## 5 ta' Ottubru, 1998

## Imfallef:-

# S.T.O. Joseph Said Pullicino B.A. (Hons.), LL.D. - President 

Mario Galea Testaferrata

## versits

Joseph N. Tabone noe
Kompetenza - Titolu - Bord li Jirregola l-Kera - Qrati Ordinarji - Żgumbrament - Pussess - Ripreża ta'

L-altur agixxa biex jirkurpra l-pussess u dan ghaliex ippretenda illi lkanvenur kien qed jokkupa minghajr titolu valldu fil-ligi. /l-Qorti ta' l-Appell ikkonfermal is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti fejn iddeklinat il-kompetenza favur il-Bord li Jirregola l-Kera.

Il-gorit ta' l-Appell rriteniet illi hu stabbilit illi meta s-socjetà appellata okktpat il-fond, dan ghamitu taht titolu minghand min kien kontrathvalment awtorizzat li hekk jaghmel, zgur ma jistax jinghad li s-socijedà appellata kienet bdiet tokkupa l-fond de quo minghajr ebda tifolu validu, illegalment jew abbuzivament. Jekk dak it-fitolu kienx gie jew le ghal xi raguni pregudikat fil-kors talkirja " fiz-zmien ta' rilokazzjoni kellu jigi epurat quddiem ittribunal speçali kompetenti biex jiehu konjizzjoni ta' dawn ilmaterji a mimnu deciz fil-konfront mhux hiss tas-subinkwilin imma wholl ta' l-inkwilin li mieghn l-istess appellant qed jiddikjara li kellu u necessarjament phad gAandur relazzjoni guridika.

## Il-Qorti:-

L-attur ipproceda b'dan l-avviż quddiem il-Qorti Ćjvili tal* Magistrati:
"L-attur talab ghall-kundanna tal-konvenut biex fi żmien qasir u perentorju jizgombra mill-fond 11, Saqqajja Square, irRabat. Malta, li qieghed okkupat mill-Bank tieghu, minghajr ebda titolu validu fil-ligi. Ghall-finijiet tal-kompetenza gie ddikjarat illi l-valur lokatizzju hu ta* sitta u sittin lira Maltija (L.m66) fis-sena. Bl-ispejjez, kompriżi dawk ta' l-ittra ufficjali. tal-21 ta' Marzu, 1991. H-konvenut gie mharrek ghassubizzjoni";
ll-konvenut nomine ećcepixxa illi hu jiddetjeni l-fond b'titolu validu fil-ligi;

B'sentenza ta J-4 ta' Dicembru, 1996, il-Qorti tal-

Magistrati ddikjarat ruhha inkompetenti ratione materiae $u$ astjeniet milli tiehu konjizzjoni ulterjuri tat-talba attrici blispejjez fic-cirkostanzi jithallsu bin-nofs bejn il-partijiet;

## L-Ewwel Qorti hekk immotivat is-sentenza taghha:

"Mill-provi prodotti jirrizzulta li permezz ta' skrittura privata tal-11 ta' Marzu, 1946, (dok. A esebit b'nota talkonvenut nomine ta' l-10 ta` Jannar, 1992) in-Nobbli Goacchino Attard Montaldo kkonceda l-fond in kwistjoni b'titolu ta' lokazzjoni lis-socjetà The Grech \& Hicks Shoe Company Ltd. Tali skrittura tat lill-inkwilini l-fakoltà ta' sullokazzjoni permezz ta' l-artikolu 9 li jipprovdi:
"The tenants may sublet the premises in whole or in part provided the incoming tenant is acceptable to the landlord";

Permess ta' skrittura obra ddatata 1-4 ta' Awissu, 1961 (dok. B, anness man-nota fuq imsemmija) is-soćjetà inkwlina ssullokat l-istess fond lil The National Bank of Malta, Ii sussegwentement issubentra fid-drittijiet ta' l-imsemmi bank ilBank of Valletta. Fost il-kondizzjonijiet insibu li permezz ta' 1 artikolu 6 is-subinkwilin ma nghatax id-dritt li jissulloka jew icedi l-kirja;
"The subtenant is debarred from sub-letting the premises in whole or in part or from making over the lease";

Is-socjetà The Grech \& Hicks Shoe Company Ltd. marret into liquidation f'Dicembru. 1987, gew ipprezentati 1liquidation accounts, gew approvati mix-shareholders fil-11 ta' Frar, 1988, fliema guranata saret skrittura li permezz taghha 1likwidatur ittrasferixxa d-drittijiet lokatizzji tal-kumpannija fuq il-fond imsemmi lix-whareholders rispettivi taghhom fil-
kumpannija;

