## 6 ta' Novembru, 1959 <br> Imharlin:-

Is-S.T.O. Prof. A.J. Mamo, O.B.E., Q.C., B.A., LL.D., President;
Onor. Dr. A.J. Montanaro Gauci, C.B.E., K.M., LL.D.; Onor. Dr. A.V. Camillerl, B.Litt., LL.D.

Gluseppe Gerada
Detsus
Salvu Attard
Kontumacia - Azzjoni Redibitorja - Vizzj̈ Okkultu: Art. 1474 u 1475 tal-Kodiči Civili.

Gnalkemm il-konvenut jibqa' kontumact, dan ma jaghtix lok ghall-preżunzjoni tal-abbandun tal-lit', phad-difett ta' ecedezzjonijiet legittimi, jew ghal adezjoni ghad-domanda; imma, inveci, ghas-suppozizzjoni ta' remissjoni ghall-ğustizzia tat-tribunal.

Min jixtri oğjett minghajr ma jaghmel ezami almenu superfiefali tal-haga "i jixtri, u wisq angas dak l-ezami li millesperjenza tieghu soltu dejjem isir fix-xiri ta' oǵgetti simili, ma jistax finvoka l-azzioni redibitorja biex jinhall mix-xiri $u$ jrodd il-hağa li stara ble-venditur u jiehu lura 1 -flus $l i$ nallas ghalina.

Il-Qorti:- Rat l-att tać-citazzjoni quddiem il-Qorti tal-Kummerc tal-Maestà Taghha r-Regina, li bih l-attur, wara li ppremetta illi hu xtara minn ghand il-konvenut hmara bil-prezz ta' $£ 26$, u din irrizultat affetta minn vizzju redibitorju; talab li tigi rexissa l-vendita tal-istess hmara, u konsegwentement il-konvenut jigi kundannat ihallas lilu s-somma ta' £26, bl-interessi kummerćjali minn notifikazzjoni tal-istess att tać-citazzjoni, in restituzzjoni tal-prezz ga mhallas. Bl-ispejjeż;

## Omissis;

Il-konvenut baqa' kontumaci;

Rat is-sentenza ta' dik il-Qorti tad-29 ta' Mejju 1959, li biha ćahdet it-talba, bl-ispejjeż, salva favur l-attur kull azzjoni ohra "si et quatenus"; wara li kkunsidrat;

Kif gie ritenut fill-gurisprudenza, ghalkemm il-konvenut jibqa' kontumacei, dan ma jaghtix lok ghall-preżunzjoni ta' abbandun tal-liti, ghad-difett ta' eċcezzjonijjiet legittimi, jew ghal adeżjoni ghad-domanda; imma, inveċi, ghas-suppozizzjoni ta' rimessjoni ghall-gustizzja tat-tribunal;

Ghalhekk giet ordnata perizja biex jigi verifikat jekk il-hmara hijiex jew le affetta minn vizzju redibitorju;

Minn dik il-perizja rriżulta li l-hmara ghandha l-vizzju li ma tistax tinqabad, ghaliex toqmos ghal dak li jkun b'perikolu kbir ghal min jipprova jaqbadha, u kellha д̇-zewǵ irkobte.jn minfuha u migjugha, u l-gheqiesi ta' quddiem misjjugha fuqhom it-tnejn, u f'saqajba ta' wara żewǵ sforzijiet ("bone spavins") qodma, u meta tittrottja ghal distanza żgira tofroq minn wara miz-zewg saqajn; liema vizzïi u difetti huma gravi, ghaliex sensibbilment inaqqsu l-valur tal-hmara, anzi jirrenduha mhux atta ghall-użu li ghalih hi destinata, u kienu pre-ezistenti ghall-bejgh; imma mhumiex vizzii jew difetti okkulti, ghaliex ix-xerrej, l-attur. kien minnufih jinduna bihom kieku semplicement ittrottja 1-hmara:

