## S ta Fror, 19ib. <br> Imballin:

Is-S.T.O. Sir (ieorge Borg. Kt.. M.B.E., LJL.D.. Pres. L-Onor. Prof. Dr. (iamade, 1, I. I). L-Onor. Dr. L.A. Camilleri LI.D.
 Retrata - Pormuta - Simulazejoni.
 mufa, bies jigic critut in-dritt ta' l-irkupru fuq il-fond ti jif/nomet
 fittizja.



Filka: in inperif, il-permute $l i$ maref bier jiefi ecitat id-dritt tu' biokupen giet dikincuta mill-Qorti tu' l-Appell bâala simulata, u
 L-Rumel Qurti, li giet ghalhekh revoleda.
Il Qurti - Rat iéeitazzjoni quddiem il-Prim'A whatalQorti Civili tal-Maesta Tjeghu r-Re, li biha battur, wara li pal li b'att tan-Nutar Giovanni Caruana tat-2 ta' Settembri 19.13 (dok. A) il-kurvenuta Fllul, apparentement b'titolu ta' belil imma realment $b^{+}$titolu ta' bejgi, itirasferiet lill-konvenut Carmelo Zanmit il-garage b'kamra miegha u gardina fixZurrie, Triq San Bartulonew, uru. 108, libru " Prank mim" kull hlas ta' cens; piżijiet u fedekomneem, tal-valur ossija prezé ta" $£ 350$, u kontra tieghu 1 -istess Zommit assenja appa-
 "'Pa' Ghammar', limiti taż-Zurrieq o Birżebhuga.
u flon flus kontanti; a li ti-istens att tat-2 ts' Setiembru 194:3 l-istess konvenuta Eilul regghet bieghet hill-tonvenut l-iehor ( fiuseppe Zarnmit, bin l-istess konvenut Carmelo Zammit. l-istess ghalga bil-prezz ta' 5200 , l-istese prezz li kien indikat bfala valur fil-parti precedenti tal-kuntratt li apparentement kien ta* bdil, imms realment ta' bejgh; u li l-attur, billi ghandu servitio attiva ta' zewg twiegi fil-kamra tal-lok. $u$ ghalhekk b'cedola tal-24 ta' Settembra 1943 ezereitita d-dritt ta' l-irkupru fuq il-garage b'kamre mieghu u gardina fuy imsemmija, li gew trasferiti lilkkonvenut Carmelo Zammit. fitTrig San Bartolonew, nru. 108, iz-Durrieq (dok, (1); w hilli fil-fatt il-kontratt fuy imsenmi tat-d ta' Settembru 1943 mhux reament ta' bdil u bejgh, imma semplicenent ta' bejgin. sija ghaliex il-konvenuta- Ellul fil-fatt la ral l-ghalqua "「a' Ghammar". sija ghaliex il-e20n apparentement imhallsa millkonvenut Giuseppe Zammit kienu in realti, kollha jew in parti, ta* l-istess Carmelo Zammit, sija wkoll ghal ragunijiet ohra li jirriżultaw; talab li jugi dikjarat u deciéz illi l-kontrati lum insemmi tat-2 ta' Settembru 1943 huwa realment ta' bejgh u mhux ta' bdil fl-ewwel parti, u ta' bejgh fit-tieni parti, kif jidher maghmul mill-konvenuti, li gie maghmul b'dik il-forma biss bil-hsieh li l-konvenuti jeludu d-dritt ta' l-attur hiex jirkupra l-istess fondi mibjugha mill-konvenuta Ellull lillsonvenut Carmelo Zammit, u ghalhelik il-konvenat Carmelo





 ni sir in forza tas-sentenza; hi-i-pejpez:

## Omiscis:

 tal-Maesta 'Pieghom r-Re fis-17 ta' Lalju 1943. Ji hiha gew michuda t-talhiet ta' l-athut minghaje tusxa ta' d-ispejjez, id-dritı tar-registru kohtra l-attur; wara di dik il-Qomb khumadrat;

Illi in forza ta kimerate tat-3 ta* Settembry 191:3 it-komvemuta Michelima wan (ij, Natra Fllal assenjat

Illi in forza ta' l-istess att furf inlikal l-insemnuja komremota Kllul biephet a trastariet hl Giluseppe Kamsmit, iben Himsenmui Cammela, I-istes- ghtahia fuc! mdikita bil-prezz ta t.2)?

