l-lokazzjoni tal-hanut, maghuala minn ghand l-attur ii: 1 -konvenut, giet dikjarata-nulla ghar-rağmijiet fraik is-sentenza nsemmija, u l-kuntratt tal-kera sp cica fis-26 ta' Meju 1943. Il-pont kontrovers huwa li mentri l-konvenut jippretendi illi billi l-fond li gie hilu koncess in lokazzjoni kien koncess bhala abitazzjon ${ }^{\text {en }}$ pratt kament minghajr av́vjament. kwindi hija applikabili l-ligi ordinarja tal-kera li tiddisponi li l-ebda inkw lin ana jista jigi $\dot{\text { zgumbrat mill-post aakemm }}$ ihallas il-kr ra, hlief f'certi każi ta' dritt ta' preferenza. li 1 lum huma wisq cirkoskritti mill-ligi ta' l-emergenza, l-attur mill-banda l-ohra jgh dilli t-lok gie mikri bl-avvjament u ghaldaqstant dik il-ligi ma hix applikabili. u jidhlu minflok ir-regoli stabbiiti ghall-kuntratti tal-lokazzjon taht l-Ordinanza VII ta 1 -1868;

Ikkunsidrat;
Illi mill-kumpless tal-provi eskussi rrizulta hi l-attur kera lill-konvenut il-hanut b'dar ta' abitazzjoni r-Rabat, High Street, numru 25 , bill cenzi kollha, dik vwoldiri ghall-ippaće ia' 1 -ispiriti, ghar-restaurant. u anki ghar-radio, kif uroll ilinobblı heram ezisteatí a l-avviament. Rigward dan l-abhar,
čjod l-avvjament jirriżulta hi meta l-blitz $k$ en floghbla tieghu, il-hanut kien pratikameụt maghiuq, tent li l-konvenut dahhal $x i$ evakwati. Qabel dana, kif jidher mix-xhieda kollha mismugha fis-sedute tat-28 ta' Frar, illil-attur g eb, il-hanut kien maghíuf popolarment taht l-isem taz-"Enaj", u kien frekwen: tat estensivament, tant li bićciet mix-xhieda taw ićciffa la mitejn (200) jew mija u hamsia ruti f'salt wiehed, ill. 1-attur kien ifornixxi l-avventuri bix-xorb, pastizzi u ravjul, u kien hunui każi meta nies barra mir-rahal kenu jumorru gbaudu biex jaghalu użu mir-restaurant;

Ma hemux dubju li 1 -konvenat, ragel tamongha $u$ dolcier, meta hadu f'idejh tuh spinta kbira, sifa ghar-rigward ta' L-indufa, yija ghar-rigward tul-kontuinanyonijiet, u kabbar $\mathbf{n}^{\mathbf{\prime \prime}}$ Leigozju bil-hoota. Pero, ypparti drittijiet ohra li, co maj. l-appellat eventwaliment jista' jkollu, dana ma jbiddelx in-natura originali tal-poot metak en f'idejn l-attur, vwoldiri li ho kien hanuti u li kéllu avvjament;

Tikkunsidra;
lili, stabbilit il-fati illi $\mathbf{f}^{\prime}$ dañ il-kuntratt bejn il-partijiei Gieni heum nkluz b'mod espress anki 1 -ayvjament ta' dak itthanut, ligi l-kwistjoni jekk f'dawna I-każijiet, mete jair il-kiri ta" hanut bl-avvjument miegto tal-generu tal-kummerć li kien etêrcititat f"dak if-hanut, ghandux il-kuntratt jaqa' taht l-ligi li tirregola l-kera. cjoé 1-Ordinanzáa XXI ta 1-1931. Dik iilight lijis intitolata "Ihe Reletting of Urban Property Regulation Ordinance, 1931"; whalhekk misin dana $t-t$ tolu ghandea ilfi 1-ligi hija limitata n ma tistax tikkomprendi blief 1."jmmobili urbañ". U.fid-definizzjoni lil-ligi stess tagfiti ta fond Premises", tghid li jissinjifika "sny urban imumovable property." Issa meta l-kuntratt, kif inhu fil-kaz taht eżami, ikollot hata oggett mhax biss it-proprjetà immohiljar urbana, li tkina hemut, iżlia anki l-aviviament tieyhn, dana ma jistax jiloqa: kunsjdral unikament bhula lokazzjoni pura ta' fond urban. izila tkun lokazzoni ta hanut bl-svvjament mieghu. li hija hự̆ nkorporali. thaga li imiss u tidtol f-azjenda kummerćjali tal-koticerlent, u q̌athekk ma tistax thinn kompriża fill-dizajoni ta: Jond immobiljari "ut sic";

