# 10 fa' Gunju, 1965 

## Imhallef:

1-Onor. Dr. M. Caruana Curran, B.A., LL.D.

Emmanuele Calleja

## versus

Joseph Grech
Kjarezza fic-citazzjoni - Bejgh - Azzjoni Itedibitorja - $\mathrm{Ri}_{\mathrm{i}}$ zolurzjoni - Inadempioment - Rexxissjoni - Viezju taiKunsens - Żball - Nuqqas ta' kwalità pattwita - Konsenja - Patt Kommissorju tacitu - Annuliabilità - Kohawio - Art. 1440, 1019, 1109, 1111, 1112, 1440 tal-Kodiet ©ivili.

L-azzioni ghar-rizoluzzioni tal-beigh minhabba inadempjenza tista' tiol tentuxa b'suçess, anki wara !-konse:!ja tal-haja fuq bazi tal-peit Kommissorjy tacitu tipiku ghall-ítuntratii bilaterali kolla.

Ferol-azzjoni taĭt i-artikolu 1440 tal-Kodici ctvili ma tistar tlpi tentara jekk digd saret efettivament il- konsenja. Dan l-artikolu (at ma ;irrikorrix fil-Kodici Ctvili Franctí jew Taljca) jaghti lill-kompratur sa l-ahhar mument qabel 11 -konseaja upportuidita ii jirripuija i-kuntratt gia perfezzjonat u jlkkancellah minhabba d-differenza fil-kwalitd promessa.

Meta r-fizoluzzjoni ma tig̀ix espressament pattooita l-Qortí tista' taghti zmien rieraq biex il-parti tadempixxi l-obbligazzjoni taghha.

Il-Qorti, rat l-att tać-citazzjoni li bih l-attur wara lì ppremetta li huwa xtara minghand il-konvenut speed boat b'magna Ford 10 h.p. numru 5221 bil-prezz ta' erba' mija u hamsa u sittin lira ( $£ 465$ ) if l-istanti hallas lill-konvenut in kwantu
ghal mitejn u hamsin lira ( $\mathbf{6 2 5 0}$ ) flus kontanti, in kwanty ghal hamsin lira (E50) li gew kompensati ma' perti tal-kreditu ta' disa' u hamsin lira, sitt xelini u disgha soldi ( $\mathbf{f 5 9 . 6 . 9 \text { ) }}$ ii $i$-attur kellu jiehu minghand il-konvenut ghall-preze ta' materjal ta eletriku $u$ in $k w a n t u$ ghal bqija 1 -istanti amsenjalu "outboard motor" Mercury 22 h.p. bir-"remote contral" gdid. Peress li din li speed boat mhix skond il-patijiet miftehmin bejn il-kontendenti; peress li l-konvenut interpellat b'ittra ufficjali tat-13 ta Lulju, 1961, irrifjuta li jiehu lura din li speed boat u jirrestitwixxi l-prezz lilu mhallas; peress li l-attur b'cedola tas-26 ta Lulju, 1961, iddeposita din I-ispeed boat taht b-awtorita ta' din il-Qorti;

Wara di tigi moghtija kull dikjarazzjoni necessarja u jekk hemm bżonn dik li d-depositu ta' 1 -ispeed boat maghmul bičcedola fuq imsemmija, huwa validu u legali, u wara li jigi moghti kull provvediment opportun;

Talab li ghar-rag̀unijiet fuq imsemmija jigi dikjarat resolut il-bejgh ta' ii speed boat fuq imsemmi, u konsegwentement il-konvenut jigi kundannat ihallas $u$ jirrestitwixxi lillatlur is-somma mitejn u hamsin lira ( $£ 250$ ) imhallsa mill-istanti bhala parti tal-prezz fuq imsemmi u jirrestitwixxi lihattur 1 -"outboard motor" Mercury 22 h.p. bir-remote control gedid fi z̀mien li jigi lilu fissat mill-Qorti. L-instanti jirriserva d-dritt li jagixxi kontra 1 -konvenut ghall-pagament tal-valur reali ta' li stess "outboard motor" f'kaz ta' nuqqas ta' reatituzjoni kif ukoll ghall-pagament ta' disgha u hamsin lira, aitt xelini u disgha soldi (f59. 6s. 9d. kreditu tal-attur kontra 1 konvenut ghall-prezz ta' materjal ta elettriku peress li l-kumpensazzjoni ta' hamsin lira ( $£ 50$ ) parti tal-prezz ma parti millkreditu ta ${ }^{\prime}$ E59. 6s. 8d fuq imsemmi tibqa' minghajr effett in vista ta' reżoluzzjoni tal-bejgh ta' 1 -ispeed boat mitlub b'din ić-ċitazzjoni. Bl-imghax legali u bi-ispejjez komprizi dawk talittra ufficjali u tać-cedola ta' depozitu fuq imsemmija kontra