Illi qabel ma sar l-ant il-konvenut Corme ho Zannmit irrikorta ghand in-Nutar abies jastotil parir kif ghamdn jughmel biex jevita l-irkupru sal-fond fun imsenmi li kien sejprr

 sabiex l-ghaleqa fuy indikata tibya' fil-familja, irrangaw hefniethom u b-insembi diusepro Zammit illi konvenma El-
 tigi lilha assenjata a trasterita m firza tal-permata fut intsemmija bl-istess valur ta' telno li gie lill-istess ahalya attribwit fl-permuta. korrispondenti phah-valur ginst taphha, ghaliex, kif xelhed in-nutar. If jaf sewwa l-ghalya, dima tassen hija tajba kif iddikjaraw li hija l-komenuti (:ammen u Ginsseppe Zammit depozizzjous tan-Nuar (iovamb ('aruma fol24 wara);

Illi d-attur, li hien ikollu d-dritt jirkupar l-garage (bitkamra u l-qardinal fuy indikat, jippretendi illi l-imsemmija permuta kienet fittizja $u$ simmata, u phathekk gierthed jitloh li tigi annullata;

Illi mhux vjetat li ssir kull kontrattazzjuni, purké reali u mhux fittizja, bl-iskop li jigi evitat ir-retrati li limd iehor jkollu d-dritt jeżercita full il-fond tal-kontrattazzjoni;

Illi sssimulazzjoni tista' tigi pruvala mhux biss bi prosi diretti, imma tista' anki tirrizulte minn indizi u kongetturi. purkè però dawna jkum fundati fuq futti gravi, precizio u kumkordanti, it iua jkunux kontradetti minn provi ofirn;

1ldi fdan jl-kaz̀ ie.cinkustanzi kongeturali li minthom l-attur jiddezumi $s$-simulazajoni tal-pernuta jirriponihonn $A$. uncicitd tal-kuntratt tal-permuta u tal-bejgh ta* l-istess phat(ja, fidentita tul-prezz, fil-parentela intima bejn min hrsenja I-ghalipe a $x$-xerrej tarhha;

Illi l-indizju gravi huwa certament dak tal-parentela intimu. Invern, fort l-indizji a prova tus-simulazajoni l-pratici jfakkru l-vinkoli tud-denum bejn il-kontruenti. 1l-fatti peri wehedhom, illi l-konvemuta Bliul bieghet l-ghalqa hl-istess att li bilh kienet akwistatha b'titolu ta' permula a blistess prezz, ma ghandhomx igibu li dik il-permuta tista' tigi attakkata b'simulazzjoni, phaliex il-permutent huwa liberu jiddisponi. anki minghajr proftt, mill-ogegell li jkun akkwista bil-pernuata, o mhux tenut izomma ghalih, knquat ghal moment wiehed; u biex jaghmel dana huwe jista' jipprepara rutu unki minn qabel l-ukkwint u anki bl-ajut tal-kompermutanti, purkè, naturaluent. ikun hemm traseriment reali ta' l-agंgett li jirrappresenta l-kontrakkambju li jgighelu jidhol fil-patrimonju u fid-douinju tal-kompermatanti;

