## 26 ta' Frar, 1993

## Imballfin: -

## Onor. Joseph A. Herrera Bl.Can., Lic.Can., LL.D. - Agent President

Onor. Carmel A. Agius B.A., LL.D.
Onor. Godwin Muscat Azzopardi B.A., LL.D.

John Pisani
versus
Leone sive Leo Bartolo u b'digriet tal-5 ta' Lulju, 1988 gie kjamat in kawża l-awtur tal-konvenut Carol Galea

Difetti li ma Jidhrux - Azzjoni Aestimatoria Preskrizzjoni - Kjamat fil-Kawża

L-attur eżercita 1 -azzjoni aestimatoria. Giet ećcepita preliminarjament il-preskrizzjoni, fil-mertu li ma kien hemm ebda difett latenti a li kellu jügi kjamat fil-kawża l-awtur tal-konvenut. L-ewwel Qorti
całdet l-éċezzjoni tal-preskrizzjoni u fil-mertu kkundannat lillkonvenut li jirrifondi I-parti mill-prezz lill-attur. Giet ordnata kjamata fil-kawzia li però baqa' kontumaci.

Il-Qorti ta' l-Appell irriteniet illi dak li l-konvenut nagas li japprezza kien il-fatt illi kien hemm sentenza preliminari li całdet $I$ ećcezzjonijiet kemm tal-preskrizzjoni u kif ukoll l-ećcezzzjoni li filmertu ma kienx hemm difetti okkulti u li laqghet it-talba ta' Iattur. Dik is-sentenza kienet torbot lill-konvenut u liil hadd izjed u minnha l-konvenut baqa' ma appellax la mis-sentenza preliminari u lanqas mis-sentenza definittiva u kien inutili ghalhekk illi $f$-appell jinsisti li kellu jigi kkundannat il-kjamat fil-kawża ghaliex kien hemm gudikat finali favur l-attur fil-konfront tal-konvenut.

Ghalkemm kien desiderabbli li s-sentenza finali tiddecidi l-posizzjoni finali tal-kjamat fil-kawża, fil-konfront ta'l-attur il-presenza tieghu ma kinitx tkun rilevanti stante li gie stabbilit li kien hemm difett latenti.
 kull dritt li seta' jkollu l-konvenut fil-konfront tal-kjamat fil-kawża.

Is-sentenza ta' 1-Onorabbli Qorti tal-Kummerć tat-28 ta' April, 1989 li minnha sar l-appell preżenti taqra hekk:
"Din is-sentenza ssegwi u tiffinalizza l-kawża li fiha dig̀̀ nghatat sentenza parzjali fl-24 ta' Jannar, 1989, li taqra hekk:

## "Ić-citazzjoni ta' l-attur taqra hekk:

Premess illi l-attur xtara minghand il-konvenut id-dar bla numru bl-isem ta' "Il-Fjura', g̀à 'Aries' fi triq g gida li llum igg̀ib l-isem Triq it-Trincetta f'Ta' Mliet Housing Estate, ilMosta, sogggetta ghać-cens perpetwu ta' dsatax-il lira Maltija (Lm19) fis-sena, liema cens huwa rivedibbli, versu l-prezz ta'
sittax-il elf lira Maltija (Lm16,000) u dan permezz ta' kuntratt in atti n-Nutar Dottor George Cassar tal-25 ta' Ottubru, 1985; premess illi rriżulta lill-attur li l-fond hawn fuq irriferit kien jikkontjeni difetti latenti li jnaqqsu daqshekk il-valur ta' l-istess fond mibjugh lilu mill-konvenut illi huwa ma kienx jixtrih jew kien joffri prez iźgћar, li kieku kien jaf b'dawn id-difetti; u premess illi konsegwentement ghat-tenur tal-ligi l-attur ghandu dritt li jippromwovi kontra l-konvenut l-azzjoni stimatorja; talab ghalhekk l-attur ghaliex m'ghandhiex din il-Qorti ghar-ragunijiet premessi prevja okkorrendo (1) id-dikjarazzjoni li l-fond hawn fuq imsemmi li l-attur xtara minghand il-konvenut kif fuq jinghad kien jikkontjeni difetti latenti kif spjegat aktar 'il fuq; (2) tillikwida permezz ta' l-opera ta' perit nominand dik il-parti mill-prezz tal-bejgh imhallas mill-attur li ghandha tithallas lura lilu millkonvenut; (3) tikkundanna lill-konvenut sabiex ihallas lura lillattur l-ammont li jiği hekk illikwidat; bl-ispejjeż, kompriżi dawk ta' l-ittra ufficjali ddatata 25 ta' Frar, 1988, u bl-interessi legali kontra l-konvenut li huwa mharrek biex jidher ghas-subizzjoni tieghu;

