## 2 ta' April, 1993

## Imhallfin: -

S.T.O. Prof. Giuseppe Mifsud Bonnici LL.D. - President Onor. Joseph A. Herrera Bl.Can., Lic.Can., LL.D. Onor. Carmel A. Agius B.A., LL.D.

Maria, Catherine, Beatrix u Filomena sive Phyllis illum mart Carmelo sive Lino Enriquez ahwa Peresso $u$, ghall-interess li ghandu bhala Kap tal-komunjoni ta' l-akkwisti u amministratur legittimu tal-beni ta' martu l-imsemmi Carmelo sive Lino Enriquez
versus
Wisq Reverendu Arcipriet Don Paolo Pace, u ghall-interess taghhom lil Victor Buhagiar u Joseph Schembri u li b'digriet ta' l-1 ta' Ottubru,

1992, 1-atti gew trasfużi fil-persuna ta' Paul Giordimaina stante l-mewt tal-konvenut Wisq Reverendu Arc̈ipriet Don Paolo Pace

## Enfitewsi - Subenfitewsi - Lawdemju - Awment ta' Cens

L-atturi u l-awturi tagfhom kienu kkonćedew subenfitewsi perpetwa lil theta mill-konvenuti ta' porzjoni indiviza ta' ghalqa. Issubkoncessjonari flimkien ittrasferew diversi porzjonijiet divizi ta' $l$-ghalqa u imponew awmenti tać-cens.

Talbu illi dikjarazzjoni li l-art kif ittrasferita hija soggetta ghar-rata proporzjonali ta' subciens kif stipulat fil-kuntratt originali, il ikonvenuti jigu kkundannati jhallsu lawdemju ghat-trasferimenti, penali li kienet tirriżulta mill-kuntratt minhabba inadempjenza li jithallas il-lawdemju u korrezzjoni fil-kuntratt originali.
$\dot{G e w}$ milqugha $t$-talbiet attrici. Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat issentenza appellata u rriformat biss il-kap ta' J-ispejjeż.

1. L-atturi ppreżentaw citazzjoni fil-Qorti tal-Kummerć u esponew illi huwa kkoncedew lill-konvenuti u li John Scerri u dottor Edward Gatt b'sub-cens perpetwu l-ghalqa fabbrikabbli, imsejha "Ta' Bellic"' jew 'Tal-Wilga'' f'Hal-Qormi, ta' cirka 8.28 tomniet jew 2120 qasab kwadri, soǵgetta ghać-ċens ta' disghin lira (Lm90) annwali, b'mod illi kull wiehed mill-utilisti gie jippossjedi kwinta ( $1 / 5$ ) parti indiviża ta' l-ghalqa. Gie wkoll stipulat illi fkull trasferiment futur, l-atturi jkunu intitolati ghallawdemju ekwivalenti ghal ammont annwu ta' kull subkonćessjoni, qatt anqas minn sebgha $u$ tletin centeżmu u hames milleżmi (37ć5m) ghal kull qasba kwadra, pagabbli fi żmien tliet xhur mid-data ta' kull trasferiment, taht penali ta' hames mitt lira (Lm500) ghal kull inosservanza;

2 (a) Fis-17 ta' Awissu, 1971, il-konvenut Victor Buhagiar biegh lill-konvenut Arċipriet Pace, kwint indiviż ta'

