5 ta' Disembru, 1955

Imhallfin:
Is-S.T.O. Sir L. A. Camilleri, Kt., LL.D., President; Onor. Dr. A. J. Montanaro Gauci, C.B.E., LL.D.; Chev. Onor. Dr. W. Harding, B.Litt., LL.D.

Rebeccu Aquidina versus Giuseppe Seiortino et.

## Appaltatur - Ardtett - Kolpa - Forza Magezuri Art. 1732 tal-Kodici Civilh

Jekk bini jew roohol iehor kbir tal-iebel, mibni b'appalt, fi imien \$mistax-il sena minn dak inhar illi tkun tlestiet illkostrustioni jingered, kollu jew bidica minnu, jew juri li hemm perikolu dar li sejfer jigdarraf, minhabba difett fil-kostr(czzjuni, jevo ukoll minhabba difett ta' l-art, l-arkitett u l-appaltatur ghandhom iviedbu ofal dan.
Dina r-responsabilitd tinkombi tant fuq Lappaltatur, kemm ukoll fuq l-arkitett li jkun inknrikat mid-direzzjoni tal-kostruzsioni.
Id-difett fil-kostruzzjoni jew thart, jikkomprendi anki d-difetti filmaterjali wíati fil-koatruzzjoni; ghax il-bonta tal-materjali tidnol fl-ambitu tar-responsabilitd fug imsemmija, billi Lekefuasioni tax-xoghol tinvolvi anki l-grazila tal-materjali, u l-appaltatur. l-arkitett ma ghandhome jadoperaw materjah mhur tajbe, anki jekk in-ad ikun irid li jig̀u twiati dawk il-materjali minue tajba; imma ghandhom jirrdjutawhom.
Imma din ir-responsabilitd mhixe ausoluta, jufifieri mhis indipendomti minn kroalunkwe aidertament ta' holpa; w largoy ma hija pretriala din il-kolpa, imma trid tidi addertata; $u$ Rija eskluta fikal ta' forza majouri, jew anki f'kat fojn Limprenditur ol 1 appaltatur ikunu hadu l-prekawijoni solita w d-ditionema ordinaria mehtieda biex jaidertaw illi Lmaterjal mimmom odoperat filkostruzzjoni kien tajiteb. B'mod illi, jekk iLbini in eeguitu jaga' jew isofri danni minhabbe difett li jirrizulta li kten hemm fil-materjal meta dan die uiat, din ir-reaponaabilitd ma texiotia, jekk Limprenditur u l-arkitett hadu dik il-prekavzjoni u ukaw dik id-dilidenta, u d-difett lien latenti b'mod li ma setas judi
skopert bid-diligenza li ghandha tigi adoperata flahaita tal-materjali.
11-Qorti; - Rat l-att tac-eitazzjoni quddiem il-Qorti talKummeré tal Maesta Taghha r-Kegına, li bth l-attrici, wara li ppremettiet illi hija nkarikat lill-konvenuti biex isewwu 1 -heait tal-gwerra li grat fil-post f'Haż-Zebbug, Trieq tad-Dawl, namri 15, 16 u 17 ; liema xoghol il-konvenuti lestew a thallsu tieghu; u li milli jidher, ix-xoghol illi l-istess konvenuti ghamla ghamluh hazin, ghaliex wara xi sentejn li tlesta waga' saqai tal-kamra ta' fuq u waqqa' e-saqai tal-kamra ta' tahtha, u kisser is-saqaf tal-bir; talbet illi l-istems konvenuti jigu kundannati jimparaw il-hsara fuq riferita fímen li jiğ́ lilhom moghti, u f'każ ta' nuqqas, li tig̀i awtorizzata li taghmel listes ${ }_{3}$ xogłiol hija gЋas-spejjeż tal-konvenuti. Bl-ispe;jeż, kompriżi dawk tal-protest tal-21 ta' Novembra, 1954;

