## 5 ta' Ottubru, 1998

## Imhallfin:-

S.T.O. Joseph Said Pullicino B.A. (Hons.), LL.D. - President Onor. Carmel A. Agius B.A., LL.D. Onor. Joseph D. Camilleri LL.D.

Antonio Cassar noe

## versus

Boris Arcidiacono

Obbligazzjoni Kontrattwali - Illecitià ta' Kawża - Massima illi Nemo in Foro Auditur Turpitudinem Suam Allegans

Il-Qorti ta' l-Appel/ cahdet l-eccezzjonijiet tal-konvenut inkhuza dik ta
l-illecità tal-kawza u kkonfermat is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti li kkundannat lill-konvenut ihallas ammom bilançjali.

## II-Qorti:-

Il-konvenut appella minn din is-sentenza tal-Qorti talKummerċ tal-25 ta' Ottubru, 1993;
"IH-Qorti:-

Rat ić-citazzjoni li biha l-attur nomine ppremetta illi dditta attrici ghandha tiehu minghand il-konvenut is-somma komplessiva ta' tlettax-il elf lira Maltija skond skrittura tas-6 ta' Awissu, 1987, u ghat-termini ta' l-istess skrittura dik is-somma kellha tithallas in kwantu ghal tlett efef lira Maltija valur ta' ghamara u in kwantu ghall-kumplament hamest elef lira Maltija fi zmien sitt xhur mid-data liema l-appartament numru 4/116, Triq it-Torri, tas-Sliema, jkun komplut minn kollox u l-hamest elef liral-ohra fízmien sena mid-data ta' l-imsemmija f"liema listess appartament ikun lest;

Illi l-istess appartament kien lest fil-15 ta' Ottubru, 1986 u ghalhekk l-ammont fuq pattwit illum jinsab kollu dovut millkonvenu;

Illi mill-istess somma l-konvenut hallas biss bl-ammont kif jidher mill-anness kont immarkat dokument Bughalhekk ghad fadal jaghti lill-attur nomine b'sitt mija u tnejn $u$ disghin lira Maltija ghamara kif miftiehem fil-fuq imsemmija skrittura;

Illi l-konvenut ghalkemm interpellat sabiex jaghmel ilpagament minnu dovut baqa' ma hallasx;

Talab li l-istess konvenut:

Ikun ordnat minn dina l-Qorti jikkonsenja ghamara ghaxxelta ta' l-attur nomine b'valur ta' sitt mija u tnejn u disghin lira Maltija (Lm692) fi z̀mien qasir u perentorju li jigi lilu ffissat minn din il-Qorti $u$ in difett jigi kkundannat ihallas in sostituzzjoni ta' l-istess ghamara s-somma ta' sitt mija u tnejn u disghin lira Maltija;

Ikun ikkundannat ihallas is-somma ta' ghaxart elef lira Maltija dovuta mill-konvenut lill-attur nomine skond i1-ftehim fuq premess;

Ikun ikundannat ihallas lill-attur nomine l-imghax kummerćjali dovuti lilu mid-data tal-pagament sad-data talpagament effettiv;

Ikun ikkundannat ihallas l-ispejjeż ta' din il-kawża, inklużi lira ta’ l-ittra interpellatorja ta’ l-20 ta’ Ottubru, 1987, kif ukoll dawk tal-mandat ta' qbid u mandat ta' impediment tas-safar kontestwalment ipprezentati;

Rat id-dikjarazzjoni guramentata u i-lista tax-hieda ta' Iattur nomine;

Rat in-nota ta' l-eccezzjonijiet tal-konvenut li biha eccepixxa:

Illi t-talbiet attrici huma nfondati fil-fatt u fid-dritt billi lcuusa ta' l-obbligazzjoni kienet wahda illecità u ghalhekk 1obbligazzjoni vaanatata mill-attur hija nulla u mbux esegwibbli.;

Illi subordinatament, kull ftehim li jirrigwarda trasferiment ta' immobbli jrid isir b'att pubbliku u l-ammonti kollha ndikati fil-kuntratt ta' trasferiment relattiv li sar fis-7 ta' Novembru, 1985, in atti Nutar Dr. Maurice Gambin (dok MG) gew kollha mhallsa kif jidher mill-istess kuntratt u mir-ricevuti li ghandu 1Lohombus Corporation (Dok. LC);

Ghalhekk mhu dovut xejn lill-attur nomine;

Salvi éċezzjonijiet ulterjuri;