Ghaliha l-konvenut oppona 1. preliminarjament lil-azzjoni hija preskritta - artikolu 1431 tal-Kodici Civili - Kap. 16; 2. li t-talba hija infondata fil-fatt u fid-dritt billi ma jeżistu ebda difetti latenti fil-fond in kwistjoni; 3. illi huwa m'ghamel ebda xoghol jew tibdil fil-fond fit-tliet snin li dam ghandu; 4. illi fi kwalunkwe każ, ghandu jig̀i kjamat fil-kawża Carol Galea, li minghandu, huwa akkwista l-fond;

Il-kjamata in kawża ta' Carol Galea giet konċessa u Galea giet nnotifikat fl-20 ta' Ottubru, 1988, però la ghamel nota ta' ećcezzjonijiet u lanqas ma deher fis-seduti sussegwenti ghad-data tan-notifika;

L-ec̀cezzjoni preliminari hija bbażata fuq dak li jiddisponi l-artikolu 1431, li ghal dak li jirrigwarda din il-kawża, jista' jinqara hekk:
(1) L-azzjoni redibitorja u l-azzjoni stimatorja jaqghu bilpreskrizxjoni, ghal dawk li huma immobbli, bl-gheluq ta' sena minn dak in-nhar tal-kuntratt...;
(2) lźda, jekk ma setax ikun li x-xerrej jikxef id-difett li ma jidhirx tal-haga, iż-żminijiet hawn fuq imsemmija talpreskrizzjoni ma jibdewx jghoddu hlief minn dak in-nhar li seta' jkun li hu jikxef dak id-difett;

L-azzjoni hija bbazata fuq difett latenti. Id-difett latenti allegat mill-attur gie kkonstat mill-Qorti, assistita minn Perit Arkitett, billi accediet fil-fond indikat fić-citazzjoni u sabet illi fil-bitha, li qieghda fuq in-naha ta' wara tal-fond in kwistjoni, area ta' cirka metru kwadru fuq in-naha tax-xellug inti $u$ hiereg ghaliha, fuq in-naha tal-kwadrant l-aktar imbieghda mill-hajt tal-fond - il-madum niżel billi taћtu strahet il-hamrija li fuqha kien imqieghed. Matul parti sostanzjali ta’ J-istess bitina, matul ix-xifer bejn maduma u ohra, qeghdin j̈nholqu dislivelli, skond fejn l-istess sottostrat tal-hamrija tistrieh uallural-maduma tigi minghajr sapport u tinżel 'l isfel. Fuq in-naha tal-lemin, vicin il-hajt tad-dar, meta l-madum, anki bis-saqajn, jigi mhabbat ftit bis-saћћa anki b'mixja, normali imma tqila - johrog il-hoss tipiku tal-vojt; cjoè li taht hemm xi spazju li mhux mimli b'materjal. Fij-fehma tal-Perit Arkitett dan huwa dovut ghaliex - kontrarjament ghal dak li trid is-sengha tal-bini, il-madum tqieghed fuq hamrija - cijoè trab laxk - u mhux fuq xałx li huwa aktar sostanzjali $u$ kompatt u ghalhekk huwa s-sodda li fuqha ghandu jitqieghed il-madum biex ikun sod u jżomm u
ma jkunx sogggett ghall-movimenti minn taht li fi żmien relattivament qasir, jimminawlu l-istabbilità. Il-hamrija ghandha, f'kostruzzjoni simili, titnehha u tigi sostitwita bix-xahx; u dan il-liggi tiddisponieh kemm ghaliex il-hamrija ghandha tig̀ ppreservata ghall-użu xieraq taghha u kemm ghaliex mhix tajba biex tinahdem ghaliex fuqha ma jistax isir xejn ta' natura stabbli, ghaliex, hija minnha nfisha hija passibbli ta' movimenti anki rapidi, relattivament ghall-iskala taż-żmien, li jehtieġu kostruzzjonijiet bhal ma huma djar u l-btiehi taghhom;

