## 3 tio Dicmbra, 19ist. Imballin:

1t-S.TO. Sir L.A. Cumileri, LL. D., I'renident: L-Ouor. Dr. A.J. Montanaro (andi, ('.l.E.ELL.D. Chev. Oonf. Dr. W. Harduy. B.Litt., LL.D.





 tal-maru anti filhurtrutti ta' lehasajuti.





H-Qutti. - Hat l-at thectazzioni qualdiem il-Qor i tal-
 ra pidvata in data - a cunju 19:37, lathe Holland Eera til Salva.ore La Rona de Cri-tofars. awtur tal-konvenut, il-banut li yiedhed "Thas-Niema. Iry it-Torri, numru 38, hil-
 - ena kwantu ghat-tieni is phat-tielet sina, u ghaz-żmion ul-


 h, filkaz illi h-ister Salvatore La Rose de Cristofaro jwelli 1-imenmmi harur jew jisobllikah. jew icedi laffit tie hu. hif prezz jew b'taint sull żmien matul l-erba' $=\min$ di resper io. f-istens La Rosa de C'ristofaro jhallar lill-atur Hollanil percentwali ta $1-10 \%$ fuq il-prezz, rigal, jew ammont a differenza in pju bejn il-kera li jhallas l-istess La Rowe de Critofaro a l-ammont li jircievi ghas-snin li lan jibga jinkassa din id-differenss in pju: 1 illi l -imsemmi Galvatore La


 hand il-prectitwali feq rifemta fuq ilprezz, rigal, jew am-
 atrar al-ammont illi i.mmeimmi Salvatore La Loba de Critofary. jew l-aventi kawza ioghu, ircevew dj pia, kif kienu rhb gati jaghmin stond il-kintratt ta' lokszajoni fuq imsem-
 mei heka bitera ufticjali tus-17 ta' Lulju 1949; "thi l-konrenu, jew l-awturi tiogtu, naq-u bhekk li jadempixes 1 ubligazzion: tagthom siond if-kuatrati fuq imsemmi; tallu if jog likjarat u deciz̀ illi i-stes konvenut, jew l-awturi tioपhti, dssubluhaw, jen cedew il-tatut fuq imsemmi, miughajr lua ballsu 1 -perctutwal: tal- chaxra fil-mija (10\%) fuq itprozz. mial, jew amomm tad-diffrenza in pju twejo al-kera 1. hunai balluy a l-ammont li reeve $x$ in pjü; li tigi dikjarata
小emi. ":



lia ix-senemzat unghtija mino dik il-Qort: fition ta Ap-


 biex jiżmot:aw it.ond u jikkonsenjaw d-muftieh tiegha lillammot wara ’: kkumidmat

Illi mid-dukun-ui foi (itergol tal proces jirrizulta bait fozin hattar Itollabd u hejn l-imsemmi Galva:ore La Dion de Criofaro. h cjui, fil-kaz li dan Lai Kosa de Cristobra ined: thanu hu mikri, ew issullokah, jew icedi faflist twghm, hirezz i.w biant kull kmien, l-istern La Rosa
 h, ku ur, $\ddagger$ jucetta, 1 -prenentuali ial ghaxa fil-mija ( $\mathbf{1 0} \%$ ) fing il-prezz rigal, fory fur 1 -ammout tad-differenza in pju biju il-kera li tallins l-istes: La Rosa de Cristofaro a l-anmunt lif frém: thas-nin 1 dan jibqa" jinkasa din id-dife-




 La Rusa (Sol. ef ierga), a mid-dokument fitfoi. is thl-pro-

 Antheny Zammit La Rosa n flahhament mion dan Zalmma La Rowa lil!-kjamat fit-k:wza Ahlome (amar, boba abtar
 11 l-imsemm! Salvatore La Rua de Crimotaru:


 kazijiet ta sullokazzoni tal-fond:




 Ia Rosia a ta' l-imsejjah fil-bawes Anthery Ca-ar:

Rat il-petizajoni ta l-imsemmi Ari hony Casar. li talah li wentenza fuq mommila tigi revokata, hilli i-attur jiği

 vi d-dritijiet tieghy a rivala konta l-awme tiegtu; bitpejét taz-zewó itanzi kontra l-utur:

Ra it-petizzjoni talkonvenut Jowph La Rosa, li talah

 gha;

Omisuis:
Thkumeidrat:
llit, kif judher mid-dokment ezini; fil-fol. 6 tal-prodea. [-attur Joneph Follami hera !i] Salvatore La Rosa de Pristofaro l-hanat imeommi f-at taç-citazzjoni ghal erba' snin d! fermo u erba' anin di rifietto mill-1 ta' Gunju 1997. Fra.

