## 27 ta' Gunju, 1960 Imhallin:-

 Is-S.T.0. Prof. Sir Anthony J. Mamo, O.B.E., C.St.d., Q.C., B.A., LL.D., President;Onor. Dr. A.d. Montanaro Gauci, C.B.E., K.M., LLLD.; Onor. Dr. W. Harding, C.B.E., K.M., B.Litt., LL.D. Maria FeHele Cremona et.

## versus

Michele Abela et. Bejgh - Simulazxjoni - Rexissjoni.

B'digriet tal-10 ta' Ottubru 1960 gie moghti permess kondizzjonali ghall-appell minn din is-sentenza Illl-Maesta Taghna rRegina fll-Kunsill Privat; u b*digriet sehor tal-24 ta' Marzu 1861 fie moghti l-permess anali blex isir dak l-appell.

Jekk il-partijiet f'kuntratt jikiconkjudu apparentement bejgh. lit huma ma riedux, u fil-fatt ma kellhoms intenajoni li jikkonkjudu kompro-vendita, imma riedu biss jonolqu l-apparenza ta' bejgh, b'mqd il l-apparenti belflegh ma riedx jispesti ruhu mill-proprjeta' u langas l-apparenti xerrej ma ried jakkwista dik il-proprjeta', l-att li sar hu stmulat $u$ nterament fittiziu bhala komprovendta; u t-talba ghar-rexissjoni tajak l-att ghandha tidi mullogha fi-assenza ta' ebda deduzzjoni t provi 4 verament kien kuntratt tehor.

Ghaldagstant, jekk il-parti l-ohra ma tallegax, u ma tippruvax, aid l-ituenzjoni kienet li jatr kuntratt iehor, per ekempju donazzione, anzi tkompli tinsisti li l-kuntratt kien ta' bejoh. u l-provi juru li bejon ma kienx hemm, allura s-simulazzioni hi assoluta, w l-kuntratt ghandu fig': rexiss.

Il-Qorti:- Rat ić-citazzjoni prezentata fil-Prim'Awla tal-Qorti Civili tal-Maestà Taghha r-Regina fil-11 ta' $\Lambda$ pril 1959, !i biha l-atturi, wara li ppremettew li 1 -imsemmi Joseph Abela, k'kuntratt fi-atti tan-Nutar Joseph Gatt tas17 ta' April 1952, iddikjara li qieghed ibiegh lill-konvenuti 1-villa "Maria Teresa" in kors ta' kostruzzjoni li tinsab fillimiti ta' San Pawl il-Bahar, Rdum Rxew, bil-prezz ta' $£ 800$. li ma thallasx fuq l-att, suǵgetta ghall-pagament ta' $£ 11$ subcens fie-sena; u li dan il-bejgh huwa fittizju, bhal ma jirrizulta fit-trattazzjoni tal-kawiza; talbu li jigi rexiss ilkuntratt fuq imsemmi taht il-provvedimenti. li taghti 1 Qorti. Bl-ispejjeż kontra l-konvenuti;

## Omissis;

Rat is-sentenza ta' dik il-Qorti tas-26 ta' Gunju 1959. li kiha giet michuda l-eckezzjoni tal-preskrizzjoni u gie nominat perit legali biex jirrelata jekk il-pretensjoni talattrici ghandhiex jew le fondament;

## Omissis;

Rat is-sentenza tal-istess Qorti tad-29 ta' Tannar 1960. li biha t -talba tal-attrici giet michuda; 1 -ispejjeż, stante $\dot{\text { c. }}$ cirkustanzi tal-kaz, minghajr taxxa, iżda d-dritt tar-Reǵistru jithallas mill-attrici; wara li kkunsidrat;

Illi I-perit legali ssottometta illi t-talba attrici ghandha tigi michuda, u dan wara li osserva illi, anki kieku bilprovi li samu kellha tinghata 1 -aktar interpretazzjoni favorevoli ghat-teżi tas-simu'azzjoni, jidher aktar verosimili li, jekk qatt kien hemm din is-simulazzioni, din kienet relattiva, cjoè ntizà sabiex timmaskera f'kollox iew in parti kuntratt ta' donazzjoni taht 1 -apparenza ta' kuntratt ta' bejgh, u f'din l-ipotesi d-domanda attrici messha giet preposta ben differentement;

Illi, kif jidher mill-atteǵgjament tal-atturi, konfermat mid-dikjarazzjoni esplicita taghhom fin-nota ta' osservazzjonijiet fuq imsemmija u preciizament a fol. 123 u 129 tal-process, l-istess atturi qeghdin jibbażaw l-azzjoni fuq

Il-Qorti:- Rat ić-citazzjoni prezentata fil-Prim'Awla tal-Qorti Civili tal-Maestà Taghha r-Regina fil-11 ta' $\Lambda$ pril 1959, !i biha l-atturi, wara li ppremettew li 1 -imsemmi Joseph Abela, k'kuntratt f-atti tan-Nutar Joseph Gatt tas17 ta' April 1952, iddikjara li qieghed ibiegh lill-konvenuti 1-villa "Maria Teresa" in kors ta' kostruzzjoni li tinsab fillimiti ta' San Pawl il-Bahar, Rdum Rxew, bil-prezz ta' $£ 800$. li ma thallasx fuq l-att, suǵgetta ghall-pagament ta' $£ 11$ subcens fie-sena; u li dan il-bejgh huwa fittizju, bhal ma jirrizulta fit-trattazzjoni tal-kawża; talbu li jigi rexiss ilkuntratt fuq imsemmi taht il-provedimenti. li taghti iQorti. Bl-ispejjeż kontra 1-konvenuti;

