## 26 ta Frar, 19.54.

## Imhallfin:

Is-S.T.O. Dr. L. A Camilleri. LL.D., President; L.Onor. Dr. A.J. Monrana'w Gauci, LL.D., C.B.F. L-Onor. Dr. W. Harding. B.Litt., LL.U. Salvator: Cauchi nensus Gio Marie Sammut


Permess moghti hil uiehed biex ighadf hannem ta lilma minn tur raba' li me hasc tieghu, imma $\boldsymbol{a n}^{\prime}$,min jaghtih dak ilpermess, ma jgibx mieghu bittors, u sakemm ma hisice helik stipulat espressament, it-tgacdiaz ta' hart li l-kanıen ighiuddu minn fugha.
Jekk koncessioni simili lill-posacsur ta' fan, thun mhux furve fom, iohor, allura dik ilkomicssjoni thu, lakusijon'; jekk, però, tkun parur fond iehor, allura tida: thun serritu. iada twhix lokazsjoni. Ghax meta Lkomiesponi ssir facur tond ichor. allura dik il-kouécajomi tirrizolri rukha f'dal li skond ilhigi jikhostitwirfi sercitù ; mentri meta l-kuncessjoni ssir where tarur fomil ichor, allura Listem koniessjoni ma tadattur ruhhi, wital mad-definizzjoni tagsertitù, u ssir dak il-godiment b'horrispettir li hu proprju t.fLokazajoni.
Gheldoqutant, il-permess mughti lill-pansesumr ta' bicia raba' bies jgheddi l-kannen ta' l-ilma ghal meba' ithur ticyhu minn fuq rebi' tathonéedent ta' dak il-permess, ma jamm,mtax ghal fokazzjor; i ta' hart li mina fuqha ighaddu l-kantern:" "halhell wholl hwistionni li tqum duar innature ta' dik i-Smuressioni tilhol til-ton'petenza tal-Qarti ordinaria, " mhux f'dik tat-Bnard ghat-Tirsin talQbejiel.

Il-Qorti, - Rat l-att tać-citazzjoni quddiem n-Prm'Awla tal-Qorti Civili tal-Maesta Tarthar r-R gime, it bih l-attur. wara li pprometia illi l-konvenut jippre endi hicpandu serviqu ta" passağg u ta' moghdije ta' l-ilma per ne $2 z$ ta' trinka ly hows ghamel fil-bicic raba' maghrufa' Ta' Bezik" wee "Ta' Farry Fenech", li qieghda fil-hentrad. "Ta l-Ahrax talMadonna", limiti tal-Mellieha, li buwa akkwista mill-poter ia' Antonio Vassallo b'att tan-Nutar Salvatore Abela tad-19
ta` Jamar 1902 (dok. A), u dana peress li l-bonvennt ghadda, buwa u nies dipendentı minnu, minn dik a-bića raba*, It hija yieghde fidejh, u ghadda wkoli 1-ima mit-tinka indthata, ware li gie interpellat b'ittra ulicijali tad-2y ta' Jannar 1902, biex ma jehaddix aktar mina hemm u ma juzaz aktar dik tutriaka; u illi fil-fatt il-bićca art imsemmija mhijiex sogg\(\dot{g}+1\) te ghal ebode servitu a fayur tal-beni tel-konvenut, h, me1a. ghadda minnha, kien b'tollerane bise tieghu; taleb illi, wern hi jithbitaw id-dikjarasujonijiet u 1 -provvedumenti peiessarji, (1) jigi dilijarat minn dina 1 -Qorıl illi l-istens bióca raba' tieghu fuq imsemmi,a ma hix soggettu ghal servitio.ta' parsage u ta` moghdija ta' l-ilma velisu r-raba` tal-konvenut; (2) $u$ konsegwentement ildanvenut jigi inibit li jidhol f'dik J-bicioar, u li jghaddi liima mit-trinka li huwa ghamel fiba. Bl-ispejés, Komprizii duwl tw' l-ittra ufticjali tad-29 ta' Jannar 1952, kontrit l-konvenut, li gie ingunt biex jidher ghansubiezjoni;