Rat in-nota ta' l-scicezzjonijiet tal-konvenuti, li biha ssottomettew illi $x$-xoghol li sar kien tajjeb u skond is-sengta; illi t-trava li nuasam inxtara minnhom mingtaand neguzjant tattravi bi prezz ta' gidid, u kien fill-fatt gidud; it-travu żviluppa difetti interni li bejn ma kienu jidhru fl-ewwel sentejn jew thieta li trieghed; tant ghagob lill-attrici li xtrat ofra bhalu; illi dan id-daett latenti fig.w li hu applikabbli l-princtpju talliği "cusus sentit dominus";
liat is-sentenza ta' dik il-Qorti tal-21 ta' April, 190̄5, li biha ddecediet adezivament ghall-istanza, a pprefiğğiet iillkonvenuti xahar żmien biex jirriparaw il-hsara lamentata $\mathbb{A}-$ att tad-citazzjoni, barra mill-hsara fis-saqaf tal-b:r, taht iddirezzjoni ta' 1-Arkitett u Inginier Civili Professur Robert V. Galea, O.B.E., D.Sc., A. \& C.E.; u jekk iż-żmien prefiss lill-konvenuti jiddekorri inutilment, l-attricici hija awtorizzata taghmel hija x-xoghol okkorrenti taht id-direzzjoni ta' 1 -istess inginier ghas-spejjeż tal-konvenuti; u ordnat li l-ispejjeż talkawża, u relativi jithallsu mingћand il-konvenuti; wara li kkunsidrat;

Illi mill-perizja jirrizultaw il-fatti segwenti; -
1 -fond fuq imsemmi sofra hisara bl-operaxrjonijiet tsigwerra, u fost hearat ofira kien hemm div konshatentu fi ksur ta' travn, li kjen msewwes, filabejt numru 16, u fi qsim ta'
dak ildbejt, li allura kien tarba. Fuq talba ta' l-attrici, ilGvern baghat nies biex jagbmlu 'temporary repairs', u dawn il-ちaddieme biddlu t-travu u paggew minflaku travu iehor, th' l-injam anki dan; biddiu x-xoroq miksura; u ċcangaw ilwié tal-bejt kollu bic-cangatura, minflok ma ghamlu torbe kif kien hemm qabel. Wara żmien, l-attrici qubbdet fill-konvenut Sriortino biex jagamel ix-roghol ta' rikoetruzzjoni, u l-konveñut Perit Rizzo gie nkarigat bid-direzzjoni ta' dak ixxoghol u bil-komphlazzjoni tax-'schedule of works'";

It-travu li n-nies tal-Gvern kienu poggoaw meta ghamlu t-imsemmi xoghol temporaneu gie milbdul b'ietor gdid li lkonvenut Sciortino xtara minghand id-ditta "Mamo" talMarsa, u gew imqegtin żewg indani xoroy fuqu, imma 1 wic̀ cal-bejt fuq dawn iż-żewg indani xoroq ma sarx bid-deffun, imma invedi gie denangat bici-ciangatura tal-franka fuq ittajn, bil-fili mhallba bis-siment, $u$ dana b'kontinwazzjoni taćcangatura li l-haddiema tal-Gvern kienu poggew fuq 1 -indana xoroq be,n it-travu l-ietor li ma tbiddelx u l-hajt, peress illi dawk il-haddiema kienu ssostitwew bil-paviment tać-ciangatura l-istrat tat-tarbe tal-bejz kolluy;

Meta x-xaghol tlesta, il-konvenuti talbu bill-attrici i biex thallashom. Dina rrifjutat, ghaliex qalet illi ma kienux ghamIn dak li kien hemm imniżzel fil-kont, jew fix-"schedule of wouks", u giet intavolata kawia kontra tughia, li però giet traneatta billi l-attrici iallset 2119. 14s 7d mill-kont li kien jammonta ghal $£ 240$, billi 1 -konvenut Bciortino ma thallaex tad-deffur: fil-bejt, ghaliex naqqsilha $£ 2$ tad-differenzs filprezz:

Xi sentejn u sebgha xhur wara li tleote x-roghol, itt:ava l-gdid li qiegted il-konvenut Sciortino inqasam ghanlgharrieda u g̀garraf gђal isfel, u mieghu nièlu ż-żewg indani xoroq li kienu jpoggu fuqu, bit-torba u cecangatura ta' fuqhom, u s-sabta taghhom niżzlet io-saqaf tal-kamra ta' tahthom fl-ewwel sular, minbarra zewg travi ta' l-injam li kienu jupptnah, u d-debris gie kollu fuq il-paviment tal-pjan terren;
il-hsers kollha grat ghaliex it-travu li poggew il-konvenuti tmermer u ear kwazi trab in-naha tar-ras ta' barra tieghu,

If neta nkiser u niżel baqghet bies f'postha, oltre r-ras immermra, bịicéa mill-qalba tat-travu \#ierǵa minn dik ir-ras;

It-travu kellu difett li jissejjah 'cup ghake', ghaliex fissezzioni longitudinali, xi żewg pulzieri l-gewwa minn wahta mill-faccati tieghu, tidher cara s-separazzjoni ta' 1 -"annual rings"' tan-naha ta' barra minn dawk tan-naha ta' gewwa, kważi gћat-tul kollu tieghu;

