## IT-TIELET SEZZJONI APPELLI INFERJURI.

## 10 ta' Jannar, 1953

Imhallef :-

L-Onor. Dr. W. Harding, B.Litt., LL.D. Giuseppe Trido rerau: Giuseppe Deguera
Lotrizrioni - Kondixyjoni - Altorazejoniftet fil-Fond Lokatisfu - Pate Kommisworjuh -- Purgataioni Torminu - Art. 1658, 1659 n 1112 tal-Eodici oivili. Il-kerrej ma jistasy jaghmel altoraxajonijief jil-haja lilu mikrija bla kursens tas-sid.
Jelil huva jaghmel dawk l-atternzzionijiet bla kument tot-sid, alluma jkmi h.emm lok ghall-applikazzioni tal-patt kommiscoriu, li humac suttintis fil-knirratfi bilaterali u ripetut fit-Titnk taL-Lokarejons. Johk imbaghad ir-id jikkondedi lill-kerrej it-permess lif jaghmel ai alterazxjonijict fil-fond, imma tant xi kondixajomi, dak u-permea jilikostitwixaci fakoltó lilu moghtija li joghmel it-tibdil; u dik ib faliolte, u mhux il-lohazzjani "ut sic", tipi subordinato fl-eiercixzzin taghtha ghal kandizzjoni "sine qua non". B'mod Li jekk ilLerrej juka. minn dik: il-fakoltd minghajr ma jirrispetta dik il-konfizzjomi, ikwiz hemm lok oham-rizoduztjoni tallokaztioni in basi ghall-patt kommissorjis tacitu:
Inma LQorti tista' tagkti terminu lill-kerrej biex juii rimodjag in"requas bieghu u biex tigit evitata d-disoluxzjoni tallokaezjoni.
11-Qorti - Rat it-talba ta' l-artur qudriem i]-Qorti Civili tal-Magistrati ta* Malta ghall-kundanna tal-konvenut li jixgombra, fi żmien qasir li tipprefiggilu l-Qordi, mill-fond numru 132 Arcade Street, Peola, lilu mikri bl-£10 fis-sena ghatterminu legali ta' sena, prevja d-dikjarazzjoni li gie rizolut J-istess kuntratt peress li huwa ma adempiex ghall-kondizcjonijiet tal-lokazzjont u ghal kawżi ohra kif jírizulta fittrattazzjoni tal-kawza, salva l-azzjoni ghar-rizarciment taddanni. Bl-ispejjeż, kompriżi daw' ta' l-ittra ufficjali tat-2 ta'

Lulju 1952 (dok. A), li biha l-attur issinifika l-intenajoni tieghu li jipprevalixxi ruhu mid-dritt tar-rizoluzzjoni;

Rat il-verbal tat-28 ta' Awissu 195"2, fejn l-attur iddikjara li hu kera 1 -post xi tiet xhur ilu lill-konvenut, a dan talbu li, biex ikabbar il-gardina, jibni l-haji 'I hemm millattwali go ghalga ta' l-attur stess mikrijs lil haddiehor, bilkondizzjoni li jietu 1 -kunsens ta' l-istess gabillorti, u ghallfini ta' 1 -ac̀ertament ta' dant 1 -kunsens igib il-gabillott filpreżenza ta' l-attur. Fil-fatt il-konvent bena dan il-hajt filghalga tal-gabillott minghajr ma lia 1 -kunsens ta' 1 -istess;

Rat leécezajoni tal-konvenut, li biha ssottometta illi 1 ispostament tal-fajt kienet fakolta tal-konvenut, u kwindi t-talba kellha tkun, se maj, giad-demolizzjoni ta' l-istoss hajt;

Rat is-sentenza ta' dik il-Qorti tal-5 ta' Settembru 195\%, lí biha caఓdet it-talba ta' l-attur, bl-ispejjeż; billi dik il-Qorti kkunsidrat;

Illi, kif jidher mill-istess verbal ta' 1 -attur fuq migjub, il-konventet talab lill-at:ur biex dana jaghtieh il-permess biex ikun jista' jkabbar il-ginejua billi jisposta 1 -hajt taghha, permess li l-attur ikkoncediela; biss bill-patt li jgib il-kunsens ta' l-inkwilin tal-foud limitrofu, li bl-ispostament tal-hajt kien jitlef parti mill-fond lilu mikri;

Illi kwindi dina $t$-talba tal-konvenui, u 1 -koncessjoni taghha da parti ta' 1 -attur, ma tista' qatt tigigi miftheme bhala kondizzjoni tal-kirja li l-konvenut kien tenut jeźegwixxi. Infatti, kondizzjoni tfisser kiawsola f'kuntratt li timporta maghha 1 -osservanza u 1 -ezekuzzjoni taghiha, b'mod li 1 -parti-obligata, f'kaź ta' nuqqai, tiddekadi mid-drittijiet lilha spetanti mill-istess kuntratt. Fil-każ preżenti, il-konvent kellu 1 -fakolta li jibni 1 -tiaj in kwistjoni, izda l-attur ma seta' qait jobligah, f'każ li huwa ma bnetix, biex jaghmel ix-xoghol ta' l-erezzjoni tiegtiu. U kwindi l-konsegwenza legali hija li, jekk il-kajt inbena, peró l-konvenut ma osservax il-pattijiet li tahithom giet lilu koncessa dik il-fakolta, I-ettur jista' jagixii u jitlob kontra 1 -konverut. drittijiet ofira, iz̀da żgur ms jista' jiilob qatt ir-rizoluzzjoni tal-kuntratt tal-kirja u l-konsegwenti żgumbrament tal-konvenut;