## 1-konvenut.

Rat id-dikjarazzjoni tal-attur u n-nota tax-xhieda:
Rat a fol. 7 in-nota tal-ećcezzjoni tal-konvenut li biha gal If $t$-talba attrici ghandha tig̀i michuda billi 1 -ispeed boat in kwistjoni giet pruvata u kollawdata mill-attur qabel ma tiacha u fikwalunkwe każ ma jidherx car liema azzjoni qieghed jeżercita l-attur u huwa jirriserva kwalunkwe ećcezzjoni ohra mall l-attur jiapećfíika l-pretenzjoni tieghu; b'riserva ta' ećceszjonijiet ohra.

## OMISSIS:

Ikkunsidrat:-
L-ewwel indaǵini tal-Qorti tirrigwarda n-natura eżatta talazzjoni intentata ghax il-konvenut ećcepixxa ii l-azzjoni m'hix dara, eécezzjoni ii cieku kellha tigi akkolta, twassal ghall-liberazzjoni "ab obseryantia" (art. 155 u 792 (1) (d) Kodici Frocedura Civili). Fid-dikjarazzjoni tieghu imbaghad issuggerixxa li hija l-azzjoni edilizja maghrufa bhala redibitorja. Kieku kien hekk, 1 -attur forsi ma kienx fit-terminu. Itda biex l-azzjoni tigi identifikata bhala r-redibitorja trid tkun bazata fuq il-kawzali tal-vizzju okkult mentri l-unika kawzali li tohrog mit-terminu tać-citazzjoni hija dik li 1 -ispeed boat in kwistioni "mhix skond il-pattijiet miftehmin". Ghalhekk huwa dar li 1 azzjoni mihiex l-edilizja imma wanda mill-azzjonijiet kontrattwali;

Ghalkemm f'dan il-każ kien facili li wiehed jiddistingwi bejn l-azzjoni edilizja u l-azzjoni kontrattwali mhux daqshekk facili tiddistingwi fost 1 -azzjonijiet kontrattwali bejniethom. Din id-distinzjoni tista', in generali, tkun ta' importanza prattika mhux biss minhabba $t$-terminu differenti li fihom id-
diversi azzjonijiet kontrattwali kondepibbili jistghu jigu eaperiti imma anke minhabba l-konsegwenxi differenti ti jata' jkollhom.

Fl-kaz sotto etami hemm tett azzjonijiet kontrattwali li jistghu jigu proapettati, u I-Qorti trid tiddeciedi liema minnhom 1 -attur qieghed jetercita, cioè hux 1 -azzjoni ghar-rizoluzzjoni tal-kuntratt minhabba inadempiment, jew l-azzjoni talannullament, jew rexxissjoni tal-kuntratt minhabba vizzju ta' kunsens jew zuall fuq is-sostanza jew il-kwalitajiet essentjali tal-haga, jew, flahhar lok, l-azzjoni taht l-artikolu 1440 talKodici Civili li, meta l-haga ma tkunx tal-kwaliti promessa taghti ijx-xerrej l-ghazla bejn li jirrifjuta l-haga u jitlob iddanni jew hijirceviha bi prezz ridott fuq stima ta' periti. Kieku i-azzjoni hija din it-tielet wanda jkun car li l-attur ghazel lewwel alternativa.

Jekk tiǵi açẹttata, kif ma jidhirx li hemm dubju, dik ilparti tad-deposizzjoni ta' Joseph Calleja, bin l-attur, (fol. 51) fejn qal li 1 -ispeed boat kienet giet konsenjata xi hmistax-il gurnata qabel il-pagament li tieghu r-ricevuta tinsab a fol. 5 , jigi li l-attur agixxa fi żmien xi tliet xhur mill-konsenja, u allura l-perijodi preskrittivi jew ta' dekadenza applikabili akond il-kaz ma jibgghux rilevanti ghali-kaz. Imma mentri l-azzjoni ghar-rizoluzzjoni per inadempiment jista' jkollha konsegwenzi differenti skond jekk ir-rizoluzzjoni tkunx giet pattwite eapressament jew baqghet semplicement tadita, l-azzioni rexxissorja imhabba thall u l-azzjoni taht 1 -artikolu 1440, apparti minn xi differenzi ohra bejniethom li ma jinteressawx il-kak, ma jippermettux dilazzjoni u jeziggu dejjem, jekk jiğu akkolti, li kollox jirritorna ghal xi stat prestinu.