Dana d-difett, ghalkemm juri li t-travu kien marid, ms kienx però kagun tal-ksur tieghu: ghaliex kielku t-travu kien jinkiser mill-parti l-izijed debboli tieghu, jiğifieri minn nofsu;

Il-keur tat-travu kien dovut ghail-ilma tax-xita li ppenetra gol-bejt in-naha tar-ras tat-travu; ghal liema nata kien il-qlib ta' l-ilma tal-bejt; u baqa' niezel minn xi xquq, u wasal ghal foq it-travu; liema xquq kienu madwar it-therfila fein teceangatura kienet tmiss mal-hajt. Ir-ras tat-travu kienet tasal salfaćcata ta' barra tal-hajt, u t-toqba minn barra kienet miksija bi strat ta' tajn bis-siment li kien jimpedixxi kull ilma li jidhol gewwa t-toqba tat-travu minn li jibqa' hiereg ghal barra, u b'dan il-mod l-ilma pproduca dak li jghidulu "wet rot', li r-rizultat tieghu jkun illi dik ia-parti ta' l-injam affettata ssir 'a brown snuff-coloured powder', kif effettivament ğara f'dan il-każ;

Din id-dekompozizzjoni tat-travu ma kienetx issir helks malajr kieku t-travu ma kienx ta' dik il-kwalita, li, malli jhossu l-umdità, jisfaxxaw, u li kieku nthadet kura biex il-bejt, malli beda joqtor, jinżamm riparat:

Id-difett li kien fin it-trava kien tali li bit wiehed ma jistax jinduna bl-eżami li s-soltu jsir tat-travi ta' l-injam; ghaliex is-safha tat-travu kienet qarrieqa;

Dak li gara pprećipita ruhu minhabba fil-kwalità a ddifetti tat-trava; imma l-hsara saret ghaliex jx-xoghol taçceangatura ma sarx tajjeb biżzejijed u ghaliex ma saretx premura meta l-bejt beda joqtor. Ic-cangaturi ma kellhomx malgenb tagћhom halib tas-siment grace jew inkulmar bis-siment kif ghandu jkollhom; a allura l-ilma kien jiskula mix-xquq u jasal fuq ir-ras tat-travu; u billi dina kienet tasal sal-f.cata ta' barra tal-hajt, u t-toqba kienet miksija minn barra $k$ gtrat ta' tajn bis-siment li kien jimpedixxi I-ilms milli jibqa' hieres
inbarra, u ma saret l-ebda proterzioni ghar-ras tat-trava, lanqas hise ta' żebgha, dina r-raf iniracidiet rutha a kkadunat il-ksur ta' l-istese travu;

Illi mil-permess jirriżulta li t-travia, anki ta' kwalith tajba, kien jitmermer huwa wkoll fir-ras tieghu minhabba d-difent fuq imsemmi fil-kostaterioni tal-bejt, dovut, kit gai ilperit, ghan-nuqqas ta' esperjenza f'dan ix-xoghol ta' min hadem ic-cangatura tal-bejt u "nuqqas ta' zebgha jce sotezzjoni ohra fit-travu'". In-nuqgas ta' hrara biex il-bejt jianzamm f'kondizzioni tajba wara li beda joqtor, u n-natura tattravi kkontribwew biex il-heara ssir relativament malajr;

Illi, skond il-ligi, jekk bini jew xoghol iehor hbir ta' gebel, mibni b'appalt, fi tomistax il-sena minn dak in-nhar li ikun tlestiet il-kostruzzjoni, jinqered, kollu jew bided minnu, jew juri perikolu car li sejjer jiggarraf minhabba difett fl-kostruzzjonj, jew ukoll min\#abba difett ta' l-art, 1-arkitett u I-appaltatur ghandhom iwieghu ghal dan" (art. 1732 Kodiči Civih); u ghalkemm in. Todici ma jitkellimx specjalment milmaterjali, iżda d-dci" a u l-gurisprudenza huma naturalment konkordi illi ins emm difett ta' kostruzzjoni antri meta dak id-difett jidde : : ill-fatt li jkunu gew impjegati mater;ali difettuzii ghalitx spiss jiǵri illi bedifizji jaqgћn jew ikollhom bżonn li jigiu rinforzati minhabbs l-kwalith hazina talmaterjali, u l-arkitett u l-imprenditur jirrispondu ghall-msterjali tant jekk dawk ikunu gew forniti mill-imprenditur kemm jelkk ikunu gew formiti mill-proprjetarju, jew appaltant; ghaliex hu dover ta' l-arkitett u ta' l-appaltatur li jirrifjutaw materjali hżiena, billi, jekk jadoperawhom, ikunu qeghdin jikkompromettu s-eolidita ta' l-edifiaji, $n$ per koneegwenza osikuresen publika; l-ghaliex id-disposize;omi tal-ligi fuq citata, fondata fuq il-principju enuncjaat fl-art. 1074 tal-Kodici citat - kull wiehed iwiegeb ghall-hsara li tigri bi htija tieghu mhix ta' interess privat biss, imma wkoll ta' intoress pabliku, li jatigi illi l-imprenditur a l-arkitett jiggarantixxu s-40liditd ta' l-edifizji li jikkostruwizxu konformement ghar-regoli ta' 1 -arti;

