# IT-TIENI SEZZJONI - AWLA KUMMERCJALI 

2 ta' Marzu, 1962<br>Imfialfin:-<br>Is-S.T.O. Prof. Sir Anthony J. Mamo, O.B.E., C.St.J., Q.C., B.A., LL.D., President;<br>Onor. Dr. A.J. Montanaro Gauci, C.B.E., K.M., LE.D.;<br>Onor. Dr. W. Harding, C.B.E., K.M., B.Litt., LL.D. George Thomas Davison versus<br>Joseph Azzopardl ne.<br>\section*{Lokazzjoni - Sullokazzjoni - Zgumbrament - Danni Art. 1074, 1075 u 1080 tal-Kodiél civili.}

Id-drittijiet tas-subinkwilin ghad-detenzjoni tal-fond lilu sullokat jiddeperdu mit-titolu tal-lokatur jew sullokatur bhala inkwilin principali, b'mod illi. jekk jigi biex jispiccia t-titolu tas-sullokatur fispiçca wkoll, fil-konfront tas-sid, it-titolu las-subinkwilin.

Meta s-sullokazzjoni kienet ghal żmien determinat, is-sullokatur ma ghandux dritt. minghajr ma jirrendi ruhu responsabblt tad-danni lejn is-subinkwilin, li minn rajh jew bi htija tieghtu jitlef it-titolu tieghu fid-dekorrenza ta' dak iz-zmien. b'mod li jtellef id-dritt tad-dgawdija tas-subinkwilin ghażżmien li jkun baqa'; imma meta s-sullokazzjoni tkun miexja minn perijodu ghal iehor, is-sullokatur mhux obligat jibqa' inkwilin principali biex ikun jista' jmantni lis-subinkwilin fid-detenzjoni tal-post, imma jista' jittermina l-lokazz;oni meta jrid, u mal-lokazzjoni tigi terminata wkoll is-sullokazzjoni. U jekk dan jista' jagnmlu b'att tieghu volontarju, jista' jaghmilu wkoll b'att involontariu ta' negligienza: b'mod illi, jekk l-inkwilin principali jonqos li jhallas il-kera b'neglij̇enza, $u$ minhabba din il-morozita fil-hlas tal-kera s-sid jottjeni l-kundanna tieghu ghall-iżgumbrament, u b'hekk is-subinkwilin isib runu żgumbrat huwa wkoll, dan ma jistghax jippretendi d-danni kontra l-inkwilin sullokatur jekk huwa jkun soffa xi danni

Il-Qorti:- Rat l-att tace citazzjon: quddiem il-Qorti tal-Kummerc tal-Maestà Taghha r-Regina il bih l-attur, wara li ppremetta illi l-konvenut nomine kien jissullokalu kil-kera ta' $\mathfrak{x} 31$ fis-sena, l-appartame :t numru 6 f'Saint Mary Flats, Howard Street, tas-Sliema, li l-konvenut kien jikri minn ghand Antonia armla Psaila u Edwige armla Sapiano; u li l-konvenut naqas mill-puntwalitả fil-hlas talkera, $u$ ghalhelk gie azzjonat ghall-iżgumbrament tal-fond, $u$ effettivament gie kundannat jizgumbrah b'sentenza talBord li Jirregola i-Kera tal-10 ta' Dicembru 1958 fil-kawża "Antonia Psaila et. vs. Anthony Azzopardi et."; u illi, a Lawża ta' din in-negligenza tal-konvenut, l-attur kellu jizgomtra huwa wkoll dak l-appartament minghajr ebda "alterinative accomodation", u hekk tilef id-drittijiet li kellu taht id-dispozizzjonijiet tal-Kap. 109 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Liǵijiet ta' Malta, u sofra danni rilevanti, konsistenti fi-ispejjeż legali, fi spejjeż ta' akkomodament f'lukanda mal-familja sakemm rab post iehor. fi spejjeż ta' traslok fi hlas ta' cens superjuri hafna ghall-kera fuq indikat li ke!lu jacectta ihallas, u danni ohra l! jiğu pruvati waqt ittrattazzjoni tal-kawża; talab illi l-istess konvenut (1) jigi dikjarat responsabbli tad-danni li a kawża tal-fatti fuq riferiti gew minnu (mill-attur) sofferti; (2) u l-konvenut i $\dot{\text { g }}$ kundannat ihallas lilu (lill-attur) is-somma li tigi likwidata ghal dawk l-istess danni. Bl-interessi legali; u kl-ispejjeż;

