# 23 ta' Gunju, 1967 

## Imhallin

# S.T.O. Prof. Sir Anthony J. Mamo, O.B.E., C.St.J., Q.C., B.A., 

 LL.D. - PreadidentOnor. Prof. J.J. Cremona, K.M., LL.D., B.A., D.Litt. (Rome), B.A., Hons. (Lond.), Ph.D. (Lond.), F.R.Hist.S. -Vici-President

Onor. I. Mores, B.I. Can., LL.D.

Saviour Bonntic

## versus

Gluseppe Bonnicl
Kuntratt korrergioni ta' - Rexissjoni ta' - Ammont dovut - Skond - Kalkolu ta' - zball fil - Preskrizajoni, brevi - Sentejn, ta' - Hames gnin ta'

Meta l-ammont dovad skond kunirail katn dbaliat minhabba Eboll fil-mod kif dak l-ammont jkun gite kalkolat, ma hemmx iok ghar-rexissioni tai-kuntratt minhabba zball, ghax fll-fatt ma fktth hemm l-ebda difett fil-volontd tal-partifiet kontraenti. Ghalhekk ma humiex opponibbli ghal min jittob dikjarazzjoni li l-ammont realment dovut skond dak tl-kuntratt die kompletament imhallas th-preskrizzjonifiet qosra ta' sentejn jew ta' hames snin.

Il-Qorti, rat l-att tactecitazzjoni quddiem il-Qorti tal-Kummerć tal-Maestè Taghha r-Regina li bih l-attur wara li ppremetta illi huwa ghandu inskritta kontra tieghu fr-Registru Pubbliku Ipoteka Numru 1549/50 ghal dejn ammontanti ghal elfejn erba' mija u erba' u hamsin lira, tiliet xelini ughaxar soldi ( $£ 2454$, 3s. 10d) versu l-konvenut; $u$ li hu jirritjeni li dama d-debitu huwa sodisfatt f-interezza tiegtu, jew almenu
ghad fadal ammont żghir dovut; u li l-konvenut nonostante dana la kkancella l-istess iskrizzjoni ipotekarja u langas irriduci ghall-ammont hi huwa stess jammetti li huwa sodisfat: minnu; talab li - premessa kwalunkwe dikjarazzjoni necessarja specjalment dik illi 1 -prezz taćcéessjoni li minnho orişina dan id-dejn kien żbaljat u sodisfatt kollu, u moghti kull provvediment opportun, il-konvenut jigi kkundannat li jikkandella i-istess iskrizzjoni ipotekarja fuq imsemmija jew, jekk jirriżnlta li ghadu dovut xi ammont ij jirriduciha u jzommha ferma ghall-istess ammont fiss $u$ (2) il-Qorti tinnomina Nutar biex jircevi l-alt u kuracuri biex jirrappreżentaw il-kontumaci. Blispejeżz.

Rat in-nota tal-ećdezzjonijiet tal-konvenut li biha qal li (a) id-dikjarazzjonijiet tal-konvenut mitluba fl-att taci-citazzjoni it i-prezz tać-cessjoni kien żbaljat u li dak il-prezz gie sodisfatt koliu gew decizizi minn din il-Qorti fis-16 ta Ottubru, 1964 filkawża fl-istess ismijiet $u$ ghathekk ghandhom jigu michuda, (b) hu mhux obbligat jikkancelia iskrizzjoni ipotekarja qabe! ma jithallas; kwantu ghar-riduzzjoni din ma ssirx qabel ma lattur jaqbel fuq il-bilane li ghadu dovut, 14 (3) i-tielet domanda ghan-nomina ta' Nutar u kuraturi hija żejda ghaliex l-attur seta talab ordni ghall-kancellament ghat-tenur tal-artikolu 271 tal-Kodic̀i tal-Procedura Civili. Ghalhekk id-domandi kollha ghandhora jigu michuda;

Rat il-verbal tal-21 ta' Dicembru, 1965 minn fejn jirrizulta li l-ececezzjoni moghtija fl-ewwel lok, hawn fuq riportata, giet rinunzjata;

