## 18 ta' Frar 1965

## Imhallof:

Onor. Dr. A. Gauci Maistre, L.D.

Anthony Ruggler nomine
versus
Francls Refalo
Kuntratt ta' spedizzjoni ta' merci 'on consignment' - Beigh - Kummissjoni

Il-kuntratt ta' spedizzjoni ta' merct 'on consignment' huma kuntratt mhux ta' bejgh, imma pjuttost ta' kummispiond w ghalhekk il-kreditur ghandu diritt jitlob il-prezs tal-merkanzija biss 4 tkun mbieghet ur-restituzzjoni tal-merkanzija if ma mbieghetx.

Il-Qorti, rat l-att tac-citazzjoni li bih l-attur nomine wara li ppremetta illi huwa, fil-kwalita premessa biegh liflkonvenut diversi oggetti tal-fotografija frames, trays u oggetti ohra bil-prezz ta' $£ 95.16 .2$. u li l-konvenut hallas $£ 39.7 .8$. akkont tal-prezz u rritorna oǵgetti tal-valur ta' £13.12.-. u ghalhekk baqghalu jhallas il-biland ta' wiehed u erbghin lira, sittax-il xelin u sitt soldi ( $£ 41.16 .6$.) - talab li l-konvenut, ghar-ragunijiet fuq imsemmija, jigi kkundannat min din ilQorti li jhallas lilu s-somma ta' wiehed u erbghin lira, sittax-
il xelin u gitt soldi (f41.16.6.) bl-imghaxijiet kummencjali minn notifika tal-ittra ufficjali u bl-ispejiet inkłuki dawk talittra ufficjali tat-8 Ia' Jannar 1962 u tal-mandat ta' Qbid;

Rat id-dokument prodott ma' l-att tać-citazzjoni;
Rat in-nota tal-eciezzjonijiet tal-konvenut (fol. 7) li Difa ededepixxa illi t-talba tal-attur hija nfondata fid-dritt u fil-fatt ghaliex l-operazzjonijiet li kienu saru bejn il-kontendenti ma kienux ta' bejgh: u fi kwalunkwe kat il-kontendenti kienu llikwidaw il-pendenzi kollha li kellhom bejniethom u l-ećcipjent kien hallas dill-attur il-bilanc dovut $\mathbf{u}$ ghalhekk id-domandi tai-attur ghandhom jigu michuda bl-ispejjek

## OMISSES:

Tikkunsidra illi l-perit issottometta illi ć-citazzioni kienet bȧ̇ata fuq kawzali hażina, ghaliex skond il-provi kien irrizulta illi bejn il-partijiet ma kienx hemm kuntratt ta' bejgh imma dak li âd-dottrina kontinentali jissejhulu "kuntratt estimatorju" u kwindi l-attur missu l-ewwel talab ir-ritom tal-oggetti kunsinjati u fin-nuqqas il-kundanna ghall-hlas tal-valut kif stmat bejn il-partijiet, tal-oggetti li ma gewx ritornati;

Mill-provi rriżulta illi i-attur kien jaghti lill-konvenut merkanxija konsistenti fi frames ta' diversa kwalità biex ibieghha hu: dawk J-oǵgetti li l-konvenut ma kienx ibiegh kien jirritornahom u l-pagamenti kienu jsiru ftit ftit. L-attur iddikjara kategorikament fi kien itih bir-ritorn u dejjem aćetta 1 -gwarniei li l-konvenut giblu lura: xehed wkoll li l-ftehim partikolari bejniethom ma kienx hemm. D-konvenut l-ewwel xehed illi 1 -prezz tar-rivendita da parti tieghu kien jiffissahulu l-attur u l-profitt kien jibqa' ghalih, però wara li kien jiffissa huwa l-prezz u, gie li ma qaiax wkoll. N'hemmx kwistioni li lkonvenut ibiegh b'ismu, u lill-attur kien ithallas skond il-fat-
tura rilaxxjata hilu mal-konsenja tal-merkanzija;
Kif intqal fuq il-perit irrelata illi I-kawza kienet magnmula hatin. Mill-linja ta' difiza tal-konvenut mill-ewwel deher, u dan il-pont giet iktar delucidat bix-xhieda tal-konvenut wara li gie prezental ir-rapport, illi l-konvenut m'ghandu xejn fil-poter tieghu billi huwa jew biegh jew, irritorna l-otgetti kollha li ha minghand l -attur;

Issa anki jekk ma kienx hemm bejgh mill-bidu jigiferi meta l-konvenut ha l-oggetti minghand l-attur u fuq dan ilpont il-Qorti m'hix qeghda tippronunzja ruhha, dan il-bejgh sar żgur meta l-konvenut rega' biegh il-merkanzija u kwindi sar debitur tal-prezz lejn l-attur. Kaz bhal dana huwa riportat fil-kolliżjoni tad-Decizijonijiet Vol. XXXV. Parte III Pag. 574 (in re Avukat Dottor George Vassallo vs Victor Caruana noe) ghalkemm ma kinitx giet sollevata formalment leedezzjoni moghtija fil-kawża odjerna u l-Qorti appuntu rriteniet illi kuntratt ta' spedizzjoni ta' merci 'on consignment' huwa kuntratt mhux ta' bejgh imma pjuttost ta' kummissjoni u ghalhekk il-kreditur ghandu dritt jitlob il-prezz, tal-merkanzija biss li tkun mbieghet, u r-restituzzjoni tal-merkanzija li ma mbieghetx. Ghalhekk il-każ tal-attur jinkwadra ruhu perfettament f'dak li gie ritenut f'dik id-deciajoni.

L-attur fic-citazzjoni ma semmiex bejgh in konsenja bhal ma kien sar fič-čitazzjoni decíza bl-imsemmija sentenza, imma semma li kien sar bejgh; la darba l-beigh verament sar, jekk mhux mal-kunsinja tal-merkanzija lill-konvenut, fll-mument li l-konvenut rega' biegh huwa 1 -merkanzija, ma jistax jinghad li l-kawżali hija hażina u m'ghandhiex ict-citazzjoni tiǵi ritenuta li saret hażin ghaliex m'hemmx imsemmija espressament il-kliem 'kunsenja'. Jekk wiehed jeżamina s-sentenza prećitata jsib illi kien irrižulta illi J-konvenut kien biegh parti mill-merkanzija in konsenja u kien ghad fadallu merkanzija
ohra fidejh u l-Qorti laqghet it-talba ghal dik il-parti talmerkanzija mibjugha mill-konvenut u ċahdita ghal dik il-parti Ii kienet ghadha f'idejn il-konvenut salvo d-dritt tai-attur ghal dik il-merkanzija li kien baqa' f'idejn il-konvenut. Fil-kaz prezenti la darba kif digà ntqai merkanzija iktar f'idejn il-konvenut m'hemmx, m'hemm ebda ostakolu li jimpedixxi illi 1 kawka titkompla skond it-talba, salvo dejem il-prova fid-meritu jekk il-konvenut huwiex debitur jew le.

Ghaldaqshekk tiddeciedi billi tichad l-ewwel eccezzzoni tal-konvenut bi-ispejjez kontra tieghu, u tordna illi I-kawza titkompla fil-meritu.

