## 15 ta' Novembru, 1957

## Imhallin:-

Is-S.T.O. Sir L.A. Camilleri, Kt., LL.D., President; Onor. Dr. A.J. Montanaro Gauci, C.B.E., K.M., LL.D.; Onor. Dr. W. Harding, K.M., B.Litt., LL.D.

Charles Pace et, ne, versus Philip Agius et. pr. et. ne.
Obligazzjoni - Kawża Hlleçita - Nullità - Konkorrenza Libera - Penali - Art. 1030 u 1033 tal-Kodièi Civili -Art. 352(t) tal-Kodici Kriminali

Hija hia effett kwalunkwe obligazzjoni maghmula fuq haw ia illecita; u l-kaw ghemil xieraq jew ghall-ordni publiku; u konvenzjoni hija kontra l-ordni publiku meta hija kontra l-interess generali.

Il-kwistjoni tal-legalità jew le tal-konvenzjoni min\#abba kawza illecita tista' tigi sollevada mill-Qorti "ex officio".

Huwa kontra l-interess generali, u kwindi null, kull frehim li jillimita 1 -konhorrenza libera $\sqrt{\text { Biex tavera rutha din il-hontravvenzioni ghall- }}$ ordni publiku jentieg jikkonkorru lliet elementi:- 1. Ghaqda ta' nies tal-istess protessjoni jew sengha; 2. il-fehma ta din l-ghaqda li tgholli jew trathas il-prezz ta" xi Awejieg jew fa' xi xogholijiet, jew biex tagtimel xi kondizzionijiet f'dak li imiss il-klassi taghhom; 3. u l-jsara jew l-pregudizzju tal-publiku.
I.: kwantu ghall-ewwel eloment, l-stagda ma hemmx bzonn li thun talmembri kollha lá dawk il klassijiet; " kwantu ghat-fieni element, huwa bi̇̇ejjed li jhun hemm il-konvenzjoni, minghajr ma l-fini ikun $\dot{g} e$ raggunt, ghax il-potenzjaltit tal-att hija sufficijenti skond it-ligi taghna.

Xejn ma jiswa li l-ghaqda tkun ftehmep li l-prezz li bit ghandha tinbiegh
il-merkanzija li rkun huwa fil-limiti permess mill-hizi; gtiax il-fat? li I-Gvern ikun stabbilixa l-prezz massimu li bin ghandha tinbiegh dik it-merkantilia ma ifisserx illi l-istess merkanzija ma tistax finbiegh bi prezz angas. $U$ kwindi, ghalkemm il-Gvern ikun stabbilixxa luprezz mastimu gћall-beigh ta' dik il-merkanzija, huwa illecilu u null iffrehim bejn dik l-ghaqda ta' mies hi jobbligaw ruhhom li ma jbieghtur minn dik i/-merkanzija bi prezz onqas minn dà il-prezz massimu, ladarba l-Gvern ikun iffissa biss il-prezz massimu, u mhux wkoll il-prezz minimu.

Ghaddaqstant ukoll, jekk l-obligazzjoni fis-sens fuq imsemmi tkun saret taht penali li fiha kellu jinkorri min jikser dak il-ftehim u jbiegh minn dik il-merkanzija bi prezz orthos minn dak stabbilir b'dak iJfrehion, dik il-penali mifix exighbli kontra min ijkser l-isucss fuhim.