Fid-definizzjoni ta' din il-kwistjoni l-Qortl ghandha flewwel lok thares lejn it-termini tać-citazzjoni u partikolarment tad-domanda. Minn dawna, il-Qorti setghet tirrikava zew's ele-
menti li jixhtu dawl:-
a) bhala "causa petendi" l-azzjoni hija bazata fuq inadempjenza tal-patijiet miftiehmin, u infatti Dr Fenech kompla jirribadixxi dan mill-bidu nett tat-trattazzjoni tieghu, meta qal li !-azzioni hija bazata fuq nuqqas ta' eiekuzzjoni tal-pattijiet tal-kuntratt;
b) bhala "petitum" d-domanda hija espressament diretta ghar-"rizoluzzjoni" tal-bejgh per mezz tal-analoga dikjarazzjoni. Dina l-lokuzzjoni ukata fictecitazzjoni giet ukoll ripetuta fi-ahhar paragrafu tad-dikjarazzjoni tal-attur, fejn inoltre jinghad li anke l-ittra ufficjali interpeliatorja kellha l-istess ogget.

Mill-ezami tal-Qorti fuq l-indirizz gurisprudenzjali lejn itkwistjonijiet li spiss jinqalghu meta, fil-bejgh, il-haga konsenjata ma jkollhiex il-kwalitajiet pattwiti jidher li $\mathbf{t}$-tendenza pjutlost kostanti f'dawn l-ahnar żminijiet kienet biex 1 -azzjoni taht l-art. 1440 tal-Kodicii Civili tigi ammessa ndiakriminatament tant jekk ix-xerrej ikun già irceva l-konsenja tal-haga kemm le. Hekk jirrizulta mis-sentenzi tal-Onorabbli Qorti talAppell fl-ismijiet "Ellui vs Radowano" (mutur mhux tajjeb ghall-utu ta' van) pubblikata fil-Koll. Vol. 39. i, 250 u " Sam mut vs Grima" (mutur ta' horse-power ingas minn dik pattwita) pubblikata fil-Vol. 38, ii, 688. L-ewwel wahda minnhom ticcita in sostenn "Aquilina ws Mamo", Vol. 26, i, (ii), 193. (bejgh ta' tyres mhux ukati li kienu ihom li hargu millfabbrika erba' snin meta $1-k u n t r a t t ~ k i e n ~ j i s p e c i f i k a ~ l-k o n d i z-~$ zjoni "brand new"). Bl-istess mod kienet ukoll ippronunzjat ruhha dik il-Qorti, fil-gurisdizzjoni inferjuri taghha, fil-kawza "Vincenti vs Mazritell" (Vol. 31, i, 678). Imma 1-pronunzjament l-izjed dirett tal-Qorti tal-Appell fis-sens li l-art. 1440 jibqa' applikabbili anke meta il-konsenja tikun lahqet saret, fissentenza importanti "Buttigieg vs Hirst" (Vol. 32, i, (i), 163) li kien jirrigwarda beigh ta' baqra garantita tqila. Din is-sen-
tenza wara li gustament tiddistingwi bejn il-vizzju "redibitorju u l-inadempjenra fil-kuntratt tikkonkludi wkoll guntement illi 1 -kompratur ghandu dritt jitob ir-rtioluzejomi tal-kuntratt. meta l-ogstett ma jkunx konformi ghall-ftehim, avolja jkun irceva l-oggett tal-bejgh, sakemm ma jkunx tilef dan id-dritt bil-fatt tieghu stess, e.g. li jkun iddispona mill-oggett.