Thi fil-każ preżenti t-travu gie fornit mill-konvenut Sciortino, u dak it-travu kien difettǔ, n biż-zmien kien 'imur
zgur", anki kieku ma kienx hemm l-imsemmija difetti fil kostruzzjoni; peró dak it-travu kien qarrieqi, u l-konvenut Sciortino ma setax induna bid-difett li kelhu bl-użu ta' prudenza u bsieb ordinarju;

11li, però, anki kieku t-travu kien minghajr l-imsemmi difett, kien jispicica biex jiğgarraf xorta wahda, billi rasu kienet tinfracidixxi rutha bl-ilma li kien qiegted jidhol go fiha mill-imsemmijin xquq, dovati ghal knstruzzjoni difettuża tal-bejt, billi ćcingaturi ma gewx mahdumin tajjeb, ghaliex ma giex imholli bejniethom dak 1 -ispazju li hu rikjest biex imbagład jigu kolmati tajjeb bis-siment, u dan 1 -jkkolmar bis-siment ma sarx, u kwindi l-bejt ma sarx impermeabbli. 11-fatt li t -travo kien dilettux, gieb duss li t -tigril ta` 1 -immsemmija parti talfond sar fi żnien relativament gasir, imma dak it-tiğrif li, almenu skond il-perizja, kien żgur isir, hu dovut ghall-imsemmi difett fil-kostruzzjoni tal-fond u ghan-nuqqas ta' protezzjoni, lanqas biss taz-żbiegh ta' ras it-travu, kontra l-infiltrament ta' l-ilma;

Illi ghal dan ix-xoghol hażin ghasdu jirrispondi l-imprenditur, jigifieri l-konvenut Sciortino, u anki l-arkitett, ilkonvenut 1 -ietior Inginier Rizzo, peress li dan kellu d-direzzjoni tax-xoghol, u d-direzzjoni timporta l-intervent tiegtu Al-ezekuzzjoni tax-xoghol, u ghalhekk tabbraç $j a$ wkoll il-verifika tal-materjali u l-mod kif isir ix-xaghol. U difatti lperit gal fix-xhieda tiegtu illi, kieku kellu jiddirigi huwa $x$ soghol, kien "jğieghellhom itallu spazju" bejn cangatura u ohra u jikkolmawhom bis-siment'. Meta l-arkitett u l-imprenditur jikkonkurn flistess xog bol, huma jhunu sugéecti ghall-istess responsabiliti,

Rat fol. 80 il-petizzjoni ta' l-appell tal-konvenuti. ii biha talbu li s-sentenza fuq imsemmija tiği revokata, $u$. ttalba tigíi michthuda; bl-ispejję̇;

Omissis:

## Ikkuneidrat;

L-iżvolgiment tal-fatti li taw lok ghal din il-kawż: jinsab migjulb superjorament fil-jarti esproitiva tas-senteni anpellata, a ghalhekk ma hemmx bżonn li jigu rephsati,

T-ewwel pont li ghandu jiğ́i affrontat u rizolut hu câk
dwar ir-ragoni li ghaliha l-edifizju memmi fic-citazzjoni krratla in parti. L-attridi geostni li r-ragiuni kienet li $\mathbf{x}$ xaghol tal-bejt ma sarx sewwa. Hu fatt, assodat mill-perizja, li $x$-roghol tal-bejt ma sarx kif kellu jsir skond iseenghs; u hu fatt ulkoll li dan ix-xoghol ear mill-konvenuti. Il-konvenuti jeostnu li, anki jekk ix-xaghol tal-bejt ma sarx eewwa, 1-edifizju Mkrolla mhux bKaia konsegwenza ta' dak id-difett,
 tenti. Dwar dan il-pont saru indagini ezawrjenti permeze taz-zewg rapporti peritali fol. 47 u fol. 112, u anki permezz ta ${ }^{\text {a }}$ l-eskussjoni tal-perit relatur fol. 69-70, 99-108, u 127 tergo-13n;