## Omissis:

Rat is-sentenza ta' dik il-Qorti tal-10 ta' Ottubru 1961. li biha ddecidiet a tenur tal-ewwel domanda tal-attur billi ddikjarat lill-konvenut responsabbli tad-danni li l-attur iipprova li sofra a kawża tal-ghemil tieghu msemmi fil-premessi tas-sentenza; spejjeż riżervati ghas-sentenza finali; wara li kkunsidrat;

Dwar l-ewwel domanda tal-attur, gћad-dikjaraz7joni li 1 -konvenut nomine hu responsabbli lejgh ghad-dayni li hut jallega li sofra minhabba l-fatt tal-istess konvenut nomine riferit fl-att tacecitazzoni:

Ihi, evidentement, l-attur jibbaża l-stanza fuq id-dis-
pożizzjonijiet kontenuti fl-art. 1074 u 1075 tal-Kodići Civili;

Illi dawn id-dispozizzjonijiet tal-ligi huma tat-tenur segwenti:-"Kull wiehed iwiegeb ghall-hsara li tiǵri bilhtija tiegћu - art. 1074 - jitqies fi htija kull min Aghemil tieghu ma jużax il-prudenza, id-diligenza u 1-ћsieb ta' missier tajjeb tal-familja"; u "Hadd ma jwiegeb, finnuqqas ta' dispożizzjoni espressa tal-ligi, ghall-thsara li tig̀ri minhabba nuqqas ta' prudenza, ta' diligenza jew ta' hsieb fi grad akbar' (art. 1075);

Illi mill-istess kliem tal-lig̀i jirriżulta illi l-applikazzjoni tal-ewwe! dispożizzjoni tagћha - dik tal-art. 1074 - tissupponi htija li taghmel dannu, mehuda l-kelma "htija" fissinifikazzjoni taghha l-aktar wiesgha, komprendenti l-kawżi kollha ta' mputabbilità: mid-dolo sal-imprudenza 1-aktar ljevi. Imma bid-dispożizzjoni sussegwenti - dik tal-art. 1075 - din l-imprudenza, jekk anqas minn dik konoxxuta bhala ljevi, mhix, bhala regola, kawża ta' mputabbilità. Biex thun, irid ikun hemm dispożizzjoni tal-liği li tirrendiha tali;

Illi, kwindi. mill-analisi tal-istess dispożizzjonijiet talliġi jirriżulta illi ghall-applikazzjoni taghhom ghandhom jikkonkorru tliet elementi. li huma (1) il-fatt dannus illecitu, (2) l-imputabbilità tal-istess fatt ghal min ikun ghamlu, u (3) id-dannu kagiunat minn dak l-istess fatt. Dawn it-tliet elementi ghandhom bilfors iikkonkorru f'delitt civili, jew 6 kważi-delitt, li jobligaw l-awtur tagћhom ghar-riżarċiment tad-dannu kagunat mhux biss lill-vittima tal-att illecitu, imma anki lil kull min indirettament jirriżenti d-dannu; liema delitti u kważi-delitti huma msemmijin mil-legislatur fir-rubrika tal-Kap. II tas-subtitolu II tat-Titolu IV tat-Tieni Parti tat-Tieni Ktieb tal-Kodiči Civili, u huma kumulattivament deżinjati taht l-isem generiku ta' "ћtija" f-artikolu citat;