## Omissis;

Rat is-sentenza ta' dik il-Qorti tas-26 ta' Gunju 1959. li biha giet michưda l-ečeezzjoni tal-preskrizzjoni u gie nominat perit legali biex jirrelata jekk il-pretensjoni talattrici ghandhiex jew le fondament;

## Omissis;

Rat is-sentenza tal-istess Qorti tad-29 ta' Tannar 1960. li biha $t$-talba tal-attrići giet michuda; 1-ispejjeż, stante écirkustanzi tal-kaz, minghajr taxxa, iźda d-dritt tar-Registru jithallas mill-attrici; wara li kkunsidrat;

Itli I-perit legali ssottometta illi t-talba attrici ghandha tig̀ mićhuda, u dan wara li osserva illi, anki kieku bilprovi li saru kellha tinghata l-aktar interpretazzjoni favorevoli ghat-teżi tas-simu'azzjomi, jidher aktar verosimili li, jekk qatt kien hemm din is-simulazzioni, din kienet re. lattiva, cjoò ntiza sabiex timmaskera f'kollox iew in parti kuntratt ta' donazzjoni taht 1 -apparenza ta' kuntratt ta' bejgh, u f'din 1 -ipotesi d-domanda attrići messha giet próposta ben differentement;

Illi, kif jidher mill-atteǵgjament tal-atturi, konfermat mid-dikjarazzjoni esplicita taghhom fin-nota ta' osservazzjonijiet fug imsemmija. u preciizament a fol. 123 u 129 tal-process, l-istess atturi qeghdin jibbażaw l-azzjoni fuq
simulazzjoni assoluta, jiǵifieri li bil-kuntratt tal-bejgh "de quo' Jozeph Abela u hutu l-konvenuti mhux biss ma riedux jaddivjenu ghall-bejgh, iżda ma riedu jaghmlu xejn, b'med il l-kuntratt huwa inezistenti u null, ghaliex nieqes minn kwalunkwe kontenut; u din il-pretensjoni taghhom l-atturi bbazawha fuq ciirkustanzi emergenti mill-istess kuntratt, kif ukoll fuq fatti li saru wara;

Fl-imsemmija nota taghhom 1-atturi jiddeżumu din issimulazzjoni assoluta mill-fatt (1) illi l-villa oġgett talkuntratt giet deskritta bhala ckejkne u fil-kors ta' ${ }^{\prime}$ gostruzzjoni, mentri dan ma kienx veru; (2) illi 1-bejgh sar bilprezz ta' $£ 800$, li fil-każ huwa irriżorju; (3) illi dak il-prezz gie dikjarat bhala ga mhallas lill-venditur mentri dan ma setghax kien,skond ic̀-cirkestanzi rižultati; (4) illi l-bejgh sar minghajr ma gie precedut mis-soliti trattattivi, u sar sahansitra favir Mary Abela, oht il-venditur, bla ma din uriet qatt l-intenzjoni li tixtri l-villa in kwistjoni. Wara 1 . kuntratt mbghad. ikomplu jirrilevaw l-atturi f-imsemmija nota taghhom, il-pretiz venditur (1) baga' jokkupa parti mill-villa minghajr ma jhallas kera; (2) taqa' jdahnal itkera tal-parti li kienet mikrija lii hadd iehor; (3) baqa' jidher hu fir-registru tal-Water \& Electricity Department, almenu ghal certu żmien: (4) fil-kuntratt tal-11 ta' Marzu 1958 (fol. 140) huwa ddikiara li l-art li ha b'cens minn ghand id-ditta "Coleiro Brothers" tikkonfina ma' gid tieghu: (5) u x-xoghol li sar tant fil-villa kemm ghall"boat houses" wara l-beigh, sar bi flus il-venditur, u mhux tal-konvenuti;
nli, apparti jekk l-imsemmijin àrkustanzi jinsabux adegwatament sostanzjati mill-provi, fil-fehma tal-Qorti huma jistghu jwasslu ghall-konklużjoni li 1 -att impunjat hu affett minn simulazzjoni relattiva. b'mod li l-kontraenti riedu jaghmlu u jikkonkludu xi haga ohra li però riedu talvolta janbu taht l-apparenza ta' kuntratt ta' bejgh; hekk, per eżemp.ju, donazzjoni simulata. Xejn ma jiswa li. Joseph Abela. kif gie fuq rilevat, wara l-att impunjat indika bhala wiehed mill-konfini tal-art l-ohra li akkwista 1-ġid tieghu: ghaliex. apparti l-ė̇attezza u l-verità ta' dan il-konfini. jibqa' dejjem li dik i.-dikjarazzjoni saret minnu
b'mod unilaterali, u ghalhekk ma tippregudikax id-drittijet ga talvolta akkwistati bil-kuntratt "de quo" (Kollez. XXVII-I-394) ; wisq anqas meta jigi kunsidrat li 1 -istess konvenuti, fil-kuntratt li sar fit-13 ta' Settembru 1955 (fol. 159), indikaw bhala wiehed mill-konfini tas-siti fabbrikabbli minnhom trasferiti l-gid lilhom appartenenti, apparentement il-vilia in kwistjoni. Lanqas jista' jwassal ghassimulazzjoni assoluta l-fatt li l-kawia kontra Carmelo Zammit ghar-riparazzjoni tal-bjut tal-villa saret millvenditur Joseph Abela wara l-kuntratt impunjat; u dan ghaliex kollox sar bi ftehim u bil-kunsens anki tal-konvenuti, billi kien Joseph Abela li kien ittratta ma' Zammit u kien jaf b'kollox; dan il-fatt jista', "inter alia", jammonta legalment ghal difett procedurali li 1 -konvenuti mhux necessarjament kienu jafu bih, imma ma jwassalx nećessarjament ghas-simulazzjoni assoluta argomentata millatturi;