L-attur qieghed jargument li s-subinkwilin qatt ma gie rikonoxxut minnu, qatt ma reeva xi hlas minghand issubinkwilin u inoltre li I-likwidatur ma kellu l-ebda fakultà li jittrasferixxi d-drittijiet lokatizzji lix-shareholders u galadarba s-soçjetà inkwilina saret inezistenti (peres higiet struck off) ghaldaqstant ma tistax aktar tissussisti sullokazzjoni;

Minn dankollu premess m’hemmx dubbju li favur inNational Bank of Malta (illum il-Bank of Valletta) saret sullokazzjoni regolari a tenur tal-kuntratt originali ta' tokazzjoni. Ghalhekk trid tigi ezaminata l-kwistjoni ta' kompetenza ta' din il-Qorti ratione materiae;

Issa, skond il-gurisprudenza ricenti fdan il-qasam, "huwa minnu li huma l-Qrati ordinarji li huma kompetenti li jiehdu konjizzjoni ta' kwistjonijiet hekk l-inkwilin ghandux titolu jew le biex jiddetjeni fond imma la darba jigi stabbilit li titolu jeżisti ghalkemm_jista’ jigi tterminat, dik it-terminazzjoni tista’ tigi biss deciza mill-Bord li Jirregola l-Kera" (Rev. Henry Abela nomine vs Joseph Brown, Appell Inferjuri ta' 1.20 ta' Jannar, 1993). Inoltre, fl-Appell Inferjuri dećiż fitt-12 ta' A wissu, 1994, fl-ismijiet Carmelina sive Lina Camilleri et vs Paul Mifsud et noe, ġie spjegat li "bla titolu guridikament timporta okkupazzjoni ta' fond li sa mill-bidu nett ma kinitx konsentita, okkupazzjoni li tkun saret minghajr kunsens, abbuzivament, bi vjolenza, b'arbitriju jew klandestinament - liema illegalità pperdurat sal-mument li tkun giet posposta l-kawża. "Bla titolu" ma tfissirx - bhala kawżali - xi kwalità ta' titolu li seta' kien hemm, imma issa, wahda mill-partijiet tirritjeni hi m'ghadux jissussisti, u ghalhekk ikun hemm bżonn dikjarazzjoni if t-titolu li kien hemm intilet, spicea, jew b'xi mod iehor m'ghadux validu, minhabba raġunijiet ta'żmien, morożità, non-osservanza
tal-kondizzjonijiet tat-titolu u simili. Anke l-prekarju huwa titolu - artikoli 1839-1841, Kap. 16 - proprju ghaliex 1okkupazzjoni inizjali tkun legittima ghaliex bil-kunsens tas-sid. U meta dan jittermina t-titolu billi jirtira l-kunsens, xorta wahda dik is-sitwazzjoni ma tistax tigi deskritta bhala "bla titolu" dejjem fil-perspettiva guridika li nholqot minhabba l-ligijiet specjali li, wara 1-1919, inholqu biex biddlu sensibbilment irregoli tradizzjonali tal-kuntratti ta’ lokazzjoni, komodat u ohrajn li jolqtu l-użu tal-fondi immobiljari. "Ghalhekk", kompliet il-Qorti, meta "jirrizulta prima facie li fis-sens hawn fuq imsemmi, il-kawzali ta' "bla titolu" ma jkollhiex irrekwiziti hawn qabel imsemmija, dik il-Qorti, fuq dik ilkawzali, ma jkollhiex aktar kompetenza biex tkompli bil-kawża li t-talba tkun ghar-ripreża lal-pussess tal-fond u ghas-setgha ta' żgumbrament. U dan minhabba I-ligijiet speçjali li jezistu, kif ukoll ghaliex dik il-kawzali wahedha hija limitattiva ghallazzjoni";

Qed issir referenza ukoll ghas-sentenza moghtija millQorti ta` l-Appell (Sede Inferjuri) fid-9 ta' Novembru, 1993, filkawża fl-ismijiet Osea Micallef vs Paul Micallef;

Il-kawzali proposta mill-attur hi ii I-bank konvenut qed jokkupa 1 -fond in kwistjoni "minghair ebda titolu validu filligi". Kif digà gie indikat il-bank jidher li kellu titolu ta' sullokazzjoni. Ghalhekk fuq l-iskorta tal-gurisprudenza msemmija din il-Qorti m'ghandhiex kompetenza tiddecidi jekk tali sullokazzjoni ghandux jitqies bhala terminat";