Wara li pprezènta r-relazzjoni, fein issottometta dak kollu li gie fuq rilevat, il-perit gie mill-attur imsejiah biex iixhed, u qal li min ma jkollux esperjenza kbira tal-bhejjem ma tantx jittendi bit-tifrih tal-hmara, peress li din tofroq fiz-żewg saqajn. imma min ghandu esperjenza hafna mill-ewwel ghandu iinduna bid-difett kif igieghelha tittrottja: però 1-perit xehed ukoll illi, trattandosi tal-hmara in kwistjoni. avvolia d-difett hu fizi-żewg saqain - jidher aktar iekk f'wahda - wiehed jinduna bih kif din tibda tittrottia; li fil-fatt il-hmara wriet dan id-diffett kif bdiet tittrottja. u li tofroq deijem, anki jekk tkun mistrieha gurnata jew tnejn flistalla u mbghad wiehed johrogha u jibda iittrottjaha, u tofroq fil-bidu u tibas tofroq anki wara li taghmel żmien timxi. Inoltre, fil-każ, il-provi wrew
li b'dan id-diffett, apparti l-vizzju jew vizzji ohra riskontrati, jinduna mill-ewwel bihom anki wiehed li forsi jista' jghid li ma ghandux hlief ftit esperjenza, jigifieri l-istess attur, kif jigi rilevat aktar il-quddiem;

H-Qorti taqbel li skond ir-riżultanzi tal-perizja 1 -vizzji ma jistghux jigu kunsidrati redibitorji, tali, jigifieri, li jaghtu lok ghall-analoga garanzija "di diritto", li minnha l-attur, kif hu stess ghal darbtejn iddikjara, idderiva 1azzjoni li eżercita;

U difatti, skond il-ligi, il-bejjiegh hu obligat jaghimel tajjeb ghad-difetti li ma jidhrux tal-haga mibjugha li jaghmluha mhix tajba ghall-użu li ghalieh hija mansuba, jew li jnaqqsu daqshekk il-valur taghha illi x-xerrej ma kienx jixtriha, jew kien joffri prezz iżghar, kieku kien jaf bihom (art. 1474 Kodicii Ćivili); u l-bejjiegh ma jwiegebex ghaddifetti li jidhru, li x-xerrej seta' jsir jaf bihom wahdu (art. 1475 Kod. citat) ; "avrebbe potuto da sè stesso conoscere", kien jghid it-test taljan tal-Ordinanza VII tal-1868 (art. 1139). li ghadu jiswa ghall-interpretazzjoni tal-kliem adoperat fit-testi attwali;

Kwindi l-garanzija li l-venditur ghandu jaghti lill-kumpratur hija ghall-vizzji jew difetti gravi, okkulti, u preexistenti;

Il-miżura tal-gravità, u l-kriterii li fuqhom ghandu wiehed jogghod biex jassl ghal dik il-mizura, taghtihom 1-istess ligi; u huma tnejn, wiehed obbjettiv, u l-iehor subbjettiv, it-tnejn intimament kollegati u konnessi; il-kriterju obbjettiv konsistenti fi-assoluta inettitudini tal-haga li sservi ghall-użu li ghalieh hi destinata, dak li l-kumpratur isemmi lill-venditur meta jkun gharrfu bl-użu li ghalieh ikun iddestina l-haga, jew dak normali u abitwali tal-haga meta 1 -kunpratur ma jkun qal xejn u xejn ma jkun jista' jippruvah, jew fis-semplicii diminuzzjoni ta' dak l-użu; u 1-kriterju subbjettiv mehud mill-personali intenzjoni talkumpratur, u dan il-kriterju jukkompleta l-iehor. speçjalment meta ikun il-każ ta' semplici diminuzzioni ta' użu, billi f'dak il-każ neċessarjament ikollu jigi ricerkat jekk id-diminuzzjoni tal-uzuu hix ta' dik l-entità li l-kumpratur,
kieku kien jafha, jew ma kienx ikun dispost li jixtri lhaga, jew, jekk dispost, ma kienx, iżda, joffril 1-prezz pattwit;