Kif inghad, din il-Qorti m'ghandha xejn fi hsiebha li qatt jista' jnaliika f'xi dubbju fuq l-awtorità tal-prededent fuq imsemmi in kwantu jirrikonoxxi l-applikabilità tar-rizohuxioni wara l-konsenja. Imma dak li qieghed jippreokkupa lil din ilQorti huwa l-kollokazzjoni tal-azzjoni ghar-rizoluzzjoni per inadempjenza, sperimentata wara l-konsenja, tant l-art. 1440, ghax hemm konsegwenzi prattici serji nvoluti li jirrigwardaw is-sanzjoni tal-azzjoni. Bir-rispett u d-deferenza kollha din ilQorti ma taqbilx biss ma' dik il-parti tal-motivazzjoni ta' "Buttigieg vs Hirst" fejn l-azzjoni ghar-rizoluzzjoni wara l-konsenja giet espressament deskritta (pag. 167) bhala azzjoni li tohrog mill-art. H104 tal-Ordinanza Nru. VII tal-1868, illum art. 1440 tal-Kodici, ghaliex fil-fehma ta' din il-Qorti, l-azzjoni spećjali taht din id-disposizzjoni ghandha tipprededi 1konsenja jew almenu tkun konkomitanti maghha jew issir immedjatament fuqha meta l-venditur ikun, per etempju, baghat il-haga lill-kompratur minghajr ma dan ikun ra. Tant jidher car mhux biss mill-hokazzjoni espressa tal-ligi "If the thing which the seller offers to deliver", kliem li fit-test Taljan kien jinqara "se la cosa che il venditore si eaiblsce a consegnare", imma wkoll - u f'dan il-kaz, bhala sorgenti ta' interpretazzjoni, si tratta mhux minn semplidi kwistioni ta' "heading" imma mill-ordni shiha ta' idejat fejn il-legislatur inserixxa d-disposizzjoni - mill-fatt li l-art. 1440 jinsab jmqieghed fost id-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-konsenja jew tradizajoni tal-haga mibjugha. Anki mbaghad l-artikolu konness, cioè l-art. 1457, dwar il-perijodu preskrittiv, isemmi r"repudiation" jew "recess" mill-kuntratt, li hija haga diffe-
renti mir-rizoluzzjoni tieghu wara li hu ikun gia gie esegwit. Infati ghalkemm fis-siatema modern il-vendite hija perfezzjonata u l-passaǵs tar-riskju tal-haga jiǵi operat malli 1-partijiet jiftehmu fuq il-haga u l-prezz (att. 1397), u dana ndipendentement mit-tradizzjoni tal-haga, jidher li l-legislatur introduca l-art. 1440, li ma jirrikorrix fil-Kodicí Civili Franciziz jew Taljan, biex sa l-ahhar mument gabel il-konsenja jaghti tillkompratur opportunità, gustifikata mid-differenza mill-kwalità promessa, biex jiripudja :-kuntratt già perfezzjonat, u johrog minnu - juckancellah u b'hekk jevita l-inkonvenjenza talpagament u tar-ricezzjoni fizika tal-paga u r-riskju attendenti I-azzjoni ghar-rezoluzzjoni wara li jkun ircieva I-konsenja. U dana b'raguni taịba, avolja l-oriǵini positiva tal-artikolu huwa oskur, ghax ir-reéezzjoni tal-konsenja, ghad li llum m'ghandiex l-importanza di kellha fid-Dritt Ruman ghall-perfezzjonament tal-kuntratt, tibqa' dejjem fatt ta' portata guridika serja u li minnha tista' ghal bzonn anke tigi inferita r-rinunzja taxxerrej ghall-kwalità li qabel jkun insista fuqha u l-konsegwenti aćcttazrioni tal-haga fid-difetti taghha kollha. Millbanda l-ohra dan l-artikolu ghandu certu vantaġ̇́ anki ghal venditur ghax meta l-kompratur johrog mill-kuntratt qabel ilkonsenja, il-venditur jevita l-inkonvenjent ut-telf li jsofri meta jiehu l-haga lura, fi stat użat, wara r-riżoluzzjoni.

I]-probabilità hija li r-riferenza ghall-art. 1440 ma kienemx necessarja u giet indorta mir-riferenza ghas-sentenza iżjed antika ta' din il-Qorti fl-ismijiet "Bonchiere Giusseppe Scicluua vs Andrea Fenech" (Vol. 12 p. 1) maghmula taht l-istess konsiderandi. İda anke kieku wiehed kellu jaćcetta dak ilprecedent tal-1888 bhala korrett. insibu fih stess li , wara 1 konsenja, l-ewwel alternativa tal-art. 1440, ma tibqax applikabbili, ghax ir-ricezzjoni tikkonferma l-vendità, imma biss it-theni, cioè r-ritenzjoni tal-haga bi prezz ridott. U jekk ilpożizrjoni hija din allura l-attur f'din il-kawia mhuwiex suppost Ji ghandu dritt jitiob ir-riżoluzzjoni kompleta, 121-122 Vol. XLIX P. II

Minn dana kollu jidher bir-rispelt, li ghandha sair diatinajoni fis-sens li l-precedenti gudizzjarji tal-grad ghola koatitwiti bis-sentenza "Buttigieg vs Hirnt" u sentenzi ohra bhala specjalment "Aquilina vs Mamo" fuq cilata ghandhom jigi segwitt in kwantu jammettu r-rizoluzzjoni tal-bejgh per inadempienza anki wara l-konsenja imma mhux in kwantu jikkolokaw I-azzzjoni relativa taht l-art. 1440 u dana anki b'rispett tal-ekonomija tal-Kodici li certament ma jhobbx ir-ripetizzjonijiet inuth. L-azzjoni ghar-reżoluzzjoni minhabba nadempjenza hija bażata fuq il-principju generali "inademplenu non es ademplendum" u fuq il-patt kommissorju tacitu tipiku ghall-kuntratt bilaterali kollha (art. 1111). L-art, 1440 ghalhekk huwa dispożizzjoni "sui generis" li japp"ika biss ghall-kakijiet fih espressament previsti.