1-ghalqa, kejl ta' cirka sebghin (70) qasba kwadra, u kwint iehor ta' l-istess ghalqa ta' cirka elf (1000) qasba kwadra. L-ewwel bićca giet soggetta ghać-cens annwali li digà kellha u tat-tieni ghal disa' liri (Lm9) fis-sena;
(b) Fis-6 ta' Dicembru, 1971 l-istess Arcipriet Pace akkwista minghand Joseph Schembri kwint iehor ta' l-istess ghalqa ta' cirka sebghin (70) qasba kwadra, u kwint iehor indiviź ta' cirka (1000) qasba kwadra. L-ewwel bićça giet soggetta ghaćcens annwali li digà kellha u tat-tieni ghal disa' liri (Lm9) fis-sena;
3. L-Arċipriet Pace naqas li jhallas il-lawdemju stipulat favur l-atturi fil-kuntratti originali taghhom mal-konvenuti l-ohra u ghalhekk huma talbu lil dik il-Qorti biex:
(a) tiddikjara illi 1-artijiet akkwistati mill-Arċipriet Pace, huma sogंgetti ghar-rata proporzjonali tas-subcens annwu u perpetwu stipulat fil-kuntratti tal-koncessjonijiet taghhom lillkonvenuti, u ohrajn, tal-31 ta' Awissu, 1968, fl-atti tan-Nutar Dottor George Cassar;
(b) tordna l-korrezzjoni tal-kuntratt imsemmija ta' l-1971, fl-atti ta' ${ }^{\text {l }}$-istess Nutar billi jigi fihom iddikjarat illi l-kwota ta' l-artijiet hekk ittrasferiti tinsab soggetta, rispettivament, ghallhlas annwu u perpetwu tas-subciens relattiv jiğifieri ta' sitta u ghoxrin lira $u$ hamsa u ghoxrin centeżmu (Lm26.25ć) ghallewwel bicca $u$ ta' tliet mija $u$ hamsa $u$ sebghin lira ( Lm 375 ) fuq it-tieni bičća - fiż-żewğ każijiet;
(c) tinnomina nutar biex jippubblika l-att korrettiv;
(d) tikkundanna lill-Arc̈ipriet Pace li jhallas lill-atturi l-
ammont ta' mija u sittin lira u hamsin centeżmu (Lm160.50ć) ghat-trasferimenti fuq indikati; u
(e) tikkundannah ukoll ihallas is-somma ta' elfejn lira (Lm2000) - hames mitt lira (Lm500) ghal kull trasferiment talli naqas li jhallas dak il-lawdèmju fit-terminu ta' tliet xhur mittrasferimenti relattivi li saru b'atti tan-Nutar dottor George Cassar tas-17 ta' Awissu u tas-6 ta' Dicembru tas-sena 1971;
4. Joseph Schembri m'opponiex it-talba ghall-korrezzjoni tal-kuntratti li deher fihom huwa, basta din tirriżulta mehtiega;
5. Il-konvenuti, inkluż Joseph Schembri, flimkien, ećċepew:
(a) Illi jammettu li l-mija u sittin lira u hamsin ċenteżmu (Lm160.50ć) huma dovuti u huma lesti jhallsuhom. Difatti kienu offrew dan l-ammont lil missier l-atturi, Michele Peresso, imma dan ma aćcettax ghaliex ippretenda sittax-il elf lira (Lm16,000) bhala penali;
(b) Illi l-massima penalità dovuta ghandha tammonta ghal elf lira (Lm1000) u mhux l-elfejn pretiżi. Però billi l-esponenti kienu in buona fede l-ammont tal-penali ghandu jigi ridott blarbitriju prudenzjali tal-Qorti f'dak 1-ammont li 1-Qorti jidhrilha xieraq;
(c) It-talbiet l-ohra ghandhom jiġu miçhuda billi l-atturi m'huma bl-ebda mod ippregudikati mill-atti maghmula internament bejn il-konvenuti;
6. Il-Qorti tal-Kummerċ fl-10 ta' Ottubru, 1989,
iddecidiet il-kawża u qalet:
"Illi l-fatti li taw lok ghal din l-istanza huma fil-qosor dawn li gejjin. B'sittax-il kuntratt, kollha ppubblikati min-Nutar Dr. George Cassar fil-31 ta' Awissu, 1968, l-atturi ahwa Peresso bejniethom kienu taw b'titolu ta' sub-enfitewsi perpetwa lit-tliet konvenuti flimkien ma' Dr. Edward Gatt u John Xerri, l-ghalqa fabbrikabbli msejha "Ta' Bellić" sive "Tal-Wilga', f'HalQormi, tal-kejl fl-intier taghha ta' cirka 2120 qasab kwadri; b'mod li kull wiehed mit-tliet konvenuti gie li akkwista kwint indiviż ta' l-imsemmija ghalqa. Din il-koncessjjoni saret versu
 ghal kull sedicesima parti indiviża, ossija bis-subciens ta' Lm794.80c0 ghall-intier, filwaqt li ćcens originali gravantilistess ghalqa kien ta ${ }^{3}$ Lm90 ghall-intier. Dan is-subcines gie kkalkolat a bażi ta' 37 c 5 ghal kull qasba kwadra; però gie ddikjarat $u$ miftiehem, f'kull wiehed mis-sittax-il kuntratt hawn fuq imsemmija, li l-istess subćens kellu jibqa' inalterat, indipendentement mill-kejl eżatt u prećiż ta' l-ghalqa li seta'jirriżulta effettivament 'il quddiem;