1lli f'dan il-każ langua ilfatt li l-ghalga giet akkwistata minn iben il-kcmpermutunti ma jista' fittiehed bhala indizju precizà illi I-permuta kienet simulata, u dana ghaliex hemm ilprova, riżultanti mix-xhieda tan-nutar fuy insemmi. illi 1 partijiet ghamlu dak is lama n-nutur isguggerixa, jigifieri permuta reali, u mbaghad bejgh reali mill-konvenuta Michelina Ellul li alkwistat l-ghalia mill-kompermutanti l-iehor ('armelo Zammit lill-iben dans Zammit, biex l-ghalpa, billi tajba, tihop' fil-familja. Appuntu ghathukk il-bejoh tal-ghalqu lill-konvenut Giagepe Zammit sar fi-intess att li bih saret il-pernuta, u bi-istess prezz: ghaliex l-iskop tal-partijiet kien




 jista' wieloed forsi jis-u-pella li mata' kien hamm indizji lati. imma f'azajoni ta' simulazzjoni l-prowa man phandhex cohroig minn cirkustanz lif fermeraw hins sa-pelt, usipa dubju. im-
 jirrikjedi l-principju a' l-ordn' pmblifen a ebonowikn ta' l-ist:bilita tal-kuntrattazzjonijet-."bulitas actus it contrario duhios mon jraesimmitur. sed sathdus refotatur demer constet". Jirriฆulta li l-konvenus Gitueppe Zammit kellu anki flos biz-
 jekk issellef mimn whand miseiern parti mill-prezz, dama kien
 Bank ghaliex kienn queqhim hemm bidepazitu fiss: u jirrizuita illi malli seta" jirtira xi flus, huwa rtira xahrejn wara li sar il-kuntratt summa ekwiatemt phal dik li buwa jphid kourplielu missieru bhata self sabies dabhel il-pregz tal-ghalya


Rat in-nota ta" l-appell ta" l-atar a rat itpetizajoni tietho. feju talab li s-sentenza fuy inmemmija tigi revolata, bil-
 komtra l-komenut;

Omissis;
Ikkunsidrat:
Illi in bażi ghad-dotrinia 11 rialt-gurispradenza fil-natherja !ara sentenza ta' dia ilqurti ta' l-4 ta' Gunju 1945 in re "(rilenday is. Gatt u semtenzi ohta hemm citati). huwa leélu li ssir kwalunkwe kontrathazjoni biex jigi evitat id-dritt ta' l-irkupru, basta li dik il-kontrattazaon thon vera a reali. " mhux fittizja. F'dan il-kat ha hemhix kwistjoni li l-bdil li sar bil-kuntratt tat-2 ta' settembru 1983 hien intiż bies jeludi d-dritt ta' l-irkuprn li l-appellant kellu fug il-fond traferit lill-appellat Carmelo Zammit. Il-kuntras bejniethom jimsab limitat ghar-realta jew le ta' dik il-kontrattazzjoni, billi

I-sppellant jippretendi li fl-fatt duk l-att hem ta' bejgh, mentri 1 -appellut isomini li reabment hien tai bdil;