Rat id-dikjarazzjoni ǵguramentata u l-lista tax-xhieda talkonvenut;

Rat in-nota ta' ećcezzjonijiet ulterjuri tal-konvenut li biha eccepixxa:

L-inkompetenza ta' din 1-Onorabbli Qorti rationae materiae stante lil-konvenut mhux kummerçjant, ul-att de quo mhux att oggettiv tal-kummerć;

Salvi eccéczzjonijiet ulterjuri;
Rat id-dikajrazzjoni ǵguramentata ul-lista tax-xhieda ma, J-istess nota ta' eccezzzonijiet ulterjuri;

Rat is-sentenza moghtija fit-8 ta' Novembru, 1991, li biha laqghet l-eccezzjoni ulterjuri ssollevata mill-konvenut, kif ukoll is-sentenza ta' l-Onorabbli Qorti ta' l-Appell tal-15 ta' Jannar, 1992, li biha 1-atti tal-kawza intbaghtu hara lil din il-Qorti biex tkompli tittratta l-kawża u biex tiddecidi skond il-ligi;

Rat I-atti l-ohra tal-kawza;

Ittrattat;

Ikkunsidrat:

Illi l-attur nomine qed jibbaża t-talba tieghu fuq żewg partiti. L-ewwel wanda hija ghas-somma ta' sebat elef lira (Lin7,000) li fuq il-kuntratt tas-7 ta' Novembru, 1985, fl-atti tan-Nutar Dottor Maurice Gambin, gie ddikjarat li s-somma kienet gà thallset mentri fil-fatt ma kinitx. It-tieni partita tirrigwarda s-somma ta' sitt elef lira (Lm6,000) dovuta bhala prezz ta' appalt ta' xoghlijiet indipendenti mill-prezz tal-bejgh ta` !-immobbli, li tirrizulta mill-klawsola numru 2 ta’ l-iskrittura a fol. 20 li tinqara hekk:
"Besides the price of $L m 22,000$ therein agreed upon there is another consideration of Lm6,000 not shown in the said convenitum, for works carried out at the above flat and completed to satisfaction";

L-ahhar 12-il kelma, issotolineati mill-Qorti jirriżulta li nkitbu mill-konvenut di proprio pugno;

Ikkunsidrat:

Jirrizulta sodisfacentement ippruvat ghar-rigward ta' lawwel partita fuq imsemmija li s-somma ta' Lm7,000 ma thallsitx mill-konvenut u ii d-dikjarazzjoni fuq il-kuntratt saret fl-interess tal-konvenut innifsu, jigifieri, gie ddikjarat li lconvenut hallas din is-somma sabiex ikun jista' jottjeni I-mutwu nil-Lohombus Corporation. Filwaqt li huwa riprovevoli li f'atti subblici jsiru dikjarazzjonijiet mill-komparenti li huma jafu li uuna nveritieri, dan mhux necessarjament ifisser li l-causa tkun llećita. Kien jinkombi lill-konvenut li jissostanzja l-eçezzjoni jeghu ta' l-illecità tal-causa, izda dan ma ghamlux, u ghalhekk,
din is-somma tirrizulta li ghadha dovuta, nonostante dak li ntqal fuq il-kuntratt;

Illi, ghar-rigward tat-tieni partita, dik dwar is-sitt elef lira (Lm6,000) ix-xhieda tal-konvenut, dwar ić-cirkostanzi li hu jallega li fihom saret il-klawsola bl-iskrittura u firma tieghu stess, hija ghal kollox inverosimili u mhux kredibbli. Il-Qorti hija sodisfatta li l-konvenut ta l-kunsens tieghu liberament ghall-klawsola de qua u l-kunsens tieghu ma kienx karpit b'xi ingann. Anke ghar-rigward ta' din il-klawsola l-konvenut ma mexxilux jipprova li s-somma mhix dovuta jew li l-causa hija illecita. Il-bejgh bejn il-kontendenti ma jeskludix li jista' jkun hemm ukoll bejniethom kuntratt ta' appalt ta' xoghlijiet;

Ghal dawn il-motivi, tiddecidi billi tirrespingi bhala nfondati l-eccezzzjonijiet tal-konvenut u tilqa' t-talbiet attrići";