Fil-kaz pretenti, il-gudizzju tal-perit fuq dan il-punt hu car u preciz. Il-vizzju mhux biss inaqqas l-użu, imma iirrendi, assolutament, il-hmara inetta ghali-utu taghha; u allura l-indsgini dwar il-prezumibli intenzjoni tal-kumpratur ma tipprezentax diffikultà. M-vizzju hu, per konsegwenza, gravi, skond il-kriterji tal-legislatur;

Mill-perizja jirriżulta wkoll li l-vizaju kien pre-eżistenti, jigifieri kien fil-hmara minn qabel il-konklużjoni talkuntratt; ahjar, qabel il-mument li ih il-hmara ghaddiet ghar-riskju u perikolu tal-attur;

Imma l-vizzju mhux okkult, skond il-kriterju tal-legislatur. Dan ma ddeterminax il-karattri tal-vizzju monbi, imma ddetermina l-karattri tal-vizzju apparenti, meta stabbilixxa li l-venditur ma jwegibx ghad-difetti li jidhru, li x-xerrej geta' jkun jaf bihom wahdu. L-ohrajn, li ma humiex tali, huma okkulti. $n$-legislatur, bl-imsemmija dispozizzjoni tal-ligi, ta zewg karattri distinti, wiehed konsistenti fl-apparenza eaterjuri u manifesta tal-vizzju, u 1iehor fil-possibbiltà li fiha l-kumpratur ikun jinsab li jsir jaf bihom jekk ikun etamina l-haga bid-diligenza okkorrenti; jigifieri, biex vizzju jkun apparenti, mhux necessarju li jkun jidher esterjorment b'mod hekk evidenti u apert li immedjatament jikkolpixxi lil dak li jkun, imma hu bizżejjed li jkun jista' jiǵi konoxxut wara certu edami;

Il-legislatur, kwindi, implicitament jimponi lill-kumpratur l-obligu li jivverifika l-istat u l-kondizzjoni tal-haga, taht il-piena li ma jkunx jista' mbghad jissolleva ebda reklam ghall-vizzji apparentil li minnhom il-haǵa tkun affetta; u din il-verifika ghandu jaghmilha bid-diligenza konsweta li juka l-"bonus pater familias", u minghajr distinajoni jekk il-verifika tipprezentax fil-fatt diffikultajiet kbar jew zghar, billi 1-ligi, meta ǵgieghel tiddependi l-apparenza talvizzju mić-cirkustanza li 1 -kumpratur seta' jinduna bih, ma tibbada bl-ebda mod la ghall-mezzi li bihom ghandu jinqeda, u lanqas ghall-ostakoli maǵguri jew minuri li jkollu
 vizzju ma thunx tippreżenta diffikulta ta! is, non ostanti l-eżerćizzju tal-imsemnija diligenza, il-vizzju an jkunx jista' jigí skopert; u jekk ix-xerrej ma ikunx kapaci iivverifika hu personalment il-haga, ghall-inesperjenza jew imperizja tieghu, ghandu f'dan ilikaz jisserva jew jassisti runu minn persuna prattika u esperta; a jekk ma jaghmelx hekk, ma jirunx jista' jghid li adempixxa dan l-obligu tieghu, l-ghaliex dan hu wiehed mill-każi li fihom ghandha tigi applikata r-regola "imperitia culpae adnumeratur", sakemm, naturalment, dan jigi ntiz in relazzjoni ghal dak tal-ordinarja u konsweta diligenza ta' eżami li aktar il-fuq giet aċcennata; ghaliex il-ligi ma teżigix xoghol li mhux soltu jsir, eżami difficli u komplikat, provi teknici, esperimenti twal, imma almenu eżami pjù o meno akkurat ta' bniedem prattiku;

Dan jghiduh il-maġéuranza tal-kittieba li kkommentaw id-dispoziizzjonijiet analogi tal-Kodici civili Taljan u Franćiz, li jaqblu kelma b'kelma mad-dispożizzjonijiet fuq riferiti tal-Kodici Taghna, u kwindi dak li huma kitba jiswa ghall-interpretazzjoni tad-dispozizzjonijiet tal-ligi taghna, b'éćezzjoni żghira, bhal, per eżempju, Vidari;