Fil-konklużjoni taghha li l-art. 1440 ma japplikax wara rrecizjont tal-konsenja din il-Qorti tidher sorretta mhux biss mill-argumenti fuq migjuba imma anki minn indirizz iehor tai-gurisprudenza tî jinsab tajjeb ezemplifikat fis-sentenzi Diacono vs Galea (Vol. 18, iii, 59), "Borg vs Gingelr" u "Gollcher vs Gingell" (Vol. 20, i, 273 u iii, 74) u "Zarb vs Barone Chupelle" (Vol. 21, i, 399). Fl-ewwel wahda l-Qorti Kummercjali (presjeduta mill-Imhallef Paolo Debono) kienet gia mill1911, spjegat konciisamhent l-elementi tal-azzjoni taht l-art. 1440 u qalet li dawn huma (1) il-promessa eaplicita ta' xi kwalita li l-kompratur kellu speċjalment in mira, u (2) li lkompratur ikun ghads na ircevix il-haga. Kompliet tghid li jekk huwa jkun ircevija minghajr ebda protest, tqum il-presunzjoni li hu soddisfatt, iz̀da li jekk il-haga tkun lahqet giet ikkonsenjata minghajr ma jkun hemm x'indizju li l-kompratur upprovaha, il-mankanza ta' xi kwalità determinunti, mill-punto di vista tal-kunsens tax-xerrej, taghti lok ghar-rexxissjoni tal-kuntratt. ghax dan ikun fondat fuq żball.

Iżda fil-każ preżenti li żball jew vizzju tal-kunsens ma
hu bl-ebda mod allegat fić-citazzjoni u d-deduzzjoni fid-domanda mhix ghar-rexxissjoni jew annullament tal-kuntratt, li trid dikjarszzjoni gudizzjarja "ad hoc" (Appell, "Agius vs Ciancio", Vol. 29, i, 452), imma ghar-riżohzzzoni tisl-xuntratt, li ghalkemm trid ukoll tigi dikjarata gudixzjarjament, aija haga differenti mar-rexxissjoni tant hekk lil-ligi tikkollakhom t'sh titoli differenti. Infatti d-differenza hija cara, in kwanui finnullità 1-kuntratt ma jkunx qatt ežista, fir-texxissjoni, il-kutıtratt, ghalkemm validu, kikun difettuz̀ u ghalhekk annuliabii mentri fir-reżoluzzjoni l-kuntratt ikun perfett imma semplicement soggett ghax-xoljiment fil-kaz if xi wahda mill-partijet ma tissodisfax :-obbligazzjoni taghha. Issa l-Qorti ma tistax tiehu konjizzjoni ta' kawzali u ta' domandi barra mić-ćitazzzjoni. Il-Qorti ghalhekk ghandha togghod biss fuq il-kawiali ral-inadempjenza fil-kwafità garantita u ghad-domanda tarrižoluzzjoni, li taqa taht l-att. 1109 - 1112 tal-Kodiči.

Is-sentenza "Diacono vs Galea" fuq citaia m'ghandhica tinftiehem b'mcd ii jeskludi l-azzjoni tar-riżoluzzioni per inadempjenza, flewwel lok ghax din hija stabilita mill-ligi stese. u l-igigi hadd ma jista' jichadha, u fit-tieni lok ghax iz-żew azzjonijiet jistghu jezistu separatament u tista' tinghazel if wahda jew l-ohra. Infatti dik is-sentenza tindika r-rimedju tal-azzjoni tar-rexissjoni limitatament ghali-ipotesi ta' żball fi jkun determinanti, mentri f'dan il-kas il-Qorti konfrontala bin-nuqqas tal-allegazzjoni ta' l-iziball, tant ficecitazzjoni kemm fit-trattazzjoni, lanqas biss ma tista' tidhol biex tara jekk kienx determinanti imma ghandha tara biss jekk il-kwalitajiet allegati mill-attur kienux verament jassurgu ghal, u jiffurmaw. fatti adietti ghall-kuntratt, u f'każ affermattiv tiddikjara jekk dawk il-fatti gewx verifikati.

U tabilhaqq. in linea generali, mhux żball ta' sustanza dak li jaqa' biss fuq il-kwalitajiet li setghu jigu mistharrga, u li żball irid ikun skużabili.

