## 10 ta' Jannar, 1955.

Im tallfin:
Is-S.T.O. Sir L. A. Camilleri, Kit., LL.D., President; Onor. Dr. A. J. Montanaro Gauci, C.B.E., LL.D.; Chev. Onor. Dr. W. Harding, B.Litt., LL.D.

Carmelo Sultana versus Petronilla Bugeja ne.et.
Promessa ta' Trasterment ta' Stabili - Nullita - Ratifika - Art. 1277 (1) (a) tal-Koicici Civili

Il.ftehim ${ }^{1 i}$ jkun fit weotda ta' trusferiment tal-proprjetà ta' beni immabili, taht luall titolu li jkun, huwa mull jekk ma jkunx sar b'att pubbliku jew bi slirittura pivata.
L-att puhbliku u l-iskrittura privata huma eiulti mill-ligi mhux "ad probationem tantum", imna "cad sotemnitutem"; 4 1-nuqqus taghhom, jew tu' xi wiehed minihom, jipproducia n-nulità assoluta tam-negozju guridikut li ghtulh dik is-solennità hija mentiega. B'mod li lollignzzjumi neoluta f'deh il-ftehim ma tistax tidil, la lonfermata, " lunqus rutifikatu; " $/ \mathbf{H q}$ dak il-ftehim ma tistax tintulah ebda tiekuzzjoni.
F'thin simili jibqa' null, u mhux sucaettibili ta' effetti juridici, anki jukl ikun uvelurut mill-fatt li l-fand pretia li ghandu jigi tra-
sjurit b'eiekuzzjoni ta' dek ildfelhim, ikun jinsab materjalment m effettivement ghoad min jimpretendi li dale il-fomd ghande jiji lilu tresferit.
 kwista fond b'inkariku $u$ fl-interess ta' hadifitor; billi fi ftehim sisuili min judkwista l-fond ikwn akkwistaf f'ismu, ghalkemm bi ffehim li ware ghandu jittrasferieh lil haddietor.
11-qorti - Rat is-sentenza minnha moghtija fil-15 ta' Dicembrw, 1945, fejn jinsabu migyjubin id-domandi ta' l-attur u l-eciezzjonifiet tal-konvenuta, u li biha gie milgugh l-appell ta' l-attar u revokata s-sentenza moghtija mill-Ewwel Qorti fid-9 ta' Otrubru, 1945, bhli gie dikjarat li. skond il-pretensjoni ia' l-atitur il gudizaliu huwa integru, salv id-dritt talQorti li tagћti l-provvediment hemm imsemmi, in vista talećcezujonijiet moghtija, u gie ordnat ll lispejez tal-ewwel istanza dwar l-incident jibqghon mingtejr taxxa, bid-dritt tar-Registru kontra l-konvenuta, li giet kundannata thallas -ispejjeż tat-tieni istanza, u ge ordnat li l-kawża tigi rinvijata lill-Ewwel Qorti ghall-kontinwazrjonj tat-trattazzjoni tagh ha;

Rat is-sentenza l-ohra moghtija mill-Prim'Awla tolQorti civili tal-Maestà Taghba r-Regina fil- $\quad$ ta ${ }^{\prime}$ Ottubru, 1954, li biha gije dikjarat null u ta' ebda eflutt, ghaliex ma giex magtmul bil-forma $b_{k}$ trid is-ligi, il-ftebim ii fuqu tinsab bażata t-talba ta' l-attur, 11 giet respinta l-istess talba, bl-ispejjez kontra l-atter; wara li dik il-Qorti kkunsidrat;
lifi ghall-atjar tifsir talikawza nihus barra minn loku illi Iigu nigiora fil-gozor il-fatij li taw lok ghaliha. Giuseppe Bugeja, ir-ragel tal-konnenuia, kien xtara minn ghand diversi kotuproprjetarji. a hi tpartit, kemplessivament cirla ther kwint $\left(3^{\prime} 5\right)$ mhux inadsuma tareazett f'Hal Qormi. numru 63. Sqaq 2, f Stwada Piazzẹta, 11 dan permezz ta. tliet kuntratti flatti tan-Nutar Govanni Vella tad-29 ta' April, 1933, (fol. 4), tas-16 ia Ginnju, 1033. (fot. 5), u tat25 ta' Awisen, 1933, (fol, 6), jigifieri 1/s indiviz bleworel

