16 ta' Mejiju, 1963.

## Imhallef:

Onor. Prof. Joseph Henry Xuereb, LLLD.<br>Mario Camenzuli<br>versus<br>Salvatore Zammit

# Lokazzjoni - Kalkara ta' - Vizzji latenti - Inservibilità tal- <br> fond mikri - Xoljiment ta' 

L-inservibilità tad-fond ghall-iskop la jkun inkera tigǵustifika tterminazzfoni tal-lokazzjoni minhabba t-tiswija mentiega fufond lokat thun izjjed minn dik li l-inkwilin jkun ipproveda.

Jekk b'dana kollu l-inkwilin ma jaǵixxix ghat-terminazzjont mmedjata tal-lokazzjoni, u s-sid ma jkunx ghak-konjizzjoni qabel il-lokazzjoni tar-raguni li taghti lok ghal dik it-terminazzjoni, l-inkwilin ma jkollus id-dritt jagixyi kontra s-sid ghad-adnni.

U-Qorti, rat ić-ċitazzjoni hi bih l-attur wara li ppremetta ili hu ha b'lokazzjoni minghand il-konvenut il-Kalkara talgit u kull ma jappartieni sill-konvenut minn dina l-Kalkara (ciioè komoditajiet ghah-abitazzjoni) sitwata f'Cospicua Road, Alley No. II, Rafal Gdid, ghal żmien sena mill-ewwel (1) ta' Dicembru, 1948, bil-kera ta' hamsa u sebghin lira ( $£ 75$ ) fissena jithallas bis-sitt xhur bil-quddiem (Dok. A) (li minnhom pero $l$-attur hallas wiehed u ghoxrin lira u ghaxar xelini (E21.10s.0d) korrispondenti ghall-kera ta' sitt xhur ghallKalkara u parti mill-komoditajiet adjaćenti (billi l-kumplament kien ghadu okkupat minn haddiehor u kien hemm xi kwistjonijiet mal-pulizija fuq l-istess fond), u illi in segwitu rriżulta illi l-kalkara ma kienetx attivabbli, imhabba l-istat deterjorat taghha f'manjera illi tista' thalli profitt, il-komoditajiel annessi ma kienux atti ghall-abitazzjoni ghar-ragunijiet indikati fir-relazzjoni peritali annessa mać-ćitazzjoni maghmuia b'inkarigu tal-attur, u illi Hokazzjoni fuq imsemmija hija nulla jew annullabbli ghaliex l-oġgetti taghha huma ineżistenii jew inservibbli ghad-destinazzjoni tieghu (Kalkara u abitazzjoni) u ghalhekk if-konvenut jinsab inadempjenti fl-obbligazzjoni assunta a rigward tal-attur, u/jew illi huwa (l-attur) ghandu d-dritt jitlob i-xoljiment tal-lokazzjoni mill-inizzju tagћha jew minn dik id-data li tigi stabilita minn din il-Qorti.
inkonsegwenza tai-vizji latenti fl-oġgett tal-lokazzjoni jew jekt. apparenti li l-attur ma setax jiskoprihom fi żmien li sar il-kuntratt u qabel ma jahdem il-kalkara u jabita l-parti abitabbili tal-fond; $u$ ill hu mhabba l-premess qatt ma seta' jandem il-kalkara jew jokkupa l-abitazzjoni annessa $u$ illi bhala konsegwenza tal-premess jew ghall-kwalunkwe motiv iehor fondat fil-ligi mhabba !-agir tal-konvenut hu sofra danni konsistenti fil-hlas ta' wiehed $u$ ghoxrin lira $u$ ghaxar xelini (£21.10s.0d) kera ghall-fond inservibbli liema ammont huwa eventwalment ukoll indebitament imfallas - fl-ispiza ta tmenin lira ( $£ 80$ ) ċirka spejjeż ta' riparazzjonijiet biex jipprova jirriattiva l-kalkara a jirranga l-fond anness, fil-hlas ta' ghoxrin lira ( $£ 20$ ) bhala rigal li obbligah jaghti 1 -konvenut biex jottieni l-lokazzjon tal-kalkara, fl-ispiża ghar-relazzjoni peritali allegata cioè żewg liri u nofs $£ 2.10 \mathrm{~s} .0 \mathrm{~d}$ ) fl-ispiża ta' trasporti u fi kwalunkwe dannu iehor illi jirrizulta fit-trattazzjoni tal-kawża, talab li - premessa jekk neċessarja d-dikjarazzjoni al-inservibilità tal-kalkara u tal-abitazzjoni ghall-iskop li huma destinati ghalih u/jew tal-eżistenza tal-vizji latenti illi jirrenduhom inservibbili, u jekk apparenti li l-attur ma setax jiskoprihom fi żmien l-att tal-lokazzjoni - (a) din il-Qorti tiddikjara nulla u minghajr ebda effett il-lokazzjoni tal-kalkara u abitazzjoni annessa sitwata f'Cospicua Road, Alley II, Raћal Gdid, lilu magћmula mill-konvenut bi skrittura privata tassitta (6) ta' Dicembru, 1948, u/jew alternattivament tiddikjara xolta 1-lokazzjoni mћabba ineżistenza jew inservibilità taloǵgett ghall-iskop illi huwa destinat u konsegwenti inadempienza tal-obbligazzjoni assunta mill-konvenut u/jew imhabba vizji latenti fl-ogggett tal-lokazzjoni, jew jekk apparenti li iattur ma setax jiskoprihom fi żmien il-lokazzjoni li jirrendu loġgett inservibbli ghall-iskop li huwa destinat, u dan mill-istess inizju tal-lokazzjoni, jew skond il-każ, minn kwalunkwe data posterjuri illi dina l-Qorti joghgiobha tiffissa u (b) prevja d-dikjarazzjoni illi l-konvenut huwa responsabbli tad-danni ii sofra l-attur in konsegwenza tal-premess, jigu likwidati d-
danni, jekk neċessarju b'opera ta periti, li hu sofra konsistenti fil-pagament indebitu ta kera, fl-ispejjez li ghamel biex jirriattiva l-kalkara u eventwalment jirrendi abitabbli l-fond anness, fil-pagament ta' rigal, biex jottjeni l-lokazzjoni; fl- ispejjeż ta' trasport ta' drittijiet ta' perit u fi kwalunkwe danni oniajn illi jirrizultaw fit-trattazzjoni tal-kawża u (c) il-konvenut jigi kkundannat ihallsu in linea ta' danni sia, jekk u skond ilkaż, bhala pagament ta' indebitu, dik is-somma li ghal dawn l-effetti tig̀i likwidata mill-Qorti. Bl-ispejjeż, inklużi dawk talittra ufficjali tal-hdax (11) ta' Awissu, 1949, u bl-imghax 'egali;

Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti u n-nota tax-xhieda u ddokumenti preżentati mać-ċitazzjoni;

Rat in-nota tal-ećcezzjonijiet tal-konvenut li biha qal li ddomandi huma nfondati ghaliex hu mhux inadempjenti;

Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti u n-nota tax-xhieda tal-konvenut:

Rat id-digriet taghha, diversament presjeduta, tas-sebgha (7) ta` Dicembru, 1949, li biha gie nominat Perit Tekniku biex jirrelata jekk il-fond mikri lill-attur in parti bhala kalkara u in parti ghall-abitazzjoni hux att ghall-użu li ghalih saret illokazzjoni kif ukoll biex jghid jekk il-lokazzjoni kienetx prinAtpalment ghall-kalkara jew ghall-abitazzjoni u jaghmel l-osservazzjonijiet kollha li ghandhom x'jaqsmu mal-każ;

Rat ir-relazzjoni peritali preżentata fil-hamsa (5) ta' Ottubru, 1950, u konfermata fl-erbatax (14) ta' Mejju, 1960, u l-verbal tal-aċċess miżmum mill-Perit.

Rat il-verbali tal-erbgha (4) ta' Diciembru 1950 u tnax (12) ta' Jannar, 1951, minfejn jirriżulta li l-proċess ğie rimess
lill-Perit Tekniku biex jisma $x$-xhieda li ma semghax qabel ma estenda r-Relazzjoni, u biex jespleta afjar l-inkarigu lilu fdat u specijalment biex igћid kemm l-attur hadem fil-kalkara.

