## 25 ta' Mejju, 1956

## Imhallfin:

Is-S.T.O. Sir L. A. Camilleri, Kt., LL.D., Presidert $;$ Onor. Dr. A. J. Montanaro Gauci, C.B.E., K.M., LL.D. Onor. Dr. W. Harding, K.M., B.Litt., LL.D.

> Vincerzo Apap versus Costantino Micallef

## Arbitraǵg - Impunjazzjoni - Dokumenti - Prova

 - Appell - Art. 229 (1) tal-Kodici tal-Procedura CiviliSkond illidi, jekk diversi kwistionijizet f'kawia jigu maqtugha b'anntenci aeparati, jista' jsic appell minn kull roahda minn dawn is-
 onata l-anhar sentenza; basta li l'dan lappell issir tismija er pressa tassentenza li minnha jsir happell; jew jista' jsir appsll ghaließ watdu minn kull sentenza separatament. Ghaldagstant, Lappellant hu in perfetta regola jekk, wara in nohatat hahhar sentenza fil-kawia, huwa jkun appella minn sentenea maghtija qabel flistess kawzia, jekk fin-nota tal-appell tieghu huva jkun semma espressament dik id-sentenza ta' gabel.
Il-oudizzju ta' arbitru maghziul mill-partijiet ma jiatghax jídi attakkat fuq supposta imperizja talarbitru; ghax meta hutha ohailu
 preventivament ikkunsidraw dak ihdudizeju brala in indakabbli, $u$ b'helk acicettaw il-grad ta' kapaeità u efficijenza tal-arbitru. Kwindi dak il-judizzju ma jiztase jig̀i mpunjat Nlief ohal rajunijiet li ghalihom jista' jigi annullat kuntratt jow lodo ta' arbitru.
Mhix ammissibbli L-produzzjoni ta' dokument kontenenti Líudistiu privat ta' terza persuna fug l-opra li kellha tidi approvata iew dizapprovata mill-arbitru. Kieku LQorti kellha biomn, ghallfinijiet tal-prova, tal-gudizzju ta' tersi persui, il-procedura kienet tkun dik li tisma dawk in-nies bhala xhieda regolari tant i上 gurament. Dokument hekk prodott, ghalhekk, ma ghandu ebdo rilevanta juridika, ghax bhala prova ghall-finijiet tai-kawia ma


Il-Qorti;-Rat ićcitazzjoni quddem il-Prim'Awla talQorti Civili, li biha l-attur, wara li ppremetta li l-konvenut ordnalu jaghmillu mudell ta' San Pawl bhala pariǵg ta' San Gwann li digà kien hemm fuż fil-bronż, li ma jkunx dak li l-Gunta Djocezana ghat-tutela tal-hwejjeg antiki ekklezjastici digà tat il-parir taghha fuqu, u bil-kondizzionijiet l-ohra ndikati fl-iskrittura tas-7 ta' Novembru 1951; wara li dina l-Gunta tat bil-miktub il-gudizzju taghha, u wara li fl-10 ta' Dićembru 1951 l-attur, skond il-konvenju, ikkonsenja lill-brunżar dan il-mudell ta' San Pawl biex jigi fuq il-bronż, u jkun eżegwixxa l-ordni lilu maghmul; u billi, skond l-istess skrittura, il-konvenut obliga ruћu li jhallas lill-attur is-somma ta' $£ 125$ bhala prezz taż-żewg mudellidan ta' San Pawl u dak ta' San Gwann - meta din l-istatwa ta' San Pawl tigi konsenjata lill-brunżar; talab li lkonvenut jig̀i kundannat ihallsu s-somma ta' £l25 bhala prezz taż-żewg statwi jew mudelli fuq indikati; bl-imghax legali u bl-ispejjeż;

Rat in-nota tal-ećcezzjonijiet tal-konvenut, li wiegeb illi l-mudell mhux konformi ghall-ordinazzjoni, u b'mod speçjali ghad-disinn approvat mill-Awtorità Ekkleżjastika; li l-kuntratt ma giex eżegwit in bwona fede, billi l-mudell kellu jkun gdid, u qatt dak li l-attur kien ghamel tal-islukko u li hu rtira minћabba li gie diżapprovat mill-esponent, u ssostitwieh b'iehor li mbaghad ma giex approvat mill-Gunta Djocezáana; u li l-approvazzjoni ta' dik ilGunta, jekk qatt saret kif kellha ssir, ma torbotx lill-esponent, ghaliex il-gudizzju taghha hu r-riżultat jew ta' żball, jew ta' qerq, jew ta' kawża ohra sufficjenti gharrexissjoni ta' kuntratt, peress li ma hux preżumibbli li dik il-Gunta kienet normalment taghti dak il-gudizzju, quddiem id-difetti serji u gravi li jinsabu fil-mudell in kwistjoni, kif l-esponent kien pront biex jipprova; konsegwentement taqa' l-insindakabbilità pretiza mill-attur;

Rat is-sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili tat-13 ta' Ottubru, 1952, li biha dik il-Qorti ordnat l-isfilz ta' do-
 jimpunja l-gudizzju tal-Gunta Djocieżana bhala tali, jig̀i-
fieri fuq il-bażi ta' semplici inkompetenza, imperizja jew negligenza ta' dik il-Gunta, meta ma rriskontratx id-difetti talvolta ezistenti fistatwa ta' San Pawl, imma huwa jista' jimpunja, anki b'eċćezzjoni, dak il-gudizzju tal-Gunta Djoćeżana fuq il-bazi li dak il-gudizzju gie minnha minhabba f'qerq derivanti mill-fatt ta' l-attur; bl-ispejjez talincident żewg terzi ghall-konvenut u terz ghall-attur; billi dik il-Qorti kkunsidrat;

Illi mill-kumpless tal-provi fil-process ta' dil-kawia, mid-dokumenti f'dan il-process, u mid-dibattitu orali, jir-rizulta-illi l-fatti li taw lok ghal dina l-kawża huma sućcintament dawn li sejrin jissemmew. Fis-sena 1949 il-konvenut gieh il-hsieb li jiddona żewg statwi tal-bronż, rappreżentanti wahda lil San Gwann Evangelista u lohra lif San Pawl, lill-Knisja Insinji Kolleǵgjata Arçimatriç ta' Birkirkara, biex jitqeghdu fuq il-presbiterju f'dik il-knisja u hemm iservu fil-quddies kantat, minflok legiji mobili, ghall-qari ta* l-Epistola u tal-Vangelu;