Skond il-ligij li żball tw' futt ma jģibx in-nullità hief meta jaqa' fuq is-sustanza stess tal-haga li thun l-oggett tal-fehim (art. 1019). L-ghalqa li xtrat hija dejjem ghalga, più o meno fertili kemm hi, u anke jekk sterili. L-imbid li xirat huwa dejjers imbid, anke jekk mhux tajjeb daqs kemm hsibiu. Accetlata din ir-regola bhala normali, wiehed malajr jara li r-ričerka dwar il-verifika o meno tal-kwalità promessa tisfuǵsi in realtà ghat-teorika ta' li żball u izjed uppresta ruhha ghall-esokuz-ionital-kuntrall, li, jekk ma tkunx konformi ghall-konvenzjoni, laghii lill-parti danneğgata r-rimedju mhux itjed tar-rexxissjoni imma tar-rezoluzzjoni per inadempjenza. Ix-xerrej jista' ma jkun xejn fi żball, almenu żball fis-sens li trid il-ligi ghax ma jkunx gie effettivament ingannat jew ghax ikun xtara bilghagla u ittraskura, bhal ma sela gara specji, stante l-garanziju prestata tal-kwalità, dawk il-mezzi facili li t-teknika moderna tipprestalu biex jeżamina l-oggett mixtri, imma hu m'ghandux bżonn jallega li żball sostanzjali, determinanti u skuzabili li fh ma jkunx waqa', u jibqghalu dejjem id-dritt li jinvoka permezz tal-azzjoni ghar-rizoluzzjoni, kif qieghed jaghmel l-attur, il-garanzija stipulata. Issa kif intqal izjed 'il fuq it-terminu taċ-citazzjoni jinkwadraw perfettament l-azzjoni ghar-rizoluzzjoni.

Ghal dawn ir-ragunijiet, il-Qorti tirrespingi l-eċcezzjoni li l-azzjoni mhix cara, u tiddikjara li l-azzjoni hija dik tar-risoluzzjoni tal-kuntratl per inadempjenza.

## Ikkunsidrat:-

Illi 1-premess ma jfissirx li l-Qorti m'ghandiex tezamina 1 -verosimili intenzjoni tal-partijiet meta dahlu, jekk dahlu, filpatti verbali allegati mill-attur. Anzi kollox jiddependi mill-intenzjoni tal-partijiet maghrufa lil xulxin rećiprokament, biex naraw jekk hux il-veru każ ta' garanzija jew, ghall-kuntrarju l-kliem kienux minn dawk li solitament jiğu wżati mill-bei-
jiegha biex jekakaw il-pregi tal-ogetii in vendità u b'helk jinvolgew lix-xerrejja.

Fuq din il-kwistjoni 1-Qorti, wara li ekaminat gew il-verbali tax-xhieda, tikkonkludi fuq il-preponderanza tal-provi detaljatament $u$ akkuratament migbura mill-perit taghha, $u$ nonostante $n$-negazzjoni tal-konvenul, li fil-fatt huwa ipprometa, kif anke jaqbel il-perit, lill-attur li l-ispeed boat in kwistjoni kellha tissodisfa 1 -kondizzjonijiet minnu elenkati bl-ittri "a" sal-" f " tal-para. 57 tar-celazzjoni tieghu cioè li hadmet ftit, kienet giet recientement "overhauled", kienet miżmuma fi stat tajjeb, taghmel siegha bil-gallum, speed ta' 32 m.p.h. $u$ kellha l-batterija iziomm charge ghal hmistaxd gumata, u li dawn il-kondizzjonijiet kienu fimohh l-attur mhux bhala "intentio mente retenta", imma debitament kommunikati lill-konvenut meta qallu "jekk inhu kif qieghed tghid int, jien nixtriha" (fol. 48), salv però dak li seijer jinghad 'il quddiem dwar il-batterjja.