Illi kontra $t$-teżi tas-simulazzjoni assoluta hija 1-ispjegazzjoni moghtija mill-istess atturi dwar il-"causa simulandi". Huma, fin-nota taghhom fol. 128, issottomettew illi "il-motiv tas-simulazzjoni jinsab espress fić-citazzjoni (recte fid-dikjarazzjoni annessa maghha), fejn jinghad li Joseph Abela ghex dejjem separat mill-atturi martu u bintu, mindu din tal-anhar kellha ftit xhur, u illi huwa kellu nteressi u sentimenti opposti ghad-doveri tieghu ta' ragel miżżewweǵ u ta' missier doverus; u fil-waqt li ma riedx jippriva ruhu f'hajtu mill-proprjetá tieghu, ma riedx lanqas li martu u bintu jibbenefikaw runhom minn din ilproprjetà wara mewtu"; jiǵifieri li hu ried jibbenefika bittrasferiment impunjat lill-hutu a pregudizzju tal-atturi; b'hekk però huwa wera li hu ma riedx jaghmel haga provvizorja, izda haǵa definittiva, b'mod li wara mewtu ma jistghux jinnewtralizzawha proprju dawk li huwa ried jippriva mill-proprjetà in kwistjoni; diversament, kieku, kif isostnu l-atturi, il-kuntratt jinsab affett minn simulazzjoni assoluta, 1 -iskop minnhom attribwit lil Joseph Abela ma kienx isehh, u l-proprjetà kienet tirritorna fil-patrimonju tieghu; anzi, guridikament lanqas kienet qatt tkun herget;

Ili, "rebus sic stantibus", l-atturi ma rnexxielhomx jippruvaw li l-kuntratt "de quo" huwa affett minn simulazzjoni assoluta, u ghalhelkk id-domanda taghhom, li fuqha tinsab bazata, mhijiex sostenibbli;

Lanqas jista' jinghad illi s-simulazzjoni relattiva tinsab kompriza f'dik id-domanda; ghaliex, apparti d-delimitazzjoni ǵa maghmula mill-istess atturi, l-ogjett tal-kawía jigi jitbiddel. Difatti, mentri, kif josserva Butera, "la sentenza che dichiara la simulazione (i.e. assoluta) di un negozio giuridico rende manifesto che l'atto medesimo è inesistente, spoglio di ogni valore giuridico e quindi improduttivo di qualsiasi effetto, siccome quello che 'colorem habet, substantiam vero nullam', . . . in materia di simulazione relativa il giudice da una parte annulla l'atto simulato, e dall'altra trae in luce il negozio dissimulato" (Simulazione, voce Negozi Giuridici, para. 115, pag. 373, u para. 119. pag. 383). U Francesco Ferrara hekk ikompli jirribadixxi dan il-koncett:- "L'azione (i.e. di simulazione relativa) non ha per iscopo di far dichiarare l'inesistenza dell'atto intero, ma di far dichiarare l'inesistenza totale e parziale dell'atto apparente, per vedervi sostituito l'atto vero compiuto dai contraenti, e che essi hanno in quella guisa celato" (Della Simulazione dei Negozi Giuridici. para. 131) ; Konsefwentement, minhabba din id-diversità taloggett, mhuwiex leditu li jigi nvestit il-meritu fuq il-bażi tas-simulazzjoni relattiva;

Rat in-nota li biha 1 -attrici appellaw minn din l-ahhar sentenza, u l-petizzjoni taghhom li biha talbu li dik is-sentenza tigi revokata, u t-talba taghhom tigi milqugha; blispejjè tȧ̇-żewǵ istanzi;

Rat ir-risposta tal-konvenuti, li biha qalu illi l-aggravji allegati fil-petizzjoni tal-atturi huma infondati, u fi-istess hin appeliaw incidentalment mill-kap tal-ispejjez, u talbu li dan il-kap iisi riformat, billi jigi ordnat li l-ispejjez kollha tal-prima istanza (barra dawk tas-sentenza preliminari dwar l-eccezzioni tal-preskrizzjoni). kif ukoll talappell principali u ncidentali, ibatuhom l-atturi;