Sussegwentement is-sub-koncessjonarji flimkien ittrasferew diversi porzjonijiet diviżi ta' l-ghalqa in kwistjoni; u milli jidher f'kull każ imponew awment tać-ciens. Imbaghad, b'kuntratt ippubblikat min-Nutar Dr. George Cassar fis-17 ta' Awissu, 1971, il-konvenut Victor Buhagiar (wiehed mis-subkonćessjonarji) biegћ lill-konvenut Reverendu Arčipriet (illum Monsinjur) Paolo Pace l-awmenti tać-ciens li kien ghamel fuq it-trasferiment ta' porzjonijiet divizii mill-imsemmija ghalqa, kif ukoll il-kwint indiviż (li naturalment kien ghad fadallu mill-istess ghalqa), u preciżament (a) ta' bičća art li fiż-źmien talpubblikazzjoni tal-kuntratt kienet qed isservi ta' passağg sakemm
tinfetah triq alternattiva ' tal -kejl ta' cirka sebghin qasba kwadra (70 q.k.) .....soǵgetta dina l-art ghar-rata taghha ta' cens perpetwu originali, minn kull hag'ohra libera u franka, biddrittijiet u l-pertinenzi taghha kollha'; kif ukoll (b) ta' bićca art ohra formanti parti mill-istess territorju "ta' Bellici", jew "talWilga', tal-kejl ta' cirka elf qasba kwadra (1000 q.k.), liema art giet deskritta wkoll bhala "soġgetta din il-kwota indiviza ta' raba' ghar-rata taghha ta' cens annwu u perpetwu ta' disa' liri (Lm9) fis-seria, bid-drittijiet u l-pertinenzi taghha kollha', (ara kopja tal-kuntratt esibita a fol. 84 sa 107 tal-process);

Similment b'kuntratt ippubblikat mill-imsemmi Nutar fis-6 ta' Dicembru, 1971, l-istess konvenut Pace akkwista minghand il-konvenut l-iehor Joseph Schembri, l-awmenti tać-cens li dan kellu fuq l-arttijiet ittrasferiti, kif fuq intqal, mill-imsemmija ghalqa' "ta' Bellic"' jew "tal-Wilga'", kif ukoll il-kwint indiviz̀ li Schembri kien ghad fadallu minn dik l-ghalqa. Din il-kwinta indiviża ta' proprjetà ġiet deskritta b'mod identiku kif sar filkaż tat-trasferiment ta' simili kwota minn Victor Buhagiar lillkonvenut Pace (ara kopja tal-kuntratt esibita a fol. 108 sa 133);

Premessi 1-fatti relattivi, il-Qorti tghaddi issa biex teżamina 1-ewwel tliet talbiet attrici, bl-ewwel talba evidentement preordinata ghaż-żewg talbiet l-ohrajn. Permezz ta' l-ewwel talba l-atturí qed jitolbu li jigi ddikjarat u dećiż ' 1 -artijiet fuq indikati, kif akkwistati mill-konvenut Arċipriet Pace mill-poter talkonvenuti l-ohra, huma soggetti wkoll ghal rata proporzjonali tas-subciens annwu perpetwu stipulat bis-sahna tas-sittax-il kuntratt tal-31 ta' Awissu, 1968''. Huwa ovvju li 1-atturi qed jirriferu ghall-kwota ta' kwint indiviza ta' porzjonijiet ta' art millghalqa 'ta' Bellic'" li l-konvenut Pace akkwista minghand ilkonvenuti l-ohrajn, hawn fuq imsemmija. Issa, fil-kuntratti
rispettivi tat-trasferiment, fil-parti rigwardanti l-provenjenza, gie ddikjarat li l-vendituri (jigifieri l-konvenuti Buhagiar u Schembri) kienu akkwistaw l-artijiet in kwistjoni ' mill-poter ta' l-ahwa Peresso b'titolu ta' subcens perpetwu in forza ta' diversi atti"' ppublikati min-Nutar Dr George Cassar fil-31 ta' Awissu, 1968. Gie stipulat ukoll li b'effett mid-dati tat-trasferiment ta' l-istess kwoti indiviżi ta' art, il-konvenut Pace assuma l-obbligu tal-hlas tać-ċens u tas-subċens imposti fuq l-ghalqa ossija l-ghelieqi "ta' Bellic̈", versu l-aћwa Peresso. Inoltre, ma jirriżultax li l-ahwa Peresso qatt illiberaw l-ghelieqi 'ta' Bellic'", jew xi parti minnhom, mis-subciens impost fuqhom bil-kuntratti (sittax finnumru) tal-31 ta' Awissu 1968. Ghalhekk, probabilment huwa 'lapsus' li l-istess kwoti ttrasferiti mill-konvenuti Buhagiar u Schembri lill-konvenut Pace gew deskritti bhala soggetti gharrata taghhom tać-ċens originali, u minn kull hag' ohra liberi u franki. Kwindi f'dawn ić cirkostanzi l-ewwel talba attrici hija manifestament gustifikata;