F'Ottubru ta' dik is-sena, il-konvenut ftiehem malattur biex jaghmillu dawk iż-żewg statwi. II-ftehim sar taht certi kondiczjonijiet, fosthom dawk illi ż-zewg statwi kellhom isiru fuq bozzetti appoziti approvati mill-Gunta Dioċeżana ghat-tutela tal-hwejjés antiki ekkleżjastici -. bozzetti li l-konvenut tha 4 ta lill-attur biex dan jahdem fughom, u illi l-istess żewg statwi jew mudelli kellhom jigu wkoll approvati minn dik il-Gunta. L-attur kellu biss jaghmel dawk l-istatwi fit-tafal, u wara l-approvazzjoni taghhom mill-Gunta fuq imsemmija, kif ga ntqal, jiffurmahom fil-gibs. Il-fuzjoni fil-bronż tal-istatwi ma kellhiex issir minnu;

Gara illi dik il-Gunta ma approvatx ghal kollox ixxoghol tal-attur, billi, waqt li approvat l-istatwa ta' San Gwann Evangelista mahduma minnu, ma approvatx dik ta' San Pawl; u ghalhekk il-konvenut irrifjuta li jircievi daivk iż-żewǵ statwi;

B'citazzjoni nru. 822/1950 quddiem din il-Qorti, l-atfur azzjona lill-konvenut biex dan ifallsu tax-xoghol f'dawk ifżews statwi; iżda, b'sentenza tat-8 ta' Ottubru 1951, it-
talba ta' l-attur giet respinta. In segwitu ghal dik id-dečiżjoni, u wara korrispondenza li ghaddiet bejn il-kontendenti, personalment jew permezz tal-konsulenti legali taghhom, bein is-26 ta' Ottubru u 1-5 ta' Novembru 1951, il-kontendenti gew fi ftehim bejniethom skond l-iskrittura tas-7 ta' Novembru 1951 (fol. 12), jiğifieri certi kondizzjonijiet li jistghu jigu rijassunti f'dawn:-

1. L-attur kellu jissottometti lill-imsemmija Gunta, ghall-approvazzjoni taghha, mudell ta' San Pawl, li ma kellux ikun dak li fuqu l-Gunta digà tat il-parir taghha, u dan bhala pariǵg tal-mudell ta' San Gwann, li ga gie fuq ilbronż, u tal-istess daqs tieghu, biex jigi fuż fil-bronż; u dan f'ertu żmien;
2. Il-Gunta fuq imsemmija kellha taghti l-ǵudizzju taghha bil-miktub; liema gudizzju kellu jkun insindakabbli;
3. F'ċertu żmien minn meta l-Gunta tkun tat dak ilgudizzju ta' approvazzjoni, li kellu jkun kommunikat lillattur immedjatament, dan kellu jikkonsenja l-mudell lillb:unżar gћal fużjoni fil-bronż;
4. Meta jkun ikkonsenja l-istatwa lill-brunżar, l-attur kellu jig̀i kunsidrat li jkun eżegwixxa l-ordni lilu maghmula, u ghalhekk il-konvenut kellu jhallsu l-prezz miftiehem taż-żewg mudelli-dak ta' San Gwann, li ga kien approvat mill-Gunta, u fuż fil-bronż, u l-iehor ta' San Pawl; jew £125;
5. U l-attur żamm id-dritt li jirtokka x-xama' qabel il-fużjoni fil-bronż, u li hadd $\hbar l i e f u$ ma kellu jirtokka $x$ xama';

Illi l-attur qiegћed jitlob illi 1-konvenut ikallsu l-prezz ta' dawk iż-żewg mudelli, billi jippretendi illi gew ottemperati, ghal dak li jirrigwarda lilu, il-kondizzjonijiet mifthema f'dik l-iskrittura; ghaliex huwa ssottometta lillGunta, ghall-approvazzjoni taghha, il-mudell ta' San Gwann fiz-żmien stabbilit; il-Gunta approvat dak il-mudell b'ǵudizzju li gie moghti bil-miktub, u li hu insindakabbli, huwa kkonsenja wkoll dak il-mudell lill-brunżar, biex jiǵi fuż filbronż, fiż-żmien miftiehem, u ghalhekk hu ghandu iigi
kunsidrat li eżegwixxa l-ordni maghmula lilu mill-konvenut. Principalment l-attur jibbaża t-talba fuq ić-irkustanza illi l-Gunta Djoceżana approvat l-imsemmi mudell ta' San Pawl, u l-gudizzju ta' dik il-Gunta, skond il-ftehim bejnu u l-konvenut, kellu jkun insindakabbli;

Illi 1-konvenut jopponi $t$-talba tal-attur ghal diversi ragunijiet, fosthom dik illi, kif jallega, l-approvazzjoni talGunta Djoćeżana ma torbtux, ghaliex il-gudizzju taghha hu r-riżultat jew ta' żball, jew ta' qerq, jew ta' kawża ofra sufficjenti ghar-rexissjoni ta' kuntratt, billi l-imsemmija statwa fiha difetti serji u gravi. Fi kliem iefor, il-konvenut jopponi l-insindakabbilità tal-gudizzju espress minn dik ilGunta u pretiza mill-attur;

Illi f'dan ir-rigward il-konvenut, biex isostni 1-allegazzjoni tieghu dwar id-difetti li fiha l-istatwa ta' San Pawl, ipproduča d-dokument fil-fol. 28 tal-process, jigifieri dikjarazzjoni tal-Prof. Francesco Sciortino. L-attur jissottometti hi dan id-dokument mhuwiex produciibbli u gtandu jigi sfilzat, u jekk il-konvenut jippretendi illi l-gudizzju talGunta huwa affett mil-vizzji allegati minnu, huwa ghandu jimpunjah b'azzjoni ohra. Il-konvenut jirrileva Ii dak id-dukument gie minnu prodott biex isostni t-tielet ecicezzjoni tieghu, dik, jiğifieri, li l-guđizzju tal-Gunta kien żbaljat, ghaliex mhuwiex preżumibbli li l-Gunta kellha tghaddi opra bid-difetti elenkati f'dak id-dokument, li gie prodott ukoll biex juri dawk id-difetti. Jirrileva wkoll li huwa jista' jattakka l-gudizzju tal-Gunta, li huwa jallega li kien affett minn vizzju, u dan in vija ta' ećċezzjoni;