L-attur appelia minn dim is-sentenza fuq dan l-aggravju;
Li l-Bord li Jirregola l-Kera kif ikkreat mill-Kap. 69: "huwa awtorita li jirregola biss ir-relazzjonijiet bejn sid u inkwilin li jkun rikonoxxut mis-sid. Peress illi l-appellat mhux
inkwilin rikonoxxut hu sewwa agixxa quddiem il-Qorti ordinarja", Jissottometti illi kieku talab l-izgombru tas-socjetà The Grech \& Hicks Shoe Company Ltd, li kienet is-socjetà inkwilina, dan kien jaghmlu quddiem il-Bord. Il-Qorti kellha quddiemha talba minn sid il-fond ghall-izgombru ta' terza persuna li maghha ma kellu I-ebda relazzjoni guridika. Dan Iaggravju hu insostenibbli u s-sentenza appellata ghandha tigi kkonfermata;

Infatti, l-appellant mhux qed jikkontesta dak is gie recientement kjarit fil-gurisprudenza, iccitata fis-sentenza appellata, illi I-Qrati ordinarji kienu kompetenti illi jiddecidu jekk il-persuna li tkun qed tokkupa l-fond kellhiex il-pussess legittimu originali tieghu meta fih dahlet u ċjoè jekk kellhiex fitolu, ta' liema xorta hu, biex hekk taghmel. L-appellant mhux qieghed allura jikkontesta 1-gurisprudenza illi hu ma setax jagixxi fit-tribunali ordinarji ghall-izgumbrament bla titolu kief meta l-okkupazzjoni kienet $a b$ initio vizzjata bl-uzurpazzjoni ta' pussess. Li jfisser li stabbilit dan it-titolu originali li bih ilkonvenut ikun beda jokkupa l-fond b'mod legittimu, il-Qrati ordinarji ma jibqghux aktar kompetenti biex jezaminaw u jiddecidu talba ghar-ripreża tal-fond f'perijodu ta' rilokazzjoni, tkun xi tkun il-kawżali;

L-aggravju ta' 1-appellant hu xorta ohra. L-appellant jippretendi illi la darba ma kienx hemm relazzjoni guridika bejnu u bejn l-inkwilin l-appellat nomine, hu ma kellux jirrikorri quddiem il-Bord li Jirregola l-Kera biex jitlob l-izgumbrament ta' l-appeliat. Dan però mhux korrett. Mhux ikkontestat illi jezisti bejn l-appellant u l-awtur ta' l-appellat nomine kuntratt ta' lokazzjoni it ma giex itterminat. Dan jirrizulta mill-istess affermazzjoni ta" l-appellant illi hu qatt ma rikonoxxa lillappellant nomine bhala inkwilin tieghu. Dak il-kuntratt ta' tokazzjoni ghadu allura vigenti u allura jinsab kif ippruvat feperijodu ta' rilokazzjoni. Talba ghar-ripreza tal-fond da parti
ta' 1-attur appellant keliha qabel xejn tkun diretta lejn l-inkwilin minnu rikonoxxut ghaliex sakemm dak il-kuntratt ta' lokazzjoni ma jigix gudizzjarjament terminat ghal raguni valida fil-ligi, issid ma jistax jippretendi li jirriprendi l-pussess tal-fond;

Sewwa jigi nnotat illi ghalkemm l-appellant isostni illi hu qatt ma rrikonoxxa lill-konvenut bhala inkwilin tieghu, il-ftehim tal-kirja bejn 1-awturi ta' l-appellant u s-socjetà Grech \& Hicks Shoe Company Limited, awtrici tas-socjeta appellata kien jipprovdi illi: "The tenants may sublet the premises in whole or in part provided the incoming tenant is aceptable to the landlord". Dritt ta' sullokazzjoni, anke jekk kwalifikat, allura kien hemm u certament ma jistax jinghad illi meta s-socjeta inkwilina ssullokat il-fond lis-socjetà appellata din ma kinitx qieghda tikkoncedi 1 -fond b'titolu li minnu ma setghetx tiddisponi. Una volta hu stabbilit illi meta s-soćjetà appellata okkupat il-fond, dan ghamlitu taht titolu minghand min kien kontrattwalment awtorizzat li hekk jaghmel, żgur ma jistax jinghad li s-sočjetà appellata kienet bdiet tokkupa l-fond de quo minghajr ebda titolu validu, illegalment jew abbużivament. Jekk dak it-titolu kienx gie jew le ghal xi raguni pregudikat fil-kors tal-kirja u fiz-żmien ta rilokazzjoni kellu jiǧi epurat quddiem it-tribunal specjali kompetenti biex jiehu konjizzjoni ta' dawn il-materji u minnu deċiż fil-konfront mhux biss tas-subinkwilin imma ukoll ta' l-inkwilin li mieghu 1 -istess appellant qed jiddikjara li kellu u necessarjament ghad ghandu relazzjoni guridika;

Ghal dawn il-motivi, l-appell ged jigi michud u s-sentenza appellata kkonfermata. L-ispejjez tal-Prim'Istanza jibqghu kif gà minnha dečizi u dawk ta' dan l-appell ikunu a kariku ta’ lappellant.