## Omissis;

## Ikkunsidrat;

## Fuq 1-appell principali;

Is-sentenza appellata sostanzjalment irrite.iet illi (1) 1 -azzjoni tal-atturi hi bażata fuq simulazzjoni assoluta; (2) l-attrici ma riexxielhomx jippruvaw din is-simulazzjoni, u ghalhekk it-talba taghhom, li tinsab bażata fuqha, mhix sostenibbli; (3) u in kwantu 1-provi jistghu talvolta juru illi l-kuntratt impunjat jista' jkun affett minn simulazzjoni relattiva din il-kwistjoni ma tistax tigi eżaminata fil-kawza preżenti ghax mhix kompriza fit-termini tac citazzjoni;

Din il-Qorti taqbel mal-ewwel konklużjoni. It-teżi talatturi hi li l-att ta' bejgh in kwistjoni kien interament fittizju; il-partijiet ma riedux u qatt ma kellhom intenzjoni li jikkuntrattaw komprovendita, imma riedu kiss li joholqu 1-apparenza ta' dan il-kuntratt; b’mod li la 1 -apparenti bejjiegh verament ma ried jisvesti ruhu mill-proprjetà, u lanqas l-apparenti xerrejja ma jakkwistaw dik il-proprjetà bis-sahha tal-att;

Iżda fil-fehma ta' din il-Qorti, kemm il-derba 1-atturi rnexxielhom jippruvaw illi bhala komprovendita 1 -att impunjat kien tassew fittizju fis-sens fuq imsemmi, it-talba taghhom ghandha tirnexxi fí-assenza ta' ebda deduzzjoni u provi li hu verament kuntratt iehor;

L-unika ipotesi li tidher possibbli (u li infatti saret mill-Ewwel Onorabbli Qorti) hija illi l-att impunjat jista' taht l-apparenza ta' beigh jahbi donazzjoni. İ̇da l-konvenuti stess li lilhom biss kien jinteressa li jsostnu, sija pure subordinatament, din it-tezii, fil-fatt ma avvanzawhiex; anzi fir-risposta taghhom ghall-petizzioni komplew innegawha. Huma sostnew, u baqghu sa l-ahhar isost nu, illi 1 -att lisen komprovendita reali u vera, $u$ dan birs. Huma fl-ebda mument ma ssuggerew illi, kieku kellu jigi ritenut illi kienu jonqsu 1 -elementi u l-intenzjoni tal-komprovendita, b'dan kollu kienu jeżistu l-elementi u l-intenzjoni ta'
kuntratt iehor, e.g. donazzjoni. Fin-nuqqas ta' ebda deduzzjoni simili da parti tal-konvenuti, il-Qorti jidhrilha itli jekk skond il-provi komprovendita ma kienx hemm, u fi-intenzjoni tal-partijiet fl-att ma kellux ikun hemm, ebda kuntratt iehor, hu x'inhu, li ghall-ezistenza tieghu kien ikollhom jigu pruvati minn min ghandu nteress l-elementi materjali u ntenzjonali partikulari tieghu, ma kien kontemplat mill-partijiet, u kwindi huma ma kellhomx ebda ntenzjoni li jivvinkolaw ruhhom verament b'ebda kuntratt. Dak li jfisser illi l-att impunjat hu allura assolutament simulat;

Ilkwistjoni ghalhekk tirriduci ruhha fi kwistjoni talprovi, biex jigi ełaminat jekk verament komprovendita kienx hemm;

Din il-Qorti, wara li qieset bir-reqqa dawk il-provi, inklużi d-dokumenti prodotti wara l-perizja, hija nklinata li tirritjeni, kif fil-fatt tirritjeni, illi r-risposta ghal dak il-kweisit ghandha tkun negattiva; u dan wara ii zammet tajjeb quddiem ghajnejha illi l-piz ta!-prova imiss lill-atturi u ilit i-prova ghandha tkun soda u konvincenti;

Bl-att impunjat Giuseppe Abela deher li biegh lill-huh Michele Abela, li qal li qieghed jidher f'ismu u f'isem hutu Mary Abela u Antonio Abela. Is-supposti xerrejja kienu ghalhekk tliet ahwa tas-suppost venditur, li kienu skond il-provi jghixu flimkien mieghu go dar wahda;

Kif qal it-perit legali, ii-prezz indikat fl-att jidher b'mod cear mill-provi illi kien konsiderevolment baxx. Fiżzmien tal-att il-villa, jekk mhux lesta ghal kollox aktarx li kienet ga abitabbli. Skond il-provi, dak, iz-żmien kienu ga ntefqu fix-xogholijiet sommom hi kompleseivament jammontaw ghaI £2002.18.0. Jekk ma' dawn jizidied, ghallvalutazzjoni pusta tal-fond trasferit. il-valur tas-sit stess. dan l-ammont tikber b'xi $£ 350$ ohra. Issa. il-prezz imsemmi f-att kien ta` $£ 800$;

Iç-çirkustanzi li fihom il-bejgh u l-prezz gew suppost mifthema huma addirittura inkredibbli kiekn wiehed kellu
jassumi negozju genwin u reali. Il-konvenut Michele Abela xehed quddiem il-perit legali (fol. 99) illi fuq dan il-bejgh ittratta hu ma' Giuseppe Abela. Il-prezz iffissah Giuseppe. Hu qallu li flus ma jagntienx ghax kellhom flushom ghandu, u Giuseppe accetta 1 i jithallas minn dawk il-flus. Lofferta tal-bejgh minn Giuseppe saret lilu, però hu ppropons li jdahhal mieghu lill-huh Antonio. X'hin gew ghallkuntratt, hu ppropona li l-akkwist isir anki minn ohtu Maria, billi din kienet tghix maghhom u kienet iddur bihom;