Illi jidher illi dina l-kwistjoni, li tinvolvi t-tielet ec̀cezzjoni tal-konvenut, ghandha tigi deciza flewwel lok;

Ikkunsidrat, dwar din il-kwistjoni;
Ili ma hemmx konflitt bejn il-partijiet, ghaliex jirririżulta b'mod ćar mid-dokument fil-fol. 14 tal-process, illi lGunta Djoċezana fuq imsemmija approvat il-mudell g̀did ta' San Pawl maghmul mill-attur. Skond it-tieni kondizzjoni tal-ftehim, maghmul bein il-kontendenti bl-iskrittura tas-7 ta' Novembru 1951 (fol. 12), il-gudizzju ta' dik il-Gunta, konsistenti f'approvazzjoni jew diżapprovazzjoni, kellu jkun
insindakabbli. Ghalhekk l-attur jippretendi illi l-konvenut ma jistax jattakka dak il-gudizzju. Imma l-konvenut jallega li, skond dak id-dokument, il-mudell ta' San Pawl fih difetti gravi u serji, u ghalhekk il-gudizzju fuq imsemmi huwa sindakabbli, ghaliex biex waslet fih, minhabba dawk id-difetti, il-Gunta Djoċeżana bilfors (1) jew ghamlet eżami superficjalissimu, u allura kien hemm in-negligenza jew imperizja, (2) jew kienet indotta minn qerq da parti talattur, jew min xi raguni ohra sufficjenti ghar-rexissjoni talkuntratti;

Illi I-bażi tal-allegazzjoni tal-konvenut dwar l-ewwel lament tiegћu, jigifieri tal-inkompetenza tal-Gunta Djoċeżana, li ma gharfetx tirriskontra d-difetti manifestament gravi u serji fil-mudell ta' San Pawl, u kwindi tal-ingustizzja manifesta ta' dak il-gudizzju, tirpoża fuq id-dokument fil-fol. 28 tal-process. L-attur jitlob li dan id-dokument jigi sfilzat, u jirrileva li, jekk il-konvenut jippretendi illi l-gudizzju talGunta huwa affett mill-vizzji pretizi mill-konvenut, dan gћandu jimpunja dak il-gudizzju permezz ta' azzjoni. Ilkonvenut jopponi ruћu ghall-isfilz ta' dak id-dokument, billi jissottometti illi huwa pproducieh biex isostni l-allegazzjoni tiegћu fuq imsemmija, jigifieri biex jipprova u juri, anki "prima facie", li hemm lok ta' nomina ta' periti biex jirrelataw jekk il-gudizzju tal-Gunta Djocezana kienx korrett jew le, u li dan jista' jaghmlu b'ećcezzzoni;

Illi prova bhal din li jrid jaghmel il-konvenut, apparti Hkonsiderazzjoni jekk ghall-finijiet ta' dil-kwistjoni tistax f'dan il-każ issir, kif sejier jinghad il-quddiem, ma tistax tinghamel permezz ta' dokument, specjalment meta 1-persuna li ghamlet u kitbet l-istess dokument tista' tixhed; u dan ghaliex prova simili permezz ta' dokument f'dawn iç-cirkustanzi ma tissodisfax l-ezigenzi tal-liği; billi hija ligi pożittiva (art. 576(1) Kod. Prcc. Civ.) illi l-prova, fejn u sa-
 espressament mill-ligi, ghandha ssir fl-udjenza u "viva voce". Langas ma hija permessa l-prova b'affidavit, meta lpersuna li tkun gौamlitu tista' tinstama' bhala xhud bilmezzi ordinarii stabbiliti mill-ligi (XXIX-I-859); bhalma
lanqas ma jista' xhud jixhed b'riferenza ghall-kontenut ta' nota miktuba u preventivament preparata (XXX-I-1021). Ghalhekk, id dokument fuq imsemmi, anki ghal din ir-raguni biss, ma jiswiex bhala prova jew principju ta' prova, u ghandu jigi sfilzat, ghaliex mhux producibbli ghall-iskop tal-prova li l-konvenut irid jaghmel bih;

Illi. dak id-dokument ghandu jigi wkoll sfilzat gharrag̀uni illi l-konvenut ma jistax f'dan il-każ jissindaka l-gudizzju tal-Gunta Djoċeżana fuq il-motiv tal-ewwel lament tieghu fuq imsemmi, jigifieri tas-semplici inkompetenza, imperizja jew negligenza, talvolta, ta' dik il-Gunta. Infatti, in sostenn tal-pretensjoni tieghu 1 -konvenut ghamel riferenza gћal żewg dećiżjonijiet moghtija mill-Qrati Taghna, u li huma bażati fuq id-dispożizzjonijiet tal-art. 1403 (2) talKodići Ćivili; u jidher ghalhekk li huwa jinvoka dik iddispożizzjoni tal-ligi bhala bażi tal-pretensjoni tieghu;

Dina d-dispożizzjoni tirriferixxi ghall-każ meta l-kontraenti jirrimettu ruћhom f'ċerti każi f'idejn persuna ohra - bla ma jinghad jekk dik il-persuna ghandhiex tkun fiziika jew morali - biex taqta' hija l-pendenza ta' bejniethom; $u$ skond il-gurisprudenza tal-Qrati Taghna u dik estera, kif ukoll id-dottrina, il-kontraenti ghandhom joqoghdu ghallǵudizzju ta' dik il-persuna, kemm il-darba da parti tagћha ma jkunx sar xi qerq, negligenza, jew żball sostanzjali gravi, li jğibu ghall-inikwità manifesta f'dak il-gudizzju (XXXI-I55). Issa, jidher car mid-decizjoni issa msemmtja, u middeciżjonijiet $u$ awtorità fiha enunçjati, illi dina d-dispożizzjoni tirriferixxi, ghandha forza, u tista' tigi applikata, biss fil-każ ta' kuntratt ta' bejgh, jew ahjar ghar-regoli stabbiliti fil-kuntratt ta' bejgh, jigifieri fit-Titolu VI tal-Kodici Civili, u bhala tali ma testendix, u ma tistax tigi estiża. minbarra ghall-kuntratt ta' tpartit (art. 1575 Kod. Civ.). ghal kuntrattazzjonijiet ohra; u konsegwentement lanqis ghall-kuntrattazzjoni magћmula bil-ftehim tal-kontendenti bl-skrittura fuq imsemmija;