Biex wiehed ikun jaf $b^{\prime}$ dan id-difett fil-kostruzzjoni, irid jaqla' l-madum, gћaliex wiehed ghandu jippreżumi li kollox ikun sar skond l-arti u s-sengha u l-ligijiet, sakemm din il-presunzjoni taqa' meta wiehed jaghmel spezzjoni akkurata - kif ghandu jagћmel kull "bonus paterfamilias'' bil-ghaqal, normali, li bhala regola n-natura ddonat lill-bniedem komuni;

Ghalhekk ma jidhirx li huwa ragonevolment possibbli li ma jigi ritenut li dan huwa każ ta' difett latenti kif tikkonćepih il-ligi;

Ghal dak li jirrigwarda $\begin{gathered}\text { żżmien, } \\ l \text {-attur } x \text { xehed illi huwa beda }\end{gathered}$ jinduna bis-sinjali li l-madum kien qed icedi f'Awissu jew Settembru tas-Sajf ta' l-1987 u fi Frar 1988 baghat l-ewwel att ġudizzjarju li segwieh bić-ċitazzjoni f'April ta' l-istess sena. Ghalhekk, l-azzjoni giet proposta fizz-zmien utili lis trid il-ligi;

Mill-premess, huwa car li biex il-Qorti tirrisolvi l-ewwel ećcezzjoni, kellha neċessarjament tinvesti wkoll it-tieni ećcezzzoni, fil-mertu, ghaliex naturalment anki l-ećcezzjoni tal-preskrizzjoni kellha tiddependi mill-fatt allegat tad-difett latenti, inkwantu filkaż li jkun hemm mohbi d-difett lamentat, li tiddekorri lpreskrizzjoni ghaliex din tibda bl-iskoperta ta' l-istess difett, jew
ahjar mix-xjenza ta' l-attur;
Ghaldaqstant il-Qorti, filwaqt li tich 1 ad 1 -ewwel u t-tieni ećċezzjonijiet tal-konvenut, tilqa' l-ewwel talba attrici $u$ tiddiferixxi l-kawźa ghat-trattazzjoni tat-tieni u t-tielet talba ta' l-attur u tat-tielet eċcezzjoni tal-konvenut ghas-seduta tat-Tlieta, 28 ta' Frar, 1989, tissejjah minn 12.00 a.m.;

Spejjeż riservati ghall-gudizzju finali'';
Dak li se jigi issa deciz huma t-tieni u t-tielet talbiet ta' lattur, billi l-attur ghażel - kif jghid l-artikolu 1427 tal-Kap. 16:
"li jżomm il-haǵa u jitlob lura dik il-biçca mill-prezz li tig̀i stabbilita mill-Qorti';

L-attur qed jippretendi li ghandu jieћu lura mill-prezz minnu mhallas, is-somma ta' hames mitt lira (Lm500) kif iddetaljata a fol, 40 tal-process - verbal tal-5 ta' April, 1989;