Illi li kif jidher mil-lokuzzjoni tać-citazzjoni l-atturi, bhala konsegwenza ta' l-ewwel talba taghhom, talbu wkoll ilkorrezzjoni tal-kuntratti hawn fuq indikati tas-17 ta' Awissu u tas-6 ta' Diċembru tas-sena 1971, "billi jigi ddikjarat illi l-kwota ta' l-artijiet hekk ittrasferiti tinsab soġgetta, rispettivament, ghallhlas annwu u perpetwu ta* subciens relattiv, jigifieri ta' sitta u ghoxrin lira $u$ hamsa u ghoxrin centeżmu (Lm26.25ć) u thiet mija u hamsa u sebghin lira (Lm375), ghall-intier u ghalhekk ghallkwint ta' dawk is-somom relattivament ghall-kwoti ttrasferiti'". Issa, jidher li l-atturi kkalkolaw ir-rati tas-subcens bis-37č5 ghal kull qasba kwadra. Il-Qorti ma tistax taqbel ma' dan il-kalkolu, ghaliex ghalkemm is-subciens, fl-atti tat-trasferiment tal-31 ta' Awissu 1968, kien gie kkakolat b'dik ir-rata, dan sar fuq 'area'" specifikata, u gie ddikjarat fl-istess hin li subciens kellu jibqa'
però inalterat kemm-il darba jinstab li l-"area" kienet effettivament akbar (kif fil-fatt jidher li kienet) minn dik imsemmija fil-kuntratti. Intant, jidher li meta sar it-trasferiment tal-kwoti indiviżi in kwistjoni kien ghad fadal f'idejn is-subkoncessjonarji nofs it-territorju originarjament minnhom akkwistat minghand l-ahwa Peresso, tant hu hekk li l-kwint irrata tać-cens originali (Lm90 fis-sena ghall-intier) gie indikat bhala Lm9 ghall-kwint trasferit (i.e. ${ }^{1 / 5}$ ta' nofs id-Lm90). Filfatt kif digà gie rrilevat fl-esposizzjoni tal-fatti, is-subcens intier gravanti t-territorju in kwistjoni jammonta ghal Lm794.80 $\dot{c}$; u kwindi l-kalkulazzjoni ta' Lm401.25́c ghal kwint indiviż ta' listess territorju (jew aktarx ta' nofs l-istess territorju) kif ghamlu l -atturi fit-tieni talba taghhom hija ceertament żbaljata. Mill-banda l-ohra l-korrezzjoni mitluba hija f'certu sens neċessarja, ghaliex altrimenti t-terzi jistgћu jiğu żvijati f'każ ta' trasferiment jew trasferimenti futuri ta' porzjonijiet ta' art mill-istess territorju. Ghalhekk, il-Qorti hija tal-fehma li ghandha ssir il-korrezzjoni, permezz ta' addenda, specifikata fil-parti disposittiva ta' din issentenza, biex tigi rrimedjata l-ommissjoni dwar il-menżjoni tassubciens gravanti l-art in kwistjoni;

Illi t-tielet domanda ghandha tigi akkolta wkoll, ghaliex hija necessarja u konsegwenzjali ghall-ewwel żewg talbiet;

Dwar ir-raba' talba u çjoè l-ewwel talba diretta biss kontra 1-konvenut Wisq Reverendu Arcipriet (illum Monsinjur) Dun Paolo Pace, illi din it-talba hija intiża ghall-ћlas tal-lawdemju, fl-ammont ta' Lm160.50ć ghat-trasferimenti fuq indikati, ċjoè tal-kwoti indiviżi ta' art mit-territorju "ta' Bellič" sive "talWilga', limiti ta' Hal-Qormi", liema trasferimenti saru b'ministeru tan-Nutar Dr. George Cassar b'kuntratti tas-17 ta' Awissu u tas-6 ta' Dićembru, 1971. Issa, fin-nota ta' l-
eċcezzjonijiet tieghu l-konvenut ammetta illi 'l-ammont ta' mija u sittin lira Maltija u hamsin centeżmu (Lm160.50ci) huwa dovut u huwa pront ihallas dan l-ammont' '. Huwa veru li fin-noti ta' osservazzjonijiet li ghamel, l-istess konvenut issottometta li ebda lawdemju ma huwa dovut; però b'danakollu l-konvenut qatt ma biddel l-ećcezzjonijiet originali tieghu. Fi kwalunkwe każ bl-atti ta' trasferimenti in kwistjoni, il-konvenut xtara minghand ilkonvenuti l-ohra mhux awmenti ta' ćnus biss, imma anki proprjetà indiviża mill-art 'ta' Bellic'" sive "tal-Wilğa', hawn fuq imsemmija, u kwindi skond il-kuntratti tal-koncessjoni subenfitewtika relattiva ghall-istess art il-lawdemju huwa dovut, u anki fl-ammont mitlub. Ghalhekk, din it-talba attrici ghandha wkoll tigi akkolta;

