## 30 ta' April, 1965

## Imhallfin:

S.T.O. Prof. Sir Anthony d. Mame, O.B.E. C.St.J., Q.C., B.A., LL.D., President.

Onor. T. Gouder, LL.D.
Onor. J. Fiores, B.L.Can., LL.D.
Gluseppa armla minn Glovanni Saydon
versus
Salvina armla minn Ignazio Borg ne.

## Kuntratt - Vixji tal-Kunsens - Errore

L-errore fuq il-modalitajiet tal-kuntratt jistghu jeskludu il-kunsens. $u$ kwindi jekk wiehed ikollu l-fehma li jistipulah purament u semplicement, u l-parti l-ohra tant kondizconi, ilktintratt ma jigix furmat.

Il-Qorti, Rat l-att tace citazjoni quddiem il-Qorti talKummerć tal-Maesta Taghha r-Regina li bih l-atturi - wara li ppremetew illi huma iffirmaw li skritlura tal-ghoxrin ta' Jannar, 1962. Ii tinsab esibita mać-ćitazjoni Nru. 190 tas-sena 1962 ff -ismijiet inversi pendenti quaddiem din il-Qorti, ghax gew assikurati li l-konvenuti kellhom ihallsuhom issomma dovuta ghal sehemhom, ghal prezz ta' sulfat, kubrit u duh ughal kera tar-remissa ammontanti ghal disa' mija u imienja u tetin lira, hames xelini u hames solds ( $£ 938.5 .5$ ) u dana immedjatament, u li l-konvenuti naqsu li jhallsuhom din is-somma $u$ b'hekk iJ-ftehim li sar bejn il-kontendenti hu null, u li huma ma kienux jaslu ghal ftehim mal-konvenuti " ma kienux jiffirmaw l-iskrittura fuq imsemmija kieku ma kellhomx l-assikurazzjoni li l-konvenuti sejrin ihallsu d-dejn
taghhom immedjatament - talbu li - ghar-ragunijiet premessi - wara li tigi moghtija kull dikjarazjoni necessarja u mehud kull provvediment opportun - jigi dikjarat u decis li 1-ftehim maghmul b'dik l-iskrittura huwa ineffikaci u ta' ebda effett legali in konsegwenza ta' |-inadempienza da parti millkonvenuti ta.' l-obbligu taghhom, blispejjez.

Rat in-nota ta' l-eććezzjonijiet tal-konvenuti li biha qalu li l-pretensjoni hija nsostenibbili billi, anke kieku l-allegazzjonijiet tal-attrići maghmula fić-ćitazjoni kienu veri, legalment ma jistghu qatt jiǵu tratti l-konsegwenzi li jridu l-atturi.

Rat is-sentenza moghtija mil-Qorti fuq indikata fil-wiehed u ghoxrin ta' Jannar, 1965, li biha l-istanza giet respinta, bl-ispejjeż kontra l-atturi - wara li dik il-Qorti kkunsidrat:

Illi d-domanda attrici hija diretta biex jigi dikjarat ineffikaci $u$ ta' ebda effett legali l-ftehim li sar bejn il-kontendenti fil-ghoxrin ta' Jannar, 1962, ghar-ragunijiet imsemmija qabel fić-citazjoni u anke in konsegwenza ta' l-inadempienza da parti tal-konvenuti ta' l-obbligu taghhom: fil-premessi l-atturi qalu li huma kienu iffirmaw dik j-iskrittura ghax kienu gew assikurati li !-konvenuti kellhom ihallsuhom immedjatament is-somma ta' disa' mija u tmienja u tletin lira, hames xelini u hames soldi ( $£ 938.5 .5$ ) ghar-ragunijiet hemm indikati u naqsu li jaghmlu dana 1 -hlas, u ma kienux jiffirmaw kieku ma kellhomx dik l-assikurazzjoni; waqt ittrattazzjoni gie spiegat li n-nullita tal-ftehim hi bazata fuq vizzju tal-kunsens ta' l-atturi ghaliex dan gie moghti in vista tal-assikurazzjoni fis-sens ta' promessa tal-hlas imsemmi da parti tal-konvenuti li mbaghad ma sarx u li "b'inadempienza tal-konvenuti" ghandu jiftihem dana n-nuqqas ta' hlas. Da parti taghhom il-konvenuti jghidu li anke kieku dawna l-fatti kienu veri u l-atturi jhossu li l-konvenuti ppro-
mettewlhom hlas li ma ghamlux allura mhux l-azzjoni presenti tispetta lill-atturi iżda dik li jgieghel lill-konvenuti jhalIsuhom dak li weghduhom.

