## 28 ta' Jannar, 1965

## Imhallef:

Onor. Dr. A. Gauci Maistre LJ.D.

Kurunell Stephen Borg noe et.
tersus
Joseph Schembry
Danni.
Min tsofri danni phandu fienu 1 -mizurt kollha biex td-danni ma Hkbrux u ma jistax japprojitta mill-tnergia tieqhu biex firHklama danni ai setghu jờu minnu evitatl.

Id-deklaratorfa jenerali tad-danni mhijfex prova ta' l-ekistenza tad-darnat.

Biex danni jkunu ritarctbbli dewn ma jrdiux ikunt dipendenti minn 'possibulttajiet astratts.

Il-Qorti, rat id-decizjoni taghha tal-20 ta' Ottubru, 1954 (fol. 19) fejn huma rikapitolati d-domandi ta' l-attur u leccerzjonijiet tal-konvenut, u d-decizjoni ulterjuri taghha tal-24 ta' Marzu, 1959 (fol. 118) konfermata mill-Onorabbli Qorti ta' l-Appell fit-28 ta' Marzu, 1960 (fol. 142) li biha lkonvenut gie dikjarat inadempjenti flobbligazzjonijiet minnu assunti fil-kuntratt imsemmi fic-citazzjoni u konsegwentement responsabbli tad-danni tollha il l-attur setghu sofrew b'din l-inadempjenza tieghu;

Tikkunsidra kif diǵa jirriżulta mid-decizijoni mogntija fuq l-ewwel talba ta' 1 -atturi u mid-dokumenti esibiti, fit-2 ta' Gunju, 1947, kien gie pubblikat aft ta' transazzjoni fl-atti tan-Nutar Edoardo Calleja Schembri (fol. 6) fejn fost hwejjeg' ohra kien gie stipulat fir-raba" artikolu illi "l-istess Schembri (cioè, il-konvenut) jobbliga ruhu li fil-każ li jig̀i biex ihalli d-dar "Villa Gwardamangia" minnu attwalment okkupata, ghandu javża lil Colonel Borg (attur) bhal dritt esklusivament personali u jaghtih il-facilitazzjonijiet koltha Ii jkunu jiddependu minnu biex l-istess Borg jidhol fid-der minfloku u ghalhekk jobbliga ruhu li din id-dar ma jakkwistahiex bl-ebda titolu oneruż u lanquas jikriha jew icedi l-kera taghha barra mill-każ li l-istess Schembri jkun irid ju̇̇a ddar bhala guesthouse anke parzjalment.

Bl-imsemmija sentenza ta' din il-Qorti tal-24 ta' Marzu, 1959, konfermata mill-Onorabbli Qorti ta' l-Appeli, gie stabbilit li l-konvenut halla il-Villa Gwardamangia u ma avżax lill-atturi u ma tax il-facilitazzjonijiet kollha li jiddependu minnu biex l-istess Kurunell Borg jidhol fid-dar minfloku. Gie stabbilit ukoll illi l-istess konvenut Schembri kiser anke 1-patt li ma jakkwistax l-istess Villa bla ebda titolu oneruż billi akkwista 1 -utili dominju tal-istess Vilia b'kuntratt fl-atti tal-imsemmi Nutar Calleja Schembri tal-20 ta' Awwissu, 1949 (fol. 9) bi titolu ta' vendita u bil-prezz ta' $£ 7,100$, u li 1 -konvenut, dejjem kuntrarjament ghall-ftehim tieghu, kera sussegwentement il-Villa lil Lord Mountbatten u iil Ammirall Tork. Ghalhekk gie dikjarat inadempjenti u responsabbli tad-danni li getghu sofrew l-atturi b'konsegwenza tal-inadempjenza tieghu.

Fis-seduta tat-28 ta' April, 1961, 1-attur Stephen Borg eaibixxa prospett (fol. 186, Dok. X) biex jindika partitament kif qieghed jibbaka l-pretensjoni tieghu ghad-danni, djod:
a) Danni derivanti mill-kontravvenzjoni Lal-konvenut li ma jixtrix il-Villa, c̀joè, id-differenza tal-valur tal-Villa kif kalkolat mill-istess attur fl-1949 u l-valur tal-Villa kif minnu kalkolat fil-1961, ammontanti din id-differenza ghal $\mathbf{£ 1 5 , 0 0 0}$ u
b) Danni derivanti mill-kontravvenzjoni tal-konvenut li jaghti lil-atturi l-facilitazzjoni li jokkupaw il-Villa Gwardamangia, konsistenti fil-kera li setghu giebu l-atturi millVilla Palms fejn kienu joqoghdu u mnejn kienu johorgiu biex jikru l-Palms furnished kieku kellhom a dispozizzjoni taghhom il-Villa Guardamangia, liema kera nelt mill-Villa Palms huma kkalkolawh ghal £1100 mill-gurnata tal-okkupazzjoni tal-Villa minn Lord Louis Mountbatten sal-gurnata tal-preżentata tan-nota, ċjoè, 28 ta' April, 1961, (fol: 186, gia msemmi).

