## 16 ta' Gunju, 1995

## Imhallfin:-

S.T.O. Prof. Giuseppe Mifsud Bonnici LL.D. - President Onor. Carmel A. Agius B.A., LL.D. Onor. Noel V. Arrigo LL.D.

Frank Xavier Aquilina

## versus

Carlo Leone Ganado et
Artikoli 974 u 978 tal-Kodicí Civili - Vjolenza Morali Konsiderazzjoni Nieqsa jew Illegali

L-ewwel Onorabbli Qorti ghamlet rassenja interessanti tal-gurisprudenza dwar il-vjolenza morali bhala vizzju tal-kunsens.

Il-Qorti ta' l-Appell stabbiliet li ma kienx hemm prova tal-vizzju talkunsens.

Langas ma sabet li l-iskrittura kienet nieqsa minn konsiderazzjoni jew li din kienet illegali waqt liżiedet tghid lijekk l-appellantikienu qeghdin isostnu n-nulita' ta' 1 -iskrittura jew addinittura li kien hemm konsiderazzjoni simulata, dan ma setghux jaghmluh per via di eccezione, imma kien il-każ hijistitwixxu azzjoni ad hoc.

Rat is-sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili tal-5 ta'Ottubru, 1992 li minnha sar dan l-appell li tghid hekk:

## "Il-Qorti:

Rat 1-att tać-citazzjoni tat-2 ta'Awissu, 1988 li bih 1-attur wara li ppremetta illi permezz ta' skrittura privata tal-25 ta' Frar, 1984 ilkonvenuti solidalment bejniethom ikkonstitwew ruhhom veri, certi u likwidi debituri ta' l-attur fis-somma ta' Lm600 bhala bilanc finali lilu dovut ghal diversi mutwi $u$ interessi relattivi u inklużi spejjeż gudizzjarji u legali sa' dakinhar, u obbligaw ruhhom li jhallsu din is-somma b'pagamenti ratejali ta' Lm20 kull xahar, l-ewwel pagament isir fl-1 ta' April, 1984 minghajr interessi u li fl-istess skrittura gie stipulat illi, jekk il-konvenuti jonqsu milli jhallsu żewg rati jew ammont ekwivalenti fi żmien ghaxart ijiem millinterpellazzjoni ghall-hlas bil-miktub, huma jiddekadu millbenefiççju tat-terminu l-bilanc kollu li jkun ghadu dovut jibdew jiddekorru fuqu l-interessi ta' $8 \%$ fis-sena;

U wara li ppremetta illi l-konvenuti hallsu biss erba' akkonti ta' Lm20 'l wiehed, b'kollox Lm80, u ghalhekk fadlilhom jaghtu bilanć ta' Lm520, barra mill-interessi, u li huma gew interpellati jhallsu l-bilanc minnhom dovut, u dana kemm permezz ta' ittri u kemm permezz ta' ittri ufficjjali, iżda baqghtu inadempjenti;

Jghidu l-konvenuti ghaliex m'ghandhiex din il-Qorti, gharragunijiet imsemmija;

1. Tiddikjara u tiddecidi illi l-konvenuti iddekadew millbeneficcju tat-terminu lilhom moghti permezz ta' l-iskrittura fuq imsemmija;
2. Tikkundannahom ihallsu solidalment bejniethom il-bilanc imsemmi ta' Lm520;

Bl-interessi tat-8\% mill-1 ta' Awissu, 1984 u bl-ispejjeż;
Rat in-nota ta' l-ecicezzjonijiet tal-konvenuti li biha ecicepew:

1. Preliminarjament l-vizzju tal-kunsens tal-konvenuti minhabba vjolenza morali;
2. In kwantu illi l-azzjoni hija diretta kontra l-konvenuta May Leone Ganado wkoll din ghandha tigi mićtuda bl-ispejjeż ghaliex ma kienx hemm d-debita awtorizzazzjoni ta' 1 -Onorabbli Sekond'Awla tal-Qorti Ćivili sabiex il-konvenuta setghet tiggarantixxi dejn ma' żewgha;
3. Il-konsiderazzjoni tal-kuntratt suggètt ta' din il-kawża hija inezistenti, jew se mai illegali;

Rat 1-atti kollha tal-kawża u d-dokumenti esebiti;
Semghet it-trattazzjoni;
Rat il-verbal tas-26 ta' Gunju, 1992 li bih il-kawża thalliet ghal-lum ghas-sentenza;