Il-Qorti;-Rat l-att tace-citazzjoni quddiem il-Qorti talKummerć tal-Maestà Taghha r-Regina, li bih l-atturi nomine, premessi d-dikjarazzionijiet u moghtija l-provvedimenti kollha necessarji, billi bi skrittura privata tad-29 ta' Novembru 1954 (dok. A), kif supplita b'dik tat-3 ta' Diċembru 1954 (dok. B), il-kontendenti, flimkien ma' Eucaristico Zammit u Joseph Xerri ghad-ditta "E. Zammit \& Joseph Xerri", ftehmu li matul listagun 1954/55 kull ditta kellha timporta certa kwantità ta’ żerriegha tal-patata ta’ kwalità determinata, bliskop li, wara li kull ditta tkun bieghet izżerriegha tal-patata minnha mportata, il-profitti jew, skond il-każ, il-perditi (esklużi d-danni u l-ispejjeż fl-istess skritturi specifikati) jigu ripartiti f'certa proporzjon bejn ittliet ditti interessati; u billi, fost pattijiet ohra, filklawsola numru (7) talewwel skrittura fuq imsemmija gie stipulat il-prezz tal-bejgh ta' kull kwalità ta' żerriegha tal-patata li kellha tigi mportata, u fil-klawsola segwenti (8) tal-istess skrittura gie miftihem li, f'każ ta' nećessità ta' riduzzjoni ta' dawn il-prezzijiet, it-tliet ditti nteressati kellhom jikkonsultaw ruhhom ma' xulxin a jieћdu deciżjoni unanimi u bil-miktub; u billi, kif jigi pruvat matul it-trattazzjoni tal-kawża, il-konvenuti proprio et nomine kkontravvenew ghall-predetta klawsola numru (7), billi bieghu parti miż-
żerrigha tal-patata minnhom importata taht il-prezz hemm stipulat, u dan mhux biss bla ma kkonsultaw ruhhom u waslu fi ftehim fuq daqshekk mad-ditti l-ohra fit-termini tal-klawsola (8) fuq imsemmija, imma anzi ad insaputa u bil-mohbi taghhom, jew almenu ad insaputa u bil-monbi tad-ditta attrici; u billi, fil-klawsola numru (14) tal-istess skrittura tad-29 ta' Novembru 1954, gie konvenut li d-ditta il tonqos milli tottempera ruhha mal-pattijiet u kondizzjonifiet f-istess skrittura stipulati, kellha titlef is-somma ta ${ }^{\circ}$ £2000, garantita minn kull ditta ghall-ezeekuzzjoni u konklużjoni pacifika tal-operazzjoni in kwistjoni; prevja d-dikjarazzjoni li I-konvenuti proprio et nomine, ghar-ragunijiet hawn fuq migjuba, ikkontravvenew gћall-klawsoli numru (7) u (8) tal-imsemmija skrittura privata tad-29 ta' Novembru 1954, u per konsegwenza nkorrew fil-penali kontemplata fil-klawsola numra (14) tal-istess skrittura. talbu li 1-istess konvenuti proprio et nomine jigu kundannati minn din il-Qorti li jhallsu lid-ditta attrici s-somma ta' $£ 1000$ korrispondenti ghal nofs l-ammont tal-penali fuq imsemmija. Salva kull azzjoni gћad-danni, u bl-ispejjeż, u bl-imghax kummerćjali kontra l-konvenuti proprio et nomine;

## Omissis;

Rat is-sentenza ta' dik il-Qorti tat-2 ta' Mejju 1957, li biha ddeċediet billi cahdet it-talba attrići, bl-ispejjeż; wara li kkunsidrat;

Mill-attijiet tal-kawża jirriżulta li fl-istaġun 1954/55 ilGvern alloka lill-importaturi taż-żerriegћa tal-patata l-allokazzionijiet individwali. Meta waslet partita kbira minn dawk l-allokazzjonijlet, u ohrajn kienu fit-triq jew viaġg fuc il-bahar, il-gabillotti bdew jaghmlu l-offerti taghhom ghax-xiri, li kienu ferm anqas mill-prezz massimu li kien iffissa l-Gvern bil-Government Notice 260/1954 (Gazzetta tal-Gvern tal-25 ta' Novembru 1954), u l-kontendenti, flimkien ma' ohrajn tal-istess mestjer, allura, biex jevitaw ilkonkorrenza bejniethom, ghamlu l-iskritturi Dokumenti
"A" (fol. 4 u 5) u Dokument "B" (fol. 6 tal-process), li bihom ftehmu li huma ghandhom ibieghu l-kwalitajiet importati bil-prezzijiet indikati fil-paragrafu (7) tal-ewwel skrittura, bil-fehma li hadd minnhom ma seta' jrahたas fuq dawk il-prezzijiet minghajr ma jkun hemm decizjoni unanimi bil-miktub bejniethom, taht il-penali kontemplata fl-patt (14) tal-istess skrittura; u fit-tieni kitba stabbilew li ghallfinijiet tal-kont "Profit and Loss" il-prezz tal-akkwist individwali, ikun kemm ikun, ghandu jigi kunsidrat ta' 4lls. it-tunellata c.i.f. Malta. Jinghad ukoll li flewwel skrittura jidher li l-firmatarji żammew l-indipendenza taghhom (ara patt 6, 9, 10), holqu kont "Profit and Loss" sui generis komuni, imma fil-kotba separati taghhom (ara esklużjoni millkont ta' bejniethom tal-items imsemmija fil-patti 9 u 10 u r-regolamenti tal-prezz tal-akkwist fittizju pattwit fit-tieni skrittura dok. "B" (dok. "B") perditi, spejjeż, u drittijiet ("charges') li normalment jinqatghu mill-profitti li jirregolaw ruhhom fuq il-veru prezz tal-akkwist u l-prezz talbejgh), u pprekludew iill-xulxin mill-importazzjoni ta' zerriegha tal-patata minn kullimkien, salvi l-ećcezzjonijiet menzjonati fil-patt numru (13) ghal dik l-istess stagun (patt numru 5);

