## IT-TIELET PAlTI

# QORTI TAL-KUMMERC 

8 ta* Jannar, 1965

## Imhallof:

# Onor. Prof. doseph Henry Xuereb, LL.D. 

Henry Galea

## versus

Annunziato sive Lany Calleja
Auxjoni Stinnatorja - Prevkrizzioni - Difett mohbi - Rikonoxximent tad-difett - Art. 1477, 1481 tul-Kodici Civili.
;i-żmien ghall-ezercizzju tal-azzjoni stimatorja huwa ta' sena
 minn dak in-nhar li'x-xerrej sata' fikxef 11 -vera gravita taddifett.

Jekk ix-Ierrej jirrikonoxit d-difett u jirrikonixxi r-responsabbilita tieghu ghalih. iz-zmien ta' sena stabilit mil-ligt, jloda gohaddi minn dak in-nhar li jsir tali rikonoxriment.

II-Qorti, rat l-atl tać-citazzjoni li bih l-attur wara fi ppremetta li bkuntratt pubblikat min-Nutar Maurice Gambin, fittlieta (3) ta' Jannar, 1962 (Dok. A), huwa xtara minghand il-konvenut l-appartament numru tlieta (3) Capua Flata, High Street, Sliema, bil-prezz ta` elfejn mija u hamsin lira ( $£ 2,150.0 \mathrm{~s} .0 \mathrm{~d}$.), u li 1 -madum ta' l-imsemmi flat ma kienx a' kwalità tajba, u ma giex imqieghed skond is-sengha, u $\because 1-k o n v e n u t$ ghaikemm dejjem iwieghdu li kellu jirrimedja Hal dan id-difett. baoa' ma ghamel xein: talab illi - pre-
messi d-dikjarazzjonijiet nedessarji u moghtija l-provvedimenti opportuni - l-konvenut jigi kkundannat ihallsu dik is-somma li tigi likwidata minn din il-Qorti, okkorrendo permezz ta' perit li ghandu jigi nominat, bhala rimbort ta' parti mitt-prezz tilu mhallas u dana minhabba d-difetti fil-madum ekistenti fiappartament mibjugh. Bl-ispejjet komprizi dawk tal-ittra ufficjali tas-sitta (6) ta' Gunju, 1964.

Rat id-dikjarazzjoni tal-attur u n-nota tax-xhieda tiegtu, u d-dokumenti preżentati mač-citazzjoni;

Rat in-nota tal-ećcezzjonijiet tal-konvenut hisha qal hi i-azzioni attricii hija perenta ghaliex milquta, kif jirriżulta millistess citazzjoni, mill-Artiklu 1481 (1) tal-Kodici Civili.

Semghat lix-xhud prodott mill-attur.
Semghat it-trattazzjoni orali;

## ntrungidrat:

Illi l-azzjoni prezenti kif jinghad sewwa fid-dikjarazzjoni tal-fatti tal-konvenut, hija dik "aestimatorja" prevista $\mathbb{f}$-artikolu 1477 tal-Kodici Civibi, u la darba l-konvenut stess mhux iqajjem kontra dik l-azzjoni alief id-dekorrenza tat-zmien li Giha kellha tigi ezerćitata $\mathrm{Kwaži}$ l-anqas mhu l-kaź li jiģi eżaminat jekk jirrikorrux l-estremi necessarji ghall-è̇ercízzju ta' din 1 -azzjoni; mhux inopportun però li jinghad ukoll li dawn l-eatremi jirritultaw billi fil-mument tal-bejgh ma kien jidher !-ebda difett fit-tqeghid tal-madum li però beda jaghti sinjali ta' certa irregolarità fit-tqegnid meta beda jsir użu mill-fond u fil-partijiet użati u l-vera gravità tad-difett giet biss recentement indikata minn Alfred Calleja (hu i-konvenut) lit-ifel ta' l-attur, u, minhabba dina l-gravità, hu ovvju li l-attur ma kienx ioffri l-prezz li offra $u$ halias iżda dan dedott bl-isoiża

## necemarja hallj daka d-difen jiggi rrangat;

Hli l-konvenut semma biss l-ewwel inciz tal-artikolu 1481 u jidher li t-teki tieghu hi li $t$-tmien ta' sena hemm flast dwar l-immobbli (kif hu l-kaz prezenti) jibda' ighaddi middata tal-kuntratt tal-bejgh; mhux però nebessarju li ghandu jkun hekk u normalment ma jkunx hekk billi t' kati simili jkun itjed il-kaz ta' difett li jidher b'mod li ebda garanzija ma thun dovuta ghalih. Itjed ghalhekk japplika jew fkull kat irid jísi kkunsidrat dak ii jinghad fit-tieni néiz̀ ta' dak l-artikolu li jitkellem fuq meta dak iz-zmien jibda jghaddi u cioè minn mela x-xerrej ikun seta' jikxef id-difett;

Illi gia ssemma dwar in-natura tad-difett li l-attur kixef fil-fond li xtara u dwar iż-żmienijiet li fihom dan beda jidher u rriżultat lill-attur il-gravità vera tieghu, b'mod li ghall-attur stess (li hu l-idjed importanti billi ma ghandux wiehed jistenna mix-xerrej xi kondizzjonijiet speçjali jew tekniči dwar il-haga li jixtri) ghandu jinghad li 1-vera portata tad-difett li tintitolah jaghmel dina 1 -azzjoni irrizultatlu recentement biss ii jirrendi dina 1 -azzjoni ntrodotta fizt-zmien utili previst millhgi (ara Vol. XXXV, i, 307 и App. Kummerc. "Muscat Baldacchino vs Vincenti Kind" - 18.10.63). Ghandu però hawn jizdied ukoll li anke kieku jigi ritenut, ghall-grazzja tal-argument, li dana ma ghandux ikun hekk, dik in-nhar li rritultat dina l-gravità l-atur ǵie assikurat li d-difett in kwistioni jigi ruparat mill-konvenut (anke jekk jispića ma jaghmlux min kien qieghed il-madum imqabbad mill-konvenut), b'mod li kien hemm rikonoxximent tad-difett u tar-responsabbilita relattiva da parti tal-konvenut (ma min l-attur ghandu relazzjoni diretta) $u$ dan igib mieghu l-konsegwenza li z-żmien stabbilit nill-ligi imsemmi mill-konvenut ghandu jibda jghaddi minn th :n-nhar (Vol. XXII, iii, 79) ; u hekk jigi li l-azzjoni od:erna dejjem tkun saret tempestivament;

## Ghal dawne I-motivi:-

Tiddeciedi billi tirrespingi 1-ećcezzjoni tal-preskrizzjoni tal-azzjoni sollevata mill-konvenut, bl-ispejje kontra 1 -istess konvenut, $u$ thalli l-kawia ghat-trattazzjoni fil-meritu ghasseduta tal-hmistax (15) ta' Frar, 1965.

