9 ta' Gunju, 1951,<br>L.Onor. Dr. A.V. Camiller, B.Litt., LL.D.<br>Imhallof:

Farmacista Nicola Spiteri et. versus Vincenza Zarb

## Inceandju - Danni - Lrokazzjoni -

Art. 1660 tal-Kodici Civill.
Huwn minnu li meta l-taga lokata tiji distrutfa totalment, il-lokazzioni tispieca: imma din ir-regola litia applikatili meta Lhaga tispicia bllat forturitu jeu bill" "fantum principis". ll-k̄zz fortanitu jista' jkw anki incendju.
Imma metn d-distrus jnmi thivn marzali, atalliemm tkin knnsidereroli, il-lokazzjoni ma tispiector: " l-kerrej jista' jeseqwarai r-riparazzjonijipt bi spejiez tiegh u. u jibqa' miexi bif-huntratf lokntizji. Ielk idedistruzzinni parzject thin kagunata mina incendju, $w$ l-kerrej jirripristina l-fond llistat li kien gabel l-iniendju, humo-jadempirsi l-obligazzjoni tieatиu derivanti mill-presunzioni li żommu cospomsabili ta' dik illasara sakemm hutoa ma jìppruvar li dik ithwara wref mher bi htija tigghu jew ta' ai wahda mill-persuni $7 i$ ghretiha huma tenut jirrispondi skond ilifiji.
Il-Qorti, - Rat is-sentenza taghba preliminati mogbtija fid-9 ta' Frar 1951, fejn j'nstabu riassunti t-talbiet aftrici u leccezzjonijiet tal-konvenuta. u minn fejn jidher ulroll li l-konvenuta giet dikjarata responssbíli tal-hruq imsemmi flatt tać-citazzjoni dwar i'-fond "Beirut" biss, b'riterve li 1 istess danni j:ğu likwidati aktar tard wara li jrun ghadda t-
 hin eakludiet lill-atturi m't-talba taghhom dwar il-fondi adjacéenti, hl-ispejjeż, minそahba é-érrkusfanzi partikulari tal-
kqig. li kellhom jingabru, nofs kuil wiehed bejn il-kontendentij. y fejn, wara din id-deciżjoni, jidher Li qieghdet il-kawża gћall ulltarjurí trattazzjoni u decizioni dwar il-Iinwidaazjoni ted-dapuji ghat-28 ta' Frar 1951 fid-9 a.m. ; liems sentenza l-Lum ghaddiet in gudikat;

## Umisens;

[kkunsidrat:
Illi skond il-perizja teknike 1-hsara li giet konstatata li teżest fil-post, u cjoed fil-garage maghrut bhala ':Beirat'’, sitwat f'Bishop Scicluna Street, Hal Qormi, hija din li sejrin nghidu :- (a) Hruq ta' hitan u soqfa