L-appellant jissottometti li l-Ewwel Qorti njorat ghal kollox leécezzjonijiet validi u ta' ordni pubbliku ssollevati minnu $u$ anke ma accettatx il-versjoni tal-fatti minnu moghtija. Hu jsostni illi f-kuntratt kien ivvizzjat b'zewg dikjarazzjonijiet foloz - wahda dwar il-prezz reali li suppost kien gie miftiehem bejn il-partijiet $u$ dana skond kif kien iddikjaral-istess attur, ulohra dwar il-modalità ta' hlas ghaliex gíe ddikjarat li kien digà thallas ammont li ma kienx fil-fatt thallas. Dan jirrendi 1 kuntratt wiehed simulat jekk wiehed jaccetta l-versjoni ta' 1 attur u specjalment jekk il-prezz kien verament Lm28,000 kif jghid 1-attur. Isostni l-appellant li f'dan il-kaz "bissottovalutazzjoni tal-prezz gie ddefrawdat il-fisku ghaliex iddritt tal-boll kien ikun ghola minn dak imhallas $u$ allura jigi li lattur ma jistax jesegwixxi obbligazzjonijiet tinti b'kawza illecità u kontra l-ordni pubbliku". L-appellant inoltre jissottometti illi invece jekk il-prezz veru kien dak li deher fuq il-kuntratt, att pubbliku ghandu jipprevalixxi fuq kull skrittura
privata $u$ hemm x'hemm pattwit fl-iskrittura sekondarja tas-6 ta' Awissu, 1985, dan kellu jéedi ghal dak li kien hemm pattwit filkuntratt pubbliku tas-7 ta’ Novembru, 1985;

Ghandu qabel xejn jinghad li hu ovvju li J-appellant f'tentattiv biex jipprova jehles mill-obbligazzjonijiet kontrattwali tieghu li hu kien liberament assuma qed jittanta juża l-karta regina ta' l-illeceità tal-kawża tal-kuntratt li bissahha tieghu hu akkwista l-immobbli u li fir-rigward tieghu Iattur qed jirreklama l-bilanc lilu allegatament dovat. Lappellant mhux qed jećcepixxi n-nullità tal-kuntratt minhabba kawża illečità. Mhux qed jippretendi li l-kuntratt ghandu jig̀i rexiss jew li ma ghandu l-ebda effett fil-ligi. Hu ghall-kuntrarju qed jippretendi li jibqa' f'kull każ izzomm l-immobbli li hu akkwista bil-kuntratt minnu mpunjat. Qed jeccepixxi peró li lattur ma ghandu 3 -ebda dritt li jesigi l-pagament tal-bilanć lilu dovut skond din l-obbligazzjoni tal-hlas. Obbligazzjoni li hu ma jidhirx li qed jikkontesta u li tirrizulta mimn skrittura li hi konnessa ma" b-esekuzzjoni tal-kuntratt, li skond I-istess appellant, hu affett minn illecitá cara imma li ma kellu jkollu ebda forza u esekuzzjoni minn ebda qorti tal-gustizzja. Kuntratt u skrittura li però l-appellant ma jichadx li kien kompartečipi u konsensjenti fihom. Indubbjament allura l-appellant kien a konoxxenza ta' l-allegati rregolaritajiet li hu jaddebita lil dawn il-kontrattazzjonijiet. Ghandu qabel xejn jappllika allura 1 principju li hadd ma ghandu jithalla jiehu vantagg mitturpitudini tieghu stess;

Dan anke jekk jigi aćcettat, ghalissa ghall-grazzja ta' largument, illi t-tezi ta' l-appellant hi dik korretta u allura tippresupponi bhala fatt illi z-zewg kontraenti kienu konxji ta' lallegata illecità li l-appellant qieghed issa b'din il-kawża jadduci. Ġie ritenut fil-kawża Giovanni Scicluna vs Filippo Abela, dećiża minn din il-Qorti (Vol. XXXII.I.174) illi:
"Imbaghad l-artikolu 697 ta' l-istess ligi jghid ukoll li jekk il-kawża tkun illeçità ghaż-żewg̀ partijiet hadd minnhom ma jkun jista' jirrepeti dak li ta lil haddiehor $u$ dan in forza talprincipju guridiku li kien accettat fid-dritt Ruman nemo in foro auditur turpitudinem suam allegari; u certament tkun turpidudinem meta wiehed ikun ghamel haga pprojbita mil-ligi fl-interess pubbliku anzi li l-ligi televa l-esekuzzjoni ta' dik ilhaga ghar-reat b'sanzjoni punittiva";