I-pathijiet ta' lik ul-lokazzoni kien brmm dak li J-imeemmi lat lowa de Crj-lofaro kien jis:a' jismilloka l-fond jew icech i-athit liextho, bdan, pers. It jekk dik is-sullokazzjoni jew $\therefore$-syoni jirn matul l-erba" sum di rispetto, l-istess La Rowa de Criatofaro obliga ru\#n ii jballas Til-lokatur il-percentwali ial-gtaxra fil-mija fug it-pezz, rigal, jew fed l-ammont tall-
 lokazzjoni n l-ammoni li ta Row de Cris afaro jircievi in pìi. athaż-̇mien li jibya jinkasaa dit id-differenza:

Il-komvonit Joseph Ia Roa, fin-nota ta' leccezzjoni tierthu (fol. ${ }^{2}$. ammetta li whandu jaghti lill-bttur l-ifiaxra fil-uija fl-ammont tad-differenza in pid bejn in-kera li huma Diallaw or dak li gieghéd jircievi; n ammiesjoni analoga tinsal) ripo: a a fi!-verbal tenut mill-Ewwal Qorti fils ta' Mar-
 dher li l-appellant Juseph Ja Rosa, bhala aventi kawfa minn misieru Salvatore La Rowa de Crixtofaro, naque ghal fuq im--enimi obligu ansunt M-iskrittura fug ditata, billi veerifikaw rithom il-kondizzjonijiet ghall-tlas tal-percen wali konvenu-
a. Kinsegwentement l-ewwal talba kontentata $\mathbb{A}$-att tac-citazzoni tidher gust;fika-a;

Ikzunsidrat:
Illi bit-tienj talbs taghhom l-stturi qeghdin jinsistu ghasxoljiment u rizoluzzjoni tal-lokazzjoni fuq imsemmija, stipula'a hejn l-atur: Joceph Holland n Salvatorn La Rose de Cristofaro bl-iskrittura ezibita fil-fol. 6 tal-process. Dik ittalba tincab bazaia faq id-tispodizzjoni ta' l-art. 1111 tal-Kodici Civili, fejn jinsab stabbilit li "il-kondiszjoni ritolativa tinghaid dejem bhola li giet maghmula fil-kuntratti bilaterah, ghall-kai ii wahds mill-partifiet tonqos ghali-obligersjoni aqhha: itda. fodan il-kat, thruntrati ma jinhalli "ipeo inre'., u l-Qorti tista'. skond ić-cirkustanzi. taghti imien viersq lith-konvenue, bla tsara ta' kull dispotise;oni olla talligi dwar il-kuntratt :al-bejgh";

L-Ewwel Qorti rriteniet li Al-kat in elamai d-dimajoni ghall-purgazsjoni tal-mori ma tietax tigi akioninth, minhaben d-dispotizxioni ta' l-art. 121 tal-Kodici Kumanechai, li tatid Ii fil-trontratfi mmmerijali l-kondizejonj rienolmiva theita
msemmija t-att. 1111 tal-Kndici fir li tholl il-kuntral: "iqu. so jurr". " H-Qurti ma batax tarfat! main lill-konvenm s:abiex jịi thethlu, mill-mora. İda l-appellanti j-ostnu li dak il-benefiçju tal-paryazzjem al-mora jiza' jigi lilhom akkor-
 li, li jashti lifl-qorti dik il-fakoita meta r-rizoluzzoni tal-kuntra 1 tal-kera ma thinx espres-anion koncenuta. u meta $\dot{c}$ -"irku-ianzi jkunu iavorevoli, hasta ma jkux hemm hsata phall-atrur;

- Tkkunaidral:

Illi l-imsemmija dispmżizzioni ta l-art 121 tal-Kodici Kummercjali biet introdota hlart. \& ta l-At neta. XIV ta' 1-1933, u biha giet imnehthija 1 -fakolta al-Qorti li tachti zmien Qhall-pargazami tal-mora fil-ka\% somemplat nill-imsemmi ar ikolu 1111 tal-Kodici Civili meta si teaital ta' ohligazzjoni iet kummercijali. Dina l-innovazzjoni g̣iet marhmula ghaliex, kif fisser il-promotur tal-hẏi meta kienet tinsab quildiem 1-A esemblea Legislativa fi-istadju tal-Kumiat. "nei debiti rabumeriali si voole assicurare che ia scadenza sia :uta vem (. propria vadenza imporogabile. perchè ouni credito"e ch.
 shamentro $u$ quel denato whe se fose stats effettivamente incasato, e avrh fato thute le sur romt-riazioni in base a fiuel presupposto. Se si desse l'agio al tribunale di dire ' $\mathrm{l}_{\mathrm{o}}$ prorogo ail un altro giorno', a farelbe si un atto di pieth reron it debicure, ma ara un inconveniente per il creditore" (Parliamentary Debate, Official Report. Vol. 21. Pag. 738. (ol. 2a);