Ghalhekk, ukoll jekk kieku l-kontendenti ma semmewx f'dik l-iskrittura li l-gudizzju tal-Gunta Djocieżana kellu jkun insindakabbli, fin-nuqqas ta' dikjarazzjoni es-
pressa ghal dan l-iskop hadd minnhom ma kien ikun jista' jissindaka dak il-gudizzju ghar-ragunijiet ta' supposta mera imperizja, negligenza jew inkompetenza tal-Gunta; wisq iżjed il-konvenut ma jistax jissindaka dak il-gudizzju ghal raguni ta’ supposta mera inkompetenza jew imperizja talistess Gunta, meta huwa stess obliga ruhu b'dik l-iskrittura li kellu josserva l-gudizzju tal-Gunta bhala indindakabbli;

Ghalhekk ma hemmx lok ghan-nomina ta' periti ghalliskop fuq imsemmi sottomess mill-konvenut;

Illi $t$-tieni lament tal-konvenut, li minћabba fiћ huwa jallega illi jista' jattakka $1-$ giudizzju tal-Gunta Djocieżana, jidher illi jikkonsisti filfatt, kif huwa jallega, illi dak : gudizzju kien l-effett ta' qerq, jew ta' żball, jew imperizja jew negligenza minthabba f'qerq minn naha tal-attur, jew ghal xi raǵuni ofra - li ma gietx imsemmija - li hija sufficjenti ghar-rexissjoni ta' kuntratt;

F'dan ir-rigward, jinghad illi l-konvenut jista' jissindaka l-gudizzju tal-Gunta Djoćeżana fuq il-motiv ta' dan ittieni lament tieghu, appuntu kif tista' tigi sindakata, u eventwalment imћassra jew annullata, decizizjoni tal-arbitri ghal kull raġuni li ghaliha, skond il-ligi, jista' jigi mhassar jew annullat kuntratt (art. 985 (1) Kod. Civ.). Dina I-aћћar allegazzjoni tal-konvenut timporta illi l-gudizzju tal-Gunta Djocezana gie mehud minnha b'qerq. jew b'ghemil doluż, u kwindi li dak il-gudizzju huwa nuli, u mhux semplicement annullabbli. Bhala null, dak il-ǵudizzju ghandu jiği kunsidrat, fil-każ, li ma eżista qatt, u mhux li ghadu u jibqa’ jeżisti sakemm ma jigix imћassar. Issa, hija g̀urisprudenza kostanti illi, meta l-kwistjoni tkun ta' nullità, il-konvenut f'kawża jista' jagћtiha b'eccezzzjoni, u jekk tkun biss wahda ta' annullabbilità, tkun trid tingieb il-quddiem b'azzjoni "ad hoc" (XXXI-I 452). Konsegwentement jista' jissolleva l-allegazzjoni tieghu, kif giet limitata, permezz ta' ećcezzzioni;

Rat is-sentenza tal-Prim'A wla tal-Qorti Civili tal-1l ta' Ottubru 1954, li biha dik il-Qorti laqghet it-talba tal-attur, b1-ispejjez kontra l-konvenut, barra dawk ga decizizi qabel; billi dik il-Qorti kkunsidrat;

Illi l-fatti li taw lok ghal dina 1-kawża jinsabu migjuba fis-sentenza parzjali fuq imsemmija tat-13 ta' Ottubru 1952, t ma hemmx bżonn li jiğu ripetuti. Il-kwistjoni principali ta' din il-kawża hi dik jekk l-attur uniformax ruhu malkondizzzonijiet tal-iskrittura tas-7 ta' Novembru 1951 (fol. 12), maghmula bejnu u l-konvenut; ghaliex dawk il-kondizzjonijiet issostitwew kwalunkwe kondizzjoni ohra ta' ftehim li kienet saret qabel bejniethom, billi kollox kien spićcia wara s-sentenza tat-8 ta' Ottubru 1951. Fit-termini tal* ecicezzjonijiet tieghu, il-konvenut jallega illi l-attur ma uniformax ruhu ma' dawk il-kondizzjonijiet, billi jissottometti (l) illi l-mudell mhux konformi ghall-ordinazzjoni, speċjalment ghad-disinn approvat mill-Awtorita Ekkleżjastika, u (2) illi l-mudell kellu jkun wiehed gdid, u qatt dak ta' 1 istukko li l-attur kien ghamel qabel. Barra dawn lećċezzjonijiet, il-konvenut jallega wkoll illi l-approvazzjoni talGunta Djoċeżana ma torbtux, ghaliex ii-gudizzju taghha hu rriżultat ta' żball jew ta' qerq, jew ta' kawża ohra suffiçjenti ghar-rexissjoni ta' kuntratt, u ghalhekk jopponi linsindakabbilità tal gudizzju espress minn dik il-Gunta;

Illi, dwar din l-aћћhar ećcezzjoni, skond it-tieni kondizzjoni tal-imsemmija skrittura, il-parir tal-Gunta Djoċeżana kellu jkun insindakabbli. Dik il-Gunta approvat il-mudell ta' San Pawl (fol. 14), u ghalhekk il-konvenut ma jistax jissindaka dik l-approvazzjoni. Skond is-sentenza tat-13 ta' Ottubru 1952, lill-konvenut giet moghtija l-fakoltà li jimpunja l-ğudizzju ta' dik il-Gunta fuq il-bażi, minnu pretiża, li dak il-gudizzju gie minnha moghti b'qerq jew bi żball, b'negligenza jew b'imperizja minhabba f'qerq derivanti mill-fatt tal-attur; imma 1 -konvenut din il-prova ma ghamilhiex. Ghalhekk din lecceezzjoni ghandha tigi respinta;

