# 22 ta' Dićéembru, 1367 

Imhalifin

S.T.O. Prof. Sir Anthony J. Mamo, O.B.E., C.St.J., Q.C., B.A., LLLD. - President Onor. Prof, J.J. Cremona, K.M., LL.D., B.A., D.Litt. (Rome), B.A. Hons. (Lond.), Ph.D. (Lond.), F.R.Hist.S. -Vici-President
Onor, J. Flores, B.L. Can., LLDD.
Gluseppe a Fillippo Barbara

## versus

Giorgle Borg
Dejgh - Rexissjoni ta' - Zatall - Immohbli - Art - Bini - Permess tir'.

Il-fatt li fuq art mixtrija biex tinbena no johrod permess ghalt-
 talab ir-rexissjoni lal-kuntratt tal-bejon relattiv.

Il-Qorti, rat l-att tać-citazzjoni quddiem il-Qorti tal-Kummerć tal-Maestà Taghha r-Regina li bih l-atluri wara is ppremetlew itli i-kuntratt li sar ghand in-Nutar Dottor Joseph Agius, fil-11 ta' Settembru, 1964 (Dokument A hemm anness) il-konvenul bieghthom bil-prezz ta' mitejn lira ( $£ 200$ ) tiċea art f'Hal Qormi, Victory Street, tal-kejl superfiçali ta' imienja $u$ tetin qasba kwadra, kif deskritta ahiar fl-imsemmi kuntralt; u ini l-konvenut kien jaf li huma riedu jakkwistaw dik i-art biex jibnu fuqha, $u$, del resto, $l$-istess art ma tistax isservi ghal skop iehor, u i-prezz imhablas juri dan, bić-car; u illi dak jl-bini ma jistax isir billi minn go fiha huwa progettat li tghaddi triq, kif jirriżulta fit-trattazzjoni tal-kawza; u illi :kunifati ghandhom jigu esegwiti in buona fede; talbu li premessi d-dikjarazzjonijiet mentiega u moghtija l-provvedimen(i opportuni tigi ordnata r-rexissjoni tal-imsemmi kuntratt bilkundanna tar-konvenul li jirrestitwilhom il-prezz filu minnhom imhallas u l-ispejjez minnhom inkorsi - billi jigi nominat Nutar biex jircievi t-att opportun tar-rexissjoni u kuraturi biex iirrapprezentaw l-eventwali kontumaci fug l-istess att; bl-ispejjeż kompriżi dawk tal-ittra uffićjali tas-17 ta' Awissu, 1965.

Rat in-nota tal-eceezzjonijiet tal-konvenut if biha qal li latturi ma akkwistawx minghandu l-fond in kwistioni bl-ebdia garanzija illi kien fabbrikabbli, u li meta sar it-trasferiment ilfond ma kienx affettat minn ebda pjan regolatur li jindika li kellu jkun attraversa : 2 w okkupat minn toroq pubblici.

Eat is-sentenza ta' dik il-Qorti tal-31 ta' Lulju, 1967 li biha pprovdiet fuq it-talbiet attrici billi laqghet it-talba gharrexissjoni tal-att ta' beigh imsemmi fić-citazzjoni datat 11 ta' Settembru, 1964 u kwindi kkundannat lill-konvenut jirrestitwixxi lill-atturi l-prezz tal-istess bejgh u l-ispejjez ta' !-att u ordnat l-ispejjeż tal-kawża, li ghad mhux decizizi, jithallsu millkontendenti nofs kull parti kif ukoll dawk relativi ghall-esekuzzjoni taghha skond l-artikolu 237 tal-Kodici tal-Procedura Civihi, wara li kkunsidrat:-

## Ornissis

Rat in-nota tal-ippell tal-konvenut u l-petizejonitieghu bila talab illi l-imsemmijo senteaza titi revekata in kwant akkoljiet id-domandi attrici u konfermala bidik il-parti taghh if irrigetul wahda minn dawk id-domandi, bi-ispejjè tati-tiew istanzi kontr: l-alturi appellati.

Rat ir-risposia tal-aturi appeliati li biha qala illi s-ser tenza appellata bija gusta u timmerita konferma.

Rat l-alti kollha tal-kawza, semghet it-tratlazzjoni u kkun sidrat -

L-aggravju tal-appeliant hu fis-sens lifil-kat in ispecil ma jistax jinghat ti jirikorri l-iżball "fuq is-sustanza innifishi tal-haga li tkun l-oggen lal-ftehim" ghat-termini tal-artikolt 1019(1) tal-Kodici Civili. Jinghataw permess jew te ghallbini fuq l-art mibiugtu, kompla ighid l-appellant, hu fid-dinja tal-lum riskju inerenti ghal l-istess trasferiment u ma jaghtix lok ghal żball ta fatt.

Verament l-ewwel Onorabbli Qorti ma qulitx espressament li qeghda libbaza s-sentenza taghha fuq lizball ta' fatt imma fil-fehma tal-Qorti l-kwistjoni verament timpernja ruhu fuq 1 -artikolu $1019(1)$ tal-Kodiei Civili li jikkontempla dan $1-$ jżball u jiddisponi li bi żball dwar il-fatl ma igibu ghan-nullità tal-kuntratt hlief meta jaqa' fuq is-sustanza nifisha tal-haga ii tkun l-oggett tai-ftehim. Ghalhekk, kif sew issottometta 1 appellant. il-kwistioni kollha taǵgira ruhu fug jekk fil-kuz preżenti jistax jinghad li l-kuntratt hu affett minn vizzju tal-kunsens konsistenti fí żball il jaqa' füqis-sustanza innifisha talhaga formanti l-oggett tad-ftehim.