Din Maria Abela xehdet (fol. 101) illi hi lanqas biss kienet taf li l-akkwist kien ser isir f'isimha. Saret taf wara li sar il-kuntratt, ghax tawha kopja u qratha;

Antonio Abela, fix-xhieda tieghu fol. 150, qal illi l-prezz tal-villa anqas biss jaf kemm kien, ghaliex kien ihalli kollox f'idejn hutu Michele u Giuseppe, tant li lanqas deher fuq il-kuntratt; intant fix-xhieda tieghu quddiem il-perit legadi (fol. 95) hu qal illi, billi bejn l-ahwa subien kellhom socjeta bl-isem "Abela Brothers" ghax-xoghol tal-port u Giuseppe ma kienx tahom sehemhom mill-profitti, kienu baqghu li Joseph kellu jittrasferilhom il-villa bil-prezz ta' £800, bil-patt li dawn jehodhom mill-flus li kellu ghandu ta. sehemhom. Antonio Abela zied jghid illi, ghalkemm il-konvenuta Maria Abela ma kellhiex sehem fis-socjetà, però, billi kienu haǵa wahda, dehrilhom li kellhom idahhluha maghhom. Invece, kif ga ntqal, l-idea li Maria tidhol tl-akkwist kienet ta' Michele wandu, x'hin gew ghallkuntratt;

Mela minn dan ghandna li Giuseppe Abela, If ghal bosta snin suppost li kien jiǵbor u jzomm ghandu l-profitti ta' socjeta fi kienet tappartjeni lill-ahwa subien kollha, inkluzi tnejn li mhsmiex fil-kawża, f'daqqa wanda, bla ebda raģuni (ghax ebda raǵuni ma giet allegata), bla ma jitolbu hadd, minn rajh jipproponi li jbiegh villa li kien ghadu qieghed jibni lill-wiehed minn hutu; il-prezz iffissah hu; u jikkuntenta li jikkompensah mas-sehem talfitti suppost spettanti lill-hutu. Ghad illi l-valur tal-villa dak iz-żmien kien ta' xi $£ 2400$ almenu, hu jbieghha $£ 800$,
u l-propost xerrej idanhal mieghu, bla ma jitolbu hadd, lit huh ienor u lill-ahtu - kumbinazzioni, liz-zewg hutu biss li kienu joqghodu flimkien mieghu u mal-bejjiegh. Issubien l-ohra, li suppost kienu wkoll fis-socjetà, huma mhollija barra;

Wara l-kuntratt, Giuseppe Abela siefer. Il-konvenut Antonio Abela semma dan il-fatt, u, avvolja kien jghix ma' Giuseppe, qal li ma jafx ghalfejn. Naturalment il-Qorti ma tistghax taghmel kongetturi fin-nuqqas ta" provi. Kieku però kien jirrizulta illi Giuseppe Abela siefer ghal ragunijiet ta' sahna, dan kien jista' jitfa' hafna dawl fuq l. operazzjoni. Hi din kif inhi, il-kwadru ta' bejgh kif preLentat mill-akkwirenti, hu, fil-fehma tal-Qorti, semplidement irreali;

Il-Qarti anqas temmen li l-prezz, irrizorju kif kien, gie verament paçut ma' xi ammonti li kellhom jiehdu Michele u Antonio Abela. L-ewwelnett, kieku dan kien tassew dak li kien qieghed isir bis-serjeta, id-dikjarazzjoni tal-hlas filkuntratt impunjat (fol. 6 tergo) kienet thun formulata wisq diversament. Fil-kuntratt jinghad illi l-venditur ga rcieva l-prezz minn ghand ix-xerrej, u tieghu tah ircevuta.. Kieku l-kuntratt kien reali u l-venditur kien tassew qed jikkompensa 1-prezz ma' ammonti ta' profitti ta' gestjoni ta' soćjetà li l-venditur kellu f'idejh, hu kien ikollu nteress cear li jiddikjara dan il-fatt, precizament biex eventwalment ix-xerrejja ma jkunux jistghu jergghu jippretendu dak is-sehem taghhom tal-profitti. Oltre dan però, ghandu jizdied dan li gej;