Illi, dwar l-ewwel ećcezzjoni, skond l-ewwel kondizzioni tal-istess skrittura l-attur kellu semplicement jaghmel mudell ta' San Pawl, parig'g ghal dak ta' San Gwann li huwa kien ghamel, u li g ga kien gie fuq il-bronż, tal-istess daqs tiegћu, u jissottomettieh lill-Gunta Djocieżana gћallapprovazzjoni taghha. L-attur ghamel dak il-mudell, issottomettieh lill-Gunta, li wara li eżaminatu f'żewg okkaż-
jonijiet, u kkonfrontatu ma' dak ta' San Gwann, approvatu (fol. 14). Il-konvenut jallega illi l-mudell ta' San Pawl fith xi disa' pulzieri differenza fić-cirkonferenza tas-sider minn dak ta' San Gwann. Imma, kif fisser fix-xhieda tieghu Vincenzo Bonello, wiehed mill-membri tal-Gunta msemmija, anki jekk inhi kif jghid il-konvenut, billi haga parigg ma tfisserx replika. Hu veru illi fil-bidu kien hemm disinn li fuqu l-attur kellu jaghmel il-mudell ta' San Pawl; imma, apparti illi dak il-ftehim spićcia bil-ftehim sussegwenti tas7 ta' Novembru 195l, kif fisser ukoll l-imsemmi xhud Vincenzo Bonello, ghal dak li jirrigwarda l-Gunta, l-iskop taddisinn hu dejjem inutili, meta tkun trid issir haga skolpita ii thares lejha minn kull faccata, u mhux minn facciata wahda biss, u ghax-xoghol ta' skultura wiehed irid jipprezenta mudell, u mhux disinn, ghaliex l-artist skultur ma jistax jirriproduci disinn; u ghal dak li l-artist jiggrandixxi, wiehed ghandu jhares lejn ir-riżultat finali tieghu, biex jara jєkk jissodisfax jew le lill-Gunta. Kif ingћad, il-Gunta Djo ceżana approvat dak il-mudell ta' San Pawl bjala pariǵg ghal dak ta' San Gwann; u ghalhekk lanqas din lecicezzjoni ma tista' tigi milqugha;

Illi, dwar it-tieni ećcezzzjoni, skond l-iskrittura msemmija, il-mudell ta' San Pawl li l-attur kellu jissottometti lillGunta ma kellux ikun dak li fuqu l-Gunta ga tat il-parir tag $\ddagger$ ha. Dwar din il-kondizzjoni ghandu jinghad illi l-attur kien ghamel żewg mudelli ta' San Pawl; l-ewwel wiehed huwa kien bdieh ta' li "stucco", u rtirak qabel ma kien gie b'xi mod muri jew eżaminat minn dik il-Gunta, l-ghaliex il-konvenut kien ogggezzjona ruћu ghalieh fil-mod kif kien allura maghmul; l-attur kien allura ghadda gћat-tieri mudell, li ma kienx gie approvat mill-imsemmija Guntr. Fil-fatt, il-mudell ta* San Pawl li l-attur issottometta lillGunta hu appuntu dak listess wiehed li huwa kien ghrmel, u li, kif kien maghmul, ma kienx ghogob lill-konvenut u li ma kienx gije qatt eżaminat mill-Gunta. Dan l-attur seta' jaghmlu; ghaliex fit-termini tal-imsemmija skrittura huwa kellu jissottometti lill-Gunta mudell ta' San Pawl li fuqu dik il-Gunta ma kienetx tat qabel il-parir tagћha. Il-
konvenut jallega illi 1 -mudell kellu jkun wiehed gdid. Dan mhux eżatt. Ebda kondizzjoni ma tezisti f'dan isesens f'dik l-iskrittura; jidher illi l-intenzjoni tal-konvenut kienet biss it l-attur ma jissottomettix lill-Gunta t-tieni mudell ta' San Fawl, ga diżapprovat minnha, wara li jkun ikkorega d-dlfetti riskontrati fih, u mhux ukoll illi ma jissottomettix lillGunta l-ewwel mudell;

Il-konvenut jibbaża l-allegazzjoni tieghu fuq il-fatt illj fil-5 ta' Novembru 1951 huwa kiteb lill-attur u gharrfu illj huwa kellu jagtimillu dak il-mudell "mill-gdid". Apparti illi l-kliem "mill-gdid" ma jimpurtawx bilfors illi l-attur kellu jaghmel mudell gdid ghal kollox, jirriżulta illi din ilkondizzjoni, jekk tista' tissejjah hekk fić-cirkustanzi, ma ssemmiet qatt fil-korrispondenza li ghaddiet qabel bejn ilkontendenti permezz tad-difensuri taghhom; u l-konsulent legali tal-konvenut ma kienx jaf biha; tant illi, kif xehed il-konvenut stess, meta mar ghand il-konsulent legali tieghu bl-ittra ufficjali tal-attur tal-11 ta' Diciembru, 1951, li biha nterpellah biex ihallsu (fol. 16), dana qailu li ma kellux jaghmel hag'ohra hlief ihallas lill-attur. U hawnhekk ghandu jinghad illi wara s-sentenza tat-8 ta' Ottubru 1951, ilkontendenti bdew u komplew sa 1 aћhar trattattivi ghallftehim gidid bejniethom permezz ta' ittri li ntbaghtu kollha, barra minn dik tal-5 ta' Novembru 1951 minn naha talkonvenut, permezz tal-konsulent legali taghhom. Hekk, fid29 ta' Ottubru 1951, il-konsulent legali tal-attur baghat lill-konsulent legali tal-konvenut skrittura kontenenti kondizzjonijiet godda ta' akkomodament bejn ilkontendenti, fosthom dik li l-mudell ta' San Pawl, li kellu jaghmel l-attur, ma kellux ikun dak li fuqu l-Gunta ga tat il-parir taghha. Fit-30 ta' dak ix-xahar il-konsulent legaii tal-konvenut baghat lill-konsulent legali tal-attur dik liskrittura b'xi modifiki, imma dik il-kondizzioni ma gietx modifikata. Fit-2 ta' Novembru 1951 iI-konsulent legali talattur aćċetta 1 -modifiki msemmijín, barra r-riżerva li kienet giet aggunta, baghat dik l-iskrittura lill-konsulent legali talkonvenut, u talbu biex ibiddel id-data tagh ha u biex ighid lill-konvenut halli jffirmaha huwa wkoll. Fil-5 ta' 1-ístess
xahar, il-konvenut, minghajr ma gharraf lill-konsulent legali tieghu, baghat lill-attur l-ittra ga msemmija, li biha wissieh biex jibgћat jghidlu u jassikurah, bil-miktub, illi l-istatwa kien sejjer jaghmilha mill-gdid u li x-xoghol taghha kien sejjer jibdieh gheluq ix-xahar mis-sentenza, jigifieri mit-8 ta' Ottubru 1951. L-ghada stess, 6 ta' Novembru 1951, ilkonsulent legali tal-attur, b'inkarigu ta' dana, irrisponda ghal dik l-ittra, u fissirlu illi l-mudell li l-attur kellu jissottometti lill-Gunta Djoćeżana kien differenti minn dak li 1 Gunta ga tat il-gudizzju taghha fuqu, u illi l-attur kien ilu jahdem fuqu mill-20 ta' Ottubru. Wara dan kollu, il-konvenut fis- 7 ta' Novembru 1951 iffirma 1 -imsemmija skrittura (fol. 12), li l-konsulent legali tiegћu bagћat debitament lill-konsulent legali tal-attur;