Illi mill-provi rriżulta wkoll li, ghalkemm kien hemm allokatarji ohra barra mil-firmatarji ta' dik l-iskrittura, hadd minnhom ma jidher li ghamel użu mill-allokazzjoni li kellu: b'mod li ż-żerrigha tal-patata ghal dik l-istagun kienet interament u assolutament fidejn il-persuni morali li hadu sehem $\mathrm{f}^{\prime}$ dik l-istess skrittura;

Illi l-Gvern f'dak l-jstess stagiun, bil-Government Notice 260/1954, kien iffissa 1-"maximum price'* ghall-bejgh lillbdiewa ta" Malta taż-zerriegha tal-patata tal-"Arrow Banner (Ireland"' 24s. 6d. l-ixkora ta" 64 ratal; "Up to date (Ireland)" 27s. l-ixkora ta' 46 ratal, salvi l-"extra charges" ta' ls. 3d. kull xkora ghall-konsenja f'Ghawdex, mentri ma jirriżultax li ffissa ebda "minimum price". Liema regolament jippresupponi li l-prezz minimu gie mholli fid-deter-
minazzjoni tieghu skond il-konkorrenza libera u naturali bejn in-nies tal-istess negozju dwar loggett in kwistjoni;

Il-kontendenti u firmatarji l-ohra tad-Dokument " $A$ " ftehmu li ma jbieghux "to any individual buyer, including farmers' il-kwalitajiet taż-żerriegha tal-patata msemmija bilprezz anqas minn dak fissat bhala "maximum" mill-Gvern; b'dan, però, li lis-sensala ghamlulhom ir-riduzzjonijiet rispettivament imsemmija fil-patt numru (7), u bl-intelligenza kontenuta fil-patt numru (8), fis-sens li hadd mil-firmatarji ta' dik l-iskrittura ma seta', anki f'kaz̀ ta' nećessità ta' riduzzjoni tal-prezzijiet, ma jkun jista', taht il-penali kontemplata fil-patt numru (14), jirridući l-prezz fissat bla ma jikkonsulta ruhu malobligati l-otra u minghajr deciiżoni unanimi taghhom bil-miktub;

Illi rriżulta wkoll mill-provi li xi uhud mill-importaturi taż-żerriegha tal-patata akkwistawha b'anqas minn 4lls. ittunellata c.i.f. Malta (ara depożizzjoni ta Ganni Muscat); b'mod li, kieku l-kontendenti u l-firmatarji ta' dik l-iskrittura ma ftehmux li jimponu l-prezz bejniethom stabbilit taht il-penali msemmija u l-patt numru (8). il-publiku li kien interessat f'dik il-merkanzija kien ikun jista' jgawdi millkonkorrenza naturali;