F'din il-fażi tal-kawża l-konvenut assuma pjuttost attitudini passiva u m'avvanza ebda ećċezzjoni, hlief wahda, f'sens $\dot{g}$ generiku hafna, billi fit-trattazzjoni orali qal semplicement li ma jaqbilx illi l-ammont li ghandu jitnaqqas milli-prezz ghandu jkun daqs dak pretiż mill-attur li huwa l-ekwivalenti ghall-ispiża necessarja ghar-riparazzjoni tad-difett riskontrat, u lill-Qorti mhux konsentit li tissupplixxi ghan-nuqqas ta' ećċezzjonijiet li jista' imma ma javvanzax il-konvenut, trid taćetta din issitwazzjoni u timplimenta l-konsegwenza billi ghar-ragunijiet imsemmija - tiddecidi li tillikwida l-ammont dovut lill-attur ghar-raġunijiet imsemmija, fis-somma ta' hames mitt lira (Lm500) u tikkundanna lill-konvenut li jhallas lill-attur is-somma
llikwidata;

B1-ispejjeż kontra l-konvenut. L-interessi jiddekorru wara jumejn mid-data ta' din is-sentenza';

Rat in-nota ta' l-appell tal-konvenut Leone sive Leo Bartoli li biha interpona appell mis-sentenza ta' l-ewwel Onorabbli Qorti tat-28 ta' April, 1989 u l-petizzjoni ta' l-appell tieghu li biha talab li din il-Qorti jogћgiobha tirrevoka l-istess sentenza appellata tat-28 ta' April, 1989 u dan fejn ikkundannat lilu personalment li jhallas lill-attur appellat 1 -ammont illikwidat, u wkoll fejn illikwidat l-ammont ta' Lm500 bhala tnaqqis mill-prezz tal-bejgh maghmul bejn l-attur appellat u hu, u minflok tikkundanna lillkjamat fil-kawża Carol Abela li jhallas hu l-ammont ǵust u xieraq li jigi llikwidat minn din il-Qorti, lill-attur appellat, bl-ispejjeż taż-żewg istanzi jithallsu mill-appellati;

Rat ir-risposta ta' l-appellat John Pisani;
Rat id-digriet taghha ta' 1-10 ta' Lulju, 1990 li bih innominat lill-AIC Michael Angelo Refalo bhala perit arkitett biex jirrelata kemm mill-prezz imhallas ghal fond de quo l-attur ghandu dritt jitlob lura minhabba d-difett okkult deskritt fis-sentenza preliminari ta' l-ewwel Onorabbli Qorti ta' l-24 ta' Jannar, 1989 u dan a tenur ta' l-artikolu 1427 tal-Kodici Civili (Kap. 16);

Rat a fol. 65 ir-relazzjoni ta' l-istess AIC Refalo minnu debitament mahlufa;

Rat l-atti kollha tal-kawża u d-dokumenti esibiti;
Semghet it-trattazzjoni;

Ikkunsidrat:

Din il-Qorti, sejra tghid in suċcint f'hiex jikkonsistu d-diversi lanjanzi tal-konvenut appellant;

Fl-ewwe! lok huwa jissottometti illi ghalkemm l-ewwel Onorabbli Qorti laqghet it-talba tieghu li jsejjah fil-kawża lillawtur tieghu, Carol Galea, u ghalkemm 1-istess Galea gie debitament imharrek, l-ewwel Onorabbli Qorti skartat kull riferenza ghall-istess kjamat u ghaddiet biex tikkundanna lillkonvenut direttament li jhallas l-ammont minnha llikwidat, u dan meta ma kellha ebda prova kontra l-fatt imsemmi, iddikjarat u mahluf minnu fis-sens li sa ma rega' biegh il-fond lill-attur wara li kien kisbu minghand il-kjamat, huwa ma ghamel l-ebda xoghol jew bdil strutturali fil-fond mertu tal-każ li permezz tieghu seta' ikkreja xi dannu jew intebah b'xi difett mistur;

Illi, fit-tieni lok, mis-sentenza preliminari ta' 1-24 ta' Jannar, 1989 jirriżulta car li lanqas huwa ma seta' kien jaf bid-difett u ghalhekk se mai kellu jwiegeb ghal dan l-gharfien l-awtur tieghu, il-kjamat fil-kawża;

Fit-tielet lok, wara li jelenka xi gurisprudenza dwar il-figura tal-kjamat fil-kawża fis-sistema processwali nostran, jissottometti li kien mehtieg̀ li l-kjamat fil-kawża jigi kkundannat;