## Onissis;

Jkkunsidrat;
Illi skond id-dottrina l-obligazzjoni tal-Lerraj f'każi bhal dana in diz̈amina hija dik li huwa jraggé lura jew jirreatiiwixxi l-fiaga lokata fl-stat li jkun irceviba jew li lilu tkun giet kuns nnata, b'mod li huwa jkun irid jindennizzs lill-lokatur tad-danni koliha li 1 -istess ikun gie jeofri minhabba lmankanza jew ncqqas tal-haga. Dana d-dennu jikkonsisti fil-"lucrum cessans" u "damnum omergens". Huwa minnu li skond ill lgi, meta haga lokata tigi distrutta totalment, iillokazzjoni tispic̣a (gra art. 1660 Kodici Oivili, Kap. 28 tall-Ligijet ta' Mada); imma dak l-artikolu jitkellem faq meta I-末aya tispic̀ca minhabba f'każ fortuwitu, li jista' jkun pero anki l-incendju, jew 11 -'factum principis'. Fil-kaz ta' distruzzjoni total:, kwindi, il-kerrej me ghandux il-fakolth li jirrikostruwjxxi l-fond sabiex ikompli jabitah; u l-lokazzjoni tispeca; imma fil-kaz ta' distruzzjoni parzjali, ghalkemm thun konsiderevoli. btal fi-każ in dzamina, il-kerrej li jkolLu. '-interess l: jkompli fil-lokazzjoni, irun jista' jezegwixxi $r_{-r}$ Lparazzjonijiet a apajjeż tiegぁu u jibqa' miexi bil-kuntratt lokotizup u l-proprjetarja jekik il-konduttux ma jkunx neques skond 4 -art 1644 tal-Kodici Civili, me jistexx jopponi ghallkuatinwazzjoni tgi-lokazzjoni fuq ie-semplicí prezunzjoni stabbilits mill-art. 1660 tal-Kodići Civili, a'menu skond ilka;ijiet ordinarji, sabiex dina l-ahhar preżonajoni thun tista' sserv: bhala legittima baż: ghat-talba ta' riżoluezjoni. Meta 1 -kerrej jrripristina 1 -haga lokata fl-istat li kienet qabel l-in© ndju, hitwa jkun adempixxa l-obligazzjoni tieghu mnissla
mill-preżuazjoni msenumı ja. Fil-każ kwindi ta' dina 1 -fakoltà tul-kercej, dan l-athar imsemmi jrid ikompl: jhallaa il-kera tal-Luga lokata - dak li, milli jidher, qieghda taghmol ilkouvenuta - b'mod li fid-danni dana l-kera ma ghandax jidhol. Ma jitherx lanqus li henum xi "lucrum etssans"' li ghandu jigi kontemplat bhala tuissil dirett u immedjat ta' l-azzjon attrici u r-responsabiltà dikjarata mill-Qorti tal-konvenuta gtall-hruq in Ewistjoni;

Illi in kwantu ghad-"damnum emergens'", skond il-perizja teknika, li din il-Qorti taqbel mag末ha: 1 -istess jammoua ytal £313. 14. 4,-kif flistess relazzjoni perital! jinstab bid-dettalji kollha mniżżel u indikat;
I.li dwar il-kuudanna jinghad li fuq l-iskorta tal-prinésjui fut enuncjati ammessi inid-dottrina "in subjecta materia'", il-kerrej li jkun :xid jibqa' fil-lokazzjuni tal-haga lokate danteggjata mintabba l-kawżali addotta, ghandu l-fakolth li jïtrapprend huwa stess - ir-restawrazzjoni tal-haga lokata dannegegjata, b'mod li t-talba gtall-kundanna ghandha, fltisieb ta' dina '-Qorti,- tkun assogigettata ghall-modalita li sojril tingtad; u b'dana l-istess mod il-konvenuta tkun tista, direttament tissorvelja !i l-ammont li sejra tohroğ ghad-danmu minnha arrekat sejjer fil-fatt jigi minfuq f'dik 1 -istess ha$\dot{\text { gia }}$. Prattikament u legalment dana 1 -provediment huwa ekwipollenti gitat-talba attrié b'Konsiderazzjoni okwa u geasta favur il-konvenuta;

Ghal dawna l-motivi;
'Taqta' u tiddec di billi tillikwida d-dann: in kwistjoni , Fta-somma ta' £313. 14. 4, u konsegwentement tikkondanna lill-istese konvenuta ghall-hlas taghha; b'dana perd illi 1 . konvenuia jkolịa l-fakolta li tirrestawra b'dik l-istess sommia J-post, "de quo clicimus", kwantevolte, fi żmien jumejn mill-jum ta' dina s-sentenza, h ja tiddikjara b'nota wars 1 attijiet ta diya 1 -kawża li sejra tintrapprend $x$-xoghol tarrestawrazzjoni hija stess, liema xoghol trid tlesti fi kmien xalirejn tabt id-drezzjoni tal-perit A.I.C. Paul Mercieca, appozitament nominat ; u bl-intelligeenze ċara, ukoll, li jekk u fl-kaz lj hija taghmel in-nota fuq imsemmija, u mbaghad ma tibdex ix-xoghol fizmien twint ijiem mill-ahhar jum ta' dik in-nota, tant flipotesi li l-konvenuta ma taghmily in-no-
ta, temin fl-ipotesi l-ahhar hawn fuq imsemmija, dik il-fakolth litha moghtija tibqa' ineffikaci u bia valur, u jkollha bisa sétgha u'forza l-kundanna d'retta ta' 1-ammont fuq likwidat a faver ta' l-atturi;
$\cdots$.... L-ispejies kollha ti ma gewx decizi jibgghu ghall-konvenuta.