Jirrizulta wkoll mill-istess xhud li, meta Philip Agius, ghan-nom proprju u tad-ditta minnu rappreżentata, ried ibaxxi l-prezz tal-merkanzija in kwistjoni fil-laqgha li kellhom bejniethom il-firmatarji tal-iskrittura, il-proposta tieghu ma ghaddietx, u kwindi kollox baqa' miexi kif kien qabel - dak li minnu jitnissel illi, kieku ma kienx hemm dik il-konvenzjoni, in-neċessita tar-rohs tal-prezz, $\mathbf{1}$ effettivament inholqot, kienet tigl awtomatikament determinata, u l-publiku nteressat f'dik il-merkanzija kien ikun jista' jakkwistaha b'orhos, u mhux isofri d-dettatura talprezz kontenut fil-patt numru (7) ta' dik l-iskrittura;

Ill fuq dawn il-fattijiet din il-Qorti ssollevat "ex offi-
cio" 1 -kwistjoni tallegalità jew le tal-konvenzjonijiet imsemmija fuq, kif sar drabi ohra minn dawn l-istess Qrati (ara Kummerć 14 ta' Gunju 1883, "Galea vs. Attard, Vol. X, pag, 163; Kummerć 20 ta' Jannar 1936, "Aveta vs. Pecorella'). Del resto, ghall-mument, apparti l-ligi projbitiva (art. 352 ittra " $t$ " tal-Kodići Kriminali), dan kien fissetgha ta' din il-Qorti, l-ghaliex skond l-art. 1030 tal-Kodici Civili hija bla effett kwalunkwe obligazzioni maghmula fuq kawża illecita, u skond l-art. 1033 tal-istess Kodici i fuq imsemmi, gie dikjarat li I-kawża hija illecita meta hija proj. bita mill-ligi jew kuntrarja ghall-ghemil xieraq jew ghallordni publiku; u konvenzjoni hija kontra l-ordni publiku meta hija kontra l-interess generali;
[lli, inoltre, jingћad li bil-patt numru (8) il-firmatarji ta' dik l-iskrittura "uti singuli" ma setghux jistabbilixxu prezz divers minn dak stabbilit, non ostante li fil-mument forsi kjen aktar jikkonvjeni lilhom individwalment, trattandosi ta' merkanzija deperibbli; u kwindi l-libertà taghhom kienet mhux aktar integra u shieћa, bi pregudizziu ghall-publiku nteressat fl-oggett tal-kuntrattazzjoni; u bhala konsegwenza, dik il-preklużjoni kienet kontra l-ordni publiku, li jirrikjedi l-akbar u 1 l-aqwa libertà fil-kummerć. Minflok, il-firmatarji ma approvawx il-proposta ta' rons ta' Philip Agius, li naturalment giet maghmula biex il-patata in kwistjoni tinbiegh b'orhos anzikke tithassar, u ppreferew li jkun hemm dak it-telf individwali pattwit sabiex isostnu Hkondizzjonijiet li huma mponew lil xulxin - dak it indubbjament jirrifletti fuq il-publiku nteressat floggett "de quo";

Illi, kwindi, l-iskrittura tikkontjeni materja li hija kuntrarja ghall-ordni publiku;

Illi, apparti minn dawn ir-riflessjonijiet, skond l-art. 352 ("t") tai-Kodici Kriminali, meta jikkonkorru t-tiliet elementi hemm imsemmija, tavvera ruhha l-kontravven-
zjoni kontra l-ordni publiku, u kwalunkwe ftehim li jitnissel huwa null g末ax ikun illecitu. Dawn l-elementi huma:-

1. L-ghaqda ta' nies tal-istess professjoni jew sengha; liema ghagda m'hemmx bzionn li tkun tal-membri kollha ta' dawk il-klassijiet; -
2. Il-fehma ta' din l-ghaqda li tgholli jew trahhas itprezz ta' xi hwejjeg jew ta' xi xoghlijiet, jew biex taghmel xi kondizzjonijiet f'dak li jmiss il-klassi taghhom; u ghal dan lelement huwa biżzejjed li jkun hemm il-konvenzjoni, minghajr ma l-fini jigi raggunt; i-ghaliex il-potenzjalità talatt hija sufficjenti skond il-liǵi taghna; -