Jibqa' l-hames domanda, u cjoè t-tieni talba diretta kontra l-konvenut Wisq Reverendu Arcipriet Dun Paolo Pace biss, u li hija intiża ghall-hlas ta' Lm2000 penali dovuta minhabba nuqqas ta' hlas tal-lawdemju fiż-żmien stipulat. Issa, fil-kuntratti tal-31 ta' Awissu, 1968, hawn fuq imsemmija, kien gie miftiehem li:
' $F$ 'kull trasferiment futur tal-kwota indiviża ta' art fuq imsemmija, ikun dovut jithallas lill-ahwa Peresso d-dritt tallawdemju ekwivalenti ghall-ammont li bih tig̀i subkoncessa listess kwota ta' art mill-enfitewta f'dana l-att u minn futuri subenfitewti, u qatt inqas minn seba' xelini u nofs (7s. 6d) ghal kull qasba kwadra trasferita. Dan il-lawdemju ghandu jithallas lis-subkoncedenti Peresso fi żmien tliet xhur mid-data ta' kull trasferiment futur ta' l-istess kwota ta' art taht penali ta' hames mitt lira (Lm500) ghal kull non-osservanza ta' dan il-patt'';

Mill-provi prodotti jirriżulta li l-lawdemju in kwistjoni la
gie offert mill-konvenut, iu nosy inqas ma thallas, fizz-żmien stipulat. Infatti, l-istess konvenut xehed li l-ewwel darba li sema' bil-pretensjoni ta' l-atturi kien xi sentejn u nofs wara li kienu saru t-trasferimenti in kwistjoni (ara fol. 161); u l-atturi talbu, ufficjalment il-hlas tal-lawdemju u l-penali permezz tal-konsulent legali taghhom b'ittra ta' l-24 ta' Frar, 1975 (fol. 169);

Il-klawsola penali hija dik li biha wiehed, sabiex jassigura l-esekuzzjoni ta' ftehim, jobbliga ruhu ghal xi haga fil-każ li jonqos li jesegwixxil l-istess ftehim (art. 1118 tal-Kodici Civili); u l-penali hija ntiża bhala kumpens tal-hsara li tkun batiet ilparti leża (art. 1120(1) ). Imbagћad, meta l-penali tkun giet miftehma ghad-dewmien biss (bhalma hu l-każ in eżami), ilkreditur jista' jagixxi sew ghall-esekuzzjoni ta' l-obbligazzjoni principali (jiğifieri l-hlas tal-lawdemju f'dan il-każ), u kemm ghall-hlas tal-penali, (art. 1120(3) ). Jinghad ukoll li l-qorti ma tistax tnaqqas jew ittaffi l-penali, ちlief fil-każijiet imsemmija tassattivament fil-ligi (art. 1122), u l-fatti ta' din il-kawża ma jaqghux f'ebda wiehed minn dawk il-każijiet;

Però biex it-talba ghall-penali tirnexxi, l-attur jintheig jipprova li d-debitur kien fi htija, u sakemm il-prova ta' din ilhtija ma ssirx, jew anki f'każ ta' dubju dwar dik il-htija, iddebitur ma jistax jigi kkundannat (Ara Giorgi, Obbligazioni, IV. para. 456); u Baudry, Obbligazioni, II, para. 1372, ikkwotati b'approvazzjoni fil-kawża "Nicola Callus et vs Nicolina Farrugia', Appell Civili, 5 ta' $\dot{\text { Gunju, 1959, Vol. XLIII.I.259). }}$ Madandkollu, kif kompliet tosserva l-Qorti fil-kawża ċcitata, filkaż ta' inadempjenza kontrattwali (bhalma huwa l-każ in eżami), il-htija hija insita fl-inadempjenza stess, ammenochè l-parti inadempjenti ma tippruvax il-każ fortuwitu jew il-forza mağguri, jew raguni ohra ta' eżenzjoni mir-responsabbilità;