Illi hu elementari li l-fatt jikkomprendi mhux biss lazzioni, imma anki l-ommissjoni, $u$ hu fatt illecitu dak kollu li wiehed ma ghandux id-dritt li jaghmel u meta ngustament jilledi d-dritt ta' hadd ieћor; u l-imputabbilità teżigi

Ii l-fatt ikun jipprocedi minn volontà libera. li hi dejjem necessarja biex tig̀ koctitwita l-htija. Fid-delitt din ilvolontà libera tasal ghall-akbar gravità, jigifieri, l-intenzjoni li seir il-hsara; fil-waqt li fil-kwazzi-delitt tibbasta ssemplici kolpa. Inveru hu dan l-clement morali, jiģifieri d-dolo fid-delitt u l-kolpa fil-kważi-delitt, li jikkostitwixxi d-differenza bein il-wiehed u l-iehor: iżda naturalment. mhux biżżejjed li tiği konstatata 1-ftija, imma hu mentieğ ukoll li jigi stabbilit li dik il-htija kkagunat dannu attwali u valutabbli u pruvat b'mod éert;

Illi l-fatti li taw lok ghal din l-istanza huma, fil-qosor, dawn. L-attur kien jogghod A-appartament indikat fl-att taé-citazzjoni, li kien gie lilu sullokat cirka tmientax il-sena fabel mill-konvenut nomine. li kien jikrieh minn ghand limsemmijin Antonio Psaila u Edwige Sapiano. F'certu emien il-konvenut nomine ma baqghax puntwali fil-hlas ta!kera billi naqas ifallas puntwalment skond il-ligi l-kera taż-żewǵ semestri li skadew rispettivament flewwel ta' Lulju 1957 ! flewwel ta' Jannar 1958. L-imsemmijin Psaila u Sapiano, b'riko:s no. 56 tal-1958, prezentat quddiem il-Bord li Jirregola l-Kera, taltu. ahal dik ir-raguni. li jigu awtorizzati jerġghu jiehdu tahí ide jhom 1 -imsemmi appartament. L-attur, fuq talba tieghu gije ammess "in statu et terminis' f'dawk il-proceduri quddiem il-Bord kontra l-konvenut nomine, !i gew defi iti bis-sentenza tal- 5 ta.' Marzu 1959. li biha giet milgugha t-talba tal-imsemmijim Psaila u Sapiano ghar-raguni fuq indikata. u in konsequenpa l-attur kellu iizzombra l-apnartament. It dan il-fatt kif hu fallega, irkeponnaly speiiezz li qieobed iipmretendi r-rimbori taghom minn whand il-konvenut nomine b'titole ta' rizaré ${ }^{\prime} m e n t$ ta' denni. tilli derivanti, kif h? iinnretendi, mill-fatt tal-istess konvenut nomine konsistenti fin-nuqqas ta' puntwalita fil-ちlas tal-kera fuq imsemmi:
 riferiti: u difatti kieti hemm da marti tat-knavemat nomine ommissioni lieits konsistonti nl-mara minhabba l-iskadenza tat-terminu fissat ehall-idembineat tal-oblimazzioni: ommissioni kwindi li ghaliha 1 -konvenut nomine girrispondi, ghaliex kellu l-obligu li thallas mantualme it f-iskadenza tat-terminu natiwit; ommissjoni mputatrli, gitaliex
dovuta ghan-negligenza; u xejn ma jiswa jekk dik in-negligenza ġiet kommessa fil-gestjoni tal-interessi propriji, jew anki magari f-eżerc̈izzju tad-drittijiet tieghu. ghaliex anki f'dan il-każ wieћed iibqa' responsabbli tad-danni kawżati kin-negliǵenza tieghu, meta jilledi dritt; u dan ghaliex kulhadd fl-azzjonijiet propriji ghandu jiehu kura lí ma jilledix id-drittijiet tat-terzi. Kullhadd hu liberu li jkun negligenti ghad-dannu tieghu; imma meta n-negligenza taghmel hsara lil persuna ofira billi tilledilha xi dritt, allura jkollu jirriżarćixxi d-danni li b'dik in-negligenza jkun ikkağuna lil dik il-persuna;