Il-Qorti hi tal-febma li minn dawn l-indagini l-konklużjoni gusta hija li:-
(a) It-travu kien ta' kwalita hażinß minhabba difett insitu, li jista' jiği minhaíba l-post jew reǵjoni mnejn inqata', in-nuqqas ta' stagnar, iz $\mathbf{z}$-kmien li fit ikun inqata', ut-etd -as -igra;
(b) Aoki kieku x-xoghol tal-bejt sar sewwa, it-trava kien jaqa' l-jstess, bhalma gara f'każijiet ohra fejn ma kienx hernm bwist:oni ta ${ }^{\text { }}$ difett fil-kostruzzjoni tal-bejt (fol. 119); il-kawża estranea tad-difett fil-kastruzzjoni fix-xoghol tal bejt ghaggglet l-isfaxxament tieghu;
(c) Kieku t-travu kien tajjeb, I-kawzid atranea (noghol hażin tal-bejt) eventwalment kienet tista' gggib li jaqa' t-travu; imma dan wara żmien altarx twil;

Dawn il-konkluéjonijiet, ma太̌uğin mill-perizja u milleskussjoni tul-perit, iwasslu ghall-konklużjoni l-ohra li l-kawta ta' dak li gara ma kienetx il-kostruzzjoni difettuża tal-bejt, imma d-difett insitu tat-travu. Infatti:-
(a) It-travu l-iehor, li gie poǵgut meta saru t-"temporary repairs" fil-1942-1943 (fol. 24 tergo u fol. 26), u l preżumibilment kien taht 1 -istess kondizzjonijiet tat-travu in $\mathrm{kwistjoni} ,\mathrm{ghadu} \mathrm{tajjeb} \mathrm{u} \mathrm{s} \mathrm{\hbar ie} \mathrm{\hbar ;}$
(b) Travi ta' żmien l-Ordni, avvolja bi rjus deterjorati harna, ma waqghux (fol. 116);
(c) Meta t-travu jkun tajeet, hemm il-vantagg li rretistenga tieghtu taghti e-"chance'' li wiehed jindung b"dak

If jkun qiegted jikagunalu d-deterjarament, u konsegwentement li jirripara d-difett u jalvs t-trava. Mentri trava b'djfett insitu ma ghandu ebda režistenza ghall-fatturi ta* dizintegrazzjoni, u jirrovina inaspettatament u fi dmen qasir, bls ma jaghti ebda "chance" li jig̀i rimedjat il-gwaj (fol. 116177);
(d) Travi ta' l-iatess importazzjoni waqghn, jew kellhom jigu mnehhijin, f'diversi bnadi ta' Malta u Ghawdex, fi żmien qasir, bla ma kien hemm ebda kawża estranea kontribwenti, iżda unikament minhabbe d-difett insitu tayhhom (xhieda periti Vassallo u Mallia, fol. 16 tergo- 17 tergo, u 19-19 tergo) ;

Meha jigi li, mentri t-trava, kieku tajjeb, avvolja l-bejt kien maghmul ћażin, seta' jirrovins $\AA$ żmien twil, anki, kif qal il-perit gudizzjarju, f'mitt sens jew izjed (fol. 105), u sets' wkoll ms jirrovinax, ghax f'dak iż-żmien twil kien irun hemm l-opportunità kollha li wiehed :irmedja ghial fattur entraneu li kien qieghed jgharraq it-travu, ghall-kuntrarju, travu b'dan id-difett insitu, fuq imsemmi, hen jimonin? anli bla ma kun hemm ebda kawia estranea, anki minghajr ixxoghol hażin tal-bejt. Bhala konsegwenza ta' dak ix-xoghol hazín seta' waqa' aktar malajr; imma anki dina l-aćcelerazzjont stess tar-rovina tieghu "hi ukoll dovata ghad-debolezza tieghu'", li ma tikkomportax režistenza ghad-'deteriorating agents" (ara partikularment it-tieni relazzjoni peritali, "passim"). Dan in-nuqqas ta' reżistenza, dovit gЋ̄al debolezza insita tat-travu, igib li ma jkunx hemm ic-"chance" li jeir rimedju ghall-fattur estraneau;