Ikkunsidrat:
Il-fatti li taw lok ghal din il-kawża kienu fil-qosor is-segwenti:
Bi skrittura privata ddatata 25 ta’ Frar, 1984 il-konvenuti
solidalment bejniethom ikkostitwew ruhhom veri, certi u likwidi debituri ta' l-attur fis-somma ta' Lm600, bhala bilanc finali lile dovut ghal diversi motivi u interessi relattivi, u inklużi spejjeż gudizzjarji u legali sa dakinhar. Huma obbligaw ruћhom li jhallsu dan l-ammont f'rati mensili ta' Lm20 bil-modalitajiet l-ohra msemmija fl-istess skrittura u bid-dekadenza minn kull benefićcju tat-terminu f'każ li jibqghu lura mill-hlas ta' ammonti ekwivalenti ghal żewg skadenzi. F'din l-eventwalita` jibdew jiddekorru l-imghax bit-8\%;

L-attur jallega bhala fatt li l-konvenuti hallsu biss erba' skadenzi u allura fadal bilanc x'ihallsu ta' Lm520, apparti l-imgћax skadut sal-lum, li sar dovut wara l-interpellazzjoni lilhom maghmula skond l-istess skrittura. Il-konvenut jaćcetta li hallas biss akkont żewǵ skadenzi. "Nikkonferma li saru żewǵ pagamenti min-naha taghna akkont ta' l-ammont ta" Lm600". "Pero' wara qghadt nahsibha li hu (l-attur) ha $\mathrm{Lm} 21,000$, b'interessi eżorbitanti, uallura jien hassejt li ma kellix inkompli nhallashom u allura jien waqqaft il-pagamenti";

Jirriżulta li l-iskrittura kostituttiva tad-debitu tal-25 ta' Frar, 1989-1i l-original taghha gie esebit (fol. 11) - giet redatta millAvukat Dottor Albert Ganado, il-konsulent ta' l-attur. L-Avukat Ganado xehed li l-ammont ta' Lm600 kien verament jirappreżenta spejjeż gudizzjarji ta' diversi kawżi bejn il-kontendenti, dovuti millkonvenuti. Kien sar kalkolu approssimattiv taghhom u sussegwentement kien irriżulta li l-ammont rejalment dovut kien jeċcedi dan l-ammont b'cirka Lm40 kif jirriżulta mid-dokumenti minnu esebiti;

L-iskrittura giet redatta u iffirmata l-Mid-Med Bank fl-istess
okkażjoni meta sar il-kuntratt bejn il-bank u l-konvenuti, li bih gie avvanzat kapital mill-bank biex bih jithallas id-debitu li l-konvenuti kelihom versu l-attur. Infatti l-kuntratt relattiv ippubblikat min-Nutar Dottor Joseph Brincat juri li fl-istess jum ta' l-iskrittura l-bank silef lill-konvenuti somma ta' Lm21,000, ii hallas b'surroga lill-attur;

Il-konvenuti jsostnu li l-ammont ta' Lm600 ma hux dovut lill-attur. Il-konvenuta xehdet li meta sar il-kuntratt mal-bank "Jien lill-attur kelli naghtih Lm15,900, b'kollox u dawk dak iż-żmien kienu jinkludu wkoll Lm3,400 li huma kienu qed jitolbuni fil-kawża l-ohra". L-attur pero' esebixxa erba' kuntratti li juru li b'kollox lammont dovut lill-attur meta sar il-kuntratt mal-bank u inkluż limghax dovut sa' dakinhar, kien lahaq Lm21,045. Dan jiggustifika l-pagament li sar lill-attur mill-bank ta' l-ammont kollu kapitali misluf lill-konvenuti;

F'dan ir-rigward, allura, jidher korrett dak li xehed l-attur. "Meta ahna morna l-bank biex naghmlu l-kuntratt sibna li l-bank ma setax jaghtihom lill-konvenuti l-ammont ta' Lm21,600 ghax kien hemm deċiżjoni diga' tal-bord tad-dirigenti li l-massimu kien ta' $\mathrm{Lm} 21,000 \mathrm{u}$ allura ghalhekk saret l-iskrittura";