Kwistjoni ohra li issa trid tigi eżaminata hija jekk l-attur, mill-konsenja jew f'xi żmien warajha, açéettax u approvax finalment u definitivament l-ispeed boat, ghax jekk gara dan il-garamzija tispićca. Jidher li meta hareg daqsxejn biha l-ewwel darba l-attur ma kienx skuntent sa barra bidak li ra, imma langas ma jista' jinghad li kien hemm collaudo definitiv u wara l-ewwel harga li kienet qasira ghax !-atur kien fi stat deboli ta' sahha, mill-ewwel beda l-inkwiet ghax il-"hull" kienet taghmel l-iima, u l-konvenut ipprova jikkalma lill-attur bill attribwixxa dan il-fatt ghall-packing, u kien f'din l-okkażjoni ii l-atur hallsu. Nonostanti dan il-fatt tal-pagament, ii ghalih il-konvenut insista, il-Qorti ma tistax tara fl-imgieba tal-attur dik ir-rinunzja espressa li I-ligi tesigi biex dritt jigi abbandunal. Il-prova relativa tmiss lill-konvenut u dan ghandu jégib provi konvinċenti, anzi irrefragabili fit-rigward, dak if huwa m'ghamilx. Din il-prova lanaas ma tirriżulta mill-paga-
ment ghax il-kuntralti jridu jigu esegwiti in buona fede u lgaranzija tal-konvenut ma kelliex isservi bisa as kemm l-atur hareg ta' ragel u hallsu hmistax-il gurnata fuq il-konsenja, meta difetti hlief l-ilma kienu ghadhom ma hargux, imma kellha jsservi ghal żmien apprezzabili. Kien wara l-pagament li j-atur, permezz ta' ibnu, beda jipprova jaghmel utu i\&jed spiss mill-ispeed toat, haga wisq verosimili ghax f'Mejju, meta, kien sar il-pagament, is-sajf ikun ghadu ma dahalx sew, u li speed-boats, jintużaw fis-sajf. Hawnhekk il-funzjonament ta' 1-ispeed boat beda iżjel jaghti x'jahseb u fl-ahhar spiccat biex waqfer. B'dan it-Qorti ma tridx ighid li kienet inservibili jew li ma kienetx fi stat moderatament tajjeb u tollerabili, imma li, bhal ma perjodikament jigrilu kwalunkwe makkinarju, kien desiderabili, fl-opinjoni tal-Qorti, ghalkemm forsi mhux essenzjaii, li tigi "overhauled", biex min mhux espert hafna, bhal ma forsi kjeku l-attur u ibnu, ikunu jistgnu jsuquha b'monhhom mistrieh li ma jifqux f'nofs ta' bahar. Hawnhekk tassumi importanza ikbar, kienet jew ma kienetx strettament necessarja, il-kondizzjoni tal-"overhaul", ghax l-attur ma kellux ghalfejn jikkoliawda li speed boat meta kellu dik il-gatanzija u fil-fatt dak li sar ma jammontax ghall-"coljaudo". Ilmechanic stess li gieb il-konvenut langas ma dahal fiha $u$ baqa' l-art, u minghajr ma jqabbad espert I-attur ma setax jikkollawdaha, ammenoke ina tigix açettata 1 -ipotesi inverosimili li l-attur irrinunzja ghall-garanzija b'semplici harga. Ghathekk, il-Qorti tirsespingi wkoll l-eċcezzjoni li l-ispeed boat kienet giet kollawdata.

Wara dan il-Qorti ghandha teżamina jekk il-fatti adieth kienux gew ademjenti. Din hija kwistjoni teknika hafna ghax li speed boats huma mekkaniżmu u apparat delikat li jridu jsofru l-logoriju tai-bahar. F'dawn ić-ćirkostanzi I-Qorti hija obbligata taghti hafna importanza lill-perizja. Il-perit wasal ghall-konklużjoni li mentri i-kondizzjonijiet (a), (c) u (e) gew osservati, u mentri l-altur ma giebx prova fuq il-kondiz-
zjoni (d), il-kondizzjoni (b) tal-"overhaul" ma gietx verifikata. Fuq din il-Qorti però tosserva a propositu tar-rimarka tal-perit li !-"overhaul" kien ghadu ma sarx necessarju meta sar in-negozju (para. 45 relaz) li hawnhekk il-punt mhuwiex jekk l-overhaul kienx necogsarju imma jekk kienx sar. Dana jista' jinghad mhux bhala kritika ghail-adegwatezza teknika tal-perizja ghax dan mhux punt tekniku imma punt ta' ligi jew almenu ta' logika. Il-perit inoltre irrelatz li lanqas il-kondizzjoni (f) dwar jl-batterija ma kienet giet soddisfatta.

Il-prova ta' l-ewwel mankanza hija cara u tirriżulta middepozizzzoni ta' l-istess mekkaniku tal-konvenut (fol. 57).

It-Qorti ma tistax taqbel mal-argument avanzat fit-trattazzjoni li semplici "servicing" stagjonali jammonta ghall"overhaul", ghax kif tajjeb issottometta l-perit, dan jirrikjeai if l-makkinarju jiği żarmat u eżaminat bièća biçća, biex dawk il-"parts", anki żghar, minnu li mhumiex fi stat tajjeb, kif irrizulta li hemm, jigu rikambjati b'godda. In-nuqqas ta' ritenzjoni ta' "spark" fil-batterija, kif ukoll issottometta 1-perit (relaz. para. 51-52), tista' tigi rimedjata. Imma l-Qorti hawnhekk taqbet mieghu ukoll li jistghu jkun hemm cirkostanzi estranei li jaffettaw ir-reżistenza tal-batterija u ghalhekk dina il-kondizzjoni m'ghandiex tittiehed "ad litteram" fis-sens li !batterija kellha iziomm l-ispark ghall-hmistax-il gurnata u mhux ghal xi granet inqas. Imma bhala semplici ftahir talkonvenut, u,bhala espressjoni x'aktarx użata "kif igġib ilkelma", ghandha tigi interpretata skond l-intenzjoni komuni presumibili tal-partijiet, fis-sens limitat u li l-konvenut ghandu jipprovdi batterija tajba bhal ta' "speed boats" ohra simili u li l-partijiet I-ohra konnessi tal-makna jkunu jippermettu li Ibatterija ma taqax iżjed malajr milli jsir ordinarjament.