Stabilit, ghalhekk, li kien id-difett ingitu tat-travu li gieb il-kroll ta' l-ednfizju, il-Qorti tghaddi biex taffronta ttieni pont, jekk cjoè l-konvenoti humiex responsabbli ghallkwalith difettuza tat-travu;

It-materja hija regolata bl-art. 1732 Kap. 23 Ediz. Riv., h jghid helkt : "Jekk bini jew xoghol iehor kbir tal-gebel, mibni b'appalt, fi żmien hmistax-il sens minn dals inhar li tkun tlestiet il-kostruzzjoni, jinqered kollu jow bicia min-

57-58, Vol. XXXIX, P. I. sez. 2.
nu，jew juri li hemm perikolu éar li wejer juggarrad，minhab－ be difett fllkostruzzjoni，jew ukoll minhabba difett ta＇1－ art； 1 －arcitatt u l－appaltatur ghandhom iviegbu ghal dan＇；

Perese L aejra tigi ditata xi gurieprudenza u dottrina kon－ tinentali，jixrag li jinghad li fil－Kodici Taljan hemme diepo－ żizzjoni simili fl－art．1639，li jghid hekk：＂Se nel corso di dieci anni in cui fu compiuth is fabbricszione di un odifizio od altra opera notabile，l＇uno o l＇altro roving in tutto o in parte，o presenta evidente perioolo di rovinare per difetto d： coetruzione，o per vizio del suolo，l＇architetto e t＇imprendi－ ore ne sono responsabili＇＇；

Dispożizzjoni ohra simili hemm anki fil－Kodic̈i Francizi， art．1792，li hi hekk koncepita：＂Se l＇edifizio costrutto a prezzo fatto perisca in totto a in parte per difetto di costru－ zione，od anche per vizio del euolo，l＇architetto e l＇appalta－ tore ne sono responmbili durante il corso di dieci anni＂；

Il－kliem utati，tant til－Kodici Malti kemm fiż－żernic ko－ diejijiet fuq imsemmijin，home＂difett ta＇koptrazzjoni jow difett ta＇l－art＇；

Ghalherly hu epedjenti li jugi oxaminat il－pont jekk din il－lokuzzjoni tikkomprendix aniki d－difett fil－materjali uzati；

Id－dottrina u l－ğurisprudenza huma unanimi li l－materjali hume kompriżi．Jghid il－Marcade líSpiegaz．Cod．Nap．Val． VIIII，p．A04）：＂Egli（il oostruttore）dourrè parimenti badare se i materiali siano buoni，siache il difetto di costruzione comprende non solo la edificazione contraria alle regole，ma ben anco l＇uso di materiali vizioni，quand＇anche fossero som－ ministrati dal proprietario，poichè il costruttore aveva l＇ob－ Higo di rifiutarli＇；

I．－iktess ir－Ricci－Corso Tear．Prat．Dto．Civ．－Vol． VIII，p． 429 ：＇ D ＇altronde la responsabilith dell＇s．chitetio ed imprenditore si estende a tutta l＇opera，e casi tanto ai ma－ teriali che la compongono quanto al lavoro occorso per mat－ terli in opera ．．．．．．＇；

L－istest isostni 1－Laurent（Princip．Dto．Civ．，Vol． XXVI，pag．26，para．35）；

Ara wkoll Fadda，Gpza．Ced．Civ．，pars．100．comm，art． 1699．Vol．IX）；

Ghalhekk il-bontà tal-materjal uzat tidhol flambitu tarreaporsabilita taht l-art. 1732 fuq citat;

Isea l-Qorti ghandha tara jekk dan 1 -artikolu jistabbilixxix preżunzjoni ta. kolpa 'Juris et de jure' kontra limprenditur u l-arkitett. jew ghandhiex tigi pruvata kontra taghhom in-kolpa, u liema xorta ta' kolpa, u ta. liema grad jehtieg li tigi privuta kontra taghiom. Iddifensur ta' l-appellat sostna li hemm responsabilità assoluta; ghaliex l-art. 1732 jikkontjeni dispożizzjomi ta' ordni publiku;