Dan premess hu ovvju illi din l-iskrittura hi l-prova inkonfutabbli ta' l-eżistenza tal-kreditu favur l-attur u ta' lobbligazzjoni assunta mill-konvenuti li jirrestitwuha skond ilmodalitajiet bejniethom miftehma. Sakemm din l-iskrittura ma tigix impunjata ghal xi raguni li tippremettill-ligi, l-ebda prova ohra ma hi permessa li tingieb kontra taghha. Contra scriptum non est argomentum;

Konxji minn dan l-istat ta' fatt ta' ligi, il-konvenuti taw
ececezzjonijiet immirati biex jimminaw il-validita` ta' l-iskrittura $u$ jrenduha nulla u bla effett fil-ligi. Il-Qorti tqis dawn l-eccezzjonijiet fl-ordni moghtija:

Preliminarjament il-konvenuti ječ cepixxu l-vizzju tal-kunsens taghhom "minhabba vjolenza morali". Il-vjolenza bhala att li jinfiçjja l-kunsens hi trattata fl-artikolu 974 et seq tal-Kodicic Civili. L-artikolu rilevanti ghall-każ in eżami huma;

L-artikolu 974: "Jekk il-kunsens ikun gie moghti bi żball, jew mehud bi vjolenza jew b'ghemil doluż, ma jkunx jiswa";

L-artikolu 978: "(1) Il-kunsens jitqies mehud bi vjolenza meta l-vjolenza hija tali $\underline{1 i}$ talikem fuq persuna ragonevoli $u$ ggieghlha tibża’ li hija nnfisha jew hwejjigha jistghujigu mqieghda ghal xejn b'xejn f'perikolu ta' hsara kbira;
(2) F'dawn il-każijiet ghandhom jitqiesu l-eta', is-sess ulkundizzjoni tal-persuna";

Dawn I-artikoli gew hekk interpretati mill-gurisprudenza:
"Biex il-vjolenza morali tikkostitwixxi vizzju tal-kunsens li jwassal ghan-nullita' tal-kuntratt, hemm bżonn li dik il-vjolenza tkun il-kawża determinanti tal-kuntratt li li l-kunsens ikun il-frott tal-vjolenza eżerc̈itata biex jigi ottenut il-kunsens, u mhux biex jigi ottenut skop divers, u trid tkun ukoll l-opera tal-persuna li eżercitata biex tottjeni dak il-kunsens" (Edgar G. Soler nomine vs H.H. Sir David Campbell nomine - Vol. XXXIII, P.II, pp. 431);
"Biex il-vjolenza morali tammonta ghall-vizzju tal-kunsens
hemm bżonn li tkun determinanti, ingusta u gravi u tali li taghmel impressjoni fuq persuna ragonevoli u li tiggenera l-biza' li tesponi ingustament lill-persuna taghha jew il-gid taghha ghal dannu gravi .... Il-kwistjoni jekk hemmx vjolenza hija indagini li hija mhollija interament fil-prudenza tal-gudikant" (Rosario Bartolo vs Giovanni Bartolo - Vol. XXIX, P. II, pp.749);

Il-Qorti qieset il-fatti tal-kawża kif irriżultawlha, u partikolarment ix-xhieda tal-konvenuti $u$ hi tal-fehma li huma blebda mod ma rnexxielhom jippruvaw, lanqas lontanament lećcezzjoni tagthom li huma kienu soġgetti - fil-mument meta kkontrattaw l-iskrittura impunjata, ghal xi forma ta' vjolenza morali li setghet ivvizzjat il-kunsens taghhom. Verament ma taw l-ebda indikazzjoni certa ta' x'kien il-fatt vjolenti li kkondizzjonalhom ilkunsens taghhom u allura l-Qorti mhux f'pożizzjoni tevalwa jekk tali fatt kienx determinanti, ingust u gravi sal-punt li jivvizjalhom il-kunsens. Il-konvenuti jaćcennaw biss li huma beżghu li jekk ma jiffirmawx l-iskrittura, l-attur ma kienx ser jiffirma l-kuntratt maghhom, $u$ allura d-dejn fil-konfront tieghu jibqa' veljanti u jkomplu l-proćeduri guduzzjarji kontrihom;