Rat l-atti tai-kawża preçedenti, deciiża finament fis-16 ta' Ottubru, 1964 li ghaliha saret riferenza;

Rat is-sentenza ta' dik il-Qorti ta' 1-24 ta' Novembru 1966 li biha pprovdiet fuq l-istanza attricil billi (a) iddikjarat if d-
debilu tal-attur lejn il-kouvenut kif imniżzel flatt tacecessjoni huwa żbaljat billi jrid jigi korrett u cioè ridott bin-nofs tat-tliet ammonti msemmija fil-konsiderandi (b) iddikjarat li dana ddebitu hekk ridott u korrett (salva 1-precisazzjoni tal-ammont ġa dovut lill-Banka (Tagliaferro) jinsab totalment sodisfatt bil-hlasijiet li ghamel l-attur lill-konvenut u konsegwentement (c) ikkundannat lill-konvenut biex jidher fuq l-att opportun ta' kancellament ii ghandu jigi pubblikat minn Nutar Dottor Carmelo Giuseppe Vella fit-2 ta Dicembru, 1966 fit-3 p.m. $f^{\prime}$ wahda mill-Awit ta' dawn if-Qrati Superjuri bl-intervent talAvukat Dottor Louis Camilleri, nominat kuratur biex jirrappreżenta lill-konvenut jekk dan ma jidhirx. L-ispejjeż jitłallsu mill-konvenut ad ećcezzjoni tat-talba li tidher bhala t-tieni u l-ahhar talba fić-ċitazzjoni li jithallsu mill-attur, komprizi ddrittijict u spejjez tal-pubblikazzioni tat-all u dawk tal-kuraturi wara li kkunsidrat:

Omissis.

Rat in-nota ta' 1 -appell tal-konvenut u i-petizzjoni tieghu di biha talab li dik is-sentenza tigi riformata billi tigi konfermata in kwantu ghall-ispejjeż decizi kontra l-attur u tigi revokata ghall-bqija, billi hekk jig'u michuda t-talbiet ta' l-attur blispejjeż taż-żewğ istanzi kontra tieghu.

Rat ir-risposta ta' l-attur li qal illi s-sentenza appellata hi gusta u tisthoqq konferma bl-ispejjez.

Rat l-atti kollha tal-kawża, seghet it-tratazzjoni u kkunsidrat -

Qabel din il-kawża, kien hemm kawża ohra bejn l-istess partijiet li kienet giet dećiża finalment mill-Qorti tal-Kummerc fis-16 ta' Ottubru, 1964, F'dik il-kawża l-appellat tal-lum, bhala attur, wara li ppremetta ilii mill-kuntratt fl-atti tan-Nu-
tar Calleja Schembri tad-29 ta' April, 1950 kien jidher li hu kien debitur ta' l-appellant (allura konvenut) fis-somma ta' £2454.3.10 u li dak id-dejn kien jinsab soddisfatt, talab !i 1Qorti tordna l-kancellament tar-relativa iskrizzjoni ipatekarja. F:I-kors ta' dik il-kawża :rriżulta illi 1-pretensjoni ta‘ l-appellat dienet, sostanzjalment, illi ciffa tad-debitu tieghu, kif kienet tidher fl-imsemmi kuntratt, kienet żbaljata u li jekk tittiefled konsiderazzjoni ta' l-izaball, il-hlasijiet li hu kien ghamel kienu jkopru, anzi jissuperaw b'xi ftit, id-debitu reali tieghti lejn lippellant. Peress illi l-Qorti tal-Kummeré dehriha illi din ifpretensjoni ta' l-appetlat ma kienitx tidhol fil-kawżali kif dedolta 11 l-azzjoni tieghu ma setghatx tigi salvata minghajr makienet intabbet fl-istess éitazzjoni jew giet xort'ohra ottenuta dik¡arazzjoni gudizzjali illi l-prezz tać-cessjoni kif kien gie stahhilit fi-imsemmi kuntratt kien żbaljat, dik il-Qorti, b'sentenza כreliminari taghia, tas-26 ta' Gunju, 1964, tat zmien ta' xahar liti-appellat biex iiddeduci i-azzjoni opportuna permezz ta' ćitazrjoni. İ̇da dak iż-żmien ghadda minghajr ma l-appellat istitwixxa dik il-kawża u ghathekk, bis-sentenza finali taghha tas-16 a' Ottubru, 1964 dik if Qorti, wara li irrilevat illi ćcitazzjoni ta' l-appellat, jekk mhux gnal kollox żbaljata, ma kienitx preċeduta minn dikjarazzioni li kienet indispensabbli ghallpropozizzjoni tad-domanda principali illiberat lill-appellant mill-osservanza tal-gudizzju.