Illi ghalhekk, jekk l-attur jipprova li sofra xi dannu minhabba l-imsemmi fatt (ommissjoni) tal-konvenut nomine, dan ghandu jirriżarcilu dak id-dannu. Il-Qorti ghal issa mhix sejra tara jekk fil-fatt l-attur sofriex dannu, u f'każ affermattiv tillikwida dak id-dannu. imma qeghda biss tara u tiddecidi jekk, fil-każ li l-attur sofra xi dannu a kawzia tal-imsemmi att tal-konvenut nomine, dan huwiex tenut jew le li jirriżarćieh. Il-kwist jonijiet-dwar. l-eżistenza tad-dannu bhala konsegwenza tal-imsemmi att tal-konvenut nomine u l-entità tal-istess danni, jekk eżistenti, jigu eżaminati u deċżi aktar il-quddiem, stadju ulterjuri talkawża: u ghalhekk allura figig wkoll dećiżill-kap tal-ispejjeż tad-deċiżjoni preżenti;

Illi l-konvenut nomine, evidentement. jippretendi illi bil-fatt tieghu ma lleda ebda dritt tal-attur, l-ghaliex hu ma kellu ebda obligu li jkompli s-sullokazzioni "ad infinitum', u la ma kellux dak l-obligu kellu d-dritt jittermina |-lokazzjoni, li ǵgilb maghha t-terminazzjoni tas-sullokazzjoni; iżda u apparti konsiderazzjonijiet ohra li ma hemmx kżonn iiğu rilevati, it-terminazzjoni tal-lokazzioni ma ğratx bl-eżerċizzju ta' dritt tal-konvenut nomine imma bilfatt kolpus tieghu. Kien ikun divers il-każ kieku l-konvenut nomine temm il-lokazzioni bl-użu ta' jedd tieghu fillimiti $u$ tatit il-kondizzjonijiet kif imiss skond il-ligi;

Rat in-nota tal-konvenut nomine. li biha appella minn dik is-sentenza, u I-petizzjoni tiegћu li biha talab li tigi re-

31 - Vol XLVI. P. I. S. 2.
vokata u t-talbiet tal-attur jiğu michuda: bl-ispejjeż tażzewg jetanzi kontra tieghu:

## Omissis:

Ikkunsidrat;
L-Ewwel Onorabbli Qorti kkunsidrat 1 -istanza hhala tażata fuq id-dispożizyionijiet tal-art. 1074 u 1075 talKodiçi Civili. u eżaminatha u ddecidietha fuq dik il-bażi. Dawk l-artikoli jirrigwardaw ii-kolpa hekk imsejia "extrakontrattwali", li torigina mid-delitt jew kważi-delitt;

L-appellant jissottometti illi fuq dik il-bażi żgur illi lazzjoni tal-appellat ma setghetx tigi sostnuta. Bejn il-partijiet kienet tezisti relazzjoni kontrattwali, derivanti millkuntratt ta sullokazzjoni li l-appellant xi tmientax il-sena qatel kien ghamel lill-appellat. Kien biss in kwantu kien hemim dik ir-relazzjoni li l-appellat seta' jsofri dannu millimpurtwalità fil-hlas tal-kera da parti tal-appellant lis-sid, ii kkağunat it-lerminazzjoni tal-lokazzjoni prinċipali, li gieLet maghha, a sua volta, it-terminazzjoni tas-sullokazzjoni. Tr. kliem ichor jghid l-appellant, l-appellat seta' sofra dannu mputabbli lill-istess appellant liss in kwantu dan naqas :rhall-obligazzjonijiet kontrattwali orig̣inati mis-sullokazfjoni:

Din il-Qorti thoss illi dan ir-mgunament tal-appellant in fordat. Il-pretensjoni tal-appellat hija sostanzialment din. kif gie mfisser fit-trattazzioni tal-apoell. Bejn l-appollat u l-apmollant kienet tezisti suliokazzioni. Din kienet
 L;sijiet ta Malta. Skond Liema dispozizzjonijiet. l-appellant kien obligat, fl-ghelua ta' kull terminu ta' rilokazzjoni infatti s-sullokazzioni kienet qeghdha miexio b'terminu ta' rilokazzioni tacita minn xahar efial xahar) igeddidu ssulnkazzioni u ma setghax iirrimrend; nussess tal-fond Ghef shont id-dispozizo iomijiet ta' dik il-Lizi. Peress li I.apnellant nagas milli ithallas il-kera puntwalment lis-sid. hn tilef il-lokazaioni prisenali iew ahiar id-dritt gharrlokazz joni, u b'hekk tellef lill-anpellat il-protezz ioni li z才ar rigward tas-sullokazzioni, hu kellu skond l-imsemmija Ligig.

Bdan il-mod - jirraguna 1-appellat - l-appellant naqas mill-obligi tieghu ta' sullokatur, kif regolati dawn l-obligi mill-istess Ligi, ċjoè mili-Kap. 109. L-appellat anki nvoka favur tieghu l-art. 1628(c) tal-Kodici Civili; skond liema dispoziizzjoni sid il-kera (u kwindi s-sullokatur fil-konfront tas-subkonduttur) hu obligat, minn natura stess tal-kuntratt, jassigura lill-kerrej fid-dgawdija bil-kwiet tal-ћaga ghaż-żmien kollu tal-kiri;

Jigifieri, l-appellat stess jippretendi illi l-appellant hu responsabbli lejgh tad-danni li jghid li sofra ghax naqas mill-obligi li hu kellu lejh bhala sullokatur. Del resto, jidher car illi anqas jista' jkun xort'ohra. Jekk l-appellant kellu xi obligu ta' diligenza jew kura lejn l-appellat, fis-sens f. ma jaghmel xejn li seta' jtellfu d-dritt li kellu ghal-okkuvazzjoni u dgawdija tal-fond, dan l-obligu seta' jidderiva bess mill-kuntratt tas-sullokazzjoni $u$ in kwantu hu kien 4: -sublokatur. L-obligu li l-appellat jghid li 1 -appellant kellu, illi ma jitterminax is-sullokazzjoni hlief skond id-disardizzionijiet tal-Kap. 109. seta' kien impost mill-ligì. Iżda jkkk kien hemm dan l-obligu, dan imiss till-appellant bhala mullokatur. Ghalhekk, jekk kien hemm xi violazzjoni da werti tal-appellant meta naqas li jkun puntwali fil-hlas talxera lis-sid. l-appellat jista' iilmenta minnha biss in kwantu кienet inadempjenza tal-obligazzjonijiet kontrattwali li 1 mppellant kellu versu lejh bhala sullokatur;

Minn dan jig̣i illi 1 -kwistjoni tar-responsabbiltá jew le ghad-danni ma tistghax titaies a bażi tad-dispożizzjonijuiet tal-liġi li jirrigwardaw id-delitti u l-kważi-delitti. iżda ghandha tkun regolata bid-dispozizzjonijiet tal-ligi dwar ilkolpa kontrattwali;