## 'Thenasidra:

1ll veru huws i hafna drabi, meta jkup mikri hanut, dats ikollu mieghy certa mom, izda dak ikun inerenti b'mod inchivizibisi mal-fond atess, u aliura l-avyjument ma jkunx oggert telkuetratt; jista' wholl ju't separát, blay kaź meta 1ukwilm li gkellu avyament fhunut, jekk jithag dak ilhanut, jote" jiftah hanut "a" l-istess $\dot{\psi}$ eneru fest behor u jaghnel ilpubbliciti kollha ghall-klijeateie tieghu illi l-azjenda kunneercjali tieghu giet trasferita bund'uhra; f'dan il-kaz jidher illi |-inkwil n ixun ha prekwwzjoni biex l-avvjament jibqs' f'idejh. Mestri huwa kaz wisq livers. kif inhu dan illiaz, meta l-funtratt ghandu precizument bhalu ogigett anki l-avvjament, ghaliex il-iokatur ried icedi anki 1 -avvjament tieghn te' 1 -azjenda kumnerçjal li kien jezeréín fduk il-post lillinkwilin; allura tkun haig l-aktar ingusta ghaz-zewi partijiet kieku dak il-hanut jaqa' taht dik ileligi specjali; infath hume, in vista ta' dal l-avvjanent, jkunu siabbilew kera globali ghall-hanut u ghall-evyjament, $k f$ sur f'dan il-każ, u um jkunx possibili li i-Board jistabbilixxi liena kera ghandu jithallas ghal haga u liema ghall-ohra, apparti anki l-kwistjoni jeky f'dawk il-kazijiet ii-Board ghandux gurisdizajon. Meta jispićca ż-żmien tal-kuntratt il-koncedeat ilcollu dritt jit bu t'idejh il-post bl-avvjaurent; ghax il-Boupi qatt ma jkun jista": falkeź li l-lokatur irid it ddel il-kondizzfonijiet. jistabbilixxi dawt il-kondizzjonijiet, meta hemm l-avpjament fin-nofs li fibil-Board ma jistay it ma ghendux judiol;

Tikkunsidra;
Ilii vero huwa li jkun ingust hi wara li linkw lin awmenta l-avijament, ikohu jaghti cultox hura lill-lokatur, iżda "imputet sibi', ghex imissu qaghad aftent ghal dan ilfatf qabel ma ghamel dak in-kuntiatt. U mbaghad, ank l'dan il-kiż ikunu lilu rizervati d-drittijiet kolha li jista" ventwalment ikollu. Iżda lị̂i specjeli bhal dik. Ii tirrestring. l-liberta tal-kuntrattazzjonijiet, $n$ specjalment id-dritt tal-proprjeta. wa tista' qatt ikollha interpretazzioni hekk estensiva ill tirregola kuntratti Irjn suret lokazzjoni ta' avvjament. kontra l-principju nôt ta' t-ermenewtika leguli illi "interpretatio ita capienda est per
quam se mper.ad jus comune reducimur", \& f ukoll il.principju l-iehor "exceptiones sunt strictissimas interpretationis";

Gћal dawn ir-radunijiet;
Takkolji l-appell interpost mill-attur. tirrevoka s-sentenza noythija fl-amijiet fuq imsemmija mill-Qorti tat-Kummerd talMaente 'Tieghn r.Re fis-16 ta' Dicembru 1943, u tilga' t-talla ta" l-attur bl-ispejjet taj-zewg istanzi kontra 1-konvenut appelLat; v ghall-finijiat ta'. L-izgumbrament tiffissa t -terminu $1 \mathrm{a}^{\circ}$ xahrejn li ghandhom jibclew jghaddu mil-lum ; salva favur il. konvenut appolat kwalankwe azajoni ofira anki kontra 1 -at tur, jeikk u kif trid il-ligi.

## 20 ta $^{+}$Marzu, 1944. <br> Imhallín :

It-S.I'.O. Sir George Borg. Kt. M.B.E.. J.L.D. . Pres. IJ-Onor. Prof. Dr. F. Ganado, LL.D.
L-Onor. Dr. L.A. Camilleri, LL.D.

## Marieno Xuerb

rersum
Is-Sinjurija Tiegha Onorabbli Devid Camphell ne. et.
Batimont - Matigazajoni - Am the Eummort -
Sompotensa - Art. 5; ind. 6 u 9 ta' l-Att XXX
ta 1-1927 - Art. 318, imc. 2, u art. 43 ta' l-Ordinanga XIII the 1807.

 hija att ta' kuminert.
Dasen l-operazajomijipt hwma atti ta' kummerti niliuttivi, " phatheld ma hemonx bionn li jaium minn kummerrjanti, immn humn ntt;
th kumwert atrolje inirm bein kwll zorte ta' persuni.

Ara sentensa fifatpon ismijiet, Appell Kummerijali, tas-17 ta" April, 1944 (publiktan).

Are wkoll mentenza fl-ismijiet "Mariano Xuereb ra. Onor. Finstrutius Petrocorchinc." Appell Kummerijali, 4 ta' Dicembrll 184 ipulifikataj