Minn hekk jiǵi illi l-konvenut, fis-7 ta' Novembru 1951, meta ffirma dik l-iskrittura, irrinunzja ghal kull kondizzjoni ohra li huwa qatt seta' ghamel, u li ma kienetx tissemma f'dik l-iskrittura, fosthom dik li l-mudell kellu jkun gdid, jekk dawn il-kliem jumpurtaw dan it-tifsir, u akkweta ruhu, jekk qatt qabel huwa kien ipprotesta ruhu ghalihom, ghallkondizzjonijiet kontenuti flistess skrittura minnu firmata. Dan apparti, l-ittra tas-6 ta' Novembru 1951 kienet turi biżżejjed illi l-mudell li fuqu l-attur kien qieghed jahdem ma kienx gdid ghal kollox, u l-konvenut ma kellux ragjonevolment jahseb illi 1-attur kien sejjer jibda mudell gdid sewwa sew tnax il-gurnata wara d-definizzjoni talewwel kawża, meta ma kien hemm ebda ћisieb ta' ftehim definittiv mal-konvenut. Ukoll, dak il-mudell ta' San Pawl kien gie diżapprovat mill-konvenut ghaliex fil-Gunta kien hemm Vincenzo Bonello (fol. 98), u mhux ghal xi raguni o末ra. Din ma kienetx raġuni biżżejjed biex il-konvenut ma jaċċettax dak il-mudell. Il-kondizzjoni ghall-aćcettazzjoni tal-mudell kienet każwali, jiǵifieri l-obligazzjoni assunta mill-kontendenti kienet tiddependi biss mill-approvazzjoni tal-Gunta Djoċeżana; u dan hu evidenti, gћaliex altrimenti l-konvenut kien ikun jista', anki kapriccijożament u kull meta jidhirlu, jgћid illi l-mudell ma joghğbux. L-attur immodifika dak il-mudell wara d-dizapprovazzioni tal-konvenut, u l-

Gunta msemmija approvatu. U kif xehed Vincenzo Bonel-* lo, fuq domanda tal-Qorti, ghall-Gunta anki mudell li jkun gie diżapprovat minnha, jekk wara jsirulu modifiki, jista' jigi approvat, u ma hemmx bżonn illi jsir mudell gdid;

Ghalhekk din l-ećcezzjoni lanqas ma tregi;
Illi mill-provi u mill-atti tal-kawża jirriżulta illi l-attur uniforma rufu ghall-kondizzjonijiet kollha tal-iskrittura 'l fuq imsemmija, in kwantu jirrigwardaw lilu, u ghalhekk ittalba tieghu migjuba fi-att tać-cittazzjoni tirriżulta gustifikata;

Rat in-nota tal-appell tal-konvenut .........;
Rat il-petizzjoni tal-konvenut appellant, li talab li ssentenza fuq imsemmija tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili tat13 ta' Ottubru 1952, tigi riformata, billi tigi revokata fejn ordnat illi jigi sfilzat id-dokument li kien fil-fol. 28 tal-process, u fejn iddikjarat li l-appellant ma jistax jimpunja l-gudizzju tal-Gunta Djoċeżana bhala tali, jigifieri fuq ilbażi ta' semplići inkompetenza, imperizja u negligenza ta' dik il-Gunta, meta ma rriskontratx id-difetti talvolta eżistenti fl-istess statwa ta' San Pawl, u fejn l-istess appellant gie kkundannat ihallas żew $\dot{g}$ terzi tal-ispejjeż, u billi jig̀ deċiż li d-dokument li gie sfilzat ghandu jifforma parti millprovi tal-proćess, u billi 1 -appellant jiǵi ammess jimpunja l.gudizzju tal-Gunta Djoćeżana ghar-rağunijiet li minnhom gie prekluż u ghal ragunijiet ohra, u li ż-żewg terzi talispejjeż tal-incident dećiż jiğu wkoll akkollati lill-attur; u talab ukoll li s-sentenza moghtija mill-Prim'Awla tal-Qorti Civili fil-11 ta' Ottubru, 1954, tiği revokata, billi jiğ́ deciż ghaċ-caћhda tat-talba tal-attur; bl-ispejjez taż-żewg istanzi kontra l-attur;

## Omissis;

Rat in-nota tal-attur appellat, li biha dan eććepixxa illi s-sentenza moghtija mill-Prim'Awla fit-13 ta' Ottubru, 1952, ghaddiet in gudikat, u ma tistax issa tigi appellata;

Omissis;
Ikkunsidrat, fuq l-eċcezzzjoni mqajma mill-attur kontra l-appell interpost mill-konvenut âppellant mis-sentenza talPrim'Awla tal-Qorti Civili tat-13 ta' Ottubru, 1952;