Iesa, dan hu veru; imma bien fis-sens li, stante 1 -interess tal-publiku fis-solidita ta* l-edifizji, l-appaltatur jew il-perit ma jistghux figu ezonerati billi jghidu li sid il-bini stess kien bountent li, ghall-ekonamija, jigí ntuést materjal hażin. Qalet a propozitu sentenza tal-Kassazzjoni Taljana, riportata in sunto fil-Fradda, para. 24 loc. cit.: "La responsabilita del costruttore di edifici o di altre opere notabili è di ordine pubblico, e perciò va determinata obbiettivamente con esclueivo riguardo alla natura dell'opera e con assoluta astrazione dagli accordi che siano eventualmente intervenuti o dalle dichiaraziom che il committente abbia fatto prima della costruzione in ordine al carattere pis o meno daraturo deilopera stessa ......";

Hekk ukoll il-Laurent loc. cit., p. 25): "Le parti non possono fare convenzioni che compromettano la sicurezza delle persone; e quindi l'architetto non puo scusassi d'aver costrutto sopra un suolo viziato, quand'anche il proprietario gliene avesse dato I'ordine. Invano il proprietario In scioglierebbe dalla responsabilita che la legge gli impone. Non spetta a lui scioglierto da simile responsabiliti, perché non oi tratta di interessi pecuniari. La vita di coloro che abiteranno l'edificio sard in pericolo, e quindi si trova in cansa l'ordine publico. Il che è decisivo' ;

Henm naki sentenza inedita tal-Qrati Tughna (Prim AwIs, Imı: Dr. G. Pullicino, 'Grixti vs. Scicluna', 31 ta' Jemnar, 1902) li rrilevat l-jstess pont, meta qulet, fuq 1 -awtorita ta' l-Aubrv et Rau: "La loro responsabilité é stabilita per motivi di ordine pubblico, e non è coperta dalla acienza od acquiencenza del committente in riguardo alle irregolarita
commesse, quando queste sono tali da pericolare la solidita dell'edifizio";

Ghalhekk ma ghandhiex ragiun l-attrici meta qalet li rreponsabilita ta' dak l-artikolu, peress li hi ta' ordni publiku , hi assoluta; cjos bla riferenza ghall-aćcertament tal-kolpa:

Lasqua hemm prezunzjoni ta' kolpa;
1l-Pacifici Mazzoni, Delle Locaz. n. 303, donnu jsostni li hemm din il-prezanzjoni; imma $t$-teorija tieghn giet kombattuta trijonfalment mir-Ricci, loc. cit. pas. 425, b'argumenti stringenti (ara para. 238). Il-Laurent l-istees jeskludi l-koncett ta' preżunzjoni ta' kolpa (loc. éit., para. 30-3132). Tant ir-Ricci u l-Laurent jg末ida, bir-raguun, li t-test tal-ligi ma jikkerea ebda preżunzjoni ta' kolpa; n 1-preźnnzjonijet ma jinholquax b'induzzjoni. Il-Laurent angi jikkommenta dwar id-diskusejoni tap 1 -artikolu in dizamine fid-diskussjoni tal-progett fil-korp legiralatur francíiz, u joeserva li matul id-diskussjoni kollha elda oratur ma semma l-fidea ta' preżunzjoni ta' kolpa;

Perd, kif jimnota 1 -Marcudé, loc. cit., p. 608, ghalkemm ma hemmx preziunzjoni legali ta' htija, b'dankollu, meta edifizju jaqa' fiż-zmien stabbilit mid-dispozizzjoni tal-ligi, ma tantx jista' jkun li waqu' b'vetueta, imma aktarx b viasju ia' l-art jew tal-kostruzzjoni, ammenokke ma jigix pravai kaz ta' forza magguri. U f'dan ib-sens jghid dan 1 -awtur: "I fatti parlano de sè ......" U jzid : "Poichè il solo arvenimento di forza maggiore pud distraggere la prova naecente dal fatto':

Dan l-aspett guridiku, prospettat mil-Marodde, jidher semwa; u f'dan is-sens tidher li hija $1-\mathrm{g}$ grisprudenza Taljana, kif wiehed jieta' jara mid-diversi decizjoniiiet riportati filFadda, para. 121 et seq. taht is-sottotitolu "Elementi di soonero di responcabilita'' - commento art. 1639;

Kwantu ghax-xorta ta' kolpa, ghandu jigi notat li din hija responsabilita, mhux akwiliana, ièda konvenzjonali (Laurent, loc çit., para. 64);