Hija haga addirittura inspjegabbli kif, waqt illi l-konvenut Michele Abela u l-konvenut Antonio Abela kellhom kull wiehed flus il-Bank u flus ohra ghal rashom, kull wiehed suppost li gemmaghhom minn xoghol barrani Ii kien jaghmel, huma li fis-supposta soćjetà ma kienux jaghmlu xejn. jew ftit wisq, proprju Giuseppe kellu jkun l-uniku wiehed li dak kollu li kellu kellu jkun komuni tatt'ieta. Infatti skond kif xehed Michele (fol. 100), meta Giuseppe miet, proprjetà stabili ma halliex nlief zewg siti jew tlieta enfitewtici, oltre kwota ta' proprjetà mhollija
miz-ziju Publio Debono, suggetta ghall-uzufrutt tal-konvenuta Maria Abela. Flus ma halliex hlief $£ 10$ u depoditu bankarjŭ ta' xi $£ 14$ (fol. 100). Skond din ix-xhieda, mela, meta Gfuseppe biegh il-villa u kkompensa ma' Michele u Antonio dak li huma kellhom jiendu, Giuseppe ma baqghalu xejn. Imma din ix-xhieda ta' Michele mhix kompleta, jew aktarx hi nveridika. Infatti, Maria Abela, fix-xhieda taghth quddiem il-perit legali (fol. 102), qalet illi, oltre l-f10 til-£14 imsemmija minn Michele, Giuseppe halla wkoll tliet libretti tal-Lombard Bank ta' xi $£ 1700$, intestati ghannom ta' Giuseppe, Michele u Antonio Abela. Michele Abela, fix-xhieda li ta, kif jidher mill-fol. 146, kien ammetta li fost t-affarijiet li halla Giuseppe sabu tliet kotba tal-Lombard Bank, wiehed f'isem Giuseppe, wiehed f'ismu, u l-iehor f'isem Antonio. Dawn id-depożiti saru mill-mejjet. "Qabel ma ddepożita dawn il-flus", żied ighid Michele, "dawn l-istess flus li poġga fil-Lombard f'isimna t-tieta kienu f'Bank iehor hawn Malta, aktarx in-National, f'ismu biss; u ghalhekk, meta ttrasferihom fil-Lombard, ghidnilu biex fipoggihom f'isimna t-tlieta'". Mela mhux veru li minn dak li dahhal Giuseppe, suppost ghan-nom ta' kulhadd mis-socijetà, Michele u Antonio qatt ma hadu xejn; u anqas jista' jkun veru illi l-prezz ta' $£ 800$ kellu jirrapprezéenta dak kollu li Antonio u Michele kienu jippretendu bhala s-sehem taghhom mill-profitti tas-soćjetà li suppost gabar Giuseppe;

Mbghad hemm din ict-cirkustanza l-ohra li filfehma tal-Qorti hi elokwentissima. Xehed Joseph Pavia illi darba l-konvenut Michele Abela talbu biex jistaqsi lis-Sacerdot Don Antonio Abela jekk ikunx qed jiehu gurament falz jekk jghid bil-gurament illi l-villa kienet tieghu. Michele Abela stess ammetta li kien hemm dan id-diskors, u ftakar li Don Antonio kien qallu ill, jekk ma tax flus ghall-villa, jkun qed jehu gurament falz jekk jehid illi hi tieghu; peró, jekk hallas xi flus, ma jkunx qed jiehu gurament fals jekk iahlef li l-villa hi tieghu.: H-Qorti minghajr ma tidnol fi kwistionị̄iet ohra, tissenjala biss illi dan id-dubju jew skruplu ta* kuxjenza da parti ta' Michele Abela ma ,iidherx spjegabbli kieku tassew si trattava ta' bejgh 'genwin b'Kompensazzjoni tal-prezz ma' ammonti li tassew kienu
dovuti, kif issa qeghdin jghidu hu stess u l-konvenut Antonio Abela:

Ga ntqal illi etda raguni ma gict offerta da parti talkonvenuti, $u$ ma tidher mill-provi, li ghaliha Giuseppe Abela seta' u ried ibiegh lill-konvenuti l-villa in kwistjoni (hlief, s'intendi, dik li tidher evidenti mić-ċirkustanzi, illi jeludu d-drittijiet talvolta spettanti lill-atturi);

Il-villa kien ghad anqas ma tlestiet minn kollox. Filkuntratt intqal hekk:- "Ix-xerrej proprio et nomine jaf x'xoghol lahaq sar fil-villa li qieghed jixtri, u jassumi ii jkompli x-xoghol huwa u hutu li qieghed jidher ghalihom" (fol. 8 u tergo). Meta xehed Michele Abela, kif jidher filfol. 149, hu qal testwalment hekk:- "Meta akkwistajna l-villa ma nafx x'kien hemm lest minnha". Mill-istess xhieda jidher illi, non ostante l-obligu suppost assunt minnu proprio et nomine, li jkomplu x-xoghol huma, ixxoghol tkompia dejjem minn Giuseppe. "Ghall-kontinwazzjoni tal-villa u ghall-kostruzzioni tas-sebgha 'boat-houses' l-ohra baqa' jehu nsieb hija Giuseppe" (fol. 148). Michele la jaf min kien il-bennej, la l-perit, la 1 -mastrudaxxa y 1 haddiema l-ohra, "ghax ix-xoghol baqa' jkomplieh Giuseppe" (fol. 149). Antonio Abela xehed ii 1-haddiema ii komplew jahdmu fil-villa ma jafhomx, gha'iex "ghall-kumplament tax-xogholijiet hallejna f'idejn hija 'Giuseppe" (fol. 150).