Illi J-mod kif hija maghmula d-domanda toffri diffikolta billi jekk wiehed jipprometti hagis. fi ftehim u mbaghad ma jesegwiehx f'dana l-kaz il-konvenuti) il-parti l-ohra (i.e. latturi) jekk titharrek biex tesegwixxi dak li hi stess ippromettiet (kif sar fil-kawża l-ohra) ma tghidx ii dak il-ftehim huwa null iżda li hija mhix tenuta b'dak il-ftehim (li jkun validu) billi l-parti l-ohra hija stess inadempienti: fil-fatt dina sostanzjalment kienet l-ećcezjoni ta' l-atturi f'dina lkawta fil-kawża l-ohra fejn huma l-konvenuti. F'dika l-kawża pero huma wara qalu li jridu jimpunjaw dik l-iskrittura invokata kontra taghhom u allura ghamlu l-kawża presenti: din ghalhekk trid titqies bhala bażata fuq kunsens vizj.at ghax karpit mill-konvenuti li tawhom $x^{\prime}$ jifhmu li sejrin ihalisuhom dak li huma stess (l-atturi) kienu jippretendu ii ghandhom jiehdu, (aktarx nulli, kif sottomess fit-trattazzjoni orali, fuq assikurazzjoni u promessa ta' hlas) mentri fil-fatt qatt ma kellhom l-idea li jhallsuhom. Meta xehdu pero l-atturi qalu li dina l-promessa tal-konvenuti kellha tinzel fl-iskrittura bhala wahda mill-kondizzjonijiet tal-ftehim stess u li ma tniżżletx ghax qeghda fuq l-assikurazzjoni talkonsulenti legali taż-żewǵ partijiet li l-hlas promess lilhom isir avolja ma' jitniżżel xejn fir-rigward fl-iskrittura (anzi fid-dikjarazzjoni tal-fatti akkompanjanti ćcétazjoni jsemmu li hemm riferenza ghal dana l-hlas fil-patt numru erbgha ta l-iskrittura). Tant dawn ić-ćirkostanzi ghalhekk il-kwistjoni tirrigwarda l-veru ftehim li sar dik in-nhar tal-iskrittura, indipendentement minn dak li nkiteb fiha, u verament li kieku l-Qorti kellha tghaddi biex tesprimi gudizzju fuq il-provi li ngiebu dan ikun fis-sens jekk verament il-konvenuti kienux ippromettew, kif allegaw l -atturi, li jhallsu lil dawn 1 ammonti li dawn jghidu li ppromettewlhom biex jiffirmaw

1-iskritura jew ma saritx dina l-promessa: u f'kas li tghid li dina l-promessa ma eżistietx bhala falt ma tistax tghid !i kien hemm xi vizzju tal-kunsens da parti ta' 1-atturi ghax karpit mifl-konvenuti u jkollha tghid li hemm ftehim biss skond l-iskritura. kif tghid li hemm ftehim f'sens iehor minn dak miktub jekk jirriżulta I-ftehim allegat mill-atturi; itHawża kif proposta twassal ghall-inkongruwenza li jekk ma jirriżultax il-ftehim kif jghidu l-atturi allura l-kunsens taghhom ghandu jiġi ritenut karpit u hekk l-istess ma jkunux inarbutin bil-ftehim li jirrizulta li sar.