Fat in-nota ta' leccezzjonijitet tal-konvenut, li biha jeccepixxi illi buwa quit ma ppretenda servinù fuq il-fond in kwistjoni, izda ghandu biss kuntratt mas-sid precedenti a ma' l-inkwiiin li jghaddi bir-rigel u bil-kaunen ta' f-ilma, u jaghti yantar patata fis-eena lis-sid (dok, A), kuntratt li, ghalkemm ghalaq, dejem gie tinnovat iacitment sal-lum, a li bih J-afa tur jaf tajejeb; u talab lí d-domandi jugu respiati; bl-ispojezí; liat in-nota tal-konvenut, li bihe ecicpixa ulterjorment illi dina l-Qurti mhijiex kompetenti biex iehu konjiazjoni a' dın ii-kawża, ghaliex l-iskrittura eżbita fil-fol, 13 tal-process timporta lokazzjoni protetta minn Notifikazzjon tal-Gvern 242 ta 1-1943;

Rat is-sentenza ta' dik il-Qorti tad-9 ta* Dicembrt 1953, li bihe ddikjarat rutha kompetenti, u ghalhelk irrespingiet l-eciegzjoni ta' l-inkompetenza sollevata mill-konvenut, blispejjez kon ra : iegbu; billi kkunsidrat;
lli 1 -konvenut jeccepixi illi dina l-kawia hija ta ${ }^{\circ}$ fompetenza, mhux ta dina l-Qorti, iżda tal-Board ghat-Tirż:n tal-Qbejel. Huwa jibbaza i-eccezzjoni tieghu fuq l-alleqnzzjo; $\mathrm{n}_{1}$ (1) ill l-iskrittura fil-fol. 13 tal-pocess timporta boke: zoni maghmula favur ieghu da parti ta' l-awtup ta lettur,








1. L-dikrittura fil-tol. 13 tat-pructes had thaprotat w


 xejn if bio Marta Sammut, mona mes ta hil dill prates
 Skond ll-igi (ari. 1615 (1) al-Kodici civit), I-han ta hag" hu kuntratt li bit watida mill-partijet tintiabat la ta, 4 ll int ohra t-tgawdja ta' haga. Hu máehrui Hi dik il-i aga tis.a tkun motili ew ummobiif; imma tid thun dejjem kimutre jabili, lecta, posibili, korporali u ufungibili. Tasalto ma tax, u ma utrabaix li jaghti, hi Sommo. it-tgamofa ia lim
 biss permess biex kun jista do badal minn tuq wh l-otrisxa art dawk il-kannen. Herme is biex jeh ddu kannem aid jotiz mieghu bilfors, u sabemm ma jigix hekk stipalat ef preseauent, it-tgawdija ta' l-art li l-kannen jefaddu natn fuch::

 du dawh il-kanni, jigiberi ebk hix ec l-art, fiay "Mc t-uti, jew m.żnuma t-arja;
2. Anki hiekt diak il-"permes" kellu jhig nterpetal bhala "lokazzjoni". din ma tistax wye, ilii hij, phenett:a
 Rezolamenti, u-"tepabin" jirrigwarua "ehalqa". Ii skutid 1 -i-tess Regolamenti (ant. I (a).) tikkumprende wholl razzell
 qabbelx" it Sammut l-ghaiqa iegliu. " lanqas it fal imm.
 I-ghatia. Dak il-permess ghal moghtija ta' certi laturerir mat

thalqd, jew ta xi hage, bhal razzett jew bini, imgabbel ma ybalqs:

Hat in-no.s ta l-eppell tal-honvenut (fol. 84), hitha Jemom ii-kelma "atur" miuthok "konvenat", u ghalbekk jehatioi il-provvediment intrastritt;

Hat il-petizzjoni ta' l-istess konvenut fol. d5, li bibe talab ir-revola tas-senıenze iuq imsemmy, a li tigi atrolta



Trattat l-appell:
Ln'unadrat:
 dna 1-korrezujoni tal-kelme "nttur' fin-nots fol. 84, u meotio tuxajoni taghte til-kelms "honvenut"; sheaspejiei tal-konvenut eppelbest;

Iftunsidrat ;
li-fatti, onki kif mijube fid-djkjarazzjoni tal-kopvanus fol. 11 tergo, jury li l-lronvenejoni inkorporate thiskriture fol. 13 (apparti koll kwistjomi dwar il-validitì tughen 'gqoed formam"), usret sabiex il-konvenut igib ilma mir-mabe' tieghu iebor ghal biecis rabe tieghu fojn meghadex ilow, billi jghaddi kanoen ta' l-ilme fuq raba' jetior mux tinghu, o li yieghed bejn il-bicice wahde a l-bicia l-aher tal-honvaliti; Cwoldiri r-ranga ment t-iskritturs fol. 13 ser ghaeserviact te' din il-bićcia raba' tal-konvenut li ma gtandhiex ilam;