U difatti, Pacifici Mazzoni jghid:- "Il venditore non è garante dei vizi e difetti apparenti, dei vizi cioè e dei difetti che il compratore avrebbe potuto da sé stesso conoscere con attento esame della cosa che comprava; se non li conobbe, imputi a sè di essere malaccorto contraente, o di aver contrattato da solo quando non era sufficienternente esperto" (Vol. V, pag. 82);

Laurent jghid illi l-kliem tal-ligi 'li x-xerrej seta' jkun jaf bihom wandu" ma jfissrux li hu necessarju li jikkolpixxu l-ghajn, imma li l-kumpratur ghandu jeżamina 1 haga u jivverifikaha, u jekk ma jipprodedix ghall-verifika ma jkunx jista' jsostni li ma kienx jaf bil-vizzju, ghaliex wiehed ikun jista' jirrispondi bil-ligi illi hu seta' wandu jkun jaf bihom; u jekk ma jaghmelx l-eżami u l-verifika, ghandu jissaporti l-konsegwenzi tal-proprja negligenza, u l-lị̧i ma tiddistingwix jekk il-verifika hix pjù o meno difficli. Jekk il-kumpratur seta' jikkonoxxi d-difett bil-veri-
fika tal-haǵa, ma ghandux dritt ghall-garanzija (Vol. 24, pag. 212);

Tartufari jikteb:- "Che se egli (ix-xerrej) per inesperienza o imperizia non fosse in grado di verificare la cosa personalmente o da sè, dovrebbe in ciò farsi supplire od assistere da persona pratica o esperta; senza di che, il suo obbligo non potrebbe di certo ritenersi adempiuto" (Cod. di Comm., Vol. III, pag. 391);

Baudry-Lacantinerie u Saignat jiktbu:- 'Poco importa anche che la gcoperta del vizio offra qualche difficolta; la semplice possibilita di scoprirlo basta perche non sia occulto. Noi crediamo, anzi, che linabilita e inesperienza del compratore non permettono di considerare come occulto, rispetto a lui, un vizio che una persona più competente avrebbe avvertito; chi non ha le cognizioni necessarie per stimare la cosa che vuole comprare, deve domandare il concorso di persona capace di farlo. Cosicchè nel comprare una cosa deve, ge non conosce egli stesso la costruzione, ricorrere ai consigli di un architetto; ma non potra invocare la sua inabilită, la sua ignoranza,", per far sciogliere la vendita per vizi o difetli che egli non ha visti, ma che niente nascondeva. Tanto vale fare della cosa un esame superficiale, quanto farlo da solo quando non si è capaci" (Della Vendita e della Permuta, pag. 439). U dan kien il-parir ta' Pothier, li, meta kiteb illi l-kumpratur hu tenut jeżamina l-haga qabel jixtriha, aggunga "u jekk ma jifhemx fiha ghandu jgieghel li tigi ezaminata minn wiehed li jifhem fiha" (Vente, n. 207);

U anki Troplong wera li hu ta' l-istess parir, meta pprospetta 1 -kaz ta' kwadru ta' pittur divers minn dak li tieghu jgib il-firma bhala vizzju redibitorju, u qal illi dik ilkwalita più o meno prezzjuza li jaghtu lill-kwadru l-isem u l-ingenju tal-artista mhix kwalità okkulta, ghaliex il-konoxxituri jindunaw agevolment; huma jiddistingwu l-manjiera tal-pittur; huma ghandhom dati pozittivi biex jikklassifivaw l-iskejjel; kieku, kwindi, il-kumpratur irrikorra ghalihom seta' jevita l-izball cirka l-meritu tal-haga (Della Vendita, pag. 388). Dan intqal biss biex tigi murija l-cpinjoni ta' Troplong dwar in-nuqqas ta' diligenza da parti tal-
kumpratur inespert li ma jirrikorrix ghal min ikun jifhem fiekami tal-haga, u certament mhux biex jinghad ii kwadru li mhux l-opra tal-awtur li tieghu jǵzib l-isem ghandu jiği kunsidrat affett minn izzju jew difett, imma jlun inveći jsofri minn xi kwalita if 1 -venditur biala segola mhux responsabbli ghaliha, hlief meta, jew minhabba n-natura talhaga, jew b'konvenzjori espressa jew tacita, thrun sostanzjali (Pacifici Mazzoni, pag. 83) ;

