> 30 ta* Mejju, 1958
> LmMallin:-
> Is-S.T.O. Prof. Dr. A.J. Mamo, O.B.E., Q.C., B.A., LL.D.
> President;
> Onor. Dr. A.U. Montanaro Gauci, C.B.S., K.M., LL.D.; Onor. Dr. W. Harding. K.M., B.Litt., LL.D.
> John La Rosa ne. versus
> Carmelo Galea
> Kuntratt - Appalt - Korrispondenza - Silenzju tal: Partijiet - Mandat - Ratifika - Art. 1982(2) talKodiči Civili.

Jekk wiehed jordna roghol lil hadd tehor, u jallega li kien hemm, ftehim li dak l-iehor kellu jthallas mill-War Damape Commission, ma j'stghax isostnt dak il-ftehim billi furi 1 lli si kuntratturi onra accettaw roghol b'patt stmili; x'ghamlu kuntratturi ohra, u xi xtaq 41 isir il-kommittent, ma jghodd xejn; dak li johodd hutoa l-ftehim li fil-fatt ikun sar bejn il-komm'ttent u l-appaltatur.

Hu vertu li l-mandant ma jirrispondix ghal dak li l-mandatarfu jaghmel barra l-limiti tas-setghat li jkun tah il-mandani hlivf fil-każ li hu jkun irratifka l-ghemil tal-manaatarfw imma din ir-ratif'ka, barra milli espressa, tista' tkun ank tajita. U jekh f'korrispondenza li kellu mal-appaltatur $\quad$ a mandant jieћu atteggjament ta' silenzju $u$ inazzjont, $u$ mu jfisserx lill-appaltatur li hu ma japprovax dak if ghamel
f'ismu l-mandatarju, il-mandant jiği li rratifika tacitament l-operat tal-mandatarju.

Ghax hu principiu tlli "qui tacet cum loqui potuit et debuit consentire videtur"; u ghathekk, jekk il-mandant kien jaf, few seta' jinduna u nduna, li l-mandatarju ecceda l-limiti talmandat, u hallieh ikomplieh u jezegwieh, allura jigi li rratifka l-operat tieghu. B'mod illi, jekk il-mandatarju ftihem mal-appaltatur f'tsem il-mandant f'termini diversi minn dawk 4 ried $i l$-mandant, $u$ can induna b'dan il-fatt $u$ ma tkellem rejn, u halla l-ftehim jigi ezegwit k'f ghamlu lmandatarju, huwa jiğt li rratifika dak il-ftehim. Biss, ikun kompitu tal-Qorti li t'duecidi, fić-citkustanzi tal-kaz, jekk kient il-kaz li l-mandant kellu l-obligt li jitkellem. u jekk is-silenzju tieghu jimportax dik ir-ralifika.
$U$ dan hu aktar $u$ aktar ll-każ meta l-mandant accetta minn ghand l-appaltatur ix-xoghol kif ftihem dwaru l-mandatarju; u jekk il-mandatayju jkun eciceda $i$-mandat, il-mandant ma ghandux dritt jimmodtika l-kuntratt kif ikkonkjudieh il-mandatarju, imma ghandu jew jaccettan kollu jew jirresping eh kollu.

Il-Qorti:- Rat l-att tać-ćitazzjoni quddiem ilPrim'Awla tal-Qorti Civili tal-Maestà Taghha r-Regina, li bih l-attur fil-kwalità tieghu fuq imsemmija talab illi, prevja kwalunkwe dikjarazzjoni nedessarja u moghtija l-provvedimenti opportuni, il-konvenut jigi kundannat minn din il-Qrarti li jhallsu s-somma ta' £24 lilu dovuta ghall-provvista ta' materjal u xoghol ta' rham maghmul fuq ordni tal-istess konvenut fil-hanut nru. 136 Pawla Square, Pawla. Bl-imghaxijiet u bl-ispejjeż, inklużi dawk tal-ittra ufficjali tal-25 ta' Settembru 1957, kontra l-konvenut;

Rat in-nota tal-eccezzzjonijiet tal-konvenut, li biha allega illi huwa ma ta ebda nkarigu lill-attur; huwa biss inkariga lil Carmelo Carabott li jsiblu bniedem li jaćcetta jahdem bil'-prezz tal-War Damage u li jithallas wara li hu idahhal il-flus mill-War Damage. Ghalhekk id-domanda talattur hi infondata; $u$ anki intempestiva, ghax hu ghadu ma dahhalx il-flus mill-War Damage;

Rat is-sentenza ta' dik il-Qorti tal-21 ta' Jannar 1958, li biha, prevja éceahda tal-eciezzjonijiet tal-konvenut, fosthom dik tal-intempestività tal-azzjoni, giet milqugha ttalba tal-attur kif dedotta fić-citazzjoni, bl-ispejjez kontra l-konvenut: wara li dik il-Qorti kkunsidrat;