L-attur Kurunell Borg xehed illi huwa kella meta ghamel l-imsemmija transazzjoni mal-konvenut l-intenzjoni li jmur joqghod fil-Villa Guardamangia u jikri l-Palms, u kien hemm il-possibilità illi kieku l-konvenut ma remaqx ghax-xiri tal-Villa Guardamangia minghand il-familja Bartolo, illi IVilla kienet tirriverti ghand l-mara tieghu bhala padruna diretta tal-f100 cens li kien hemm fuq id-dar, kif l-esekutur testamentarju tal-Imhallef Bartolo kien issuǵgerilu jaghmillu minghajr kumpens;

I-perit legali ssottometta illi 1-atturi biex isostnu l-pretensjoni taghhom kellhom juru illi l-Villa kienet verament taqa' f'idejhom kieku l-konvenut ma xtrahiex huwa u ma kriex ifĭ haddiehor. Joseph Schembri, perd, kien aemplici inkwilin u ma hemm ebda prova li s-sidien kienu bil-fors jikruha lill-atturi jew ibieghuha lilmom, u fuq l-awtorita ta' Giorgi (Teoria Delle Obbliganioni) ikronkhuda illi ghalkemm il-konvenut kiser il-ftehim mill-aspetti kollha mat kienx
hemm lok ghar-risarciment ghaliex l-attur ma sofriex iddanni (sia pure violata lobligazione, ma se il danno manca, manca la materia del risarcimento) ;

## OMISSIS;

B'dana kollu l-Qorti hija tal-fehma li 1-konkluzjoni 1 ghaliha wasal il-perit legali hija sewwa. Il-perit legali ma wasalx ghall-konklużjoni li ma kienx hemm danni ghaliex latturi ma kellhomx mezz ta' prova imma ghaliex ma kienx hemm prova li verament l-atturi setghu sofrew danni minnabba l-inadempjenza tal-konvenut. L-atturi jibbazaw kollox fuq il-presuppost illi t-Villa Guardamangia bilfors kellha tigi f'idejhom tant bhala inkwilini kemm bhala proprietarji: iżda dana ma jirriżulta min imkien u d-danni ma jistghux jiğu batati fuq sempliči supożizzjonijiet imma fuq fatti reali u konkreti. Biex l-atturi jiendu f'idejhom ij-Villa taht kwalunkwe titolu kien hemm bżonn il-kunsens tas-sidien b'rabta certa u irrevokabbli: mill-process ma jirritulta xejn hlief jfpossibilità li s-sidien jaghtu lura I-Villa lill-mara ta' l-attur ghaliex l-inkwilin kien morus u dana fuq semplici dikjarnzzjoni ta' l-attur. A parti l-inverosimiljanza tal-motiv, kif wiehed jista' jghid li dana tgur kien isir in difett ta' ftehim konklutiv bejn il-partijiet koliha interessati? L-atturi kienu jistghu jirnexxu fittalbiet taghhom kieku, per etempju, kien hemm konvenju validu, u nonostanti dan il-konvenju li kien jtanguralhom il-proprietà l-ewwel, u fxi żmien iehor l-okzopazzjoni al-Vilia, l-istess Villa giel trasterita lil Schembri;

L-atturt jippretendu wkoll ini l-konvenut xtara I-Vilia bi prezz superjuri ghall-prezz korrenti mentri kieku i-konvenut ma xtarax huma kien ikollhom l-okkazjoni ii jixtruha bi prezz baxx. L-ewwelnell dina wholl hija suppotizzjoni, 1atturi setghu forsi jimexxu fl-intent taghhom kieku irkupraw u wara li rkupraw ippruvaw li kellhom inallau ikjed mill-
prezz korrenti minhabba l-offerta tal-konvenut. Huma ghallkuntrarju ma ghamlu xejn u issa qeghdin jippretendu l-awment tal-valur tal-Villa. Huwa principju pacifiku illi min isofri danni ghandu jiehu l-miżuri kollha biex id-danni ma jikbrux - ma jistax japproflta mill-inerzja tieghu biex jirreklama danni li setghu jigu minnu evitati;

Hija ġurisprudenza kostanti u pacifika illi d-deklaratorja generali tad-danni m'hijiex prova ta' 1-eżistenza tad-danni imma tisser bise li l-konvenut hu responsabbli ghad-danni jekk kien hemm (Kollez. Vol. XXXVI, p. 1350, u sentenzi tal-Qrati taljani hemm citati). Del resto, id-decidjoni stess ta' dina l-qorti fuq l-ewwel talba ta' l-atturi ddikjarat lillkonvenut responsabbli tad-danni li setghu sofrew l-atturi u mhux tad-danni sofferti mill-atturi. Il-provi prodoti mill-atturi wara dina d-dečiżjoni ma jurux li l-atturi verament sofrew danni nonostane l-inadempjenza tal-konvenut ghalhekk m'hemmx lok ghar-risarciment - "La perdita del guadagno perchè sia risarcibile deve essere reale e non gia dedotta da mere possibilità astratte". (Kollez. Vol. XXVI, p. 11, paǵ. 299).

Ghaldaqshekk tiddeciedi billi ucchad it-tieni talba bt-ispejjé stante ċ-ċirkostanzi kollha tal-każ bla taxxa.