$3-4$, Vol. SXXLX, P.L., sez. 1.
divizì bit-tielet kuntrett, u bil-prezz tu' $£ 16$, £16 u £15.19.0 rispettivament. Iu-uttur jippretendi illi dan ix-xiri Giuseppe Bugeia kien gtiamtu tant ghaheh. kif wkoll bhala "prestanome", u antulluekk anki fi-interess, ta' twh Camelo Buyeja u ta' Michele Scieluna, hu l-konvemuta;

B'kuntratt fl-atti tan-Nutar Giovanni Chappelle tal-10 ta' April, 1935, (fol. 9), Giuseppe Bugeja assenja lill-attur bi t partit l-imsenmija kwota komplessiva ta' $3 / 5$ indivizij ta' dak ir-razzett, li, kif intqua, huwa kien akkwista, u dan bilprezz ta' $£ 150$, u b'kerrispettiv ta' dan l-attur assenja u trasferixxa lil Giuseppe Bugeja l-fond l-Insida, Conception Street, numru 29, nal-ekwiparazzjoni ta' £o, billi dan lahhar fond gie dikjarat illi kien jiswa £100. Skond l-attur, dina l-permuta saret unikument a kommodu tieghtu, sabiex jigu evitati rhupri;

L-attur jippretendi illi, meta sacet din il-permata, kien hemm ftehinu bejnu a Giuseppe Bugeja, kif ukoll ligin Carmelo Bugeja u Michele Scieldan, li f-fond tai-Tmsida keliu jerga jidklanwar favur tieghu, l-atter, kontru l-has lill-ohirajn ta' sehemhom mill-prezz li kien intefay ghall-fond ta' Had Qorni. Fit-13 ta' Frar, 1938, kif jidher mill-kuntratt tanNutar Aberto Sigismondo D'Andrin ta' dik il-gurnata. 1 attur hallas lil Cannelo Bugeja $£ 24.0 .7$, u lil Michele Sultana £f8.1.2, ghas-saldu tas-sehem rispettiv tagђhom minn dak il-fond. Huwa ma kienx latiaq tallas ta' sehmu lil Givseppe Bugeja, billi dun kien miet fis-26 te' Settembru, 1937; perd l-attur jippretendi illi huwa hallas ilun is-seliem, fis-somina ta' $£ 24.0 .7$, lill-konvenuta;

In segwitu ghat-trasferiment tal-fond tal-Imsida, I-ation baga' jlathal il-kera tieghu huwia, u ma ghaddielax lat lat Giusejpe Bugeju, yubel ma dana miet, u lanqus lill-konvenutu waral l-mewt tar-ragel taghia. Dina tal-athar, bhale konsorti fl-akkwisti konjugali ma' żew íha-hi;a żżewget lil Giuseppe Buge; a fit-2 ta' Ottubru, 1933 - u Liada tutrici ta binhu Antonio, tifel u eledi tul-istems żewgiha, b'ittra ufficjali tat-18 ta' Settembru, 1943 , interpellat ufficjalment lillatror biex jirrifondilha l-kera ta' dak il-fond; gial liema interpel-
lazzjomi l-attur irrisponda ufferalnent fil- 5 ta' Ottubru, 1943, fis-sens li Giuseppe Bugeju, ir-tuqel tal-konvenuta, ghalkemm apparentement kien jidher akkwirent ta' dak il-fond, fil-fatt huwa kellu biss terz (1/3) indiviz minnu, anzi kwart (1/4) indiviż biss, u ghalhekk huwa, l-attur, kellu, fil-kaź, jaghtiita kwarta parti biss mill-kera ta' 1 -istess fond;