Din ićcinkustanza bije importanti, ghaliex id-dotiting u i-gurisprudenza ghamlu din id-distinzjoni. - Jeldk konceagioIn simili soir mhux favur fond iebor, Illura hije lokensioni jelat parò ssir favur fond iehor, allurs tista' tame earvith, isda mhar lakexejoni;

Ighid il-Bsudry-Lacantinerie - Tratteto Diritto Civile, Coatr. Locaz., Vol. I, p. 11, pars. 15:- "Le coucensione a litolo oneroso di un diritto di passaggio, allorche non è fats a raniaggio di un foudo, è no locatione; nel caso contrario, i un atto costitutivo di serviti'';

Ir-tagudi bi orvja. Meta Honcesssjoni usir favur iehor, allura dik jl-roncossjoni tirrizolvi rabhe f'dat li, skond
 Edizzjoni liveduta, "jedd stabbilit thall-vaniage te' fond fuq fond ta fadd elar, sabien sir czu minn fond ta' hadd ietior". Meta invecie, il-koncessjoni ssir mhaz favur fond iefor, dilura l-stess toncesjoni ma tadattax ruhba akter maddefinizajour ta' servitu, u seir dak il-godiment b'Korrispetiv I: hu propr u tal-lokazzjoni. Hekk, gie deciz mill-Qrati Francizi (ara deciż. citata mil-Baudry, lo c. cit., note 3), illi lkoncéesjoni maghmula mman kumpennija ferrovjarje fuver kumpannija ohra, biex din ta' l-athar tghaddi t-trenijiet iagkha fuq il-binarju ta' l-twwel kumpannija, hija lokazzioni;

Ghalhekk, f'dan il-każ ma hemonx lokazzjoni, ghaliex ilboncessjani saret favur fond it bor; inma jista jkun hemm talvolta "si et quatenu:" (salva kull kontestazzjoni in propożitu :a' l-attur) servitù - pont li fuqu din il-Qorti mbijiex b'dan i-sppell imsepha li tippronunzja rubha;

Hu ta min josserva illi l-istess konvenut, fid-dikjaraz. zjoni tieghu fol. 11 tergo, sejjan "servitù" koncessjoni simili, maghmula mill-attur fiavur il-konvenut fuq bicica raba' whra proprjetia ta I-a tlu - koncessjoni, cjoè, li l-konvenut jghadd l-kanali ta' l-ilmu (ara kuntratt fol. 14) halli, flimkien mal-kannen fuy il-bicica raba' msenmija f'din il-kawża. it-konvenur iwas al i-ilma mir-raba' tiectu ghar-raba' iehor tiegtu fejn ma chandux ilma;

Ikkunsidrat;
Hemoranki x"jizi osetvat $\mathrm{li}^{\prime}$. n subjecta materia" tas--uni, kif inhu dot:rnalment ammes. importanza l-intenzjoni tal-partijer, bif manftstata fl-kiem imnzzala f-iskrittura fol. 13. 1ssa, l-e-presjoni "uaghti permess" u l-ohra "jaghti bla hias" - it withed . rriskontra f'dik l-iskritturama tantx huma artmonizzani ma l-idea ta' lokazzjoni; ghax certanenn, kekn bien hekk, kien ikun wisq facili li jintuzaw u-khem "inqabbel" u "jaghtu bi qbielia". multo pjú li f'dik $1-\mathrm{i}$ kritura 1 -panibite kienu yeghdin juzaw mhux si ter-min-logija !-knika u legali, nuna kiem komini n korrenti, " kwindi ma kienx ikun bemm raguni biex ma jużawx kiem Li huma stess juzaw " kuljurn, $\mathbf{i} f$ 'nhuma l-kliem "inuabbel" u "jaghti bj qbiela";

Ghal dawn ir-ragunijet, ughal diank ta l-Ewwel Roria. liddecili billi tictad 1 -appell u tikkonte: ma ... hienza appellata. bi-ispejjeż taż-żewg i-t:az:; a torkta rornvij" tal-pro. cos lill-Ewwel Qorti fall-kon inwazzjont tai-kawza.