Issa bil-ka\%ża preżenti, l-appellant, in sostanza, ma ghamikx đag'ohra, - ghal dak li hu mod precedurali tal-propożizzjoni ta' 1-azzjoni, - hlief hi ipprova jirrimedja ghad-difett ilh 1 Qorti tal-Kummere kienet sabet, kif intqal hawn fuq, ficcitazzioni precedenti tieghu. Fil-waqt, difatti, illi J-premessi tać-citazzjoni preżenti huma sostanzjalment l-istess bhal ficicitazzjoni precedenti, u sostanzjalment l-istess huma domandi finali theef illi din didarba hu ipprospetta l-alternattiva tarriduzzjoni ta' 1 -iskrizzioni ipotekarja), din id-darba l-appeHat, preordinatament ghat-tabiet finali, talab li tigi specjalment
premessa d-dikjarazzjoni illi l-prezz tać-cessjoni lit minnhs origina d-debitu lieghu lejn l-appellant kien thaljat.

Sintendi, 1-appellat kellu kuil dritt li jipprocedi b'dan ifmod nonostante li, qabel, kien naqas li jistitwixxi azzjoni fiztzmien h , kif intqal hawn $\mathrm{fu}, \mathrm{il}$-Qorti tal-Kummerc kienet iffissatiu biex jagixxi, u nonostanti s-sentenza ta' liberazzjoni "ab observantia" moghtija kontra tieghu f'dik il-kawża precedenti minhabba dak in-nuqqas - jekk, altrimenti, l-azzjoni preżenti tieghu hi ammissibbli, kif ser jigi issa ezaminat.

L-ewwel Onorabbli Qorti akkoljiet it-talbiet ta' 1-appellat. bilfi rriteniet illi tassew jirriżulta illi, fil-kalkolu tal-prezz tadcessjoni, u kwindi fl-ammont iffissat bhala debitu ta' l-appellat. kirn ittiehed żball.

Kontra s-sentenza ta' 1 -ewwel Onorabbli Qorti 1-appellant issottometta diversi aggravji. L-ewwel wiehed mill-aggravji tieghu espost fil-petizzjoni ta' l-appell, fis-sens illi l-kawża giet deciiza minn dik 1-Onorabbli Qorti minghajr ma semghet ifprovi tieghu u f'mument meta kien sprovvist minn difensur apparti milii ma jidhirx fondat bhala fatt, - gie, fi kwalunkwe każ. inkontrat f'din l-istanza billi !-Qorti, anki bl-adesjoni ta' l-appellat, tat kull opportunità lill-istess appellant li jressag provi.

Qabel ma jigu ezaminati l-aggravii l-ohra dedotti מll-petizzjoni ta' l-appell u elaborati fit-trattazzjoni ta' l-appell, hu opportun li tigi diskussa ećcezzjoni gdida li j-appellant ma kien bl-ebda mod issolleva fi prim'istanza, u li, kieku fondata, tirrendi superflwu kull indagni ohra.

Bin-nota lieghu, preżentata fit-3 ta' Frar, 1967 1-appellant ećcepixxa J.""preskrizzjoni ghat-termini ta' l-artikoli 1266 u 1268 tal-Kodici Civili". L-artikolu 1266, sa fejn hut rilevanti,
jiddisponi illi l-azzjoni ghar-rexissjoni ta' kuntratt minhabba zball, taqa' bil-preskrizzjoni ta sentejn (dekorribbli, skond !art.1367, mili-gurnata li fiha l-iżball jinkixef); u l-artikolu 1268 jiddisponi illi, f'kull każ iehor mhux kopert bl-artikoli 1266 u 1267, id-dritt ta' azzjoni ghar-rexissjoni ta' obbligazsjoni hu preskritt bl-gheluq ta' hames snin minn dak inhar it 1-azzjoni setghet tigi eżercitata.