Dan kollu ntqal fit tul ghax l-attur donnu jahseb, kif deher li wera li janseb itimsemmija nota tieghu, illi l-awturi ma jirrikjedux, kif hu ssottometta, li x-xerrej ghandu jqabbad espert, natur lment, kif jghidu l-kittieba fuq éitati, f'certi kadijiet u kunsidrata $x$-xorta tal-haga; u iattur iccita wkoll xi sentenzi tat-tribunali taghna, xi whud bakati fuq sentenzi ta' Qrati Taljani. Jekk wiehed ifittex fil-gurisprudenza estera, taljana u frančiza, isib sentenzi f'sens u f'iehor, jigifieri x'uhud ii rritentew illi l-venditur mhux tenut ghall-garanzija meta 1 -vizzju seta' jigi konoxxnt kieku $x$-xerrej inespert ma kkuntrattax wahdu, u ohrajn li jidhru li jammettu li l-vizzju hu okkult ghall-kumpratur ii jkunu jonqsulu konjizajonijiet teknici bjex jikkonoxxjeh. Anki fil-gurisprudenza taghna hemm xi sentenzi fdan is-sens, bakati fuq dawk is-sentenzi tat-tribunali taljani, fosthom xi tnejn mis-sentenzi li gew ditati, ghaliex l-ohrajn ma jaghmiux precizament ghall-kai, jew huma konformi ghall-opinjoni prevalenti, billi mill-ciami tal-gurisprudenza taghna wiehed jista' jurrikava illi l-idea prevalenti hi dik $H$, meta biex wiehed jasal biex jinduna bilvizzju jkun hemm bzonn ta' ghajn ta' espert, hemm il-vizzju anki jekk l-espert ma giex imfittex, imma meta l-kumpratur inespert ma jkunx lanqas naqas ghad-diligenza ordinarja li jsejjeh persuna esperta, ikun rikjest xi esperiment prattiku komplikat jew twil, jew ikun diffecli anki ghallistess espert li jinduna bil-vizzju. U dan hu konformi ghal dak li ntgal, ghaliex, kif ga gie accennat, dak li ntgal cirka d-diffikultajiet if jopponu ruhhom ghall-konoxxenza tal-vizzju ghandu jigi korrelatat ma' dik 1-ordinarja u konsweta diligenza ta' ezami li giet fuq indikata. Jekk dawk iddimkultajiet ikunu tali illi, non ostante 1 -uik ta' dik id-diligenza anki fit-tfittxija ta' persuna prattika. ma jistghux jígu skoperti, kif, per éempju, vizzju li jirrizulta wara
anki analisi kimika, vizzju relattiv ghall-mekkanizmu li jirrikjedi eaperimenti teknici ta' durata twila, ma ghandhomx jigu kunsidrati bhala apparenti;