B'eitazzjoni numrm 451 ta' l-1944 quadiem din il-Qorti, ilkonvenuta, filkwalitajiet tagiba l-fuq imsemmija, talbet ilkundama ta' l-attur biex ihallasha a jirrifondilha l-kera kollu li huwa daћhal mill-imsemmi fond; l-attur éćepixya illi dak il-fond kien tieghu, billi qabel l-att tal-permuta ta' 1-10 ta" Aprih 1935, kien sar ftehim li bih Giuseppe Bugeja kellu jittraplerihulo, kif ga ssemma. In vista ta' díl lecicezzjoni, fit-23 ta" Novembru, 1944, dina l-Qorti, fil-kawża fuq imsemmija, ipprefiğgiet lill-attur fmistax-il gurnata żmien sabiex iiddeduci $f^{\prime}$ gudizzju separat il-pretensjoni tieghu li l-fond hu tiegtiu, u mhux tal-konvenuta fil-kwalitajiet taghha il ssemmew, ossija $l_{j}$ huwa ghandu dritt igieghilha tittrasferilu dak il-fond. Wifeitivament l-attur iddeducia dis il-pretensjoni tieghu, li hi meritu ta' din il-kawża:
lli ma hemmx dubju li t-talba ta' l-attur tinspb bażata fuq il-ftehim ga msermmi; u dan lu ammess mill-jstess attur. 'Tabilhagq, fin-nota ta' l-osservazzjonijiet tieghu ta' 1-20 ta' (funju, 1945, (fol. 24), l-attur espona illi dik l-azzjoni giet minnu maghmola biex jobliga lill-konvenuta bhala li dahlet minflok Giuseppe Bugeja, illi "teżegwixxi l-ftehim'’ li kien hemor bejnu u żewisha, dak ejoè li l-fond fl-Imsida, li kien tieghu, hellu juжa rutiu bejniethom bhala l-korrispettiv tal-bdil fil-kuntratt ta’ 1-10 ta' April, 1935, u li peró, wara, l-istess Bugeja kellu jerga' jawwar dan il-fond favur tiegbu kontra l-fus li mill-bidu ta' l-operazzjoni kellu jkollhom valur il-kwoti tal-fond ta' Hal Qormi. L-istess haga ssottometta l-attur, tant fin-nota tieghu ta' 1-14 ta' Ottubru, 1947 (ful. 65), fejn qal illi f'din il-kawża huwa qieghed jitlob il-kundanna talkonvenuti "gtialleezekuzzjoni tal-ftehion" maghmul mill-awtur taghhom Giuseppe Bugeia, kemm fin-nota tieghu tal-5 ta' Tannar, 1018 (fol. 75), fejn qal ills dan mhux kaz ta' "dolo" jew to' "zball", "errore", imma semplicement każ li ghandu
"jiği eżegwit il-ftebim, gtalkehm verbali", li sar bejiua u żewgi il-konvenuta;

Dan il-ftehim kien, skond ma jippretendi l-attur, illi Giuseppe Bugeja kellu jittrasferilu l-foud ta' l-Imsida wara ill huwa, l-attur, kien ikun hallas is-sehem tal-prezz dovat hillistess Giuseppe Bugeja, lil Camelo Bugeja a lil Michele Scicluna, tal-fond ta' Hal Qomi; u ghalhekk, billi l-attur hallas dak is-sehem dovat Iil Michele Sciclana a lil Carmelo Bugeja, u, kif jippretendi, anki lill-konvenuta, huwa jidhirln illi ghandu d-dritt jğieghel lill-istess konvenuta, fil-kwalitajiet taghat ga msemmija, illi telsaq ghall-kuntratt relativ utittraderilu duk il-fond ta' L-ftusidit. Wara kollox, shond itverbal tas-seduta tat-23 ta' Novembru, 1944, fil-kawza l-otira a meemnija, dan il-gudizzju sie dedott mill-attur biex howa uri illi giandu dritt jgieghel hill-konvenuti jittrasferulu dak il-fond;

Illi fodawn icecirkustanzi ma hemmx bżonn, ghall-mament, illi tigi eżaminata l-lbwistjoni jekk l-attor hallass jew le Lill-konvenuta s-sehem li kiell dorut lill-zewgha mill-prezt. tal-fond ta' Hal Qormi; ghaliex il-kwistjoni principati f'din il-kawza, a hi trid tig̣i ezaminata thewwel lok, hi dik jekli l-attur ghandux dritt igieghel lill-konvenuta, fil-kwalità taghha ta' konsorti tl-akkwisti konjugali, u lill-konvenat, billi dan il-lum huwa maggioremui u assuma l-atti tal-kawża ghal dak li jirmeswarda lila, jittrasferulu l-fond ta' 1 -Imsida in eżekuzzioni tal-ftehim minnu pretiz magtumul ma' Giuseppe Hugeja. Jekk, imbighad, firizalca illi l-attur ghandu dan id-dritt, allura then trid tigi examinata l-kwistioni l-otara;

