## 5 ta' Frar, 1945. <br> Imtallif:

LJOnor. Prof. Dr. E. Ginnado. LI.D., A President.
L-Onor. Dr. I. A. Camilleri, JJ.D.
L-Onor. Dr. W, Harding, B.Litt.. LL.D.
Salvatore Detwonn rorsus Carmelo Caraloott et. (*)
Retratt -. "Winem and Spirits Licence" - Art. 1178 ta' 1-Ordinanxa VII ta' 1-1868.
H-licenza li thwn mophtiju lil possesxur ta' foad ohall-hejoh fa' mbejod
" spiriti f'poxi leterminat jer fimeti minnu matistons fidhol bhala parti aripocoria tal-fomed stess, b'mod li ssif kuñi birra minmu.
 iistoce jesersita duk id-dwitt anki fuq dik il-liren:a.
Il-Qorti - Rat ićecitazzjoni ta' l-attur quddiem il-Qorti tal-Kummere tal-Maesta 'I'iegha r-Re. fejn issottometta illi b'att tan-Nutar E. Calleja Schembri tat-28 ta' Dicembru 1912 it-konvenut Carabott ibegh lill-konvenut Sant Fournier nomine il-"West Find Hotel". San Pawl il-Bahar. nrı. 179A. Sawt Paul's Street, barra beni ohrign hemm deskritti. bilprezz Komplessiv ta" 82500 ; u peress illi l-licenza ta' l-inbid it spirti !i hemm fl-istess lakanda. ghalkemm ma hix imsemmija espressament fl-att tal-bejoh. giet imdawra u ttrasferita
(*) A: a mentenza "Carmelo Carabott vs. Salvatore Debono", Appell Kummerciali; 16. 2. 45 (publilata).
bhala parti mill-bejgh lill-konvenut Sant Fourner nomine, iffi, biex ung jidhery ismu fug liéenza ta' l-inbid uspiriti, dawwar jow ippermetta ii l-istess hicenza tkun b'isem il-konvenut: J-iehor Paolo Azzopardi. ti ma huwiex hhef "prestanome" ta' 1-istess Sent fournier nomine, li tuiegto howa inspjegal bhaIa skrivan; u peress illi l-attur irkupra mill-poter ta' l-istess Sant Foumier nomine $1-$ fondi mibjugta litu minn Carabort bl-att imecmmi; ughalhekk ghandu dritt jissubentra minfloku A-acésasorji kollhs tal-bejgh, u' specjainent fil-licenza ta' 1 inbid u spiriti $\mathrm{fu}_{\mathrm{l}}$ imsenniuja; a pereas illi I-Lonvenut irrivenda u rrilaxxa favur l-uttue ihfondi, billi rrivendielu l-istess Sant Fournier nomine dawar it-Iondi fir-Registru tat-l'rima Awla tal-Qorti Civil, tal-Mastid tar-Re (dok, B); tahab li jigi dikjarat u'deciż illi lilicenve ta' l-inhid ur spiriti fuq imsemmija tinsab it-hum indawri favor ta' I-imsemmi Acsopardi bhala prestunom tal-konvenut Sant Fournier nomine, u li 1 istess licenza Garubot ma ghandt ebda dritt fugha, u li dina giet arigimerjument innduwre favor listess Azzoperdi bhala parti mill-bejgh fuat inasemmí, : $u_{\text {: }}$ ghathekk l-isteas licenza ghandha l-lum iddur a favur ta* l-uttur bhala retraent u subentrat fid-drittijiet kolha tal-konwenut Bunt Fournier nomine. Bl-ispojjé kollha tal-kawía, Lomprizi dawk tal-protest tul15 ta' Marzu 1944;