Ir-ragionament ta' l-appellant, kif jidher min-nota ta' $1-$ ciservazzjonijiet tieghu preżentata fis-7 ta' Gunju, 1967, huwa i, it-talba ta' l-appellat biex tiggi premessa d-dikjarazzjoni illi --ammont tad-debitu tieghu kif iffissat fl-kuntratt hu zbaljat, mmonta ghal domanda ghall-impunjazzjoni tal-kuntratt :.tnEabba errur, u "l-akkoljiment ta' din id-domanda necessar:nent jimplika" - jghid l-appellat - "ir-rexissjoni tal-kun"utt". Issa l-iżball pretiz mill-appellat - ikompli jghid l-appellant - jekk kien jeżisti gitie skopert mill-appellat wisq izjed minn sentejn qabel ippreżenta ci-citazzjoni preżenti u ghałhekk ir.zzioni tieghu hi preskritta skond l-imsemmi artikolu 1266; 2. jekk anke mhux preskritla skond dak l-artikolu, hi zgut preskitua flogheluq ta' hames snin skond l-imsemmi artikolu 1288.

Il-Qorti hi ta' fehma illi din l-eecezzzjoni tal-preskrizzjoni ma hiex fonjata. Hu terren komuni bejn il-partijiet illi l-ammont ta' £4954. 3. 10 li , bil-kuntratt in kwistjoni, l-appellat oblige ruhu :is jhallas lill-appellant ghas-gald ta' kwalunkwe pretensjoni tieghu fuq il-hanut u d-ditta "Puma", ma kienx ir-rizultat ta' xi prezz fissat addoce jew negozjat bejniethom izda kien ir-rizuitat ta' kont illi l-iskrivani tal-partijiet kienu ikkompilaw mill-kotba tan-negozju taghhom u dokumenti onra uli l-partijiet addottaw fuq l-assunt illi kien korrett u fuq l-assunt in partikolari, illi l-bilane dovut lin-Banka Tagliaferro, li ghall-hlas tiegnu obbliga ruhu l-appeliat kien ta' $£ 1435$ biss oltre l-imghaxijiet. L-intenzjoni tal-partijiet - inkluz $1-$
appellant - kienet manifestament dik illi l-ammont li l-appellat kellu, jhallas lill-appellant kellu jkun l-ammont korrett kalkolat fuq dik il-bazi: ovvjament ma kienitx intenzjoni ta' 1 appellat li jhallas jew ta' l-appellat $1 i$ jircevi izjed minn dak $k$ l-kont, suppost ii maghmul tajjeh, kien jillegittima. Li din kienet l-intenzjoni u l-volontà taż-żewg partijiet, inkluż l-istess appellant, jidher mid-deposizzjoni ta' l-appellant innifsu quddiem din il-Qorti fejn ammetta, dwar xì żball iehor fidak ilkalkolu, ifli "Wara li sar il-kuntratt (1-appeilat) ippretenda ii kien hemm xi żball u hu (cioè l-appellant) baghat lis-Sur Micallef biex jivverifika u fil-kaz jaghmel il-korrexjoni mehtiega: l-iskrivan, fil-fatt, mar il-hanut, ra xi żball kien hemm (li kien jirrigwarda l-furs) u fil-fall qata' d-differenza minn dak li (l-appeliat) kellu jaghtih". Dan hu konfermat minn Salvino Micallef a minn Joseph Axiaq. Dan juri illi, malli; wara l-kuntratt, gew konstatati abuifi ta' l-istock taking jew ta' kalkolu li, fuq il-bazi taghhom, kien gie stabbilit $l$-ammont taddebitu if l-appellat kellu jhallas lill-appellant, l-appellant innifsu irrikonoxxa u ammetta illi I-korrezzjoni kellha gustament issir.