Iktunsidrat;
Illi, kif yplet dina l-Qorti fis-qentenza tat-13 ta' Otrubru 1993 in re "Bugeja vs. Busuttil", biex tigi " 'stubilita la simtlazione fruadolents in tema di retratto, la quale è di difficile dimontrazione, bastano anche le presunzioni e le congetture. parchè eane sieno gravi, precine e concordanti, e non contraddette da altre preaunzioni ed indizi'. F'dan il-kuz il-fatti rizultati huma dawn li gejiin :- (a) L-uppellat Carmelo Zammit u r-ragel ta' l-appellata Etlul kienu waslu ghall-ftehim li l-garage bil-kamrs u l-gardina meemmijin fic-itazzjoni kellu jigi mibjugh lill-imsenmi Zammit bil-prezz ta' $x: 450$; (b) wara, biex jifi evitat id-dritt ta' l-rkupra ta' l-appellamt. Carmelo Zammit ippropona lil Ellul li f'lot beigh isir partit. fis-sens li flok il-presz ta' kiso, jigi assenjat il-fond "Ta' Ghammar" u ziede ta' tus; fil-wagt li waret din il-propowta Carmelo Zanmit Lompla jghid li ibnu kien lest biex jakkwista $u$ jixtri dak il-fond; (c) fuy l-istege ati ta' bdil sar millappellata Wilul il-beigh ta' dak il-fond lill-appellet (tiuseppe Zummit bil-prezz ta' $\mathbf{x}^{2} 10$, jigifieri bil-valur lill-istem fond attribwi, fil-bdil; (d) dan il-valur ta' syou gie fisant a miftiehem fug l-att, jipiferi dak ilhin ta"l-att...............; 0 dik il. fismazzjoni u dak il-ftehima nirn minghajr qatt I-appellata Fillul jew غewíhs ma matru jaraw dak ih-fond, jew hadu infor-
 mit quatt ma talab lill-uppellata Ellul jew lil jewgiha biex dik 1-phalqa "'la' (ifenmur" ligi lilu mibjugha; huwa ltaqa' hiss maghhom fl-ufticèjan tan-nutar ghall-publikazzjoni tilthantratt; (f) ghalkemm. Lif xehed in-nutar Caruana, il-valur talghalga yie stabbilit fuy il-kuntratt, l-appellati Zummit harn tisieb minn gabel biex jiehdu maghom is-somma ta. £200)..............; bidan il-mod l-appellata Ellul tal-fond taghha dahhlet EOSO. kif hijn mill-ewwel kellha f'rasha; (g) dak iz-̇̇mien tal-kuntratt l-appellat giumeppe Zammit Kien ghazeb u kien jghix ma’ mixniern, 1-appellat l-iehor Cammeln Zamuit, u fimkien kiemu jahdmu r-raba'; (h) ghalkemm in-nutar

 fut iburemaipa. homa tha shambures (i) l-imsemmi Carmelo Zanmat fol. 24 tergan qual li ibnu tah lura dank il-flua billi dawwar fugu depozitu li dana kellu til-Banka "Tagliaferro". iżda prova ta' dan id-dawrien ma saretx, ghalkemm kien wisf lacili li swir, u ghalkemm wiehed mill-impjegati a" dik il-Banka tela jixhet darbtejn;

1kkunsidrat;
Illi ćcirknstanzi fur indikati mehndin flimkien huma indiaj pravi ta' simulazzoni, specjalment minhabba 1 -parestela intima bejn il-kompermutanti olmin akkwista l-ghalga permutata. Fil-fehma tal-Qorti dawk l-indizji ghandhom itkaralteristici msemmijin fis-sentenza luq eitata tat-13 ta* Ottubru 19:k in ue "Bugeja vs Busuttil" bien jirradikaw filqudikant il-konvinzjoni morafi tus-simulazzjoni pretiza millappellant. Kontra dawk l-ibdizji l-appelhati gebu $x$-xhipla taghom. dik tan-nutar h ghanel l-at. 1 dik tar-ragel ta Nichetina Efllul: ižda l-konflitl bejn dawk id-depozizzjonijiet huwa tant kbir a evidenti li hum - ma jistghus ikollhom thlief L-eftett opmost, jiniferi li jahthu f-konvinzjoni tal-Qorti nssens kuntrarju ghat-teżi ta ${ }^{\circ}$-appellati:

## Dkkunsidrat:

Illi d-dritt ta' l-irkuprn ta' l-appellant, dedott fic-oitarzjoni. ua diex kontrastat, a jinsab implictiament ammes mill-appellati billi hame kall ma athath hima intid bes bex jini evitat u eluz dak id-dritt;

Ghaldionshekk;
Tilga' l-appell billi tirrewoka s-sentenza moghtija mill. l'rim'Awla gal-Qorti Cixili tal-Maestis Tirghu r-Re fis-17 a Lulju 1945, u konsegwentememt tita' t-talhiet miğjubin biccitazzjoni; u phall-fimịiet tat-tieni domanda tipprefig̣gi illappellat Canmelo Zammit it-terminu ta fmistax-i] gurnata 1atspejeż taż-̇̇ewí iztanzi jithallsu mill-konvenuti appellati.