Illi minn dana li nghad jidher li l-azzjoni odierna ma tistax treġgi billi ebda eghmil hazin da parti tal-konvenuti ma gie pruval biex l-alturi jiffirmaw il-ftehim in kwistjoni (fi kliemhom kienu l-avukati li pperswadewhom jiffirmaw - ii dawna pero jispjegaw); kull dritt lil dawna spettanti, fissens tal-provi procotti, hu esperibbili minnhom f'sede id kawzia ohra meta tkun qieghda tigi diskussa u huma jkunu f posizzjoni li, anke bil-provi orali (ghalkemm kontra l-mik(ub), juru l-vera portata ta' daka l-ftehim, bhala ftehim validu ntervenut bejnhom u l-atturi.

Rat in-nota ta' l-appell ta' 1 -atturi u 1 -petizzjoni taghhom ghar-revoka ta' l-imsemmija sentenza ughal laggha tattalba laghhom bl-ispejjeż taż-żewé istanzi.

Rat ir-risposta tal-konvenuti li talbu l-konferma ta' $;$ istess sentenza.

Semghet bil-ǵurament til Carmelo Saydon.
Rat l-attijiet l-ohra kollha tal-kawża.
Semghet lid-difensuri tal-kontendenti.
Ikkunsidrat:

B'att ta' citazzjoni numru 190 tal-1962 quddiem il-Qorti tuq imsemmija l-konvenuti f'din il-kawżz - atturi flohra - talbu I-kundanna tal-atturi - konvenuti fil-kawża i-ohra - biex jersqu ghal pubblikazzjoni ta' l-att notarili inkorporanti l-ftehim raggunt mil-kontendenti skond l-iskrittura fuq riferita in data ghoxrin ta' Jannar, 1962.
L.-atturi - konvenuti fil-gudizzju l-iehor - ecicepew illi t-talba kienet insostenibbili ghaliex il-konvenuti - alturi flimsemmi ǵudizju - ma kienux iridu jaghtu esekuzjoni ghal ftehim raǵgiunt skond il-paragrafu 4 ta' l-imsemmija skrittura u anke ghaliex bejniethom kien sar ftehim ossija transazjoni li in forza taghha kellhom jigu likwidati l-kawzi esistenti bejniethom u l-konvenuti - atturi fl-imsemmi sudizaju l-iehor - ma riedux jesegwixxu parti mill-ftehim.

Skond verbal in data tnejn $u$ ghoxrin ta* Novembru. 1962, fil-process tal-kawża l-ohrs, l-atturi - konvenuti f'dik il-kawża - ddikjaraw permezz tad-difensuri taghhom ij kien bi hsiebhom jimpunjaw il-ftehim riżultanti mill-imsemmija skrittura.

B'din il-kawża qeghdin appuntu jimpunjaw dak ilftehim bhala ineffikaci u ta' ebda effett legalifug il-motiv, kif irrizulta mill-kompless ta' dak li jinghad fl-att ta' ćitazjoni, illi huma ma kienux jaslu ghal dak il-ftehim u ma kienux jiffirmaw l-imsemmija skrittura relativa kieku ma kienx sar il-ftehim bejn l-istess kontendenti fis-sens li l-konvenuti jhalIsuhom immedjatament, fis-somma ta' disgha mija u imienja u tletin lira, hames xelini u hames soldi ( $£ 938.5 .5$ ) komplessivament, il-prezz lilhom dovut ghal sulfat, kubrit, dugh l: kera ta' remissa, li issa, kif jallegaw, il-konvenuti ma jriaux ihallsu ghaliex ma jridux jirrikonoxxu dak it-flehim.

II-konvenuti ećcepew illi anke kieku l-allegazjoni tal-at-
turi kienet vera ma tista' qatt tigi minnha rikavata l-konsegwenza illi hija nulla l-imsemmija skrittura; f'dak il-każ, huma jghidu, igifieri jekk verament kien hemm l-imsemmi ftehim u l-promessa li s-somma stabbilita tigi immedjatament imhallsa u huma naqsu jhallsuha, l-atturi ghandhom jagixxu ghall-esekuzjoni tal-ftehim u mhux ghall-impunjazjoni ta' li skrittura fuq imsemmija.