Princípju dan li gie ukoll ribadit f'kawzi ohra ta' dawn ilQrati fosthom il-kawza Sacerdot Dun Vincenzo Borg vs Giuseppe Caruana et (Vol. XXIX.II.632) li fiha gie kkunsidrat il-fatt illi l-attur kien qieghed jipprocedi ghall-esekuzzjoni ta' obbligazzjoni li kienet ibbażata fuq kawża illeċità imma li fiha hu ukoll kien kompartećipi. Il-Qorti irriteniet illi:
"Non potrebbe aprirsi l'estatuario della gustizia per coloro che si hanno ammesso la gustizia medesima sotto $i$ piedi";

Dan qed jinghad biex jigi enfasizzat illi d-disposizzjonijiet ta' l-artikolu 987 u 991 tal-Kodići Civili mhumiex intiżi biex jaghtu xi drittijiet jew vantagg lil min ikun konxjament u deliberatament ikkontratta obbligazzjoni b'causa illecità jew kontra l-ordni pubbliku imma kienu biss intiza bhala deterrent kontra l-esekuzzjoni ta' tali obbligazzjonijjet. Dana billi temaskolahom $u$ tirrendihom bla ebda effett:
"Hija bla ebda effett kwalunkwe obbligazzjoni maghmula b'kawża illećità ul-kawza hija llečita meta hija pprojbita milligi jew kuntrarja ghal ghemil xieraq jew ghall-ordni pubbliku u l-konvenzjoni hija kontra l-ordni pubbliku meta hija kontra 1 interess generali" (Vol. XLI.I. 694 u 694);

Hu pertinenti f'dan l-istadju li jigi ssottolineat illi mhux kull dikjarazzjoni skorretta jew inveritiera, anke jekk volontarja u ntiża biex b'xi mod tqarraq fi skrittura li tihloq obbligazzjonijiet, tirrendi dik l-iskrittura b’kawża llecita u allura tirrendiha nulla u bla effett fil-ligi. Hi l-obbligazzjoni nfisha li trid tkun illećità, ipprojbita mil-ligí, kuntrarja ghal ghemil xieraq jew ghall-ordni pubbliku. Il-fatt biss li ghal ragunijiet taghhom il-kontraenti jaghmlu konxjament filkuntratt dikjarazzjonijiet li ma jkunux veritieri ghal skop ta’ vantag̀g imma li ma jolqtux il-kawża ta’ l-obbligazzjoni nfisha ma jirrendux lit dik l-obbligazzjoni bla ebda effett;

Issa t-talba attricí li tirrigwarda l-pagament ta' $\mathrm{Lm} 7,000 \mathrm{li}$ fil-kuntratt gie ddikjarat li digà kienet thaliset mentri fil-fatt skond l-iskrittura li fuqha l-azzjoni hi bbażata dan ma kienx minnu, tinkwadra ruhha proprju f'din l-ipotesi. Jekk jigi aćcettat li l-fatti kienu skond kif dikjarati mill-attur nomine u fil-verità ma tantx jidher li hemm kontestazzjoni dwar dan, ma tista' tqum l-ebda kwistjoni dwar l-illecità ta' l-obbligazzioni kif tirriżulta mili-iskrittura ghaliex din tirrispekkja I-verità. Lanqas tqum lebda kwistjoni ta' illečità jew ta' kawża kontra l-ordni pubbliku minhabba $t$-tentattiv ta' evażjoni fiskali. Dan ghaliex jirriulta illi i-prezz iddikjarat bhala l-valur tal-fond trasferit fuq ilkuntratt kien dak ta' Lm22,000 Ii kien żgur jikkomprendi 1ammont ta' $\mathrm{Lm} 7,000$ li fuq il-kuntratt gje ddikjarat li gie mhallas, imma li fil-verità, skond l-iskrittura kontestwalment iffirmata, ma kienx attwalment thallas. Dikjarazzjoni li saret flinteress esklussiv ta' l-istess appellant u li bl-ebda mod ma tirrendi kuntratt wiehed simulat. Dan ghaliex fil-fatt, il-kuntratt korrettement jesprimi 1 -volontà kontrattwali tal-kontraenti li kienet dik ta' trasferiment b'titolu ta' komprovendità bil-valur miftiehem bejn if-kontendenti. Lanqas hu korrett li jinghad illi jekk fatt pubbliku tkun saret dikjarazzjoni nveritiera u li tkun
 kontestazzjoni) ma jfissirx li tali dikjarazzjoni falza kellha
tipprevali fuq dikjarazzjoni obra vera li tikkontradiciha u li tkun volontarjament saret bejn l-istess kontraenti kontestwalment jew f'xi żmien iehor;