Mela, f'dan il-każ spetta lill-konvenut Pace li jipprova jew il-forza maǵguri jew raġuni ohra plawsibbli li teżentah millinadempjenza li waqa' fiha. L-istess konvenut xehed, u ma gie> kontradett, li meta ghamel il-kuntratti mal-konvenuti l-ohra hawn fuq imsemmija huwa staqsa lin-Nutar, bniedem intiż fil. ligi u li kien I-istess Nutar li ppubblika l-kuntratti tal-koncessjon: subenfitewtika tal-31 ta' Awissu, 1968, jekk kienx obbligat ihallas il-lawdemju, u dan irrispondih fin-negattiv. Dan aktarx sas ghaliex il-kuntratti tal-konvenut Pace mal-konvenuti l-ohrajr kienu principalment jirrigwardaw xiri ta' awmenti ta' ćnus, li fil-fatt ma jaghtux lok ghall-hlas ta' lawdemju. Din il-verżjoni li ta 1 -konvenut hija verosimili, tant li hija riflessa fl-ittra responsiva li huwa kiteb, fil-5 ta’ Marzu, 1975, (fol. 170) lillAvukat ta' l-atturi, meta gie mitlub ihallas il-lawdemju. Infatti, f'dik l-ittra huwa qal hekk: "Minn issa nghidlek li m'iniex fi hsiebni nhallas penalitajiet, ghax jekk stess kien dovut illawdemju jien lest li nhallsu meta nkun naf ti skond il-ligi ghandi nhallsu'". Intant, meta lill-konvenut "fethulu ghajnejh li jrid ihallas il-lawdemju, huwa offra mill-ewwel li jhallsu, però l-atturi (tramite missierhom, li kien qed jaġıxxi ghalihom) irrifjutawh jekk ma jkunx akkumpanjat ukoll minn Lm2000 penali. F'dawn ić-čirkostanzi, il-Qorti hija tal-fehma li l-konvenut Pace ma kienx fi htija meta ma hallasx fiż-żmien stipulat il-lawdemju, u ghalhekk ma ghandux jinkorri l-penali. Iżda, l-atturi ghandhom jihu kkumpensati tal-hsara li sofrew minhabba d-dewmien, $u$ dan jista' jsir bil-hlas ta' l-imghax fuq il-lawdemju dovut, bir-rata tat-tmienja fil-mija fis-sena (art. 1139 Kodici Civili). A skans ta' ekwivoci jinghad li l-ћlas ta' l-imghax in linea ta' danni huwa impliceetement inkluż fit-talba ghall-penali;'

Ghal dawn il-motivi:

## Tiddecidi kif gej:

(a) billi tilqa' l-ewwel talba kif dedotta fić-citazzjoni; blispejjeż kontra l-konvenuti (li però ghandhom jiğu ssopportati fir-relazzjonijiet interni ta' bejniethom in kwantu ghal nofs i]konvenut Pace, $u$ in kwantu ghal kwart kull wiehed il-konvenuti Buhagiar u Schembri);
(b) billi tilqa' t-tieni talba fis-sens;
(i) li tordna l-korrezzjoni tal-kuntratt ippubblikat minNutar Dr. George Cassar fis-17 ta' Awissu, 1971, li kopja tieghu tinsab esibita f'pagni 84 sa 107 tal-prociess, billi wara l-kliem 'sog̀getta dina l-art ghar-rata taghha ta' cens perpetwu originali' u wara l-kliem 'soggetta din il-kwota indiviża ta' raba' gharrata taghha ta' cens annwu u perpetwu ta' disa' liri (Lm9.00c0) fis-sena' (prevja li qabel xejn wara l-kliem 'cens annwu u perpetwu', $\mathrm{f}^{\prime}$ din is-silta, tiżdied il-kelma 'originali'), (ara paġna 98) jiżdiedu l-kliem: '"u ghar-rata taghha proporzjonali ta' subciens annwu perpetwu impost fuq l-istess art fl-okkażjoni talkoncessjoni sub-enfitewtika tat-territorju li minnu l-art tifforma parti li saret permezz ta' sittax-il kuntratt fl-atti tan-Nutar Dr. George Cassar, aktar 'l isfel imsemmija, fl-ammont ta' Lm794.80 ghall-fond intier";
(ii) li tordna l-korrezzjoni tal-kuntratt ippubblikat minNutar Dr. George Cassar fis-6 ta' Dicembru, 1971, li kopja tieghu tinsab esibita f'pagni 108 sa 134 tal-process, billi wara 1-kliem "soggetta dina l-art ghar-rata taghha ta' c̀nes perpetwu originali", u wara l-kliem "sog̀getta dina l-kwota indiviża ta' raba' ghar-rata taghiha ta' cens annwu u perpetwu ta' disa' liri (Lm9.00c0) fis-sena" (ara paġna 122 tal-process) u prevja li qabel
xejn f'din l-ahћar silta tiżdied il-kelma "originali" wara l-kliem 'ciens annwu u perpetwu', jiżdiedu l-kliem: "'u ghar-rata taghha proporzjonali ta' subċnes annwu u perpetwu impost fuq 1 -istess art fl-okkażjoni tal-koncessjoni sub-enfitewtika tat-territorju li minnu l-art tifforma parti li saret permezz ta' sittax-il kuntratt fl-atti tan-Nutar Dr. George Cassar tal-31 ta' Awissu, 1968, aktar 'l isfel imsemmija, fl-ammont ta' Lm794.80ć ghall-fond intier';