Il-konvenuti, iżda, dana jghiduh, kif irriżulta mill-kompless tad-dikjarazjoni taghhom, ghaliex jinnegaw illi l-ftehim tal-hlas da parti taghom ta' -imsemmija somma ta disgha mija u tmienja u tletin lira, hames xelini u hames soldi ( $£ 938.5 .5$ ) u tal-hlas taghha immedjatament, kienet ghall-atturi l-kondizzjoni kostitwenti l-motiv determinanti !konsens taghhom ghal ftehim inkorporat fl-imsemmija skrittura, killi jinnegaw ukoll l-istess ftehim; izda jekk tabilhaqq ghall-atturi dak il-ftehim dwar is-somma ta' disgha mija u tmenja u tletin lira, hames xelini $u$ hames soldi ( $£ 938.5 .5$.) kienet kondizjoni determinanti l-kunsens taghhom ghal ftehim inkorporat ff-imsemmija skrittura allura c-domanda taghhom treggi purche naturalment sostnuta mill-provi skond il-ligi, billi hu risaput illi anke l'errore fuq ii-modalitajiet tal-kuntratt jista' jeskludi il-kunsens u kwindi jekk wiehed ikollu l-fehma u jistupulah purament u semplićement u l-parti l-ohra taht kondizjoni l-kuntratt ma jigix format.

Il-prova li l-ftehim inkorporat fl-iskrittura kien taht ilhondizjoni tal-ftehim u tal-hlas immedjat ta' l-imsemmija somma ta' disgha mija u tmienja u tletin lira, hames xelini u hames soldi ( $£ 938.5 .5$ ) l-atturi ma rnexxilhomx jaghmluha, il-ghaliex, konsidrati l-provi li ghar-rigward gew prodotti, dawna juru le tegur li l-hlas ta' l-imsemmija somma immedjatament ma setghax kien il-motiv determinanti l-fte-
him fuq imsemmi u s-sottomissjoni ta' l-iskrittura relativa da parti ta' l-atturi.

Il-provi li giebu l-atturi jikkonsistu fix-xhieda ta' Salvatore Saydon, Paolo Saydon, Carmelo Saydon, Carmelo Camilleri, Salvina Borg, Gorg Borg, Av. Dott. G. Gatt, Av. Dott. Jos. Vella, Paolo Mizzi, Giuseppe Calleja u Joseph Abela; pero, kif sejjer jigi muri, fil-waqt li Carmelo, Paolo u Salvatore Saydon allegaw li firmaw lis-skrittura taht ilkondizzjoni li jithallsu skond il-ftehim l-iehor pretiz millatturi, mix-xhieda. ta' Carmelo Camilleri, ta’ Salvina Borg. ta' Gorg Borg, ta' Dott. Gatt u ta' Dott. Vella jirrizulta illi dana żgur li ma setax jigri. Ix-xhieda ta' Mizzi, Calleja u Abela ma ghandiex pis kbir fil-materja, ghalkemm dak ii xhiedu jista' jittiehed in konsiderazzjoni biex iwettaq cirkostanzi rilevati mix-xhieda l-ohra di ddeponew kontra l-pretensjoni ta' l-atturi $u$, inveru:

## OMISSIS

Tabilhaqq jekk ma gietx stabbilita s-somma li 1-atturi fippretendu li kellha tithallas, dik is-somma ma setghatx tigi mhallsa immedjatament u l-atturi ma setghux ikkondizzjonaw ghal hlas immedjat taghha l-firma li ghamlu fuq l-iskrittura nkorporanti l-ftehim li riedu jwaqqu appuntu ghahex dik il-kondizzjoni kienet il-motiv determinanti l-konsens taghhom ghal dak il-ftehim, kif allegaw fil-petizzjoni u sostnew fit-trattazjoni orali ta' l-appell.

## Ghal motivi premessi;

Tirrespingi l-appell u fis-sens fuq imsemmi tikkonferma s.sentenza denuncjata, bl-ispejjez - salv s'mendi kull dritt ta' l-atturi ghal imsemmi hlas skond illigi.