Tajjeb li jinghad mill-ewwel, in vista ta' dak li gie sotto.
s-sintanza tal-haga formanti l-oggell tal-fiehim? Miu-nuz gonti stretta tar-Rumani li kienet tifhem bis-sustanza tal-haga l-materja li minnha l-fagx hi maghenula d-dritt aktar recenti orjenta ruhu u mexa - u f'dan il-kamp il-kontribut tal-Pothice ma jisthoqqux jintesa - lein nozzjoni soggettiva, aktar konfacenti mal-karaitru mifsu tal-kunsens, li taghmel missustanza l-kwalità essenziali kontemplata mili-partijiet. F'sens konformi ppronunzjat ruku wkoll il-ġurisprudenza maitija Cachia vs. Vassallo" deceiza minn din il-Qorti fi-20 ta' Otubra: (KoH. Vol. XXIV, i, 1131. XXV, ii, 81, XXIX, i, 591 u "Ca1961).

Fić-èrkostanzi partikolari la' dan il-każ u in bażi ghal dak li fuq inghad jirrikorm fil-fehma tal-Qorti zball fuq kwalita essenzjali. mehuda in konsiderazzjeni mill-partijiet, tal-haga mibjugta. Ipotesi simili giet ikkunsidrata mill-Butera A-opra tieghu "Codice Civile Italiano Commentato" (Libro delie Obblighzioni, Parte I, p. 419): "Se taluno compra un Terreno al solo ed unico scopo di costruirvi un edificio e viene a scoprire che il terreno era gia inedificabile per effello di dichiarazione di pubblica utilita, ricorre il caso delle error in substantia" (ara wkoll, ghal certu interess, Marty et Raynaud, Code Civil, 1962, Tome II, Vof. I, pag. 113, fejn jghichu li l-kwalità sostanzjali "peut etre aussi l'aphitude d'une chose à remplir Tusage auquel on la destine, comme celle d'une terrain des(ine à un lotissement".)

Jidher fil-kilz preżenti li i-partijiet it-inejn kienu geghdin jufhmu li l-bicia art in kwistjoni kienet qeghda tigi mibjugh: bhata art fabbrikabbli. Infalli amhi l-istess konvenut xehed hekk: "Jiena kelli art akbar minn din in kwistjoni u meta tajt mill kell, din in kwistioni hallejtha ghaliex kelli fidea li nibni ghalija stess. Jiena fil-fall ga keili l-linja kif stajt nibni, voldiri ma kienx hemm triqut progetlatiminn fuq l-art tieghi. Jiena bqaji b'din il-fehma ill !-post seta' jigi żviluppat meta
ghamit il-kuntratt mal-atturi" (fol. 28) (Il-konvenut kellu tassew permess ghall-bini fl-1959 minn dan jiskadi fl-gheluq (as-sena a ma giex imgedted). Apparti li bid-dedijoni taghha fil-kawza "Cachia v. Vassallo" supra. din ih-Qorti, b'citazzjoni ta' awtoritajiet, aćceltat id-dotrina tas-sufficjenza ta' |iz̀ball unihaterali, fuan il-każ jidher ghathekk li l-partijiet ittnein hadn in konsiderazzioni i-kwalita in kwistjoni tal-art mibjugha.

Jigi osservat illi fis-sentenza fug citata thaliet impregudikata (ghax ma kienitx tirientea fil-fattispecje tal-każ) ilkwistjoni jekk fil-każ ta" żball unilaterali L-"errans" jistax jannulla l-kuntratt in bażi ghatli-izaball tieghu ta' fatt jekk ma jkunx wera lidl-kontraent :-iehor li hu kien qed jiddetermina ruhu ghall-akkwist in visia la' cik ih-kwalità. Anki fil-każ preżenti, in bazi ghall-fatti li emergew, similment mhux mehtieg lil-kwistjoni tigi ikkunsidrata.

Jibqa` li wiehed jara jekk l-izaball kienx skużabbli, element dan li ghandu jiǵi valutat każ b'każ, tenut kont tal-kondizzjonijiet soǵgettivi tai-persuna (De Ruggiero. Istituzioni di Diritto Civile, 6 edizione, 1931. Vol. I. p. 253) u fid-cirkostanzi partikolari tal-kaz prezenti 1-Qorti thoss li ma jistax ragonevolment jinghad li l-izball ma kienx skużabbli. L-atturi, waqt if gew assikurati mill-konvenut li setghu jibnu, gew attwalment riferiti ghal-linja ghall-bini li kienet diga giet moghtija u li meta xehed l-attur Philip Barbara fid-19 ta' Mejiu, 1967 qal if kienet fil-fatt ghadha hemm immarkata bit-zebgha hamra sa dikinhar.

Ghall-motivi premessi din il-Qorti tiddecidi billi tichad 1appell u tikkonferma s-sentenza appeilata. L-ispejjeż tal-appel, stanti c-cirkostanzi, jithallsu wkoll bin-nofs bejn il-kontendentí.