Illi mill-provi jirrizulta li l-konvenut nkariga lil Carmelo Carabott biex isiblu lil xi hadd biex jaghmillu xxoghol imsemmi fić-citazzjoni, cijoè soll ta' rham fil-bielb ta' hanut tieghu. Carabott sab lill-attur, qallu li kien baghatu l-konvenut, u staqsich jekk riedx jaghmel ix-xoghol. Wara li permezz ta' siehibu, s-soćju Raffaele Accarino, eżamina x'kellu jsir, l-attur informa lil Carabott li x-xoghol kien lest biex jaghmlu, u allura Carabott qallu biex qabel jibghat stima tax-xoghol lill-konvenut, kif l-attur effettivament ghamel. L-ittra li baghat il-konvenut lill-attur gietu lura, ghaliex fuqha kunjom il-konvenut kien niż̇lu binala "Gauci" minfiok "Galea"; imma wara li sar jaf minn ghand Carabott li kunjom il-konvenut kien "Galea", l-attur baghat lill-konvenut bil-kunjom korrett 1 -istess ittra (dok. 7 tal-process), u din id-darba dik l-ittra ma reġghetx lura. Carabott jghid li i-konvenut qallu li kien ircieva dik l-ittra, li kien fiha l-istima jew il-prezz tax-xoghol li kellu jsir, u baghtu ighid lill-attur li kien kollox sewwa u x-xognol seta' jaghmlu;

Billi d-ditta attrici kellha mpenji ohra, iddawret ma bdiet ix-xoghol, ughalhekk dan illamenta ma' Carabott. Dan qallu biex jara jsibx lil haddiehor, imma I-konvenut insista mieghu biex ix-xoghol jaghmlu l-attur, u ghalhekk huwa mar ghandu, u f'isem il-konvenut qallu li, jekk idum ma jaghmel ix-xoghol, ma jaghmlu xejn. L-attur allura beda u lesta dak ix-xoghol. Huwa baghat diversi drabi 1-kont lillkonvenut, imma dan qatt ma kellmu, u ma hallsux;

Hli l-konvenut xehed ii huwa lill-attur mhux ma jridx ihallsu, imma ma jistghax ihallsu ghaliex fus ma ghandux, u li lil Carabott kien qallu li lil min isib biex jaghmel ixxoghol jehidlu li kellu jaghmlu bil-prezz tal-War Damage Commission u jhallsu wara li l-Kummissjoni tkun hailset ghalieh il-kumpens dovut; ghalhekk hu jissottometti li 1 -
azzjoni tal-attur hi intempestiva, ghaliex huwa ghadu ma rceviex dak il-kumpens; u li jekk Carabott lill-attur ma qallux bl-imsemmija kondizzjoni li qallu jaghmel, Carabott ećceda l-inkarigu li tah, u kwindi huwa hu li ghandu jkun tenut responsabbli ghall-hlas lejn l-attur; u li huwa minn ghand l-attur ircieva biss il-kontijiet ghall-hlas tax-xoghol, imma l-ittra bil-prezz ma rcevihiex;

Illi jirriżulta soddisfacentement mix-xhieda ta' Carabott li l-konvenut ircieva l-imsemmija ittra bil-prezz jew stima tax-xoghol minn qabel ma nbeda 1 -istess xoghol. Din ić-cirkustanza tirriżulta wholl mix-xhieda tal-attur. Ma tantx hu verosimili li l-konvenut kellu jircievi 1 -kontijiet kollha minn ghand l-attur u ma jircevix dik l-ittra biss. Kif xehed l-attur, fuq l-envelope ghandhom 1 -isem u l-indirizz tad-ditta, u ebda ittra li nbaghtet lill-konvenut ma reggfietlu lura hlief l-ewwel wahda, li, kif inghad, kellha l-kunjom tal-konvenut imnizżżel hażin;