Rat ir-rikors tal-Perit preżentat fit-tletin (30) ta Settembru, 1958 li bih talab li jiǵi ezentat milli jkompli fl-inkarigu tiegћu, liema talba ǵiet milqugfa fit-tnejn (2) ta' Ottubru. 1958:

Rat il-verbali tas-seduti miżmuma mill-Perit u d-dokumenti lilu preżentati, minnu eżibiti flimkien mar-rikors prećitat :

Rat id-digriet taghha diversament presjeduta tat-letin (30) ta' Ottubru, 1958, li bih gie nominat perit tekniku iehor bl-istess inkarigu, fakoltajiet u obbligi bhal precedenti:

Rat il-verbal tat-tlettax (13) ta Gunju, 1960, fejn gie dik jarat li x-xhieda moghtija mill-attlir fis-sebgћa (7) ta' DicemEru, 1949, ghandha titqies bhala prova ghalkemm ma tirriżultax moqrija lilu;

Rat in-nota tai-attur tat-tmienja u ghoxrin (28) ta' Ottubru, 1960, li biha hu rrinunzja gћall-kawżali tal-"ineżistenza" tal-fond imsemmija fić-ćitazzjoni, fermi l-kawżali u d-domandi kemm dedotti;

Rat il-verbal tas-sitta u ghoxrin (26) ta' Frar, 1962, li minnu jirrizulta lì ğie sospiz̀ l-inkarigu lit-tieni perit nominat;

Rat l-atti l-ohra tal-process partikolarment dawk li bihom il-gudizzju gie trasfuz fil-persuni fuq indikati mhabba l-mewt. waqt il-kawża, l-ewwel tal-attur u mbaghad tal-konvenut;

Semghat il-provi prodotti u semghat it-trattazzjoni orali;

Ikkunsidrat:-
Illi mill-provi prodotti jirrizulta li l-attur kera l-fond imsemmi fictecitazzjoni biex jattiva l-kalkara li hemm fin u biex tl-istess hin imur joqgfood bil-familja (u ibnu miżżewweǵ) fil-parti l-ohra li seta' mill-ewwel jiehu; u ha, pussess tal-kalkara, u ma setax imur jabita fil-parti l-ofra cal-fond billikienu jokkupawha (f'parti kbira minnha) nies b'sullokazzjoni millkerrej precedenti, kontra min kellha ssir u saret kawza ghalliżgumbrament b'suc̀ess; sakemm dan sat però ngala' l-inkwiet bejn il-kontendenti dwar!-istat tal-fond u fil-fatt l-attur telaq mill-kalkara u qatt ma okkupa l-parti kollha tal-fond inliza ghall-abitazzjoni. Dan l-inkwiel, skond l-istess attur u xxhieda tieghu, inqala principalment imhabba l-patti tal-fond li keliha sservi ghall-abitazzjoni o cioe li kienet perikoluza billi, dwar il-kondizzjoni tal-kalkara li rriżultat hażina u ma tirrendix, l-attur u wliedu la hqu jirrangaw forn u mbaghad bdew jirrangaw l-iehor halli jipprovaw jattivawha bi profitt; huma però ma riedux il-kalkara minghajr ma jkollhom fejn joqghodu hdejha stess, fejn ukoll bnew, billi differentement kien ikollhom jiğu mill-Mellieha fejn joqghodu ghar-Rahal cdid; jissemma. wkoll il-perikolu dwar il-kalkara. Il-lokazzjoni filfatt tirrižulta li kienet wahda ghall-ambjenti kollha mikrija, u l-inkwiet dwar il-parti abitabbli tal-post jirrizulta li nqala xi sitt gimghat wara l-lokazzjoni meta b-attur u wliedu kienu qeghdin jírrangaw tant il-kalkara kemm dik il-parti mill-abitazzjoni li l-konvenut kien lahaq ikkonsenjalhom. L-attur, if flit qabel kien sab min irid il-karkara floku (però t-konvenut ma aćcettax li ssir ćessjoni jekk mhux minnu stess u gheluq il-jokazzjoni mal-attur, avvicina lill-konvenut biex jitterminaw il-ftehim u offrielu ć-ċwievet; $u$ billi dawn ma gewx accettati mill-konvenut u lanqas mid-difensur tiegћu, l-attur li kelle sitt xhur kera mhallas, ipprova almenu japprofita xi haga millkalkara gha!kemm b'riżultat negattiv. Wara dan l-attur iddečieđ̉a li jitlaq billi anke jaǵixxi ǵudizzjarjament u fil-fatt qab-
bad perit biex jirrelatalu fuq l-istat tal-kalkara u tal-parti abitabbli tal-fond (ara relazzjoni datata tletin (30) ta' Lulju, 1949) $u$ in segwitu ghamel il-kawża li giet introdotta fil-hdax (11) ta' Novembru, 1949. It-terminu tal-lokazzjcni skond :iskrittura ga citata, li kien ta’ sena mill-ewwel (1) ta' Dicembru, 1948, kien jaghlaq fit-tletin (30) ta' Novembru, 1949;