Imma fil-kat pretenti ghandna mhux biss li persuna prattika getghet mill-ewwel daqqa ta' ghajin tinduna biddifett li kellha 1 -hmara ( $u$ dan jirrítulta mill-verbal talekami li l-espert ghamel tal-hmara, billi jinghad lif rrizulta mill-ewwel lif l-hmare ghandha vizzju li ma tistax tinqabad ghaliex "toqmos ghalik, b'perikolu kbir ghal min jipprova jaqbadha", u li meta giet ittrottjata ghal distanza zghira hdiet tofroq minn wara mit-tnejn), imma ghandna wkoll ilprova li l-attur ma etaminahiex, lanqas superficjalment, meta kkorda fiha, u dan jirrizulta mill-istess depotizzjoni tieghu, bill hu xehed hekk:- "Meta mart biex nixtri l-hmara..... Wara dan, ahns ftehemna li huwa jbeghli lhmara bil-prezz ta' £26, bil-patt ta' qawwija u shieha...... Jiena ma osservajtx jekk il-hmara kienetx miexja sewwa jew le, peress li jiena gghadt fuq il-patt li taghini l-konvenut'. Mill-istess depozizzjoni tal-attur wiehed jirrikava wkoll xi haga aktar, u cjoè illi, kieku etamina 1-hmara, billi jofieghelha semplicement tittrottja - haga li kull hadd jaghmel meta jixtri bhima bhail dik - kien millewwel, b'ghainejh bisk, minghajr il-bzonn tal-assistenza ta' hadd, jinduna bid-difett, 1-ghaliex l-ghada, kif ittrottjaha daqsxejn, hu mill-ewwel induna bid-difett, u baghat jghid lill-konvenut biex jehodha lura. Hu difatti xehed ukoll f'dan is-sens:- "Wasalt Hal-Qormi..... però din mill-ewwel bdiet tofrog minn wara...... biex jerga' jehodha lura";

In-vizeju, kwindi, ma hux okkult; ghaliex kien jidher b'mod illi l-istess attur seta' jsir jaf bih wahdu ("da sè stesso"), u ghat difetti apparenti bhal dawn ma hemmx il-garanzija "di diritto" li minnha unikament l-attur idderiva, u fuqha biss ibbaka. 1 -azzjoni li ejerdita; $u$ jekk hu ghandu xi azzjoni ohra derivanti mill-garanzija konvenzjonali, allura jagixxi in forza ta' dik il-garanzija u jetercita 1-azzioni analoga, thaliex din ma tistax tigi kunsidrata f'dan il-grudizzju, billi din il-garanzija ma tistax tigi konfuks mal-ohra, u l-azzjonijiet relattivi ghandhom regoli differenti;

L-attur, fix-xiec . tieghu, donnu deher li ried ukch jaghti ad intendere ! l-konventat ipprova jingannah, billi xehed ukoll li lhonv nut żamm il-hmara marbuta, u li meta hu raha me but : 1-konvenut qallu li kienet qeghdha marbuta minhabla l-i oghoż, biex ma toqtollux xi wahda; imma jekk jippretenc : li f'dan jara atti frawdolenti da parti tal-konvenut, bi x jingannah, fliema kaz certament tittiehed in konsider .zzjoni 1 -injoranza u l-inesperjenza tal-konvenut, dan ma jġibx ghall-azzjoni redibitorja eżercitata mill-attur, imr a ghall-azzjoni tan-nullità per dolo, li hija wkoll ghandha egoli wisq differenti;

Rat in-nota tal-appell tal-attur, u l-petizzjoni tieghu, li biha talab illi s-sentensa appellata tigi revokata, u konsegwentement jigu milqugha t-talbiet tieghu; bl-ispejjeż tażzewg istanzi kontra l-*onvenut;

## Omissis;

## Ikkunsidrat;

Kif sewwa qalet l-Ewwel Qorti, l-attur fil-każ preżenti ma ghamelx, qabel xtara l-hmara, lanqas eżami superficjali, wisq anqas dak l-eżami illi, kif qal il-perit, mill-esperjenza tieghu soltu deijem isir qabel ix-xiri ta' bhejjem. Fil-kaz preżenti, id-difett jidher li kien tant kbir u ovvju li, kieku l-attur ghamel l-anqas attenzjoni u etami, kien iinduna bih anki minghajr ebda assistenza ta' esperti. Infatti. 1 -ghada stess, mill-ewwel darba nett li saqha u hares lejha, hu wahdu, bla ghajnuna ta' hadd, induna bid-difett;

Ghal din ir-raguni, u minghajr ma 1-Qorti tidhol if kwistjoniiiet ohra diskussi fis-sentenza appellata, din ilQorti tichad l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata; bl-ispejjez kontra 1-attur.