Issa l-pretensjoni ta' l-appellat f'din il-kawźa hi semplicement illi, oltre l-iżbalji li gí gew koretti u rimedjati, hemm źball iehor li jirigwarda 1-bilanć tad-debitu dovut lill-Banka Tagliaferro ii, similment ghandu jigi korsell biex ikun stabbilit sewwa, kif il-partijiet it-tnejn riedu u intendew li kellu jkun stabbilit. Dan l-iżbali gie skopert ukoli wara 1 -kuntratt, u dan jidher mhux biss mix-xhieda ta' l-appellat izda wkoll - apparti xhieda ohra fil-kawza l-ohra fuq imsemmija - mixxhieda ta' Salvino Micallef u ta' Joseph Axiaq. Micallef xehed illi meta hu kien ghamel l-ewwel darba il-Balance Sheet hu kien ikkopja ć-ċifra tad-debitu ta' Tagliaferro mill-Bank stess: irtiżulta li ćcifra kienet żbaljata, iżda sadattant fil-kotba tadditta (ii fuqhom gie kalkolat l-ammont ghall-finijiet tal-kuntratl) l-iz̀ball originali baqa' jigi perpetwat; $u$ Axiaq xehed illi
xi semejn wara l-kuntrath jaf li Tagliaferro kienu indunaw if kien sar żball kontra taghom fil-kont tad-ditta u baghtu "debit note" ta' xi $\mathfrak{x 6 6 0}$ biex jirrettifikaw dak li żball li kien baqa" jidher fil-kotba tad-ditta".

Minn dana kollu jidher illi !-azzjoni ta l-appellat m'hi blebda mod diretta ghar-rexissjoni tal-kuntratt. L-appellat m'hux jitlob bl-ebda mod illi -kuntratt jigi annullat jew rizolut minhabba J-izaball ta' kalkolu li sar: hu qed jitlob biss li l-Qorti tikkonstata illi kien hemm żball ta' kalkolu, dovut ghal sviżta taż-żewg partijiet, minhabba li l-kotba tad-ditta li minnhom in§areg l-ammont ma kienux gew korretti: u din il-konstatazzjoni l-appellat iridha biex jista' jigi accertat jlli l-ammon vera u reali tad-debitu tieghu lejn 1-appellant, kif il-partijiet intendewh u rieduh, kieku l-kalkolu kien tajjeb, jitqies li gie issa mhallas kollu. L-akkoljiment tad-dikjarazzjoni ta' l-iżball mhux talli ma "timplikax necessarjament ir-rexissjoni talkuntrati", kif ighid l-appellant, iżda talli anzi, ghah-kuntrarju jikkonferma u jeffettwa l-kuntratt skond il-volontà talpartijiet u r-realtà $\Pi$ fuqha intendew jibbazawh. Bil-konstatazjoni ta' dak ti zball xejn minn dak kollu li sar bil-kuntratt ma ghandu bzonn. jew ser jigi rexiss: l-uniku effett ser ikun ilii l-appellant ma jiehux iżjed minn dak li hu verament ried, skond it-kuntratt; illi jiehu jew li l-appellat ried jaghtih.

Ghalhekk l-preskrizzjonijiet ececepit! riferibbli ghall-azzjoni ta' rexissioni m'humiex applikabbli, u l-eceezzjoni relativa ma tistax tigi milqugha. If-Qorti, sintendi, ma tistax teżamina ipotesifiet onra.ta' preskrizzjoni, anki jekk talvolta hemm, h: ma gewx ectepiti.

Indipendentement, però, mill-kwistjoni tal-preskrizajoni :appellanti jisottometti illi, fi kwalunkwe każ, jekk kien hemm żball: fil-kuntrall, dan kien żball ta' fall li ma jolqetx is-sostanza tać-cessjoni eżegwita bil-kuntratt u gtaihekk ma jistax

40 - Vol, LI, P. I. Sez. 2.
iservi ta' bażi ghali-impunjazzjoni tal-kuntrall (art. 1019. Inoltre - ikompli jghid 1 -appelfant - kien l-istens appellat ii kjen responsabbli ghallamministrazzjoni tad-ditta u la kien ghak-konjizzoni tal-fatti, u kwindi, hu ma jistax jilmenta minn kwalunkwe żball li sata' sar.