Illi dik l-ećcezzjoni ma ghandha ebda fondament, ghax il-konvenut appellant ghamel, kif kellu d-dritt jaghmel, 1 appell wara $s$-sentenza definittiva tal-kawża li biha gie deciz il-meritu. U tabilhaqq, 1 -art 229(1) tal-Kodići tal-Proćedura Civili jghid espressament: "Jekk diversi kwistjonijiet f'kawża jigu maqtugha b'sentenzi separati, jista' jsir appell minn kull waћda minn dawn is-sentenzi fiż-żmien li jmiss, li jibda jghaddi minn dak inhar li tinghata l-ahhar sentenza, basta li f'dan l-appell issir tismija espressa tas-sentenza li minnha jsir l-appell; jew jista' jsir appell ghalieh waћdu minn kull sentenza separata". Fil-każ in eżami, l-appellant, fin-nota tal-appell, preżentata fit-terminu legali wara s-sentenza definittiva, ghamel tismija espressa tal-ewwel sentenza tat-13 ta' Ottubru 1952; u ghaihekk l-appellant kien in perfetta regola. Ghaldaqstant il-Qorti tich had dik l-eċċezzjoni minn issa stess: bl-ispejjeż kontra l-attur appellat;

Ikkunsidrat;
Illi l-appellant Costantino Micallef, i]-lum mejjet, kien qabbad lill-appellat jaghmillu żewg mudelli ta' statwi talbronż, rappreżentanti San Gwann Evangelista u San Pawl rispettivament, biex iservu ta' legiji ghall-presbiterju talKnisja Kolleggjali ta' Birkirkara. L-appellat lesta dik ta* San Gwann, u dina giet approvata u accettata, u, ghalhekk saret tal-bronż. Iżda meta l-appellat ghamel djk ${ }^{\circ} \mathrm{a}$. San Pawl, biex tkun parigg San Gwann, u wriha lill-appellant, il-mudell tal-istatwa ta' San Pawl giet ikkritikata hafna minn xi,nies li rawha, u ma nghogbotx lill-appellant; u ghalhekk l-appellat irtiraha, u wara ftit żmien gћamel ohra tal-gibs. Meta din tal-aћhar giet preżentata u giet eźaminata mill-Gunta Djocezana, sew in-nies li rawha kemm lappellant, u l-Gunta stess, iddiżapprovawha, u ghalhekk lappellant irrifjutaha. L-appellat ghamel kawża lill-appellant. u ppretenda li jithallas ta' dak il-mudell ta ${ }^{+}$l-istatwa ta' San Pawl, iżda tilifha bl-ispejjeż, b'sentenza tal-Prim' Awla tal-Qorti Civili tat-8 ta' Ottubru 1951. Bdiet allura korrispondenza bejn il-partijiet u l-avukati rispettivi taghhom, bi trattattivi gteal ftehim fuq l-istatwa ta' San Pawl; u spi. čat biex saret kitba b'obligazzjoni, li tinsab eżibita fil-
fol. 12 tal-process, u ggeib id-data tas-7 ta' Novembru 1951, B'dik il-kitba gie miftiehem:-

1. Illi Vincenzo Apap jissottometti lill-Gunta Djoce żana, ghall-approvazzjoni taghha, mudell ta' San Pawl, li ma jkunx dak illi fuqu l-Gunta digà tat il-parir taghha; u dan bhala parig̀g ta' San Gwann li digà gie fuż fil-bronż u ta' l-istess daqs tieghu, biex jigi fuq il-bronż; u dana ${ }^{\mathbf{j}}$ żmien xahar minn dak inhar;
2. Illi 1-Gunta Djocezzana ghandha taghti l-gudizzju taghha bil-miktub; il-parir tal-Gunta huwa insindakabbli;
3. Inli tul gimgha mid-data illi l-Gunta tkun tat il-gudizzju taghha tal-approvazzjoni, li ghandu jigi kommunikat immedjatament lil Vincenzo Apap, dana jobliga ruhu illi jikkonsenja l-istatwa, ossija mudell, lill-brunżar ghallfużjoni fibronż;
4. Illi meta l-istatwa tigi konsenjata lill-brunżar, Vincenzo Apap ikun eżegwixxa l-ordni lilu maghmul, u ghalhekk Costantino Micallef jobliga ruhu illi jhallsu s-somma ta’ $£ 125$ bhala prezz taż-żewg mudelli, dak ta' San Gwann, li jinsab ga approvat mill-Gunta Djoceżana u fuż fil-bronż, u dan ta' San Pawl;

F'dik il-kitba żdiedu żewg klawsoli li ma jinteressawx il-meritu ta' dil-kawża;

L-appellat, wara dak il-ftehim, ippreżenta l-ewwel mudell oriğ́nali tal-istukko b'certi modifiki u korrezzjonijiet, fosthom x'uhud suggeriti mill-Gunta; u l-Gunta Djoceżana, wara li eżaminatu, approvat billmiktub dak il-mudell, li gie mill-appellat konsenjat lill-brunżar Vincenzo Sammut fil-fonderija. L-appellant, fuq il-kritika ta' certi nies li raw dak il-mudell, u li dehrilhom li l-mudell kellu xi difetti, irrifjuta li jaćcettan; u ghalhekk saret dil-kawża;

## Ikkunsidrat;

Illi l-obligazzjoni bejn il-partijiet hija dik li tirriżulta mil-kitba fuq imsermmija, li huma ghamlu u ffirmaw, u biha

29-30, Vol. XL. p. I-Sez. 1 .
jinsabu marbutin. Dak li sar qabel il-kitba u li ma jirriżultax minnha stess, ghall-finijiet tal-obligazzjoni, ma ghandux rilevanza. U tabilhaqq bejn il-partijiet ma sarux trattattivi verbali, ghax kollox sar bil-korrispondenza. Ghalhekk il-Qorti ghandha tara jekk l-appellat, meta kkonsenja l-mudell lill-brunżar, u l-mudell gie approvat bil-miktub mill-Gunta Djocezzana, eżegwiex il-parti tieghu tal-obligazzjoni;

Fil-fatt, huwa ma ppreżentax mudell gdid, iżda ppreżenta mudell li fuqu l-Gunta kienet ghadha ma tatx gudizzju. Dana sar fit-terminu ta' xahar; u skond ix-xhieda, il-mudell huwa parigg tal-istatwa ta' San Gwann li kienet saret qabel, u approssimattivament tal-istess daqs. L-appellant jippretendi li l-mudell kellu jkun gdid ghal kollox; iżda dina 1 -kondizzjoni, ghalkemm msemmija f'wahda millittri tieghu, datata 5 ta Novembru 1951 (dok. fol. 10A), ma gietx imniżżla fil-kirografu li l-partijiet iffirmaw jumejn wara. Ghaldaqstant l-appellant ma jistax jippretendi li lappellat kien marbut b'dik il-kondizzjoni, u li kellu jippreżenta mudell gdid gћal kollox, u kien biżżejjed li jippreżenta mudell li fuqu l-Gunta ma kienetx tat il-gudizzju tagћha;