## Omissis;

Rat is-sentenza moghtije mill-Qorti tul-Kummert talMaesta ' $i$ ieghty r-Re fis-7 ta' Novembrt, 194. fejn irrespingiet l-ecicezzjoni ta'. J-inkompeterta a ddikjurat rultha kompetenti biex tiehu konjizzjoni tal-kawza, blispejjè kontra I. konvenut Sant Fournier:: $u$ langhet it-talbiet $\mathrm{fa}{ }^{\prime}$ l-athar blis pejjeż Loatra l-konvenuti Carabott-u Bant Foumier nofs kul' wiehed; wara li ikunsidrat;

Fil-meritu, illi ghalkemm il-heenza ghall-bejght ta' l-in bejed u spiriti ma gietx ospressament indikata fl-att tal-hejgh peró kiened inplidita a àceessorja, a dik il-líenza fil-fatt gie trasferita lill-konvenut Sant Fournier. li ried, ghall-finijie. persunali tiegha, li jidher limpjegat tieghou Azzopurdi:

Iat in-nutia ta' 1 -uppell tal-tonvenut Charles Bant Fout
ner momine. a l-petiazjoni tegrhn fejn talab illa dik in-sentenza tigi revokata u d-domand ta' l-attur ikunu rigetlat: blisprijeż kontra tieghu:

Omisxis:
Rat in-nota ta' l-appell tal-konvenut Carabott u l-petizzoni tiegbu fejn talab ir-rewok: ta dik is-sentenza u r-riget tat-tabiet ta l-attur, bl-ispejjez taż-zewig istanzi rontra tieghu;

## Omissis;

## 'likkunsidra;

Ilii l-ewwel kwistjoni li ghandha ligi eżăminata f'din'ilkawża hija dik jekk, apparti l-kwistjoni l-ohra li tibqa' tupregudikata u li tifforma oggett tal-kawisa l-ohra "Carabott 'vs. Debono"', li yieghda quddiem din il-Qonti u differita anki ghall-gurnata tal-lum, anki kieku suppost fil-bejgh kien hemu inkluża dik il-liçenza, tistax din taça' floǵgett tar-retratt ezercitat mill-attur, bhala aciessorju tal-fond irkuprat;

Il-ligi taghna espressament fi-art. 1173 ta' 1-Ord. VIl ta' I-1868 iddirimiet dubhju li kien henm fil-gurisprudenzia tadDritt Komuni, u stabbiliet illi odgett tar-retratt jistghu jkunu biss (1) il-hwejjeg immobiii fin-natura taghom, (2) u l-utili dominju ta" post fil-każijiet hemm kontemplati; a l-art. 2 ta' 1 -istess ligi jiddefinixi hema huma l-hwejjeg li huma imuobili ghan-natura tagĭha. F'dik l-enumerazzjoni l-lig̀i, barra mill-immobili "ut sic', tenumera wkoll certi twejjeğ li, kieku m’humiex uniti ma' l-immobili, kienu jkunu mobili, y dawn huma s-sigar pjantati. il-frott ta' ]-ir: jew tas-sigar sakemm ma jkunux separati mill-art jew maqtugha mis-sigar; u mbaghad il-tiói, ft-inciz 6, tispiéca l-enumerazzjoni bid-dikjarazzjoni ta' kwalunkwe haga mobili li thun annessa ma' fond bl-intenzioni li ghandha tibqa' hemm perpetwament unita. Il-ligi mbaghad flistess titolu tghid meta haga gtandha tigí kunsidrata bhala annessa mal-fond bl-intenzjoni fuq imsemmija;