L-ispejjeż dwar din it-talba jithallsu mill-konvenuti fl-istess proporzjon ta' l-ewwel talba;
(c) billi tilqa' t-tielet talba, $u$ tinnomina lin-Nutar Dr. Rosella Sciberras biex tippubblika l-atti ta' korrezzjoni relattivi fl-edifizzju ta' din il-Qorti fl-10 ta' Novembru, 1989, fl-10.00 a.m. jew f'gurnata, hin u lok ohrajn li tiftiehem mal-partijiet jew l-avukati taghhom; u billi tinnomina lill-Avukat Dr. Maria Borg biex tidher ghall-kontumaci fuq l-istess atti;

L-ispejjeż dwar din it-talba jithallsu wkoll mill-konvenuti fl-istess rata kif hawn fuq indikat dwar l-ewwel u t-tieni talba;
(d) billi tilqa' r-raba' talba, u tikkundanna lill-konvenut Wisq Reverendu Arćipriet (illum Monsinjur) Dun Paolo Pace jhallas lill-atturi s-somma ta' Lm160.50ć0, bl-ispejjeż relattivi;
(e) billi tichad il-hames talba kif dedotta fič-c̈tazzjoni però tilqaghha fit-termini kif hawn fuq intqal, billi tikkundanna lillistess konvenut Pace jhallas in linea ta' danni lill-atturi l-imghax ta' tmienja fil-mija fis-sena fuq il-lawdemji dovuti mid-data tarrispettivi atti ta' trasferiment sad-data tal-pagament effettiv. Lispejjeż relattivi jithallsu mill-atturi u mill-istess konvenut Pace skond ir-rebh u t-telf rispettiv;

A skans ta' ekwivoci tordna wkoll li l-ispejjeż l-ohrajn kollha jithallsu kwantu ghal kwint mill-atturi u kwantu ghal erba' kwinti mill-konvenuti f'ishma indaqs bejniethom';
7. L-attur appella minn din is-sentena limitatament ghal dak li hija ddecidiet rigward il-hames talba taghhom ghaliex ilpenali ta' Lm2000 hija dovuta inkwantu l-konvenut Arčipriet Pace b'dak il-pagament ikun qed jikkompensahom ghall-hsara li sofrew meta ma thallsux il-lawdemji dovuti. L-injoranza taddebita ma tiggustifikax l-esenzjoni tieghu mill-obbligu tal-penali;
8. Appellaw ukoll il-konvenuti kollha limitatament ghallewwel erba' domandi billi l-ewwel tlieta kellhom jiğu michuda u r-raba' wahda ridotta. Billi saru trasferimenti interni ul-art kollha giet rikoncessa mill-konvenuti bi c̀nus oghla mić-ċens stipulat mill-atturi u I-lawdemju - b'čens awmentat - gie mhallas diversi darbi - ma hemmx lok ghall-korrezzjonijiet mitluba. Wara s-sentenza l-atturi aćcettaw u rredimew parti mićcens u ghalhekk illum il-lawdemju dovut jammont ghal mija u tmienja u tletin lira u sebghin centeżmu ( $\mathrm{Lm138.70c}$ ) u mhux Lm160.50c kif hemm fis-sentenza appellata;
9. Is-sentenza appellata laqgћet it-tieni talba ta' L-atturi biex isiru korrezzjonijiet fil-kuntratti ta' trasferimenti li ghamlu bejniethom il-konvenuti, billi qalet:
"..... il-korrezzjoni mitluba hija f'certu sens neċessarja, ghaliex altrimenti t-terzi jistghu jigu zivijati f'kai ta' trasferiment jew trasferimenti futuri ta' porzjonijiet ta' art mill-istess territorju. Ghalhekk, il-Qorti hija tal-fehma li ghandha ssir il-korrezzjoni, permezz ta' addenda, specifikata filparti disposittiva ta' din is-sentenza, biex tigi rrimedjata l-
ommissjoni dwar il-menzjjoni tas-subcens gravanti l-art in kwistjoni'’;

Il-korrezzjonijiet qeghdin ghalhekk isiru a beneficicju ta' latturi u ta' l-akkwirenti futuri, u strettament ghalhekk ilprecisazzjoni li qed tigi imposta fuq il-konvenuti, mhix gejja minn xi ommissjoni li l-konvenuti kienu obbligati li jevitaw, imma hija esiǵenza ta' buon ordni f'sens generalissimu li l-ewwel Qorti dehrilha li ghandha tordna;

Fuq dan il-punt ghalhekk l-appellanti ghandhom in parti ragun u dan ghandu jigi rifless fil-kap ta' l-ispejjeż, kif se jigi pprovvdut infra;
10. Din il-pretiża ta' l-appellanti biex jitnaqqas illawdemju li kellhom ihallsu ghat-traferimenti li effetwaw ghaliex sussegwentement, anzi fil-mori tal-kawża, parti mić-ċens gie mifdi, hija ghal kollox inattendibbli, ghaliex il-lawdemji kif ikkomputati fil-prospett a fol. 135 kienu dovuti mal-firma talkuntratti u r-redenzjoni sussegwenti hija rrilevanti;
11. Dan huwa l-punt ta' l-appell principali, ta' l-atturi;