Kwantu mbghad ghall-bwona fede tal-appellat, ghandu jingћad li, ghalkemm il-mudell kien dak li l-appellant kien ra u ddizapprova qabel, fil-fatt, wara dik iddiżapprovazzjoni, l-appellat kien ikkoreġa d-difetti li deherlu li kellu jikkoregi, u ghamillu certi modifikazzjonijiet li kienu gew lilu suggeriti minn xi membru tal-Gunta, u ghalhekk il-mudell ma baqghax kif kien originarjament; u ghaldaqstant I-appellat ma jistax jigi ritenut li ppreżenta Iidentiku mudell bid-difetti li l-appellant kien ikkundanna l-ewwel darba; ghax meta mudell jigi korrett u modifikat, ma jibqax eżattament dak li kien qabel. U ladarba lGunta Djoceżana approvat dak il-mudell, u l-gudizzju talGunta, skond il-ftehim tal-partijiet, kellu jkun insindakabbli, l-appellant. ma setax jirrifjuta fuq il-mudell, kemm ildarba ma kellux ragunijiet guridikament validj biex iwaq-
qa' dak il-gud:zzju. Kif qalet l-Ewwel Qorti, dawk irraġunijiet jistgちu jkunu biss dawk li ghalihom jista' jigi annullat kuntratt jew il-"lodo" ta' arbitru. Certament ma jistax jattakka l-gudizzju tal-Gunta fuq is-supposta imperizja taghha, meta huwa stess kien ghażel li joqghod preventivament ghal dak il-gudizzju li preventivament huwa kkunsidra insindakabbli, u b'hekk acecetta l-grad ta' kapacità teknika u effićjenza taghha;

Lanqas ma jista' l-appellant ragjonevolment isostni li l-Gunta eżaminat mudell li ma kienx jifforma l-oggett talftehim li sar bejnu u bejn 1-appellat; ghax il-Gunta kellha teżamina mudell ta' statwa ta' San Pawl parigg ohra ta' San Gwann u mhux ga minnha gudikata; u l-Gunta ma ghamletx haǵ'oћra ћlief eżaminat u tat il-gudizzju taghha fuq 'mudell ta' statwa ta' San Pawl parig̀g ta' dik ta' San Gwann u li fuqu ma kienetx tat gudizzju qabel. U preciżament ghalhekk ma setghax kien hemm erruri sostanzjali fuq l-oggett. L-apprezzament tal-Gunta fuq id-dettalii partikulari, is-sura u l-idea informatriċi tal-mudell, huwa kwistjoni ta' opinjoni u gusti; u ghalhekk ma jistax jigi kunsidrat bhala r-riżultat ta' errur sostanzjali, u jinsab protett mill-patt tal-insidakabbilità;

Fl-ahћharnett, l-appellant ma ġieb ebda ombra ta' prova ta' qerq, sew da parti ta' 1-appellat kemm da parti talGunta. U tabilhaqq, ma jirriziultax li l-appellat indaniliha lill-Gunta fil-funzjoni gudikatrici taghha, la direttament u lanqas indirettament; u ma jidherx li l-Gunta mxiet b'anqas indipendenza minn meta prečedentement ikkundannat ilmudell ta' qabel. Lanqas ma jista' jinghad li l-appellat uża qerq u dahhal il-Gunta f'errur, meta ssottometta u ppreżenta l-mudell li kien ghamel l-ewwel darba u li ma kienx inghogob lill-appellant; ghax, kif ga gie rilevat, l-appellant ma kiserx b'daqshekk il-ftehim tal-kirografu; u l-modifiki u l-korrezzjonijiet maghmula fil-mudell evidentement alteraw ftit jew wisq l-istess mudell, nehhewlu d-difetti oggezzjonabbli, u rrendewh meritevoli tal-approvazzjoni tal-Gunta Djoċeżana;

Ghaldaqstant l-insindakabbilità tal-gudizzju tal-Gunta ma tistax, fil-każ preżenti, tiği attakkata mill-appellant; u dan ghandu joqghod ghall-gudizzju definittiv tal-Gunta, in forza tal-ftehim preventiv li ghamel bil-miktub;

## Ikkunsidrat;

Illi l-appellant lanqas ma jista’ jikkunsidra l-mudell bhala mhux konformi ghall-ftehim ghax ma sarx skond iddisinn li huwa kien ta lill-appellat; ghax il-ftehim jew diskors precedenti fuq id-disinn ma giex inkluz fil-ftehim talkirografu, u l-artista, flassenza ta' ftehim preciz f'sens kuntrarju, mhux obligat jikkopja l-idea ta" haddiehor, anzi huma meritu tal-artista li jkun originali fil-kreazzjonijiet artistici tieghu;

Ikkunsidrat;
Illi din il-Qorti taqbel mal-Qorti tal-Ewwel Istanza illi ma tammettix il-produzzjoni fil-process ta' dokument kontenenti l-gudizzju privat ta' terza persuna fuq il-mudell in kwistjoni. Li kieku l-Qorti kellha bżonn, ghall-finijiet talprovi, tal-ġudizzju ta' terzi persuni, il-procedura kienet tkun li tisma dawk in-nies bhala xhieda regolari tatit il-gurament. Dak id-dokument, ghalhekk, ma kellu ebda rilevanza guridika, ghax bhala prova ghall-finijiet tal-kawża ma kien jiswa xejn. U ma kienx ikun jiswa anqas kieku gie mahluf minn min kitbu; ghax il-partijiet kienu obligaw ruhhom preventivament li joqghodu ghall-gudizzju insindakabbli tal-Gunta Djocezzana; " ghalhekk "frustra probatur quod probatum non relevat";

Ghal dawn ir-ragunijiet, u ghal dawk tal-Ewwel Qorti, il-Qorti tichad l-appell tal-konvenut appellant, u tikkonferma ż-żewǵ sentenzi appellati; bl-ispejjeż kontra l-appellant, barra dawk ga decizizi rigwardanti I-ećcezzjoni tal-attur appellat fuq imsemmija.