Ikkunsidrat:-
Ilh skond il-ligi (art. 1628, 1629 Kod. Cıv.) is-sid ghandu jikkunsinna l-haga fi stat tajjeb ta' tiswija u jżommha fi stat li wiehed jista jaghmel minnha l-użu li ghalih giet mikrija; barra minn hekk (art. 1634 u 1635 ibid.) is-sid ghandu jagћmel tajjeb li l-ћaǵa m'ghandhiex mankamenti jew difetti li jfxklu jew inaqqasu dan l-użu tag $\ddagger h a, ~ p u r c h e ̀ ~ d a w n ~ m a ~ j k u-~$ nux jidhru u l-kerrej seta’ jinduna bihom fiż-żmien tal-kuntratt; jekk imbaghad jirriżultaw !-istess mankamenti jew difetti (qabel monbiga) il-kerrej ghandu dritt jaghżel li jitlob ilhall tal-kuntrati jew it-naqqis tal-kera, u jekk ikun sofrà xi hsara mhabba !-mankamenti jew difetti mohbija, ghandu dritt ghall-hsara kontra s-sid jekk dan kien jaf bihom jew kellu rağuni jissospetta fihom u ma jkunx informa lill-kerrej bleżistenza tagћhom jew bis-sospelt tiegћu ta' dina l-eżistenza;

Illi mill-perizia ǵudizzjarja rriżulta li 1 -kalkara (eżaminati fl-aćcess tal-ewwel (1) ta' Frar, 1950, u darb'ohra fit-tlieta (3) ta' dak ix-xahar - fol. 126) "ma tistax tinhadem bi profitt" u l-użu taghha hu limitat mentri li l-parti tal-fond intiża ghall-abitazzjoni ma tistax assolutament isservi ghal dana $\}$ iskop fil-pjan ta' isfel, mentri li kien hemm xi xorok miksura f'wahda mill-kmamar fil-pjan ta' fuq. Dwar dan l-istat talfond jigi mfakkar li l-attur kien lahaq irrangia xi haga tant filkalkara kemm fi-ambjenti li kellhom iservu ghall-abitazzjoni; fl-istess hin, però l-konvenut jaghti x'tifhem li l-fond kien laћaq tgharraq wara li telqu l-attur tant li d-difensur tieghu li
wohed li kien mar mieghu (i.e. mal-konvenut) qal li dan uża anke l-kelma "vendizzjoni" $u$ hu stess ha l-impressjoni li lpost kien abbandonat. Jekk però wiehed ihares lejn id-deskrizzjoni tal-fond maghmula mill-Perit privat imqabbad millattur, apparti mill-opinjoni tal-istess Perit, liema deskrizzjoni giet ukoll konfermata bil-ğurament, il-konkluzjoni tal-Perit $\dot{g} u d i z z j a r j u ~ t i r r i z ̇ u l t a ~ e z ̇ a t t a ~ s p e c ̇ j a l m e n t ~ f e j n ~ j i n g \hbar a d ~ l i ~ l-f o n d ~$ imhabba l-istat li kien fih ma kienx jista' jservi sew u kif imiss l-iskop li ghalih ġie mikri meta sar il-kuntratt tal-kiri, infatti dan kien jezigig li l-kalkara tkun tista tigi attivata bi profitt u li wiehed jista' jabita fil-kumplament tal-post;