Fir-raba' lok, jargumenta illi mhix korretta s-sottomissjoni li fl-azzjoni aestimatoria l-kjamata fil-kawża m'ghandhiex effett;

Fl -ahharnett, 1 -appellant jilmenta mill-ammont illikwidat mill-ewwel Onorabbli Qorti u jghid ghaliex;

Ikkunsidrat:

Illi evidentement il-konvenut naqas li japprezza sew ilportata legali tas-sentenza preliminari ta' l-ewwel Onorabbli Qorti ta' 1-24 ta' Jannar, 1989 li minnha ma interponiex appell;

B'dik is-sentenza l-ewwel Onorabbli Qorti ddeciidiet l-ewwel żewg ećcezzjonijiet tal-konvenut, čjoè dik tal-preskrizzjoni u dik illi ma kienx jeżisti difett okkult u laqghet l-ewwel talba ta' ]attur u jekk kien interss tal-konvenut li jikkontesta xi haga f'din il-kawża kienet proprju dik is-sentenza peress li kienet torbot lilu u lil hadd iżjed. Minn dik is-sentenza, però, baqa' ma appeilax la meta nghatat $u$ anqas wara li nghatat is-sentenza definittiva;

F'dawn ić-čirkostanzi, is-soluzzjoni hija wahda facili. Trattandosi ta' l-actio aestimatoria fit-termini ta' l-artikolu 1427 tal-Kodici Ciivili (Kap. 16) u stabbilit digà illi fil-konfront talkonvenut kien hemm digà sentenza li tiddikjara l-eżistenza taddifett okkult, l-ewwel konklużjoni hija wahda ovvja li kwantu jirrigwarda l-attur, il-konvenut igur huwa responsabbli indipendentement minn kwistjonijiet ohra li seta' kien hemm fir-rigward tal-kjamat fil-kawża. Infatti fić-cirkostanzi, dàk li żgur ma setax isir huwa li ma jigix ikkundannat il-konvenut li huwa l-uniku wiehed li mieghu l-attur kien ikkuntratta. Irresponsabbilità o meno tal-kjamat fil-kawża kienet u tibqa' wahda incidentali u fil-konfront ta' l-attur ma setax ikolha rilevanza;

Huwa veru li kien desiderabbli li fis-sentenza finali l-ewwel Onorabbli Qorti tiddecidi l-posizzjoni tal-kjamat fil-kawża però hu veru ukoll dak li qalet l-ewwel Onorabbli Qorti u cjjoè illi
mis-sentenza preliminari sas-sentenza finali, l-unika haǵa li saret kienet li gie diskuss il-kwantum u xejn izjed u ghalkemm ilkonvenut kellu jippreżenta xi nota ta' riferenzi, din anqas ma giet ippreżentata. Hu x'inhu, kieku kien il-każ fejn mis-sentenza ma tohroǵx cara r-responsabbilità tal-konvenut u tal-kjarnat filkawża, kieku forsi, kien il-każ li din il-Qorti tinvestiga, izda f'dan il-każ mhux hekk. U jekk kien hemm omissa decizjoni, u dan qed jinghad tanto per, peress illi dan anqus ma jidher li hu kaz ta' omissa decizizjoni, kien hemm soluzzjoni ohra u mhux il-mezz ta' l-appell. Jigi ripetut li fil-konfront ta' l-attur il-presenza talkjamat fil-kawża ma kinitx rilevanti stante li gie stabbilit li kien hemm difett okkult;

Kwantu ghall-quantum, mir-relazzjoni tal-perit inkarigat minn din il-Qorti, is-somma llikwidata mill-ewwel Onorabbli Qorti tirriżulta gusta, anzi l-perit indika somma akbar li però din il-Qorti ma tistax takkorda stante li l-attur ma appellax;

Ghal dawn il-motivi, tichad l-appell u tikkonferma ssentenza appellata. Tirriserva però kull dritt si et quatenus li $l$-konvenut jista' jkollu fil-konfront tal-kjamat fil-kawża. L-ispejjez ta' din I-istanza jkunu a kariku tal-konvenut appellant.

