# IT-TIELET PARTI - QORTI TAL-KUMMERC 

20 ta' Jannar, 1959
mhallef:-
Onor. Dr. T. Gouder, LLLD.
Charles Portell et.
versus
Joseph Darmanin et. pr. et. ne.
Morkanxija - Konsenja - Terminu - Klawsola "as soon as possible" - Kostituzzjon: in Mora.

Skond alligi taghna, meta konvenzioni me tiffissax terminy ghall-ademptment taghha, semplici rtard tad-debttur. ghalkemm prolungat jista' jkun aan tr-rttard, mhux btekejjed biex id-debitur jlidi dikjarat inadempjenti; imma fehtied u jkun waqa' p'mora bll-kostituzzjont tieghu ohal dak $l$ effett b'interpellazzjoni per mezz ta' att judizzjarfu da partit tal-kreditur.

Ghaldagstant, fekk wiehed ikun ordna merkanzlja il kellha tiot minn barra, $u$ ma tipix fissat terminu meta din dl-merkenzija kellha tigi konsenjata lill-kumpratur, il-venditur il kellu jotb dik il-merkanzija minn barra ma jistax jitques inadempjenti jekk il-merkanzifa tasal b'certu ritard, jekt ma ktens gie kostitwit in mora mill-kumpratur bratt judiz. zjarju; и dan avvolja l-kumpratur lkun gallu likellu btonn tal-merkantifa mill-aktar fts, u avvolja jista' jigt ritenut illi l-merikanzija giet ordnata bll-klamsola "as soon as possible"; il-ghaltead konvenzjoni $u$ ohaliha tigt addjetta dik al-klawsola ttbga' dejfem konvenzfoni minghajr terminu. Flfema kat, meta jghaddt terminu raøonevoll, 11 -kreditur ghandu dritt ftkkostitwixri d-debitur in mora, salv lit-tribunal li jlddedidi, wara din $\mathfrak{l l}$-kostituzzioni in mora, jek.. t-terminu li jkun ohadda kienx sufficjenti ghall-ademptment tal-obligazzjoni, u jekk il-kostituzzjont in mora kienetx jew le fondata, f"kat $t a^{\prime}$ kontestazajoni bejn ll-kontraenti.
n-qorti:- Rat l-att tac-citazzioni, li bih 1-atturi proprio et nomine talbu li l-konvenuti jigu kundannati "in soli-
dum" ihallsu lilhom $£ 110.12 .6$, prezz ta' "rods" (barramini) u "bits" (aćcesssorji tal-istess barramini), kif muri fil-kont prodott bhala dokument " $A$ " mal-istess att ta' citazzjoni, u ghad-dazju relattiv u "landing charges"; blintereasi kummercjali u blispejjeż, komprizi dawk taccedola ta' depozitu tat-22 ta' April 1958;

## Omissis:

## Tikkunsidra;

Illi 1-ordinazzjoni tal-merkanzija in kwistjoni da partj taż-żewg konvenuti. - mhux minn wiehed minnhom biss - tirrizulta mid-dokument fil-fol. 19 tal-prodess u middepożizzjonijuet tal-attur Charles Portelli u taż-żewg konvenuti. El-imsemmi dokument, difatti, jinghad illi l-ordni giet moghtija minn "Borg u Darmanin", u giet firmata

Illi l-merkanzija giet ordnata fis-16 ta' Novembru 1955 $u$ waslet fil-15 ta ${ }^{\circ}$ Mejju 1956. Ma giex stabbilit ímien ghall-konsenja, ghaliex ma tidher ebda fissazzjoni ta' terminu flimsemmi dokument konstatanti l-ordinazzjoni; u dan jirrizulta wkoll mix-xhieda tal-attur Charles Portelli u minn dik tal-konvenut Giuseppe Borg, li qal li ma jiftakarx li flissaw tmien li fih il-merkanzija kellha tasal. Dan Borg, però, qal li hu avża lill-attur li kellhom bżonn l-ghodda, jigifieri l-merkanzija, ghaliex il-merkanzija tikkonsisti f'ghodda, mill-aktar fis. Ma jirrizulta minn imkien li sar xi ftehim mal-atturi li l-ghodda kellha sservi ghas-xoghol li l-konvenuti kienu allura qeghdin jaghmlu fl-Airport civili;

Tikkunsidra;
Illi skond il-ligi taghna, meta konvenzjoni ma tifissax terminu ghall-adempiment taghha, semplici ritard tadcuebitur, ghalkemm prolungat jista' jkun dak ir-ritard, mhux bizzejied biex id-debitur jigi dikjarat inadempjenti; imma jehtieǵ li jkun hemm ritard legali, jípifieri li d-debitur ikun waqa' f'mora bil-kostituzzjoni tieghughal dak !-
eftett b'interpellazzjoni per mezz ta' att gudizzjarju da perti tal-kreditur;

Illi l-konvenuti ma jippruvawx li baghtu lill-atturi xi att gudizzjarju, qabel ma waslet il-merkanzija, biex jikkostitwuhom in mora; u ghalhekk l-atturi ma waqghux fl-ebda mora, ossija ritard legali, fl-ezekuzzjoni tal-obligazzjonijiet taghhom;

Illi anki jekk il-konvenut Borg qal lill-attur Charles Portelli, meta ghamillu l-ordni, li l-konvenuti kellhom rzonn l-ghodda mill-aktar fis, u jigi ritenut li dan jammonta ghall-istipulazzjoni tal-klawsola "as soon as possible", lilawsola li izda ma tiffigurax flimsemmi dokument kuntrattanti l-ordinazzjoni, ic-cirkustanzi jibqghu listess; ilghaliex din il-klawsola ma timpurtax fissazzjoni ta' terminu, u l-konvenzjoni li ghaliha dik il-klawscil tigi addjetta tibqa' dejjem konvenzjoni minghajr terminu. F'liema każ, meta jghaddi zmien ragjonevoli, il-kreditur ghandu d-dritt jikkostitwixxi d-debitur in mora; saiv lit-tribunal li jiddečidi, wara din il-kostituzzjoni in mora, jekk itterminu li jkun ghadda kienx suffiejentif ghall-adempiment tal-obligazzjoni, u jekk il-kostituzzjoni in mora kienetx jew le fondata, f'każ ta' kontestazajoni bejn il-kontruenti (Kol. Vol. XXIV-I-1116, "Cilia vs. Wismayer"):

Illi s-somma mitluba bhala prezz tal-merkanzija fuq riferita hija gustifikata bid-dokumenti li gew exiibiti;

Ghaldaqshekk;
Tiddecidi adeżivament ghall-istanza; bl-ispejjė̇.