## 3. U l-hsara jew il-pregudizzju tal-publiku;

Illi m'hemmx kwistjoni li lewwel element jikkonkorri; ghaliex il-firmatarji ta' dik l-iskrittura huma koltha persuni tal-istess sengha (importaturi taż-zerriegha tal-patata) raggruppati f'persuni morali indipendenti u differenti, u li kellhom u ghandhom dak l-istess "business", u li skohd ilprovi kienu l-unici importaturi ta' din il-merkarizija fl-istaǵun imsemmi;

Lanqas jista' jinghad li ma kkonkorriex it-tieni element; 1-ghaliex, meta 1 -firmatarji mponew lil xulxin il-patt numru (7) bl-azzjoni "ad libitum" tad-decizizjoni unanimi taghhom kontenuta fil-patt numru (8) fil-każ ta' nećessita ta' rohs, huma kienu, b'dawk il-kondizzjonijiet, qeghdin joqtlu I-libertà tal-kummerć ghal dak li kien jirrigwarda prezzijiet inferjuri ghal dawk fissati, li, kif jidher mill-provi, ma setghux, hlief in forza ta' dik il-kolluzjoni, jigu sostnuti. Meta 1-Gvern iffissa 1 -"maximum price", certament ma eskludiex il-bejgh bi prezzijiet inferjuri ghal dawk fissati, u ma ntitolax lill-ebda ghaqda ta' nies tal-istess sengha, li tinholoq biex tmantni dak l-istess prezz, biex dik l-istess ghaqda tapprofitta ruhha mis-sitwazzjoni u cirkustanzi favorevoli halli, flok taghmel qliegh ragjonevoli, taghmel
quiegh rilevanti bi profitti individwali ghad-dannu tal-interess generali. Dan huwa 1 -ispiritu ta' dan I -artikolu li qieghed jigi eżaminat. Li l-firmatarji kellhom frashom, blunjoni hi ghaqqdu, li jeskludu kemm jista' ;kun il-prezz orhos minn dak fissat, jidher ukoll mill-patt numru (4), fejn saret il-kondizzjoni li "Zammit \& Xerri", li rrizervaw l-azzjoni li jğibu ż-żerriegha tal-patata oltre dik li kellhom igibu skond il-patt numru (2), ma kellhomx jesponu ghallbejgh, jew ahjar ibieghu, dik il-partita qabel ma' l-karigi l-ohra provenjenti mill-Irlanda tan-North a 1 -Irish Free State ikunu gew mibjugha jew rimossi minn fuq il-moll;

Fl-ahharnett, jinghad li b'dik l-iskrittura kien hemm pregudizzju ghall-publiku; l-ghaliex, kieku giet imhollija 1-jibera konkorrenza bein il-firmatarji, l-istess publiku kien ikun jista' jixtri l-merkanzija msemmija b'orћos;

Illi. kwindi, l-iskritturi msemmija huma illeciti, ghax jikkontjenu kondizzjonijiet kuntrarji ghall-ordni publiku; u per konsegwenza minnhom ma titnissel ebda azzjoni čivili;

Rat in-mota tal-appell tal-atturi, li biha dawn appellaw mis-sentenza fuq imsemmija, u l-petizzjoni taghhom li biha talbu r-revoka tas-sentenza appellata u li jigu akkolti t-talbiet tagћhom; bl-ispejjeż taż-żewg istanzi;

## Omissis;

## Ikkunsidrat;

Bejn il-kontendenti odjerni ma taghmelx stat is-sentenza moghtija fl-14 ta' Novembru 1956 ('citz. 631/1955) flismijiet "Agius vs. Pace et."; ghax it-talba kienet giet rinunzjata in kwantu diretta kontra Pace u Muscat. F'dan il-prociess ma giex sollevat l-incident tar-"res judicata" ghal ragunijiet ovvji, u ghalhekk din id-dikjarazzjoni dwar ilgudikat qeghedha ssir mhux bhala deċizjoni ta' incident,
imma semplicement ghall-iskjariment tal-pożizzjoni talpartijiet, specjalment minhabba l-atteġgjament ekwivoku tal-appellanti odjerni, li kienu kostretti jassumu dan l-atteggjament minћabba l-incertezza tal-eżitu tal-appell fil-mument li giet minnhom preżentata l-petizzjoni;