İ̇da, fil-fehma tal-Qorti, anqus dawn is-sottomissjonijiet ma jiscghu jigu milqugba. Lrartikoln 1019 (a)-Kcdici Civili invokat mill-appellant jiriferixxi ghall-izball ta' fatt sollevat thala kawża ta' nullita tal-kuntratt. Iżda, kif ga intqal, dan mhux l-iskop jew l-effetl ta' l-azzjoni ta' l-appellant jew taddikjarazzjoni preordinala ghat-talba lieghu: l-iskop a l-effelt huma biss, biex jigi ripetut dak li ga ntqa! fuq, ill ciffra indikata hażin fil-kuntratt minnabba żball li hadd mil-partijiet ma ried, tiǵi restitwita ghar-reaha vera taghha fil-kontest tal-kunlratt li ser jabga' jseth, altrimenti fil-partijiet ul-effett kollha tieghu.

U, gha!kemm, hu veru illi kien l-appellat if kien jiehu hsieb hu u jmexxi l-assocjazzjoni li kellu ma l-appellant, b'dana kollu hu mhux prekiuż, fil-fehma tal-Qorti, milli jitlob irrimedju invokat ficecectazzjoni. Kif xehdu tant Salvinu Micallef kemm Joseph Axiaq, l-iżball origina mill-kolba tad-ditta ghahex ma gewx rattifikati meta l-Banka Tagliaferro indunat bliżball tal-kont taghha u baghtet id-"debit note". Dawk il-kotba kienu izommuhom skrivani impjegati mid-ditta u li statements jew informazzjonijiet li fuqhom gie ikkalkolat l-ammont ghallfinijiet tal-kuntratt ghamluhom l-iskrivani. L-appellant innifsu xehed illi, meta gew biex jinfirdu, cioè hu u l-appellat, kien l-iskrivan ij ghamel il-kontijiet anki jekk assistit millappellat. Fuq kollox, imbaghad, l-iźball gata ghax inizjalment kien sar akkreditament hażin fil-kotba tal-Banka Tagliaferro, ii ghalihom żgur li ma kienx responsabbli l-appeilat, u l-appetlant stess jirikonoxxi li l-Bank indunaw b'dan l-iz̀ball "wara li sar jl-kuntratl, żmien wara".

Mill-bqija, li tassew gara l-iżball mhux serjament kontestal angas mill-istess appellant. Kif dan l-izball gara gie spjegat mix-xhieda 太il-kawza, kif ukoll mix-xhieda f'din ifhawia $u$ din il-Qorti, fuq din il-kwistioni ma jidhrilha li tista' jżied xejn utili ma l-espozizzjoni dettaljata maghmula fis-sentenza appellata. Jekk, minhabba li sar dak l-iżball, il-bilanć sovut mid-ditta lill-Banka Tagliaferro kif indikat fl-kuntraut g'te sottovalutat, mentrj li l-appeliat, wara li inkixef li zball Wara l-kuntratt. Kellu jhallas u filfatt hallas hu wandu lillBank ammont akbar. hu evidentement just illi, jitnaqqas kor:uspondentement l-ammont li l-appellat kellu jaghti lill-appellant.

Kif xehed Joseph Axiag, meta jair il-kont korrett. kif messu jkun, minghajr l-izbalji - sew dak dwar il-kont talBanka kemm iz-zewg ibalji l-ohra - l-appellat jigi li hallas kull ma kellu gustament jaghti lill-appellant, anzi xi haga izjed.

Ghalhekk il-Qorti ticideciidi billi -

1. Tichad l-ececezzjoni tul-preskrizzjoni opposta millappellant, u
2. Tichad l-appell u kwindi tikkonferma s-sentenza appellata b'dana illi l-kuntratt isir fl-10 ta' Lulju, 1967 fil-11 a.m.

L-ispejjes ta' l-appell jihallau mill-appellant.