Illi applikati l-prinċipji fuq enunzjati, li jiregolaw dina $1-$ materja, gћall-każ in eżami kif riżultati ć-ċirkostanti tieghu mil-lat oġgettiv tal-fond u mill-lat soġgettiv tal-kontraenti stess, il-Qorti tasal ghall-konklużjoni li l-attur kien ġustifikat li jinhall mill-lokazzjoni wara 1 -ewwel sitl xhur tal-kiri, però mhux intitolat li jırçievi lura bhala danni jew gha! xi raguni ohra msemmija, ebda ammont milli jghid li hallas jew nefaq. Infatti ghalkemm oggettivament wiehed jista' jghid li l-fond ma kienx fi stat li jista' jservi ghall-iskop li ghalih kien destinat u gie mikri, dan l-istat kien maghruf lill-attur li kif qal hu stess daћal fih "seba' tijiem qabel l-iskrittura Dok. A" u fl-istess skrittura, meta kien jaf bl-istat tal-fond (naturalment eċcettwati l-ambjenti ghand terzi persuni fil-pjan ta' fuq li però rriżultaw l-oћrajn), mhux biss ma nsista ghall-ebda haga minghand il-konvenut iżda aćċetta u ftiehem li ma jieћu ebda kumpens gћall-miljoramenti u benefikati li jagћmel (patt numru 2 fl-iskrittura). Ghalhekk il-lokazzjoni saret ghall-fond fl -istat li kien jidher. L-attur jgћid li nsista biex jinhall imhabba d-diskors li jgћid li qallu l-Ispettur tal-Pulizija dwar ilfond, fis-sens li dan kien perikoluż imhabba l-kwantit' ta' ilma li tingabar fih; ghandu però jingћad, b'riferenza ghal dina rraǵuni partikolari, li l-konvenut issodisfa lill-awtoritajiet tant li l-passi kriminali li bihom hu kien gie minaćçjat gew sospiżi
u mbaghad irtirati definitivament imhabba $x$-xoghol li hu ghamel (ara xhieda tal-Ispettur Mallia), u hekk l-attur ma jistax igib `il quddiem dina r-raguni partikolari "per se"); ilfond kien juri li hu umidu hafna. Oltre dan però hemm anke 1-fatt ta' l-atteǵgjament l-iehor ta' l-attur ga riferit u depost minnu stess fis-sens li taht ić-cirkostanzi riżultati lilu li nducewh jinhall hu ddecieda li jibqa biss sal-perijodu li kellu mhallas la darba l-konvenut irrifjuta li jehu \(\dot{c}\)-ċwievet lura dak il-hin stess; dina d-deciżjoni tirriżulta wkoll mill-fatt li hu dam jahdem fil-kalkara almenu sa April. 1949 (skond irregistru ghalkemm dokumenti ohrajn igibu dati posterjuri ghal dana \(x\)-xahar), u ma ghaddiex ghad-depositu mmedjat taccwievet u anzi nkarika l-perit wara sew, tant li r-relazajoni hija data tletin (30) ta' Lulju, 1949 u mbaghad ipprezenta ć citazzjoni fil-hdax (11) ta' Novembru, 1949: hu però ma marx jirtira \(\dot{c}\)-ćwievet tal-parti żgumbrata minn terzi persuni kif interpellat jaghmel. In kwantu ghall-konvenut jinghad li Gci-cirkostanzi riżultati hu ma naqasx mill-obbligi ticghu lejn f-attur. Hu avzah bi-avviż li kellu mill-Pulizija, u qallu biex iwaqqaf ix-xoghol sakemm il-kwistjoni tigi rangata kif filfatt irrangaha u nfurmah; gћall-bqija ma jirriżultax li l-konvenut kellu raguni irritjeni li l-fond ma kienx lokabbli ghalherm mhux fi stat iajjeb: hekk il-kalkara kienet mikrija u iattur stess sab lif min icediha f-istat li kienet, u l-parti talabitazzjoni wkoll kienet okkupata minn nies ofrajn - dana apparti l-fatt li l-attur kellu l-opportlinità li jara b'ghajnejh qabel ma ffirma l-iskrittura tal-lokazzjoni. Il-konklużjoni minn dan kollu hi li l-attur ghandu jigi ritenut li fil-bidu, bl-istat ta' fatt lilu rizultat dwar il-fond, deherlu li jista jikrieh billi, lispiza li kien dispost jaghmel, kien jista' joqghod fil-fond u anke jhaddem ll-kalkara bi profitti - differentement kien ma jidhol xejn jew jitlaq mill-bidu; in segwitu però rrizulta li ddifetti kienu akbar minn dawk li kienu jidhru u kien ra jew haseb u ddecieda li jitlaq: dan kellu dritt jagfimlu skond \(\mathcal{H}\) Artiklu 1634(2) tal-Kodiċi precitat billi ghandu jiği ritenut li dak il ma kienx jidher mill-bidu bhala gravità tad-difetti jew mankamenti, jikkostitwixxi difetti jew mankamenti li jiğğustifikaw it-hall tal-kuntratt billi ghalihom irid jaghmel tajjeb issid nonostante 1-paragrafu (3) ta' dak l-artikolu; dan peró 1utur imissu ghamlu mill-bidu li nduna bl-iżball li kien ha u mhux joqgiod jistenna li jghaddi ż-żmien u ntant iżomm ic̀čwievet ghandu; mill-banda i-oћra l-istess ragunament dwar il-gravità vera però fil-bidu mohbija tad-difetti ghandha tesonera lis-sid milli jhallas danni ghal dak li 1 -kerrej seta' bata mhabba fihom u čioè inutilità ta` l-ispejjeż li ghamel biex jirranga u spejjeż ohra biex jahdem, u dan iżjed u iżjed li skond il-ftehim is-sid ma kellux inallas tal-benefikati, u, oltre dan. fl-istess rigward, il-kawżali odjerna hi biss dik tad-danni u din biss tista' tigi eżaminata billi l-indebitu hu akkompanjat b'riferenza ghall-kera biss: Del resto rrizulta li l-konvenut ma bbenefikax minn dawn l-ispejjeż peress li hu spicića waqqa kollox u tella blokk bini g did differenti (verbal tmintax (18) ta Jannar, 1962. Ghall-perijodu limitat ta' sitt xhur li l-attur ghamel fil-fond, ghalkemm, kif ighid, b'telf ghalih minn din $1-$ okkupazzjoni limitata, hu ghandu u qieghed jigi wkoH ihallas billi l-kera mhux sejjer jiġi lilu rifuż; l-attur jikkontradicii lilu nnifsu meta jghid li l-kalkara ma kienetx thalli qliegh u fl-istess hin jghid li pprova japprofitta xi haga minnha u tilef, billi dana r-riżultat suppost kien ovvju; f'kull każ dan ir-riskju kien ghalih u hadu b'gћajnejh miftuћa;