Minn dawn id-dispożizzjonijiet jidher bici-car liema hama 1-hwejjeg li humas jew jistgha jkunu kunsidrati aċcessorji ta' fond, b'mod tali li jistghu jiffurmaw ogigett tad-driti tar-
retratt, u minnhonl naraw inti l-heenza li tkun moghtija lillpossessur ta' fond;ghall-bejgh ta' nbejjed u spiriti, ('post determinat jew f'purti mitint, ma lista' patt, talit l-ebda sfor'/ ta' l-imurginazzejoni. tidhol bhala parti aciesworja tal-fond stess illi sur kwazi bičea minnu. Infatti, ghalkemm dik il-licenza fil-mument tal-bejgh tal-post kient tirriferixni ghal dak il-fond, u ghalkemn fil-bejgh il-partijiet jistghu jikkompren. du anki dik il-licenza, iżda nuin ikun wejer jirkupra ghar-rağunijiet li taghtih il-ligi ghandu jirkupra l-immobili 'ut sic'' b'dawk l-aecessorji tieghu li jiffurmaw mierfou haga wahda "I inxindibili, izda qutt twa jkollu dritt b jirkupra dik il-licenza. li minghajr dubbju ta' xejn ma tistax tigi kunsidrata la bhala hage immobili fiha ntisha u lanqus bhala aciessorju ta $1-\mathrm{im}$. mobili li sar haga wahda mieghu. Jristess jinghad kiekil 1 bejgh kien ta' fond a ta` mobili determinati; fdan il-kaz irretraent li jeżercita d-dritt tar-retratt, ikun jista' jeżercitah unikament in riferenza nhall-fond owhen mhal mobili, fanki jkunu go fih. "In venditione inmobilis non competit jus pranlationis quando lex eut statutum habet verba guae comprehendunt tantum remimmobilem" (Corradino, "De Jure Praclationis"' p. 295). U jaghti l-istess awtur expmpin. li jaqbel mal-ligi taghna, illi "in venditione colammarum sive instrur mentorum bellicorum datur jus praplationis si cohammat sina solo fixae aut instrumenta bellica cum ipso casto vendantar' (Cortudino. Quaestio XXVII, nra, 1\% u 22);
'Tikkunsidra:
Illi langas jista' jmghad illi l-licenza fay imsemmija hija talment unita tudi-post illi hija hogn essenzjali, u qhalhekk naturalment acéessorj: mal-post, ghaliex huwa marhmif ill d-dar jew il-fond li gie rkuprat, ghalkemm kien ukat blaha lukanda u kellu dik il-licenza, ghall-inhejjed ol Iispiriti, izda jista' jiği kunsidrat bhula fond indipendentement minn diak l-uża, çoe hala immobili li jista' jkun użat gtal skop ietior. bhal abitazzjoni; u ghalhekk min okun giegtied jezercita ddritt tar-retralt ikollu dritt jiehu dak il-post bhalla pust imbmbili li jistar. joushod bhala tali indipendentement mill-ninu tieghu;

Tikkunsidra:
thi ghathekk, indipendentement mill-kumioni kif intual izjed 'il fuy. jekh il-prezz tal-hejoth ikkomprenda- jew le dik il-licenza, hija haga ieria illi r-retraent ma jistax jezeréita ddritt tiegho fur dik il-licenza wkoll;

Tikkunsidra;
Illi I-kap ta' l-ispejjez.
Ghal dawn ir-ragunigiet:
Tilqa' l-appell talkonvenuti Carabot u Sant Fournier fis-sens illi tiddikjara illi fir-retratt ezercitat minn ghand l-attur ma tidholx il-herenza ta* l-mbejjed 1 ta' l-ispiriti rilaxxjata ghall-post in kwistjoni: u phalhekk. " limitatament f'dan insens, tirrespingi t-talba ta' l -attur: 1 -uspejjè taż̇ew дi fir-rapport bejn 1-attur ul-appellant Sant Fournier jithallsu mill-attar. a fir-rapport bejn - -athur $n$ J-howenut Carabot dawk ta' l-ewwel istamza jithalisu uill-attur 1 dawk ta' l-appell ta' Carabott. f'awh il-konfronti, ma jkinux raxati bejn il-partijiet; izda d-dritt tar-regeistru relativ jithallas mill-attur. U f'dan is-sens tirrifoma s-sentenza li minnha lemmappefl.