Minn dana jitnissel li l-konvenut adempixxa l-maǵgor parti tal-kondizzjonijiet promessi imma mhux kollha, senjata-
ment dik dwar l-"overhaul", u fil-grad ristrett fuq imsemmi, dik tal-ballerija.

Minn naha l-ohra l-partijiet ma stipulawx espressament ir-riżoluzzjoni, fil-każ ta' inadempjenza, u ghalhekk japplika !-art, 1111 tal-Kodicii civili li jiddisponi li jekk xi parti tonqos thall-obblgazzjoni taghha l-kuntratt ma jinhalx "ipso jure" u l-Qorti tista' skond ć-ċirkostanzi, taghti żmien xieraq lill-konvenut ghal adempiment komplet tal-obbligi tieghu. Fic-eirkostanzi tal-każ il-Qorti jidhrilha li huwa prattiku u gust li ma tisfrattax kollox, ghax ii ammenokke l-konvenut ma jittraskurax l-opportunità li sejra tinghatalu, ghax li speed boat kienet tajba u jonqosha biss t-"overhaul" u batterija ahjar wara li jigu mnehhija d-difetti tas-setting tal-cut-out jew tasstipping tać-cinga osservata mill-perit (para. 52).

Ghal dawn ir-ragunijiet il-Qorti, prevja l-okkaljiment tarrelazzjoni peritali sa fejn ma hux inkonsistenti mal-premess, $\checkmark$ salvo r-rigett tal-eċċezzjonijiet u d-dikjarazzjonijiet kontenuti fil-korp ta' dina s-sentenza, tilqa' d-domandi tal-attur, kompriza dik tad-dikjarazzjoni tal-validità tad-depozitu ta' 1 ispeed boat tan̆t l-awtorità ta' din il-Qorti, bir-riservi kollha imsemmija fić-ćitazzjoni favur l-attur, iżda tuża d-diskrezzjoni lilha akkordata bi-art. 1111 tal-Kodiči Civili u tordna li din issentenza ikollha 1 -effett taghha biss jekk il-konvenut fi z̀mien sitt gimghat mill-lum jonqos li a spejjeż tieghu u permezz ta' mekkaniku espert fi iigi miftiehem mill-partijiet, $u$ in difett jigi nominat mill-Qorti fuq rikors, jgieghel li speed boat in kwistjoni tigi "overhauled" sewwa u skond l-arti u l-batterija, li f'kas li jigi konstatat il-bżonn mill-mekkaniku ghandha tinbidel, tiǵi mqeghda fi stat tajjeb ordinarju ta' funzjonament anke f'kas ta' bzonn permezz tat-tnenhija tad-difetti mekkaaici l-ohra indikati mill-perit fil-paragrafu 52 tar-relazzjoni tieghu. İ̇-żmien fuq imsemmi ikun prorogabili ghal darba wahda fuq gusta kawża u ghandu jibqa' intiż li l-konvenut m'ghan-
düx ikun responsabbli tad-deterjorazzjonijiet talvolza averati fil-"hull" ta' l-ispeed boat jew tid-makKinarjn taghtha miminibba nuqgas ta' manutenzjoni tajba waqt it-zmien li baqgnet in depotitu.

Li spejjez jithalisu kif sejjer jinghad:-
a) Dawk tar-rigett tal-eckezzjoni li l-azzjoni mhix cara, u tad-dikjarazzjoni dwar in-natura tal-azzjoni, stante n-natura tal-kwistjoni dibattuta, jibqghu bla taxxa, bid-dritt tar-Registru ghall-konvenut;
b) Dawk tar-rigett tal-ececezzjoni tal-"collaudo" jithalisu mill-konvenut.
c) Li spejjeż 1-ohra, kompriżi 1-ispejjeż tal-perizja, jithallsu kwantu ghall-kwart ( $\frac{1}{3}$ ) mill-attur u kwantu ghal tlett swarti ( ${ }_{3}$ ) mill-konvenut, u dana peress li l-attur, bil-fatt tiezhu li irreklama fuq il-kondizzjonijiet kotha promessi kabbar iktar milli kien necessarju il-kamp tal-indagini.