## Ikkunsidrat:-

Illi kif ga riferit l-attur irrinunzja ghall-kawzali ta l-ewwel domanda bażata fuq l-ineżistenza tal-ћaǵa lokata, li ghialhekk ma hiex qeghda tigi konsidrata. Din ir-rinunzja però ma $\dot{g} g \dot{g} b$ ebda konsegwenza fil-kap tal-ispejjeż spec̀jalment li iewwel domanda hija maghmula f'forma alternative u hekk dejjem kien ikun il-każ li tig̀i dečiża parte minnha biss u llum tista biss tiği deciiza dik il-parti li ma tinsabx rinunzjata;

Illi kwantu ghall-kap ta' I-ispeifez in generali, hemm lok li jigi mqassam bil-mod infraskritt imhabba 1 -kontribuzzjoni tal-kontendenti ghall-fatti li taw lok ghall-kawża u spejjez inkorsi rigward id-diversi domandi.

Ghal dawna 1 -motivi:
Il-Qorti taqta' 1-kawza billi (a) tilqa' 1-ewwel talba fissens li tiddikjara li l-attur keliu dritt jittermina l-lokazzjoni talfond imsemmi fècecitazzjoni mhabba difetti li rrizultaw fin waqt il-lokazzjoni u li jirrenduh inatt ghall-użu li ghalih gie mikri $u$ dana b'effett mill-ewwel (1) ta' Gunju, 1949 - bl-ispejież, li fihom huma kompriżi dawk tal-perizja, kontra l-konvenut, u (b) tičhad it-tieni u t-tielet talba - bl-ispejiés kontra i-attur.