Mhux talli Michele $u$ Antonio ma hadux nsieb jx-xogholijiet kif suppost assumew li jaghmlu, u anqas kienu jafu x'qed isir wara li suppost il-villa saret taghhom, izda talli anqas jidher li huma hallsu xi haga minn taghhom ghal dawk ix-xogholi iiet li saru fil-villa, ghad illi xi kontijiet jidhru f'isem Michele. L-ewwe'nett, parti mill-kontijiet eżibiti fol. 31-74 iistghu facilment jirriferixxu ghall-"boathouses" (garaxijiet) li Michele Abela jghid li bena f'ismu u f'isem Antonio fuq sit iehor li huma hadu in enfitewsi, kontigwu mal-villa (fol. 98). Quddiem il-perit legali, Michele Atela xehed illi 1-"boat-houses", sija ta' auddiem il-villa kemm 1 -ohrain. bnihom hu wara 1 -kuntratt bi flusu (fol. 99), u zied jgh'd:- "Il-flus li ha!last kiex inbnew il-
"boat-houses" hadthom mill-flus li kelli mgemmghin id-dar u 1-Barclay's Bank" (fol. 100). Din hi addirittura kontradizzjoni sfaçáata ma' dak li Michele Abela kien xehed fol. 148, fejn qal illi 1 ""boat-houses" inbnew, u x-xognol talvilla tkompla, bi flus li kien idahhal mill-kiri tas-sitt "boathouses" ta' quddiem il-villa, u li hu qatt ma zbanka flus biex ihallas, ghax kollox kien f'jdejn Giuseppe. Kien biss xi, darba jew aktar "li hu hallas lill-bennej hu stess minn flusu", jigifieri mhux minn flus li kien tan huh Giuseppe kiex inaillas lill-bennej" (fol. 148). Aktar il-quddiem fistess xhieda. Michele Abela rega' stqarr illi l-villa thompliet, u nbnew is-seba' "boat houses" l-ohra, mill-flus talkera tas-sitt garaxijiet li hemm quddem il-villa, u li kienu ta' Giuseppe ${ }^{\prime \prime}$;

Antonia u Maria Abela, mbghad, anqas biss jallegaw illi huma hargu xi haga minn taghom biex tkomplew ixxogholijiet fil-villa jew fil-"boat houses" ta' quadiemhs;

Anki l-kiri baqs' jaghmlu Giuseppe. Michele Abela anqas biss kien jaf min huma $l$-inkwilini (fol. 149), $u$ anqas jaf kemm swew il-villa u l-"bost houses" (fol. 148);

Dwar il-kera ta' parti mill-villa, li kienet mikrija lillahwa Pavia, Michele Abela xehed hekk quddiem il-perit legali:- "Il-flus tal-kera... (Pavia) kienu jaghtuhom lili, jew kienu jaghtuhom lil hija Giuseppe, jew lii xi hadd iehor, u dawn mbghad jaghtuhom lili" (fol. 101). Dan hu dec̀itament kontraddett l-ewwelnett minn Joseph Pavia, li xehed illi l-kera hu u huh "baqghu jhallsun lil Joseph Abela". Anzi huma anqas biss kienu jafu li Giuseppe Abela kien ittrasferixxa i-villa lil hadd iehor, u 1 -konvenuti natt ma semmewhom li kellhom parti mil-villa. (fol. 90). Kien biss wara l-mewt ta' Giuseppe illi Pavia 1-ewwel darha hallas il-kera lill-konvenuta Mary Abela (fol. 90). Anki jekk (preżumibbilment wara d-data tal-att) Pavia gie li ghamel xi ricevuti tal-kera f'isem Michele Abela. dan kien evidentement parti mill-"messa in scena" tas-simulazzjoni pernetrata bl-att; ghax il-flus kien ddahhalhom Joseph Akela fol. 90 ) ;

Fuq dan il-punt, Pavia huwa konfermat, u Michele Abela hu mgiddeb, mill-konvenut Antonio Abela, li xehed illi l-fus tal-kera tal-parti tal-villa mikrija Lill-ahwa Pavia, dawn kienu jaghtuhom jew jibghatuhom ma' xi hadd, 'lil hija Giuseppe, li kien izommhom hu" (fol. 98);

Giuseppe Abela, anki wara l-kuntratt, mhux biss baqa: jaghmel kollox hu dwar il-ville, ikompli x-xogholijiet, iqabbad il-haddiema, ifallas ghax-xogholijiet minn kera li kien idanhal tal-"boat houses", jikri, idahhal il-flus tal-kera, jokkupa parti mill-villa u l-gnien, u dan kollu assolutament bla ebda ngerenza jew anki l-ičken tismija tal-konvenuti, izda talli, anki f'korrispondenza uffićjali u f'attijiet gudizzjarji, baqa' jidher hu bhala s-sid;

Fil-kumpless kollu tać-cirinustanzi huwa semplicement inutili illi 1 -konvenuti jghidu illi dan kien jaghmlu bil-kunsens taghhom, jew ghax qalulu huma biex jaghmel hekk. Il-verita pależi hi illi Giuseppe Abela kien jaf u jhoss, u 1 -konvenuti kienu jafu u jammettu, illi, non ostante $l$-parvenza tal-att, hu kien ghadu, kif kien qabel, io-sid veru tal-fond. Bir-rispett kollu ghall-Ewwel Onorabbli Qorti, dan l-anhar indizju tas-simulazzjoni mhux newtralizzat bid-dokumenti fol. 159 u 164, li fil-fehma tal-Qorti gew eżibiti mhux biex jilluminaw, iżda biex jiżvijaw il-Qorti. Infatti, huwa manifest li dawk id-dokumenti jirriferixxu mhux ghall-fond li hu in kwistjoni, izda ghal sit iehor li, kif ga ntqal aktar il-fuq, Michele u Antonio Abela kienu hadu b'enfitewsi b'isimhom;