Hu car pero' illi l-eżercizzju ta' dritt jew anke l-pretensjoni ta' dritt kontra terz fl-ambitu ta' proceduri gudizzjarji bl-ebda mod ma jista' jitqies bhala element kostituttiv ta' vjolenza morali fit-termini tal-ligi. Fejn dak id-dritt jeżisti - kifl-attur jippretendi li kien jeżisti in kwantu l-ammont ta' Lm600 kien jirrappreżenta spejjeż gudizzjarji ppruvati - il-kreditur kien pjenament gustifikat li jeżerċitah u d-debitur ma jistax javanza l-pretensjoni li l-effett negattiv ta' l-eżercizzzju ta' dak id-dritt kien tant serju li seta' jigi kkwalifikat bhala xi forma ta' vjolenza morali fuqu. Fejn dan iddritt hu biss pretiz, u anke jekk jirrizulta eventwalment infondat,
id-debitur ghandu dejjem a disposizzjoni tieghu rimedji legali biex jikkontrasta l-pretensjoni tal-kreditur li jidhirlu li hi ingusta. Tali opportunita' ta' difiża gudizzjarja effettiva tinnewtralizza kull forma ta' vjolenza u d-debitur ma ghandu l-ebda jedd li jćedi ghallpretensjoni allegatament ingusta tal-kreditur bil-hsieb li javvanza l-iskużanti tal-vjolenza morali fi stadju iehor. Rilevanti wkoll f'dan il-kuntest il-fatt li l-konvenuti hallsu żgur żewg rati mensili ( 1 -attur jikkontendi li kienu erba' u hekk ser tqis li gara' l-Qorti) tarripagament wara l-firma ta' l-iskrittura. Hu car li kull darba li thallas pagament, il-konvenuti kienu qed jirrattifikaw l-iskrittura minnhom iffirmata ujgibu fix-xejn l-eccezzzjoni tagћhom li l-kunsens taghhom kien ivvizzjat kif minnhom allegat. Kif hi wkoll rilevanti l-ittra talkonvenut tat-18 ta' Jannar, 1985 (fol.36) li biha hu hallas wiehed mill-pagamenti bil-promessa li l-posizzjoni ma' l-attur tigi rettifikata meta our financial position improves;

Il-konvenuti qed jallegaw ukoll illi l-azzjoni inkwantu diretta kontra l-konvenuta May Leone Ganado ghandha tigi michuda ghaliex ma hemmx id-debita awtorizzazzjoni tas-Sekond'Awla ta' din il-Qorti "sabiex il-konvenuta setghet tiggarantixxi dejn ma" żewğha". Din l-ećcezzjoni hi insostenibbli ghaliex:

Mhux veru bhala fatt li l-konvenuta bl-iskrittura impunjata qed "tiggarantixxi dejn ma' żewg̀ha". Fl-iskrittura hi qed "tikkostitwixxi rułha debitrici flimkien ma' żewğha tad-debiti tag末ha";

Ma hijiex mehtiega ebda awtorizzazzjoni tas-Sekond'Awla biex il-konvenuta tissottoskrivi din l-iskrittua. Kellha bżonn biss, se mai, l-intervent u l-awtorizzazzjoni ta' żewğha li altru li kien moghti f'din ić-ċirkostanza. Kien infatti ko-firmatarju magћha;

Il-konvenuti finalment qed jeccepixxu li l-konsiderazzjoni talkuntratt kienet "ineżistenti jew se mai illegali". Din l-eċcezzjoni wkoll qed tigi rrigettata in kwantu ma rriżulta l-ebda prova ta' lillegalita` allegata. Jekk xejn irrizulta l-kuntrarju. Jirriżulta li l-import ta' l-obbligazzjoni kien fil-parti l-kbira l-hlas ta' spejjeż gudizzjarji jew hlasijiet konnessi li certament ma jistghux jigu kkwalifikati bhala illegali. It-taxxi ufficjali sussegwentement mahruga favur lattur, huma fihom infushom, titolu eżekuttiv li jipprova, mhux biss il-legalita` ta’ l-azzjoni, imma wkoll l-eżistenza tal-kreditu. Ikkonfrontati b'din l-iskrittura ghalhekk, il-konvenuti setghu biss jećċepixxu l-pagament li huma jaqblu li fil-fatt ma ghamlux;

Ghal dawn il-motivi l-Qorti tiddeciidi l-kawża billi ticīhad 1eċcezzjonijiet tal-konvenuti u tilqa' t-talbiet ta' l-attur kif dedotti bi-ispejjeż kontra l-konvenuti. L-imgћax jiddekorru, kif mitlub, mill-1 ta'Awissu, 1994 sad-data ta' l-effettiv pagament";