Illi l-premess ijieghed jinghad indipeodentement mill-
kwistjoni l-ohra jekk, u £'każ li l-imsemmija konćessjoni ta' 1-attur tigi kunsidrata bhals kondizzjoni, l-istess kondizzjoni hijiex valida, u selghetx tig̀i apposta in vista li 1-kirja saret xi thiet xhur ilu, skond id-dispozizzjoniiet tal-liẹ́i specjalj li tirregola l-hokazzjonijiet jodda ta' fondi urbani;

Illi ghalhekk it-talba, kif proposta, ma tistax tigi milqugha;

Rat fol. 8 in-note ta' 1 -appell ta' 1 -attur;
Rat fol. 9 ić-citazzjoni tieghu quddiem dina l-Qorti, li biha talab ir-revoka tas-sentenza fuq imserminija;

Onissis;

## Ikkunsidrat;

Deher mill-provi, rettament valjati, illi l-attur ta 1 -kunsens tieghu lill-konvenut, inkwilin tiegku tal-post imsemmi flavviz, biex dan ikabbar il-bitha tal-post lilu mikri, billi jressaq lura l-tajt li kien jiddividi din il-bitha mill-ghalqa limitrofa, ukoll ta' proprjeta ta' l-attur, mikrija lil haddiatior, bilkondizzjoni, pero, li l-konvenut iğib quddiem 1 -attur il-gabillutt tal-ghaiqa biex dan preżenzjalment jagtti l-kunsens tieghu li titnaqgas is-superfici tal-ghalya lilu mikrija. Hu car li l-attur, bhala miżura enkomjabili ta' prudenza, ried jassikura ruhu mill-kunsens tal-gabillott, biex kollox isir bi ftehim n ma jinqghalax inkwiet;

Deher ukoll mill-provi li 1 -konvenut ma ottemperax ruhu mal-kondizzjoni mposta mis-sid ghall-ghoti tal-kunsens tieghu; ghax minflok ma mar mal-gabillott tal-ghalqa (Nazareno Falzon) quddiem l-attur, mart il-konvenut tkelmet ma, min lanqas kien il-gabillott rikonoxxut tal-ghaiga, ghalkemm intereseat fiba, $u$, ċert, ma hadetx lil hadd quadiem l-attur;

Minn dan jig̀i li l-konvenut uża, mill-fakoltà lilu moghtija mill-attur, iżda ma rrispettax il-kondizzjoni li kien imponielu 1-qttur ghall-ezèeciizzju ta' dik il-fakolta. H-Qorti t'Isfel qalet li dik ma kienety kondizzjoni, imma biss fakoltà, u ddecediet il-pont fuq daqshekk; izds dik il-Qorti ma apprezzatx tajjeb Ji, ghalkemm it-tkabbir tal-bitha kienet "fakolta", dik ilfakoltà (u mhux il-lokazzjoni "ut sic') kienet subordinata. ghall-eżercizzzju tagtha, ghal kondizzjoni "sine yua non";

Issa l-pożizzjoni guridika hi din. B'ligí, il-kerrej ma
jistax jaghmel alterazzjunijiet fil-haga hilu lokata bla kunsens tas-sid (ert. 1653 Kap. 23). Jeks jaghmel dan it-tibdil bla kunsens, allura jkun hemm lok ghall-patt kammissorju tacitu (art. 1111 ibidom), sottintiz fil-kuntratti bilaterali, a ripetut fit-Titolu tal-Lokezzjoni 1 -art. 1659 Kap. 23). Jghid il-Baudry (Contr. di Locaz. Vol. I, pag. 439, para. 736), 5 propoéitn 1al-liği simili francíta:- " 'Il condutiore, che do abbligato a conservare e a restituire la cosa, non puì, a più forte ragione, modificare nel suo interesse le forme della cosa, ciod introdurvi modificazioni destinate a renderne l'uso più comodo. Se disconoscesse questr obbligazione, é immediatamente espostin ad una indennita, al ristabilimente dei luoghi in pristino, o alla risoluzione, senza contare il risarcimento dei danni. Is locatore, per agire contro il conduttore, non \& obbligato ad attendere la fine della locazione";

Issa den hu appuntu 1 -każ. Il-konvenut gbamel dik 1 . alterazzjoni, in kwantu reseaq lura l-hait u okkupe parti millghaplqa limitrofa, bla kursens ta' l-attur; ghex dan il-kunsens kien subordinat ghall-kondizzjoni li, kif inghad, ma gietx osservata. Ghalhekk hemm lok ghar-rizoluzzjoni in bazi ghallpatt kommissorju taciitu:

Biss il-Qorti tista' taghti terıminu, skond il-lig̈i, biex jiği rimedjat in-nuqgas u evitata d-dissoluzzjoni tal-lokazejoni. Bil-konceessjoni ta' dan it-terminu ma hemm ebda hasra ghassid,

Ghalhekk il-Qorti tiddecidi;
Billi tilqa' l-appell, tirrevolsa s-sentenza appellata, u tilqa' t-talba, u tipprefiğgi lill-konvenut żmien erbghejn gurnata ghali-iżgumbrament; kemm il-darba. perd, flistess żmien il-konvenat mas jkunx, jew ipprokura li l-gabillote hal. ghalqa limitrofa jaghti quddiem. 1 -attur il-kunsens tieghu li: tig̀i okkupate dik il-biéċa tal-ghalqa, jew ikun irrimetta kolloa "in pristino";

I_-ispejjeż taż-żewğ istanzi jithallsu mill-konvenut.