Kemm is-sentenza appellata kif ukoll l-appellanti, jaghmlu riferenza ghal dak li din il-Qorti qalet fil-5 ta ${ }^{\dagger}$ Gunju, 1959, in re Nicola Callus vs Nicolina Farrugia (Vol. XLIII.I.259);
12. Fil-konćessjonijiet originali li ghamlu l-atturi, filklawsola numru 2, gie stipulat:
"Dan il-lawdemju ghandu jithallas lis-subkoncedenti Peresso fi żmien tliet xhur mid-data ta' kull trasferiment futur
ta' l-istess kwota ta' art, taht penali ta' hames mitt ira (Lm500) ghal kull non-osservanza ta' dan il-patt'';
13. Din il-kwalità ta' penali hija dik li hemm ikkontemplata fl-artikolu 1121(3) Kap. 16:
'"F'kull każ ieћor, id-debitur jaqa' fil-penali meta jsir hati ta' dewmien, bhal ma jinghad fl-artikolu 1130';

U 1-art. 1130(1):
"Jekk l-obbligazzjoni tkun li wiehed ghandu jaghti jew jaghmel, u fil-ftehim ikun gie stabbilit źmien, id-debitur jigi mqieghed in mora bl-eghluq biss ta' dak iż-żmien, bla hsara, ghal dawk li huma imghaxijiet imsemmijin fl-artikolu 1141, ta' disposizzjonijiet ta' dak l-artikolu';
14. Il-lawdemju originarjament, kif inhuwa risaput, kien dak il-pagament li l-padrun dirett jesigi biex jirrikonoxxi bhala utilista xi persuna li akkwistat dak id-dritt minghand ilkonċessjonarju originali. Altrimenti ma kienx ikun hemm rikonoxximent. Biż-żmien ukoll, dan id-dritt,tal-padrun dirett gie rregolat fis-sens li kellu jkun imsemmi fil-koncessjoni originali, biex b'hekk, l-akkwirenti l-gdid ma jigix sorpriż meta jakkwista, u l-konċessjonarju originali gie obbligat ukoll ghall-hlas ghaliex il-kontrattazzjoni originali kienet proprju bejn il-koncedent ulkoncessjonarju u l-obbligazzjoni ghalhekk waqghet fuq dan aktar milli fuq l-akkwirent futur, li ma kienx parti fil-kuntratt originali;
15. Hawnhekk però, hawn klawsola penitenzjali kontra d-dewmien tal-hlas tal-lawdemju, liema klawsola penitenzjali giet sottoskritta mill-koncessjonarju u ma jidhirx kif din ghandha jew
tista' torbot akkwirent futur li ma kienx parti f'dik il-koncessjoni. Dak li fil-konfront tal-koncedenti obbligu ruhu li jhallas penali
 jassikura favur il-koncedenti l-hlas tal-lawdemju - jew minnu jew mill-akkwirent il-ǵdid - imma mhux l-akkwirent il-ġdid;

Fil-każ preżenti ghalhekk - il-konvenut Arcipriet Pace, 1akkwirent ġdid minghand il-konċessjonarji orig̈inali 1-konvenuti 1-ohra Buhagiar u Schembri, ma kienx obbligat ghall-ћlas talpenali billi huwa ma kienx assuma dan l-obbligu fil-kuntratti ta' konćessjoni li fihom huwa deher biss bhala mandatarju taghhom;
16. Ghal dawn ir-ragunijiet, din il-Qorti qieghda tirrispingi l-appelli intavolati mill-partijiet u qed tikkonferma ssentenza appellata b'dan illi l-ispejjeż ta' l-ewwel, tat-tieni u tattielet talba jibqghu bla taxxa, u l-ispejjeż 1-ohra ta' l-ewwel grad kif irregolati - waqt li dawk ta' dan l-appell jigu ssopportati mill-appellanti rispettivi, billi l-appelli kollha gew mich huda;

Il-korrezzjonijiet ordnati ghandhom isiru min-Nutar Dottor Rosella Sciberras f'xi gurnata li tiffissa hija flimkien maddifensuri tal-partijiet $\mathbf{f}^{\prime} \mathbf{x i}$ ğurnata matul ix-xhur ta' April jew Mejju, 1993, u tinnomina lill-avukat dottor Raymond Zammit biex jidher ghall-kontumacii fuq I-istess atti. L-ispejjeż ta' dawn l-atti, li ma jinkludux id-drittijiet ta' l-avukati tal-partijiet jithallsu mit-tliet konvenuti f'partijiet indaqs bejniethom.