Rat in-Nota ta' l-Appell u l-Petizzjoni ta' l-Appell talkonvenuti li permezz taghha talbu li din il-Qorti joghggobha tirrevoka s-sentenza appellata u dan billi tichad it-talbiet ta' l-attur appellat u tilqa' l-eċcezzjonijiet taghhom bl-ispejjeż taż-żewg istanzi kontra 1-attur appellat;

Rat l-atti kollha tal-kawża;
Semghet it-trattazzjoni;
Ikkunsidrat:

L-appellanti qeghdin jissottomettu li l-ewwel Onorabbli Qorti ghamlet apprezzament żbaljat meta ddikjarathom debituri
solidalment versu l-atur ghax effettivament il-konsiderazzjonijiet fl-iskrittura Dok. A kienu ineżistenti, u fil-konfront ta' l-appellanti May Leone Ganado ma kienx hemm l-approvazzjoni tasSekond'Awla tal-Qorti Civili biex hija tkun tista' tiggarantixxi ddebitu ta' żewğha;

F'aktar dettal l-appellanti jissottomettu li ezami ta' l-iskrittura Dok. Ajindika mill-ewwel li konsiderazzjoni fil-fatt ma kienx hemm u li gara kien li semplicement l-attur ried sitt mitt lira maltija (Lm600) ohra biex jiffirma l-kuntratt li kellu jsir il-bank dakinhar stess. Id-Dok. Ajghid li s-sitt mitt lira maltija (Lm600) huma dovuti "bhala bilanć finali ghal diversi multi u interessi relattivi, u inklużi spejjeż̇ gudizzjarji u legali sa llum". L-appellanti pero" jsostnu li sa' dakinhar li gie ffirmat il-kuntratt kien hemm qbil fuq is-somma li kellhom jaghtu lill-attur, u ghalhekk, hassewhom sorpiżi meta lattur, habta u sabta talabhom aktar. Tant kienu miftehma fuq wiehed u ghoxrin elf lira maltija (Lm21,000) ghas-saldu, li meta l-Avukat Albert Ganado, li kien qieghed jassisti lill-attur fuq il-kuntratt, mar ghall-kuntratt, lanqas ha mieghu l-kont tieghu "ghax ma kontx naf li ser nigi rikjest dakinhar halli nissottometti l-kont finali tieghi", u dana ovvjament, ghax l-ispejjeż ta' l-avukat tieghu kien ser ifallashom kollha hu;

L-appellanti wkoll mal-petizzjoni ppreżentaw kopja ta' notament miktub mill-attur di proprio pugno li jindika li l-ftehim kien li huma kienu debituri lejh fis-somma ta' wiehed u ghoxrin elf lira maltija (Lm21,000) u xejn aktar;

In vista ta' dan huma jissottomettu li d-dokument A, cjoe' 1 ftehim kontenut fih, hu nieqes ghal kollox minn kull konsiderazzjoni, u dak li hemm indikat bhala konsiderazzjoni hu
semplicement konsiderazzjoni vvintata;

L-appellanti qed jissottomettu dan apparti l-fatt li skond huma, mhux maghruf b'liema kriterju gie ddeterminat illi l-ispejjeż ta' lavukat ga` maksuba ghalihom fil-prezz miftiehem ta' wiehed u ghoxrin elf lira maltija ( $\mathrm{Lm} 21,000$ ) kellhom ihallsuhom huma, ilkonvenuti. Skond l-appellanti id-Dok. A2 u d-Dok. A3 jirreferu ghall-kawża fl-ismijiet Aquilina vs Leone Ganado (Citaz. Nru. 1473/82 CS ) li lanqas hu maghruf min rebah, u minn min giet mirbuła. Barra minn hekk, skond 1-appellanti, Dr. Albert Ganado fix-xhieda tieghu qal, li s-sitt mitt lira maltija (Lm600) jirreferu kollha ghall-ispejjeż tal-kawża u li dak il-hin hareg speci ta’ stima preventiva. Suppost ghalhekk li l-iskrittura Dok. A tirreferi biss ghal spejjeż tal-kawża, mentri fil-fatt hemm indikat litirreferi ghal affarijiet ohra, anzi primarjament tirreferi ghal diversi mutwi u interessi relattivi;