Illi hemm konflitt bejn il-houtendenti jekk bejn l-attur a Ginseppe Bugeja kienx sur il+ttehim fug insenmi; imuna mill-kimpless tal-provi jidher illi dak il-ftehim kien sar, u then fis-sens illi Giuseppe Bugeja kella jittrasferilu l-fond imsemmi ta' l-lmsida wara illi huwa jkun hallas lila, kif ukoll lil Nichele iscichuna u 1 il Canmelo Bugeja, is-seluem dovat rispettivanemt lihom mill-preaz tal-fond ta' Hal Qonni. Dan il-ftehim, li, kif intqal, kien jirrigwardia trasferiment ta' fond, dak ta' l-lmsida, kieni biss verbali, kif jammetti l-attar finnota tiegtio tal-5 ta' Januar, 19.18, (fol. 75), u ghalhekk hin
nell billi, skond id-dispożizzjoni ta' 1-art. 1277 (1) (a) talKodici Civili, il-ftehim li jhmn fith wegheda ta' trasferiment, tatat koll titola li jkun, tal-proprjetit ta' beni immobbli ghandu jsir b'att puhbliku jew b'litha privata, tatt piena ta' nallith. Inutil; illi l-attur fl-imsemmjia ndta, jissottometti illi l-konvenuta accettat u rratifikat dak idftehim, ghahez, kif jippretendi, hija reviet minn ghandu sehemha tal-flus hi huwa kellu jaghtilill-\%ewifh ghax-xiri tal-fond ta Hal Qorms ; ghaliex l-att pubbliku a l-iskrittura privata mposti mill-artikolu tal-lidi fug imsemmi huma eżatti mhux "ad probationem tantem", imma "ad solemnitatem", 1 n n-nuqqas taghhom, jew ta' xi wiehed minnhom, jipproduci n-nullita assoluta tannegozju guridiku li ghalih dik is-solennita hi mehtiega. U l-cbligazzjoni li hi nolla minfabba diri il-kawża ma tistax tigi, la konfermata, u lanqas ratifikata (Kollez. Vol. XXVIII-1-411). B'dan il-mod dak ilftehim, ladarba ma sarx alnuenu bi skrittura privata, imma sar biss verbalment, ha null a ta' ebda elfett, a blala tali ma' tista' tintalab ebda ezekuzzjoni fuqu:

Rat in-notal ta' l-appell ta' l-attur, a rat il-petizajoni tieghu, $1 e j n$ talab li s-sentenza fut imsemmija, mogttija millPrim'Awla tal-Qorti ©ivili tal-Maestà Tagちha r-Regina fil-5 ta' Ottubra, 1954, tigi revokata, billi jgi decizz ghat-tenur taddomandi miğjuba bice-citazzjoni: bl-ixpejjez taż-żewğ istanzi kontra l-kuncenuil;

## Omissis:

Ikkunsidrat;
Ill; l-fatti taw loli ghal don il-kawia jinsabu rekapitolati bipreizjoni fis-sentenza appeliata, lil-athur qegthed jilnenta minma billi l-konvenuti mu gewx kundannati, kif mithul, fl-att taedeazzjoni, li jittrasferima a favar tiegtu d-dar 1-Imsida, numru 29 Conception Street, skond il-ftehom Ii sar


Ilikunsudest :
Illil-imsemmi Gond, muma 29 ('onception Street, Msida,
gie assenjat in permuta lil Giuseppe Bugeja, b'kuntratt li sar ghand in-Nutar Giovanni Camelo Chapelle fl-10 ta' April 1935 (fol. 9). Il-pretensjoni ta' l-appelhat hija li, meta saret dik 1 -assenjazzioni in permata, kien sar fteltm bejnu u bejn L-insenmi Giuseppe Bugeja, Carmelo Bugeja u Michele Scicluna, fis-sens li l-istess (liuseppe Bugeja kellu jerga jdawwar f'ismu (ta' l-attur) iffond fuy indikat kontra l-hlas mil L-istess attor lin-imsemmijin Ginseppe Bugrja, Carmelo Dageja u Michele Scicluna, ta selemhom milh-prezz li kien intefaq ghall-fond Hal Qomi, anmme G3 Sqaq 2, fi Strada Piazzetta, li bl-att fuq imsemmi'ta" $1-10$ ta" April 1035 kien gie asenjat minn (iiuseppe Bugra lill-ippellant wh Kontrakkambia ta' J-iehor ta' J-Imsida. Billi l-artur jppretendi if
 L-ezebuzzjoni talltehim fuk abortar. Bis-sentenza appellata l-stanza ta" l-attur giet respinta, gtaliex dak il-ftehm kien remala a ghatheki ma setghax jipproduci efletti legali;