Stabbilit li l-konvenut irc̀ieva dik l-ittra, is-sottomissjonijiet tal-konvenut jitilfu kull fondament. Infatti, f'dik l-ittra jingћad semplicement li d-ditta attriči acéettat li taghmel ix-xoghol, li gie wkoll deskritt kif kellu jsir, bilprezz ta’ $£ 24$; u ma nghadx ukoll li kienet lesta taceetta tircievi dak il-prezz meta 1 -konvenut jigi mhallas mill-War Damage Commission il-kumpens ghal dak ix-xoghol; kif lanqas li ghal-istess xoghol kienet lesta tircievi l-hlas skond kif thallas dik il-Kummissjoni. Ghalhekk, anki jekk tassew il-konvenut ghal dak ix-xoghol hil Carabott kien qallu, kif jghid huwa, imma li Carabott jinnega, biex lil min jinkariga ghalieh ighidlu li l-htas kellu jkun dak li taghti lWar Damage Commission, u li kellu jigi effettwat wara li l-Kummissjoni thallas ghalieh, meta reieva dik l-ittra huwa kellu jinduna li Carabott ma kienx ftihem mal-attur fittermini minnu voluti, u ghalhekk kien messu mar personalment ghand l-attur, jew kitilbu direttament, biex jicciara 1 pożizzjoni tieghu, u mhux jaghmel kif irrizulta li ghamel, cjjoè jibghat lil Carabott biex jghid lill-attur li kien kollox sewwa u li seta' jaghmel ix-xoghol. B'dik ir-risposta adésiva ghall-proposta tal-attur kontenuta f'dik l-ittra, il-konvenut gie aćcetta li x-xoghol isir bil-prezz ta' $£ 24$, jiǵifieri
mhux bil-prezz li thalias il-Kummissjoni, u minghajr ebda kondizzjoni li l-has isir wara li thallas l-istess Kummiszjoni;

Wara kollox, il-konvenut ma ghadux jinsisti, jekk qatt seta' jinsisti, fuq l-ewwel kondizzjoni allegata minnu, cjoè li kellu jhallas ghax-xoghol dak l-ammont li taghti l-War Damage Commission; dan jirriżulta mix-xhieda tieghu, fejn qal li l-£24 mhux ma jridx ihallashom jew ma ghandux ihallashom, imma li ma jistghax ihallashom ghax flus ma ghandux. Il-konvenut baqa' jinsisti biss fuq il-kondizzjoni l-ohra minnu allegata, djoè li i-hlas lill-attur kellu jeffettwahulu meta jirċievil-kumpens mill-War Damage Commission. Apparti, però, dak li ġa ntqal, langas jidher li l-konvenut seta' jimponi dik il-kondizzjoni; ghaliex, kif deher millprovi, mhux cert li l-Kummissjoni thallas ghal dak ixxoghol, billi mhux maghruf jekk qabel il-gwerra s-soll kienx ta' rham, $u$, jekk thallas, taghtix bhala kumpens is-somma kollha tal-prezz mitlub mill-attur. Dan barra mill-fatt li, milli jidher, l-iskeda tax-xogholijiet li ghandhom isiru filfond ma tikkomprendix ix-xoghol maghmul mid-ditta attricí; f'liema każ, il-konvenut ma jistghax jitlob kumpens ghalieh; u dawk ix-xogholijiet ghad lanqas ma nghata bidu ghalihom;

Rat in-nota tal-konvenut, li biha appella minn dik issentenza, u l-petizzjoni tieghu, li biha talab li dik is-sentenza tigi revokata, u jigi deciz fis-sens li hu jigi liberat millosservanza tal-gudzzju, peress li l-azzjoni hija intempestiva; bl-ispejjeż taż-żewğ istanzi kontra l-attur;

## Omissis;

Semghet xhud u semghet it-trattazzjoni, u kkunsidrat;
Fuq l-apprezzament tal-provi din il-Qorti ma ssibx raguni biex ma taqbilx mal-Ewwel Qorti. Jista' jkun veru, anzi aktarx huwa veru kif jidher mill-provi, illi 1 -konvenut xtaq illi l-kuntratturi li kienu sejrin jaghmlu x-xoghol filfond detenut minn Carabott, jithallsu shond il-prezzijiet approvati mill-War Damage Commission, u meta din thallas
lill-konvenut. Xi kuntraturi aćcettaw dawn il-proposti, e.g. Schembri (fol, 40). Lzda dak li hu importanti ghal din ilkawża mhux x'ghamiu kuntratturi ohrajn, u xi xtaq fibidu l-konvenut, iżda xi ftehim sar mal-attur. Dan, kif xehed siehbu Accarino (fol. 17), qatt ma aćetta ebda proposta simili. Infatti, huwa kiteb direttament lill-konvenut 1-ittra fol. 7 tal-process, li tispecifika 1-prezz li hu ried taxxoghol, u li ma fiha ebda zmien ghall-nlas dipendenti minn meta thallas il-War Damage Commission. D-konvenut xehed illi dik l-ittra hu ma reevihiex (fol. 37), imma din il-Qorti taqbel mal-ewwel wahda illi l-provi juru l-kuntrarju;