L-appellanti fl-ahhar nett jaghmlu wkoll referenza ghal dak li huma jidhrilhom li hu konflitt bejn ix-xhieda ta' Dr. Albert Ganado u tal-klijent tieghu l-attur appellat fir-rigward ta' kemm verament kienu l-ispejjė̇ gudizzjarji u jekk l-Avukat Ganado baqax skopert fis-somma ta' wiehed u erbghin lira maltija (Lm41.00);

> Ikkunsidrat:

Illi effettivament in ultima analisi, dan l-appell jirriżolvu ruhuu f'apprezzament tal-provi li gew prodotti fi prim'istanza, u f'xejn aktar. Fit-tieni lok din il-Qorti tosserva li fl-istadju ta' l-appell jidher li l-appellanti qed jispostaw id-difiża taghhom mill-allegazzjoni ta' vjolenza morali fuq il-kunsens taghhom li huma kkampaw fi prim' istanza ghal dik ta' nuqqas ta' konsiderazzjoni fl-obbligazzjoni
redatta in eskritt permezz tal-kuntratt esebit Dok. A;
Din il-Qorti eżaminat il-provi kollha kif jirrizuultaw fl-assjem tagĥhom u ma tarax li tista' b'xi mod taqbel mas-sottomissjonijiet illi qeghdin jaghmlu l-appetlanti u dana ghal dawn ir-ragunijiet;

Fl-ewwel lok huwa ovvju mill-provi u anke min-Nota ta' lEćcezzjonijiet ta' l-appellanti li l-linja ta' difiza minnhom assunta fi prim'istanza originarjament kienet dik tal-vizzju tal-kunsens li pero` minn imkien ma tirriżulta anke minimament fondata. Infatti ma hemm assolutament ebda prova - anqas mix-xhieda tal-partijiet stess - li setghet giet ezėercitata xi pressjoni morali fuq 1 -appellanti li biha l-volonta` taghhom giet ivvizzjata b'mod li gew kostretti jikkostitwixxu ruhhom debituri favur l-attur meta ma kellhom ituh xejn;

Mill-provi migbura din il-Qorti hija wkoll sodisfatta li mhux sostnut anqas 1 -argument ta' l-appellanti li l-iskrittura Dok. A li hija l-bażi ta' l-azzjoni taghhom hija nieqsa mill-konsiderazzjoni. Liskrittura trid tittiehed fil-kumpless tal-provi li saru u li minnhom jirrižulta li effettivament dawn is-sitt mija kienu jirrappreżentaw bilanć dovut mill-appellanti li pero` ma kienx gie rilevat qabel u li ghalhekk ma kienx kopert bil-mutwu li l-bank kien qed jaghmel ghas-servizz ta' l-appellanti. Fil-fehma ta' din il-Qorti, kien proprju ghal din ir-raguni li s-sitt mitt lira (Lm600) essendo parti minn somma globali ta' wiehed u ghoxrin elf u sitt mitt lira ( \(\mathrm{L} m 21,600\) ) li kienet tirrappreżenta mhux biss spejjeż gudizzjarji imma dak kollu li hemm indikat fl-iskrittura, gie rrilevat b'dan il-mod fl-istess Dok. A. Veru li jekk mal-qbil is-sitt mitt lira (Lm600) kienu rappreżentanti spejjeż gudizzjarji biss, dawn setghu gew indikati bhala tali, pero dan ma jnaqqas xejn mill-fatt li mhix korretta s-sottomissjoni ta' l- appellanti illi l-iskrittura hija nieqsa minn konsiderazzjoni legali. Ma' dan jiżdied ukoll li jekk l-appellanti kienu qeghdin isostnu nnullita` ta' l-iskrittura jew addirittura li kien hemm konsiderazzjoni simulata, dan ma setghux jaghmluh per via di eccezione, imma kien il-każ li jistitwixxu azzjoni ad hoc;

Minhabba illi 1-appellanti mal-petizzjoni esibew Dok. X, u qed jissottomettu li dan ghandu javalla t-teżi tagћhom, din il-Qorti tirrileva li evidentement, anke jekk dan id-dokument huwa miktub di proprio pugno mill-appellant, jidher li qed ihalli barra partijiet ofrajn li jirrizultaw mill-atti prociesswali u senjatament din il-Qorti taghmel riferenza ghal prospett Dok. C li hemm a fol. 48 tal-process minn fejn jirriziulta li oltre $t$-tliet debiti li hemm indikati fuq idDok. X kien hemm ukoll mutwu iehor ta' tliet elef lira maltija ( $\mathrm{Lm} 3,000$ ) ridott b'elf lira maltija ( $\mathrm{Lml}, 000$ ) fl-atti tan-Nutar Joseph Agius li mhux inkluż fid-Dok. X u li pero' m'hemmx kwistjoni fuqu dwar jekk kienx dovut jew le. In effetti jekk kien ghad fadal xi prova dwar l-attendibilita` tal-pretensjoni attrici, dina giet saldata proprju bid-Dok. X li juri li effettivament dak li qed jippretendi huwa korrett;