Ikkunsidrat, dwar il-pont tal-validità tal-iskrittura fuq imsemmija, kif supplementata bl-ohra;

L-art. 352 ("t") tal-Kodici Kriminali, li hu a bażi talincident tal-illicejità tal-iskrittura, u li kien, qabel, l-art. 339 no. 24, gie ispirat mill-legislazzjoni franciża u gile mantenut fil-Kodici Patriju non ostanti l-oggezzjonijiet ta' Jameson, li kien inkarikat jirrivedi l-progett tal-Kodicij Malti. Ghalhekk, ghall-finijiet tal-interpretazzjoni, wiehed ghandu jirrikorri ghall-kommenti tal-Kodici Franciiz, u mhux ghal dawk tal-Ligi Ingliza jew Taljana (ara studju ta' din id-dispożizzjoni fl-Appell Kriminali "La Polizia vs. Borg", 9 ta' Marzu 1929, Kollez. Vol. XXVII-IV-706);

Illi din il-Qorti taqbel mal-konklużjoni li ghaliha waslet il-Qorti tal-Ewwel Grad, u tadotta r-ragunamenti li hemm a bażi ta' dik il-konklużjoni. U żżid dawn il-konsi-derazzjonijiet:-

Fil-patt (8) il-kontraenti obligaw ruhhom li, f'każ li jkun jehtieg jirriducu l-prezz tal-patata, jikkonsultaw lil xulxin, u d-decizjoni tar-rohs ghandha tkun unanimi. Hu car li b'daqshekk qeghedha tigi koartata l-libera konkorrenza, li hi fattur ekonomiku li jgib ir-rōs. Infatti, f'din il-kawża stess l-atturi qeghdin appuntu jinkolpaw lill-konvenuti, bis-sahha ta' l-iskrittura, talli rahhsu l-prezz;

Fil-patt (13) il-kontraenti llimitaw l-importazzionijiet rispettivi. Hu ovvju li b'daqshekk huma kienu qeghdin jirriduciu l-offerta, li flimkien mad-domanda tikkostitwixxi lbażi tal-prezzijiet;

Inutili jinghad li l-prezz miftihem kien fillimiti permessi mill-ligi, li stabbiliet il-prezz massimu, ghaliex hu car li l-Gvern, meta jiffissa l-prezz massimu, jiehu in konsiderazzioni ii-kondizzjonijiet tas-suq, u appuntu l-konvenzioni bejn il-kontendenti kellha, jew seta' potenzja]. ment ikollha, l-effett li tiddetermina dawk il-kondizzionsjiet kif jidhrilhom il-kontraenti fl-interess partikulari taghhom, u mhux tal-publiku, u l-prezz massimu allura jkollu bilfors jigi stabbilit in bażi ghal dawk il-kondizzjonijiet, li bihom il-fatturi ordinarji ekonomici kienu qeghedin figu soppressi jew żnaturati ghav-vantaġg tal-kontraenti u bi pregudizzju potenzjali tal-publiku, Ghall-integrazzjoni tarreat l-artikolu fuq imsemmi (u l-konsegwenti applikabilità tal-art. 1097 Kap 23) hi biżżejjed, skond il-Ligi Maltija, ilpotenzjalita' tal-att, mingћajr ma hemm bżonn li, fil-fatt, il-fini jkun gie raggent;

Kwantu ghall-ispejjez, hemm lok ghal temperament, gमax leccezzjoni giet sollevata "ex officio" mill-Ewwel Qorti, u ghax tant l-atturi kemm il-konvenuti hadu parti fl-iskrittura, u t-tnejn qeghedin jinvokawha f'din il-kawża u flohra fl-ismijiet invertiti fuq il-lista tal-lum;

Ghalhekk tiddeciddi billi, ghall-motivi tal-Ewwel Qorti, li huma adottati, u dawk fuq imsemmija;

Tirrespingi l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata; iżda kwantu gћall-ispeijeż taż-żewǵ istanzi, tordna !i dawn jibqgћu bla taxxa; dritt tar-Registru bin-nofs.