Din il-Qorti, fis-sentenza "Vella vs. Scerri", 28 ta' Novembru, 1862 (Pres. Sir Antonio Micallef, Imbalfin Dr. Ignazio Schembri u Dr. Francesco Fiteni), iffiesat il-potiz-
zjou b'dawn il-kliem: "Atteso che, sebbene è certo che, quando l'edificio perince per difetto di costruzione, ed anche per vizio del suolo, l'architetto ne è responsabile, la regola pero non é applicabile nel caso in cui il difetto ed il vizio, usate le comuni solite ed ordinarie diligenze che dagli architetti si adoperano, non sia stato di tale specie da poter esse:e osservato e preveduto. La detta responsabilita dell'architetto $\dot{\dot{u}}$ basata sul fondamento che egli sia in colpa nel non aver osservato e preveduto il difette della costruzione e del suoln, e quindi deve ceusare quando nel fatto consti che, non ostante la rovina ed in danno sofferto dall'edificio, all'architteti: non sia stato imputabile nessun grado di colpa, sia per imperizia, sia per omissione delle debite e solite precanzioni e dili. genze';

Anki fis-sistema Inglż ir-responsubilita hi fil-miżura fuq indikata: "IThe duty of an architect is to use the care and skill of an aithitect of ordinary competence measured by the professional standard of the time" (Charlesworth, 'The Law of Negligence, 2nd edition, p. 419);

Ghalhekk jehtieg issa li jigi eżaminat jekk il-konvenuti humiex respensabili ghaddulfet insitu tat-travu;

Jirrizulta mill-provi li t-trava gie mixtri u fornit mill-konvenut Sciartino permezz ta' sichbu Carmelo Grech. Iéda l-konvenut Perit Rizzo hu ko-jnvolt fl-eżami tat dan il-pont, ghaliex hu didigiga x-xgghlijet, u, kif jusserva 1-Laurent (luc. cit., para. 38 in fine), "la direzione comprende anche la rerifica dei materiali

Deher mill-provi li dan it-travu kien wiehed minn dawk li kienet iggib mill-Italja d-ditta "Mamo", mne'n kien inxtara, u li nara rriżulta, mill-esperjenza ta' l-avenimenti, li dawn it-travi, ghalkemm apparentement sbieh u bisabhithum, kienu, minhabba debolezza insita u latenti fihom, jitmermm f'qasir żmien meta jitpogegen taht bjut, fein, anki jekk ma ikunx hemm xogћol hażin, hemm dejem certu grad ta' umdità. Il-perit relatar accerta li dan id-difect fit-trava keen tali li wiehed ma jistax jinduna bih bl-ezami li soltur isir, skond il-prattika kostanti, ta' travi ta' l-injam. Din il-r rova. li soltu sair, saret f'dan il-kaz, cjoé gie verifikat il-
pis tatnexavu, u ear leezami bil-mus, u intent, peress hi-vizaja kien latenti, ma deher xejn, u totrava risulta apparente. ment bimhton. ldedifett lenqae kien jinkiref kieku l-prova earet bil-berrina. L-istess perit assikure h, non ostante t"testa" kollha, id-difett ms setax jigi ghopert. Lanqas jista' jingtod li lkonvenuti kion imieshom jivverifikew il-provenjenas, jew jinsiatu li kollhom certifiket tas-'"eacoming'"; gbaliex fil-prattika dana ma jeirx, u d-diligenza mehtiega $h$ l dir the '"buon padre di famiglia" (Laurent, loc. cit., p. 21), u mhux dik metikoluża, etraordinarja u edcezzjonali- Il-perit relatur assikura lill-Qorti li fl-esperjenza tieghu ta' qrib il-hamsin sena qait ma gera kad aimili (fol. 52 u 127 tergo181). Jidher car li dan kien fartuwitu imprevedibbli the spedizejoni te' travi b'difett latenti fil-parijodn immedjat tad"'dopo guerra'". Ghalhokk dan kien każ fortuwitu, li hu appuntu ovent mhur dipendenti millafatt taltonvenuti. Anki loftt tat-ters (f'dan il-kat il-Aatt tad-ditta speditrici, li baghtot travi mhux etagnat, jew maqtugh minn ciogre tiohe, jew maqtugh birra minn zmienu) jikkontitwixxi $-f$ forturvitu, meta dak ilfatt kien barra l-poesibilita ragjonevolir ta' kontroll taddebitur. Ghalhekk il-konvenuti ma jistgłux jiğu ritenuti respopaathli;

Ghal dswn irrragunijiet;
Tiddecidi billi tilqa" l-appell, tirrevoka e-sentenza appellata, u tidhad it-talbiet ts. 1 -attrici;
 jibgghn ble taxxa; id-dritt tar-Registru, perd, fis-tewg istenzi jithalian mill-attridi.

## Tmiem tat-Theni Sesxion

th' L-Ewwel Pati tal-Volum ExXIX.