Oltre r-raǵunijiet miǵjubin fis-sentenza appellata, prove ohra ndiretta li dik i-ittra fil-fatt wasiet ghand ilkonvenut irrizu'tat mix-xhud li mstama' minn din il-Qorti. L-ittra originarjament inkitbet fis-26 ta' Novembru 1956. Imhabba l-kunjom tal-konvenut destinatarju nkiteb "Gauci" f'lok "Galea," l-ittra giet imregggha lura lill-attur. Ghadda xi żmien, u wara li l-attur induna x'kien l-iżball minn ghand Carabott, hu rega' baghat dik 1 -ittra bil-kunjom tajjeb (fol. 39). Dan kien, bifors, ghall-habta ta' nofs Dićembru 1956. Issa irrizulta mix-xhieds ta' Lewis Camilleri illi, appuntu fis-26 ta' Dicembru 1956 il-perit tal-konvenut ghamel il-"pricing" tad-"Descriptive Schedule" prezeentata lillWar Damage Commission, u ghar-rigward tax-xoghol li kellu jahdem l-attur indika 1 -prezz ta' $£ 24$, li kellu jinkludi r-"risers" u l-"concrete threshold". Dawn huma precizament il-prezs u l-"items" indikati bl-istess kliem flittra in kwistjoni, u ma setghux hlief gew forniti lill-perit millkonvenut ghab-bazi ta' dik l-ittra;

Ga ladarba dik l-ittra giet ricevuta mill-konvenut, hu ma jistghax jippretendi li javvantaggja ruhu mill-istruzzjonijiet li suppost kien ta fill-bidu lil Carabott. Apparti mili Carabott xehed illi, wara li l-konvenut kien ircieva dik 1 ittra, hu baghtu biex jghid lill-attur li "kollox sewwa" (fol. 33), u ma qallux biex jghid lill-attur "basta jithallas millWar Damage Commission" (fol. 34), il-fatt hu illi b'dik 1 ittra inholoq rapport dirett bejn $i$-attur a 1 -konvenut, b'mod illi dan ma setghax aktar jehles mill-obligazzjonijiet tieghu
lejn l-attur billi jakkampa ećċess ta' mandat da parti ta' Carabott;

Sks.d l-art. 1982 (2) tal-Kodici Civili, il-mandant mhux obligat ghal dak li l-mandatarju jaghmel barra l-limiti tassetghat li jkun tah, hlief jekk hu jkun irratifika, espressament jew tacitament, dak l-ghemil. Issa, meta l-konvenut ircieva dik l-ittra tal-attur, hu ma setghax ma ndunax li Carabott ma kienx osserva l-pattijiet li hu - kif jghid kien ghamillu. Infatti, il-konvenut innifsu xehed li kien induna (fol. 36). F'dawn ić-cirkustanzi, l-inazzjoni u ssilenzju tieghu ghandhom, fil-konfront tal-attur, jitqiesu hhala ratifika taciita da parti tieghu ta' dak li kien ghamel marabott. Hija dottrina komuni illi f'certi cirkustanzi anki s-semplici silenzju tal-mandant jista' jindući ratifika taloperat tal-mandatarju, in bazi ghall-principju "qui tacet cum loqui potuit et debuit consentire videtur". Kif jghid iżZachariae, "si ammette generalmente poter (ir-ratifika tacita) emergere dal solo silenzio serbato da chi, conoscendo che un affare è stato cominciato fuori i limiti del mandato da lui conferito, lascia il suo mandatario compierlo e menarlo a termine" (Il Diritto Civile Francese", Vol. V, \$755, n. 4. Ara wkoll Laurent. Vol. 28, \& 71; Baudry-Lacantinerie, Vol. XXIV, § 785; u Giorgi, Vol. III, p. 220 et seq.). Imiss lill-Qrati li jiddecidu meta jiğri dan skond ir-riżultanzi talfatt;

Fil-każ prezenti, din il-Qorti tirritjeni illi l-konvenut, wara li rćieva l-ittra tal-attur, kellu l-obligu, jekk ma riedx jaċcetta l-ftehim kif kien propost fiha, cjoè minghajr ebda pattijiet specjali, iiddiffida ill-istess attur; u n-nuqqas tieghu li jaghmel dan jimporta aćettazzjoni ta' dak ilftehim. Dan huwa aktar u aktar hekk meta wiehed iikkunsidra illi l-konvenut accetta x-xoghol maghmul mill-attur, tant illi, fil-proceduri preżenti, hu jammetti d-debitu tieghu, u muhwiex jinsisti hlief fuq is-support patt incidentali taìżmien tal-hlas. "Induce conferma del fatto del mandatario e dei patti da lui conclusi, l'aver accettato dal terzo contraente 'a prestazione che corrispettivamente col mandatario aveva stabilito" (Fadda, art. 1752, n. 179). Intqal ukoll illi "ancorchè il mandatario abbia ecceduto il manda.
to, il mandante non ha diritto di modificare il contratto che il mandatario ha conchiuso col terzo, ma lo deve o tutto respingere o tutto accettare" (ibidem, no. 8);

Ghal dawn il-motivi, u ghal dawk miġjubin fis-sentenza appelata, din il-Qorti tichad l-appell tal-konvenut u tikkonferma s-sentenza; bl-ispejjeż kontra l-konvenut.