Ghal dak li hu meritu proprju ghalhekk, din il-Qorti ma tarax li l-appellanti ghandhom ragun;

Ikkunsidrat:

F'dan l-istadju l-appellanti May Leone Ganado qed tissolleva kwistjoni legali li hija kienet issollevat fi prim'istanza u li kienet giet deciiza bis-sentenza appellata. Hija qieghda tissottometti li hija kienet iggarantiet, permezz ta' l-iskrittura Dok. A, l-ammont ta'sitt mitt lira (Lm600) li effettivament kienu dovuti biss minn żewgiha,
tant li Dok. A2 u A3 a tol. 29 u 30 jirreferu ghall-kawża fl-ismijiet Franciz X. Aquilina vs Carlo Leone Ganado u cjoe` ghalhekk, kontra Cario Leone Ganado wahdu, bhal ma fil-kuntratt ta' dakinhar stess gie ottenut il-permess tas-Sekond'Awla tal-Qorti Civili biex l-appellanti setghet tkun firmatarja fid-debitu ta' żewğha, l-istess kellha tigi ottenuta d-debita awtorizzazzjoni tas-Sekond'Awla gharrigward ta' sitt mitt lira (Lm600) imsemmija fid-Dok.A;

Issa jirriżulta illi filwaqt li fil-kuntratt Dok. Al li hemm esebit a fol. 23 tal-process 1 -appellanti May Leone Ganado iffirmat biss bhala garanti in solidum ma' żewgha, fl-iskrittura Dok. A ilposizzjoni prima facie tidher li tbiddlet $u$ dan billi hija ffirmat bhala debitriči flimkien ma' żewğha, u mhux bhala garanti ta' xi debitu minnu assunt jew minnu dovut. Kif qed tippretendi l-appellanti, pero', fil-verita` d-debitu kien ta' zewgha, anke jekk il-ftehim jippretendi li hu jew jammonta ghall-assunzjoni ta' debitu da parti tat-tnejn. Dak li guridikament jinteressa lil din il-Qorti, effettivament huwa l-att li dak il-ftehim ma jirrispekkjax il-verita` billi kienet x'kienet id-dikjarazzjoni fih kontenuta, il-verita' kienet u baqghet wahda, u cjoe’, li d-debitu kien bla dubbju ta' xejn ta’ żewgha u ghalhekk l-assunzjoni taghha ma setghetx kienet hlief biex tiggarantixxi 1-istess debitu, anke ghaliex, difatti, ma jirriżultax li hija kienet pubblika merkantessa u li tinnegozja f'isimha. Ghalhekk kienet mentiega l-awtorizzazzjoni tas-Sekond’Awla;

Ma fadalx aktar aggravji ohra x'jigu kkonsidrati u gћalhekk din il-Qorti qieghda preżenzjalment tiddisponi mill-appell kif gej, u cjoe` billi tilqa' biss dak ta' May Leone Ganado, u konsegwentement tirriforma s-sentenza appellata billi tirrevokaha biss in kwantu ciahdet l-eċcezzjoni tal-konvenuta May Leone Ganado $u$ kkundannatha, u minflok tilqa' l-eċcezzjoni taghha fis-
sens spjegat supra u tichad it-talbiet attrici in kwantu diretti kontra taghha. Qed jigi rriformat ukoll il-kap ta' l-ispejjeż billi kwantu jirrigwarda l-konvenuta, fejn jirrikorru spejjeż diversi minn ta' żewğha, l-ispejjeż jibqgћu bla taxxa. Il-kumplament kollu tassentenza appellata jibqa' kkonfermat. Spejjeż ta' dan l-appell ghallappellant Carlo Leone Ganado hlief dawk ta' martu l-appellanti lohra fejn jirrikorru li jkunu a kariku ta' l-appellant Aquilina.