Fir-rigward ta' din il-partita allura din il-Qorti taqbel malkonsiderazzjoni ta' l-Ewwel Qorti illi l-konvenut ma rnexxilux jissostanzja l-ećcezzjoni tieghu ta' illecità tal-kawza u konsegwentement din is-somma tirriz̀ulta li ghadha dovuta nonostante dak li ntqal fuq il-kuntratt;

Jibqa' $x^{\prime}$ jigi kkunsidrat it-talba ta' 1 -attur nomine firrigward ta' ammont iehor ta' Lm6,000 li 1-partijiet iddikjaraw fl-iskrittura bazii ta' din l-azzjoni li kienu dovuti for works carried out at the above flat and completed to satisfaction. Lappellant qed jailega li dan l-ammont kien jirrappreżenta parti mill-prezz ta' l-immobbli trasferit bil-kuntratt u dan l-ammont ma kienx deher fuq ii-kuntratt imma gie mohbi taht forma ta' appalt ta' xoghol li kellu jsir fl-istess appartament biex jigi defrawdat il-fisco u jigi evitat il-hlas tal-boll. Issa, hu veru illi fejn tirriżulta kawża illeçità jew kontra ordni pubbliku jew kuntrarja ghal ghemil xieraq, in-nullità ta' obbligazzjoni tista' tigi ssollevata mill-Qorti ex officio. Però hu naturali illi qabel ma dan jista' jsir il-Qorti trid tkun verament sodisfatta illi tali kienet il-kawża ta' l-obbligazzjoni taht ezami. L-Ewwel Qorti waslet ghall-konkluzjoni illi anke f'dan ir-rigwarad il-korivenut mhux biss ma rnexxilux jipprova li s-somma ma kinitx dovuta minnu imma lanqas li l-kawża ghal dan l-ammont. ma kienet illecita;

Hu rilevanti ghal din il-Qorti kif kien ukoll ghall-Ewwel Qorti illi l-kawżali dedotta ghall-pagament ta' dan l-ammont u espressa til-kliem for works carried out at the above flat and completed inkitbu mill-konvenut appellant di proprio pugno. Difficilment allura jista' illum jichad dak li hu stess kiteb u
certament l-iskrittura ghandha piż determinanti sakemm ma tkunx newtralizzatia minn provi skjaććanti, univoċi u konklussivi. Tali provi anke fil-kuntest tal-kontestazzjoni ta' 1 attur nomine ma tirriżultax. F'dan ir-rigward, din il-Qorti ta' reviżjoni ma jidhrilhiex li ghandha tiddisturba l-apprezzament tal-prova li ghamlet l-Ewwel Qorti u l-konklużjoni li waslet ghaliha;

Ghandu jinghad illi l-fatti ta' din il-kawża huma ghal kollox differenti minn dawk tal-kawża fl-ismijiet Perit Raymond Vassallo vs Anthony Cuschieri, deciza millPrim'Awla fit-18 ta' Mejju, 1993, u li ghaliha l-appellant ghamel pjena referenza u fiha u minnha jsib sostenn. F'dik ilkawza, li ghadha sub iudice quddiem din il-Qorti diversament komposta u lil-meritu taghha jibqa' allura mpregudikat, il-Qorti kienet qed tigi mitluba biex tikkundanna lill-konvenut biex jersaq ghall-pubblikazzjoni tal-kuntratt ta' trasferisnent ta' mmobbli bi prezz li kien dikjaratament mhux konformi malvalur reali kif açcettat mill-kontendenti;

Din il-Qorti rriteniet illi l-obbligazzjoni nfisha kienet affelta minn illecita kontra !-ordni pubbliku ghaliex kieku aćcettat it-talba attrici kienet qed thun tissanzjona agir kontra lordni ppubbliku kif indubbjament hi l-evażjoni tat-taxxa billi hi stess tordna li jigí esegwit kuntratt li tkun ikkonstatat li kien ser ikollu kawża illećità. Hu car li dan il-każ hu toto coelo differenti. Din il-Qorti hi allura sodisfatta bhall-Ewwel Qorti illi I-ammonti bilancjali li l-attur nomine qed jippretendi minghand il-konvenut appellant b'din l-azzjoni ghadhom fil-fatt dovuti;

Ghal dawn il-motivi, l-appell qed jigi michud u s-sentenza appellata kkonfermata bl-ispejjeż taż-żewg istanzi kontra Iapnellant.