Ghad illi, taht diversi aspetti il-principji li jirregolaw iż-żewǵ speċi ta' kolpa huma l-istess, hemm aspetti ohra li dwarhom il-prinċipji jew dispożizzionijiet tal-lig̀i huma differenti. Per eżempiu, kieku din il-kwistjoni preżenti kellha tkun regolata bid-dispożizzioniłiet tad-delitti jew kważi-delitti, tista' tqum din il-kwistioni. L-appellant jallega, fin-nota tal-ećcezzjonijiet u dikjarazzjoni tieghu (fol. 23 u tergo), illi n-nuqqas ta' hlas puntwali tal-kera lis-sid kien dovut ghal semplići svista jew diżattenzjoni
da parti ta' impjegat tleghu; u meta xehed, l-appellant qal illi dan l-impjegat, li kien ilu iiefu hsieb il-hlas ta' dan ilkera, kien ilu mpjegat mad-ditta ghal xi hamsa u tletin sena (fol. 51). Issa, skond l-art. 1080 Kod. Civ.. biex principal jinzamm responsabbli ta' hsara kagunata lil hadd iehor minn impjegat." jeftieg jidher illi l-principal ikun qabbad bhala mpjegat ghal dak ix-xognol jew servizz persuna li ma kienetx kompetenti, jew li hu ma kellux ragin. janseb li kienet kompetenti. Gie ritenut illi din id dasoдizzjoni tghodd ghal danni derivanti minn delitt jew kwažidelitt. iżda hi rrilevanti ghal danni derivantí minn inadempjenza kontrattwali (Vol. XXXII-I-163);

Ankì l-ammont u estensjoni tad-dannu jistghu jvarjau skond jekk humiex dovuti minhabba kolpa extra-kontrattwali jew kolpa kontrattwali (ibid.) :

Ghalhekk hu necessarju li jigi determinat xi speci ta' kolpa hi attribwita lill-appellant. Kif ga ntq̧al. fil-każ prezenti 1 -Qorti jidhrilha illi iekk kien hemm vjolazzjoni da parti tal-appellant li tintitola lill-appellat ghar-rizarciment tad-danni din setghet thun biss inadempjenza kontrattwali :

L-appellant, però, jissottometti illi din il-Qorti ma tist Shax tiehu konjizzioni tal-kawża taht dan l-aspett, ghaiiex il-kawzali tad-domanda hija id-"delictum", u mhux vjolazzioni ta' obligazzjoni kontrattwali Fl-ipotesi li din il-Qorti jidhrilha li tista' anki tiehu konjizzjoni tal-kawża tatit dan l-aspett, allura 1 -appellant jissottometti illi jkun flinteress tal-partijiet ill: l-kawza tigi rinvijata quddiem ilQorti ta Prima Istanza biex hi tiddecidi dan il-punt. li jirriżolvi kwist joni li toltrepassa l-limiti ta' din il-kawża u hija ta' nteress g̀nerali;

Il-Qorti ma iidhrilhiex li tista' taćcetta din is-sottomissjoni. Veru li donnu jidher illi in prima istanza l-kawża giet diskussa u deċiża fuq il-bażi biss tal-koloa extra-kontrattwali; izda ma jidherx illi t-termini tać-citazzjoni jeskludu 1 -kolpa kontrattwali. I1-premessi jirresitaw il-fatti " isemmu r-relazajoni kontrattwali, éoè ta' inkwilin u subinkwilin. li kenet tezisti be jn is-partijet; jisplogaw ukoll
f'hix kienet tikkonsisti in-negligenza tal-appeilant, ċjoè li hu naqas li jhallas il-kera lis-sid u minhabba f'hekk gie ordnat l-iżgumbrament tiegћu mill-Bord, li minhabba fih kellu jiżgombra l-appellat. Il-kawżali tad-domanda tirrisjedi f'dawn il-fatti. Il-kelma "negligenza" li hemm użata ma tidherx mqeghdha bhala definizzjoni legali ta' dik ilkawżali, iżda tidher użata fis-sens generali ta' nuqqas. Ma hemm xejn fić-citazzjoni li jispecifika in-"nomen juris" talazzjoni u li jeskludi li d-domanda, fuq il-fatti premessi ghaliha, tigi kunsidrata fuq l-allegazzjoni ta' inadempjenza kontrattwali da parti tal-appellant. Lanqas hu l-każ, filfehma tal-Qorti, li l-kawża tiǵi rinvijata quddiem 1-Ewwel Onorabbli Qorti. Hawn non si tratta $\hbar l i e f ~ l i ~ j i g ̇ u ~ e z ̇ a m i-~$ nati argumenti legali godda migjubin kontra u favur issentenza appellata; u ma hemm xejn li jimpedixxi li dan isir fi-appell;

