## 15 ta' Dicembru, 1959

Imhallef:-
Onor. Dr. T. Gouder, LIL.D.
Glovinni Muscal
versus
Pgolo Agzopardi
Afpertt - Preskrizajoni - Art. 2254(a) tal-Kodićl Civili.
Fost $l$-azzjonijitet li jigu preskritti bl-gheluq ta' sentefn hemm dik tal-kuntrattur ta' bini, jew ta' rogholijiet ohra ta' injam, gebel jew materjal tehor, ohall-opri mahdumin minnu jew ghall-materfal lt huwa ffornt.

L-azzjoni phall-תlas tá xoghol ta' thaffir ta` mina fli-blat, ezégoit minn bniedem bhala kuntrattur, taqa' taht din thpreskrizzjoni.

IlQQorti:- Rat l-att tacecitazzjoni li bih l-attur, wara li ppremetta illi hu, bhala "sub-contractor" imqabbad millkonvenut, ghamel xoghol ta' thaffir ta' mina taht il-fortizza tal-Mosta bil-prezz ta' $£ 3$ l-jarda kuba; u li ghal dan ixxoghol huwa rċieva akkont ammontanti ghas-somma ta' E1820; talab illi l-istess konvenut jigi kundannat ihallas lifu l-bilane li ghad fadallu jagntieh ghax-xoghol fuq imsemmi, u li jigi likwidat okkorrendo per mezz ta' periti. Bl-ispejjeż, komprizii dawk tal-ittra ufficjali tad-29 ta' Mejju 1958;

## Omissis;

Ikkunsidrat, dwar l-ećcezzjoni tal-preskrizzjoni;
Din hija dik ta' sentejn skond l-artikolu citat, li jwaqqa, bil-preskrizzjoni bl-gheluq ta' sentejn " 1 -azzjonijiet talbennejja, ta' bastimenti jew bcejejeć ohra tal-bahar, u talkuntratturi ta' bini iehor jew ta' xogholijiet ohra ta' injam, gebel, jew materjal iehor, ghall-opri mahdumin minnhom jôw ghall-materjal li jfornu"';

Fost dawn l-azzjonijiet, mela, hemm dik tal-kuntrattur ghal xoghol tal-gebel;

Fit-trattazzjoni orali tal-kawza l-attur issottometta li din il-preskrizzjoni mhix applikabbli ghall-azzjoni tieghu, ghaliex, hu jghid, ghalkemm hadem bhala kuntrattur f'gebel fi blat, izda ma ghamelx xoghol b'gebel, jigifieri opra li hi r-rizultat ta' xoghol ta' gebel, maghmula minn gebel, fil-waqt li dik il-preskrizzjoni ghandha titqies applikabbli ghall-xoghol jew opra li tirrizulta bil-hdim ta' gebel; $u$ in sostenn ta din il-veduta tieghu, ićcita t-test inglí talligi, li jadopera l-espressjoni "works made of", u jfakkar li, anki jekk it-testi ma jaqblux, ghandu jipprevalixxi 1ingliz;

Dan hu veru; imma, apparti jekk it-testi jaqblux jew le. ghaliex proprjament il-kwistjoni li l-attur qajjem mhix din, imma inveći dik li b'xoghol ta' gebel wiehed ghandu jifhem kostruzzjoni ta' opra maghmula bil-hdim ta' gebel, u mhux xoghol f'gebel, il-kà prezenti hu dak ta' mina mhaffra fil-blat, $u$ kwindi xoghol (opra) tal-blat, $1 i$ hu gebel, u ghalhekk opra (xoghol) ta' gebel, xoghol (kostruzzjoni) maghmul b'gebel. U ghal dak li l-attur issottometta dwar il-kliem li gie ukat fit-test inglis biex isahhah il-veduta tieghu, jigifieri "works made of", apparti, jerga' jinghad, jelt it-testi jaqblux, jew jekk hemmx xi differenza bejn it-test ingliz u dak originali (fi kwistjoni bhal din ilQorti mhix sejra tidhol), dak it-test, kif ukoll it-test malti, gew preparati, skond l-Ordinanza tal-1936 dwar ir-Revitjoni ta!-Ligijjiet Statutorji ta' Malta, fuq it-test originali, li kien dak taljan, tal-artikolu 1913(1) tal-Ordinanza VII tal-1868; u s-sens ta' din id-dispoxizzjoni, skond 1 -istess citata Ordinanza tal-1936, ma setghax jigi mblddel jew emendat fin-natura jew fis-sustanza; $u$ allura dak it-test originali taljan ghandu jeervi ghall-interpretazzjoni, jekk hemm bzonnha, tat-testi riveduti; $u$ f-imsemmi artikolu 1913(1) tal-Ordinanza VII tal-1868 kjenu uzatil-kliem "lavori in", u fit-traduzzjoni ngliza ta' dak l-istess artikolu kienu gew adoperati l-kliem "works in"; u ghalhekk ixxoghol ta' thaffir ta' mina fil-blat ezewgit mill-attur bhala
kuntrattur jaqa' taht id-dispozizzjoni tal-art. 2254 (a) talKodici Civili, billi hu xoghol ta' blat, u kwindi ta' gebel;

L-attur, inoltri, ippretenda - ghall-każ illi l-imsemmija preskrizzjoni hi applikabbli - li din giet interrotta, jew ahjar rinunzjata, meta hu, fis-sajf tal-1957, kif xehed, cirka sena u nofs qabel ma pprezenta l-odjern att ta' citazzjoni, u cirka sena qabel ma sejjan ufficjalment lillkonvenut "biex jigi likwidat il-biland dovut", talab lillkonvenut biex imorru jkejlu, u l-konvenut irrispondieh bil-kliem "meta trid immorru nkejlu" (fol. 12) ; iżda . . . .;

Ghalhekk l-attur ma ppruvax 1-interruzzjoni tal-preskrizzjoni, jew ir-rinunzja ghaliha;

Kwindi tilqa' l-ećcezzjoni tal-preskrizzjoni sollevata mill-konvenut, u tillibera lil dan mid-domanda; bl-ispejjeż.

Tmiem tat-Tielet Parts tal-Volum XLIII