Mill-bqija, il-Qorti ma jidhrilhiex li ghandha bzonn tidhol f'dettalji ohra li setghu anki jigu rilevati, konsistenti partikolarment f'kontradizzjonijiet li hemm fix-xhiediet tal-konvenuti, li gew gjustament rilevati fin-nota talosservazzjonijiet tal-atturi fol.. 131 et seq.;

Kontra t-teti tal-atturi gie osservat fis-sentenza appellata illi, jekk inhu veru li bil-kuntratt in kwistjoni Joseph Abela ried illi 1-atturi, bhala martu u bintu, ma jibbenefikawx mill-proprjeta in kwistjoni wara mewtu, dan juri pjuttost illi hu ma riedx jaghmel haga provvizorja,
izda haǵa definittiva, b'mod li wara mewtu ma jkunus: jistghtu jinnewtraliż̇awha proprju dawk li huwa ried jippriva mill-proprjeta in kwistjoni; diversament, kieku, kif festnu 1-atturi, il-kuntratt jinsab affett minn simulazzjoni assoluta, l-iskop minnhom attribwit lil Joseph Abela ma kienx iseht u l-proprjetà kienet tirritorna fil-patrimonju tieghu, anzi guridikament langas kienet qatt tkun harget;

Bir-rispett kollu, din il-Qorti taqbel mas-sottomissjonj tal-atturi til-petizzjoni taghhom, illi dan l-argument hu ghal kollox fallaci. Jekk huwa veru, kif anki l-konvenuti stess donnhom kienu kostretti li jikkoncedu, illi Joseph Abela u l-konvenuti fil-waqt stess li suppost kienu qeghdin jikkonkludu komprovendita, li skond il-ligi (art. 1397 Kod Civ.) tittrasferixxi mal-kuntratt id-dominju tal-haga flimkien mad-dgawdija u l-pussess taghha, kellhom il-hsieb b'dan kollu illi l-haga ma tohrogx verame it mid-dominj̣ı materjail u mill-pussess u d-dgawdija taghha da parti tallvenditur, allura komprovendita vera u reali ma kienx hemm. Billi kkreaw l-apparenca taghha. kien skop taghhom ili wara l-mewt tal-venditur il-konvenuti jibgghu jidhru bhala s-sidien b'dak it-titolu. Iżda in kwantu din kienet l-intenzjoni, il-kuntratt ma kienx komprovendita, iżda talvolta dispozizzjoni "causa mortis", li ma setghetx effikacement issir b'dak il-mezz;

Kull min jaghmel att simulat (trattandosi almenu ta' nies f'sensihom) jaghmlu bil-hsieb u bit-tama illi s-simu${ }^{\prime}$ agzjoni tirnexxi. Kieku kien tajijeb l-argument tal-Ewwel Onorabbli Qorti, kieku ma kien jista' qatt ikun hemm kat ta' simulazzjoni assoluta. L-att simulat sakemm is-simulazzjoni ma tigix sospettata u pruvata (u min jaghmlu ianseb u jispera illi dan ma jísrix), jibqa' jsehh, u l-parti bis-sanha tal-apparenza ta' dak l-att iirnexxilha tottieni l-iskop taghha. "Sino a che l'atto simulato non è lega'. mente tolto di mezzo desso esiste e produce tutti gli effetti di cuit è capace, perchè l'ombra piglia il posto della realtà. il parere si sostituisce all'essere" (Butera, Dell'Azione Pauliana (1934), p. 73);

U-fatt illi l-partijiet flatt impunjat setghu talvolta ghaz̀lu mezz iehor genwin u reali li bih kienu jottjenu l-issop taghhom ma jnsser xejn. Fl-esperjenza tal-hajja hija iort: tajba ghall-osservanza u evekuzzjoni tal-ligi illi, bosta drabi, min. jahseb biex jordixxi evazjoni jew ksur taghha juza mezzi inidonei, jew bosta drabi jaghmel żbalji talvolta banali, li fortunatament jisfrattaw l-iskop tieghu;

Ghal dawn il-motivi, din il-Qorti hi ta' fehma illi, meta jittiehdu l-provi u l-indizji kollha f'daqqa kif ghandhom jittiehdu, l-atturi rnexxielhom jippruvaw illi l-att impunjat kien fittizju;

Fuq-1-appell incidentali;
Dan l-appell hu limitat ghall-ispejjez, in kwantu li bissentenza appellata 1-Ewwel Qorti ordnat illi 1-ispejjez jibaghu ble toxxe, hlief id-dritt tar-Registru, li kellhom ihallsuh l-atturi. Il-konvenuti jippretendu illi l-ispejjei messhom jiǵu kollha mwahhlin lill-atturi;

Issa, in vista tal-konklúzioni raǵgunta minn din ilOorti fun l-appell principali, huwa car illi 1-appell incidentali ghandu jigi milqugh;

Ghal daw, ir-raǵunijiet din il-Qorti tiddecidi billi;

1. Tičhad l-appell incidentali tal-konvenuti, bl-ispejicz kontra tagnhom;
:2. Tilaa' l-appell principali tal-atturi, tirrevoka s-sen-
 dilr inm illi l-kurtrat ta' komprovendita mpunjat hu fittizju, " trwindi bla effett: bl-ispeijez̀ kollha tal-prima istanza'u tal-appe'l Irontra l-konvenuti.