Tkkunsidrat:
Illi l-imsemmija dipponizzjoni :a L-art. Llll tal-Kndici; Civili hija ta' natura generali. applizahill ghall-kuntratti b: laterali, mentri fiseess Kodici tinsab dispozizajoni ohra 1a' natura speriali. applikabili ghall-kuntratti ta' bkazzjoni lart. 16.59 (2) fuq citat). Il-fatt li bid-d spozizzjoni gidida ta' 1 art. 121 tal-Kodici Kunımerciali giet imnebhija hll-Qorti 1 fakolth l: fil-kuniratti kummerdiali takkorda l-purgmzejoni talmora fil-kaj kontemplat mill-art. 1111 tal-Kodéci Civili ma


 dixn". u ma kkomprendiex ma' j-art. 1111 l-art. 16.59 firt diapmizajoni ta' l-art, 121 tal-hedici Kumameripli, kemm thalies hawa magtruf u pacifiku li fil-konkers ta prwa di-
 fal: tolta, whantha ipprevali din ta l-ahbar:

It Wine rearso Teorien-Pration di Dinte ('ivile. Vol.

 bu'. jirtiopundi hotik:- "Sy la leyge precedente hor resulava l'matera hateria, ma cra spretade mon pue ritemer-i atrosata daha bued gencrale posteriore'. Ta' t-is e-s opin-
 mliz, 1003). I' j.Casiaiom :a Firenze (6 agosto 1860, Bartilim. Bardelli Arespeidale di Santa Maria Nuoval soemez li "la leque pimerale posterione non pad ritenersi abolitiva dellat brger enciale precedente ne dom quamdo ella prochami que-- a aholizione, ${ }^{\text {a }}$ quando ond tema contempli espressamilute. (fumpli identivi casi the diveramente erano ragoliti dalla
 Decrefi e Rogolament". para e81);

Iktunsidrat ;
Illi, - tabhilit ii l-fakoltà moghtija lill-Qorti bi-tieni parayme: in l-art. 1659 tal-Kodici Civiii ma
 darta 1 -appellania 'feghdin jíolbu li dik il-fakoltà tigi f'dan il-kaz wàritata, hemm bioonn li jigí ezaminat jekk jikkonkorrux il-kondizzjonijiet rikjesti ghall-etercizzju tagthen. Milliskrittara tal-hkazzjomi. pesibita fil-fol. f tal-process. jidher li r-rizolnzzion' tal-buntra: : ma gietx "expressis verbis" sti-
 bat. ilQurti jidhrilha li jikitonkorra motivi sufticjenti, ficsens mithal mill-imsommija dispozizzoni ta l-art. 1659 (2). whall-èerdizaj: tal-fakolth hemm kontempla: a;

Ghar-ragunijiet fuq migiuha;
Timespingi l-appell lwantu ghallewwel domand migjuha hl-att taćcitazzioni, li hihs gie mitluh li jigi dikjerat
n dociz bi l-konsemut, jow 'amouri timfiu, foublokaw jew iedew ilftanut fuy imselam minghajr ma hallsn l-percentwali tal-phaxta fil-mija (lu\%, fus il-prezz, rigal, jew am-
 mont li equew in pii; $n$ tikkonitma fug dik lewwel domanda s-sentenza appellata. anki thar-riawarl tal-kap tas i. inpejpez relativi, L-inpulcz relativi ta' dima l-istanze jif.


T:Ifa' l-appoll tah-konvennt La Rosa u ta l-immejah filSawa Cascar kwantu ghad-domandi l-ohra kontenuti B-att ac-citazajomi, izda lus fis-senc ti dawn id-domandi ghandhom jilnghy kif wew deciżi mill-Fwwel Qorti, fil-meritu u
 ax-il $\dot{\underline{y}}$ urnata mion meta jigu interpellati h'ittra ufficjali. ma Hanux balla lill-ateri l-ammont li ghandhom jiehdu in baغ. ghall-mermmija dikjarazzjoni kontenuta filfuq riportata i-curel talla ta' l-att taćeritazzjoni. Fil-każ li isir dan il-
 homwnt Ja Roca, u dawk taz-zewg appelli f'din l-istonas ;bogn: hat taxs biddent tar-Reqistrn hin-nofs bejn l-attwin l-kinvent la Rns:

I' hi.. fireelts fuq imemmi riformat le-sentenza moghta mill-Gorti tal-Kummore tal Maesta Taghar r-Redina fit(6) a tat 1954; bdath li, fl-kaz ta' naqqas tal-hlas kif fry ordnai, it-ter ainu ta xahar impost b'dik is-mentenza ficindm jibla juhadds mill-iskadenza tal-hmistax-il gernata tif 'ua preficsi ftall-affetwazzjoni a' dak ilolas.