## Ikkunsidrat;

Ga ntqal f'hix tikkonsisti l-pretensjoni tal-appellat. Flessenza taghha, din il-pretensjoni timporta illi l-appellant, thala sullokatur, kellu l-obligu li ma jaghmel xejn li bih jitlef id-dritt ta' lokazzjoni li hu kellu u jitellef lill-appellat d-dritt ghas-sullokazzjoni tal-fond in kwistjoni, hlief skond id-dispozizizjonijiet tal-Kap. 109;

Fil-fehma tal-Qorti, din il-pretensjoni mhix fondata. L-appellat, thala subinkwilin. kien jaf (u kien jaf sa millbidu li sar dan il-kuntratt) illi d-drittijiet tieghu gfad-detenzjoni tal-fond kienu jiddependu mit-titolu tal-appellant bhala inkwilin prinćipali, k'mod illi, jekk jigi biex jispičca t-titolu tal-appellant, kien jispicica wkoll, fil-konfront tassid, it-titolu tieghu khala subinkwilin. Kieku s-sullokazzjoni kienet ghal żmien determinat. l-appellant certament ma kienx ikollu dritt. minghajr ma jirrendi ruhu responsabbli tad-danni, li minn rajh jew 玄ijia tieghu jitlef ittitolu tieghu fid-dekorrenza ta' dak iż-żmien, b'mod li itellef id-dritt ta' dgawdija tal-appellat ghaż-żmien li jkun baqa'. F'każ kћal dan, l-appellant bis-sahia tal-kuntratt. kien ikuin obligat li iassigura lis-subinkwilin id-dgawdija tal-fond gћaд̇-żmien kollu determinat. Iżda f'dan il-każ is-sullokaz.' zjoni kienet, kif ga ntqal, miexja minn xahar ghal xahar.
u l-lokazzjoni prinćipali spičcat wara $1-g$ heluq ta' terminu, u l-appellat gie żgumbrat mill-fond ukoll wara li l-perijodu ta' sullokazzjoni ta' dak iż-żmien li kien korrenti ghalaq. Il-fatt illi, skond il-Kap. 109, l-appellant kien obligat, sakemm hu stess kien inkwilin, li jgedded perjodikament is-sullokazzjoni till-appellat, u li ma jiżgumbraћx flief skond id-dispozizzjonijiet ta' dik il-Ligi fil-fehma tal-Qorti, ma jfisserx illi, bis-sanha tas-sollukazzjoni, jew bis-sahћa ta' dik il-Liği kombinata mas-sullokazzjoni, l-appellant kien obligat li jibqa' ghal dejjem inkwilin, biex jista' jaghti dawk il-beneficicji lill-appellat. Ma jidherx gistifikat illi l-obligu li jassumi nkwilin versu s-subinkwilin jigi nterpretat b'dan il-mod. Invece, jidher naturali u guridiku li jinghad illi inkwilin ta' fond li jissullokah jintrabat, u hu obligat mill-ligi specjali (fin-nuqqas ta' konvenzjoni xort'ohra), sakemm hu stess jibqa' inkwilin, imma mhux obligat il jibqa" inkwilin prinćipali ghal dejjem jew ghal kemm irid is-subinkwilin. Obligu simili ma jidderivax mill-kuntratt tas-sullokazzjoni kif regolat mili-Kodiei civili. Rigward il-ligi specjali, din topera biss in kwantu u sakemm tkun teżisti r-relazzjoni kontrattwali ta' lokazzjoni jew sullokazzjoni, imma ma tohloqx obligazzjoni legali bhal dik in diskussjoni;