Ikkunsidrat;
Illi skond il-ligi, art. 1277 (1) (a) tal-Kontic Civili, itftehm li jkun fih promessa ta' traslerment jew ta' akkwist, taht kwaluakwe titolu, tal-prompeta ta' beni immobili, jew ta' drittjjet fuq lueni immobili, ghandu jirizulta mimn att pabliku jew mimn skrittura privata, taht piena ta' nullita, Kif sewwa qalet l-Ewwel Qorti, l-att pubiku u l-iskrittura privata, ghall-finijet ta' l-imsenmija dispożizejoni tal-liği, huma rikjesti mhux "ad probationem tantum", ídua "ad solemn'tatem''; u, kit espressament stabbilit, il-mankanza taghhon igis in-nullita assoluta tal-ftehim u ta' bwalunkwe promessa fiłh involuta. Fil-kaź in eżami kien hemm ftebin li Kien jimporta promessa ta' trasferinent ta' immobili da part; ta' Giusepe Bugeja a favur fa' l-appelhant. Dak il-ftehim messu sar b'att publifu jew bi skrittura privata, skond iddispozizzjoni tallhigi fuc riportata; a la darba ma sarx bekk, huwa null u mhux suxxettiv ta' effeiti guridici, anki jekk avvalorat mill-fatt if l-fond pretiz jinsab materjalment u effettivament ghand l-appellant (hollez. Vol. XXXIII, P.I, pag. 517 et seq.). Is-sentenza ta' din il-Qorti in re "Farru-
gia es. Farrugia" ( 20 ta Noverrbru 1956), citata mill-appelfant bin-nota tieg才u ta' 1-10 ta' Dicembrn 1954, ma tapplikax ghall-każ. Infatti. b'din is-sentenza gie riaffermat dak li rritenew sentenzi ohra hemm citati, jigifieri li "nulla osta in legge a che, senza impugnare un contratto, si dimostrı con prove che ano dei contraenticompariva e stipulava per conto e interesse di a'tra persona non figurante sull'atto, ma avente diritio ti avocare a sè quella che nel di lei interesse sia stato contrattato". Gie anki alfermat, b"dik is-sentenza, Ij "ma setghax jigi ritenat illi l-obligu tal-mandatarju kien jirriżolvi ruhin fi promessa ta' trasferment a favar ta' l-attrici ta' l-istabili minna akkwistati b'inkarikn a fl-interess taghha'. Gha:hekk, il-kaz allura kien ta' persuna li dehret fuq att ta' akkwist ta' stabili, u li, ghalkemm dehet f'isimha proprju, iżda mitl-provi rrizalta li dehret b'inkar:ku u fl-interess ta' hadd jehor; mentri fil-każ taht eżami écirkustangi huma ghal kollox diversi, billi furg l-immemmi att tal-10 ta' April, 1935, ( ${ }^{\text {anseppe Bugeja ma delıex h hinkarku u fl-interess ta' hadd }}$ ietor, jigifieri tal-appelant, imman f-interess tiegthu proprju, ghalkemm bi ftehom mal-intess appellant li jerga jdawwar fuqu l-fond lia, jigifieri lil Bureja, assenjat fil-konkors tacdirkustanzi fi-istess ftelin previsti. F'dan il-ka\%, ghathekk kien hemm promessa ia' trasferument ta' fond immobiljari, ii saret verbalment, o mhux bis-solennita rikjesta taft piena tal nullita mill-fun citat ast. $1277(1)$ (a) tal-Kodići Civili; u konsegwentement dik il-promessa mbix proluttiva ta' effetti guridici;

Ghar-ragunjiet fuq modybla u ghal dawk tal-Ewwed Qorti, li hama adottati;

Trrespind l-appell b tikkonferma s-sentenza appellata; bi-ispeejez kontra l-attur appe!!ant.