Issa jekk dan hu veru, dan ifisser illi l-appellant kellus d-dritt, bla ma jonqos mill-obligazzjonijiet tieghu kontrattwali le in l-appellat. jittermina 1 lokazzjoni principali ghalkemm din kien ikollha bhala effett li tittermina d-detenzjoni tal-appellant;

L-ewwel Onorabbli Qorti, ghar-rigward ta' dan il-punt osservat illi "apparti konsiderazzjonijiet ofta, li ma hemmx hżonn fiğu rilevati, it-terminazzioni (tas-sullokazzjoni) ma gratx bl-eżerċizzju ta' dritt tal-konvenut nomine, imma bil-fatt kolpus tieghu: kien ikun divers il-kaz kieku l-konvenut nomire temm il-lokazzioni bl-użu ta' jedd tieghu fillimiti u taft il-kondizzionijiet kif imiss skond il-ligi". Din il-Qorti, bir-rispett kollu, ma jidhrilhiex li ghandu jkun hemm din id-differenza. Il-kwistjoni hi wanda, cjoè jekk 1 -appellant kienx legalment obligat bis-sahha tal-kuntratt tas-sullokazzioni li jżomm l-inkwilinat biex l-appellat jibqa' jiddetjeni. Fil-fehma tal-Qorti, l-appellant ma kellux din
l-obbligazzjoni. Issa, jekk l-appellant seta' b'att pozittiv tal-volontà tieghu, jittermina 1-lokazzjoni non ostante li E'daqshekk kienet tiği mpeduta !-kontinwazzjoni tad-detenzjoni tal-appellat, u dan seta’ jagћmlu bla ma jinkorri ebda responsabbiltà legali ghad-danni, ma jidherx li gfandu jaghmel differenza l-fatt illi t-terminazzjoni, flok b'att volontarju, grat minhabba att involontarju ta' semplici negligenza. Anzi, fil-fehma tal-Qorti, il-konklużjoni fittieni kaz timponi ruhha "a fortiori";

Ladarba I-appellant ma kienx legalment obligat li jikkonti!wa s-sullokazzjoni hlief sakemm hu stess jibqa. inkwilin u seta' ghalhekk direttament jikkawza bla ksur ta' obligi legali i-effett lamentat mill-appellat, il-Qorti ma hix ta' fehma li l-konsegwenzi legali ghall-appellant ghandhom ikunu xort'ohra semplicement ghahex l-istess effett gara ndirettament minn fatt ta' omissioni minflok minn att ta' kommissjoni. Anki stess fil-kolpa extra-kontrattwali, jghodd il-prinċipju illi "quando si parla di colpa per omissione, si deve intendere la trasgressione di un dovere per il quale taluno sia obbligato di fare quello che non fece. giusta l'aforisma 'qui non facit quod facere debet videtur facere adversus ea quae non facit'" (Giorgi, Teoria talOEk. §151, p. 214). Vwoldiri illi jeちtieg li jkun hemm obligu. Infatti, l-art. 1076 tal-Kodici Civili wkoll jgћid illi, biex l-att jew ommiss joni jinducu responsabbiltà ghaddanni, jehtieg li jikkostitwixxu "a breach of the duty imposed ky law';

Ghal dawn il-motivi, din il-Qorti t loa' l-appell, tirre. voka s-sentenza appellata, u tichad it-talbiet tal-attur. Lispejjez minfabba $\dot{c}$-ċirkustanzi tal-każ, iibqghn ming hajr taxxa; iżda d-dritt tar-Reǵistru jhallsu l-attur.

