## \& ta" Novenbru, 105̆2 <br> Imballef:

L-Onior. Mr. A. Magri, B.Litt., LL.D.
Prof. Carto Orestu Strocco cersms Pietru Mallassare Contini et. Simulazzoni - Rexissjoni - Nullita - Preskrizajoni Art. 1266, 1255, u 2248 tal-Kodici Civili.
J-azzjшni 'a' rexissioni, jew fan-nuhit̀, tippresuиpeni obligazzjomi gurillikument eisistenti, izda aieqsa minn si element essenziali; vieeversa, t-azzioni taب-sinulazzioni tipuresupponi dejjem aft inezistenti, jew b'moml axsolyt jew b'mod relativ.
I-migett taj-iverej azzinniifet buca differenti: l-azzjoni tan-uullita. ghamatha bludi, al:", tagtiln I-don wlament ta' l-obligazzjoni, neentri Whop ta' lanzinni fas-ximulazzimai hu dak li tiği ristabbilita l-verità f'dal li realment riedu l-kontraenti, ahiod lil latt reali jista' majhuns calidu.
(: fl-effetti tagiha, l-azzjmi ton-nullitù hi aktar estiza minn dik tassimnlazzjemi; : fhax fraqqq' andi d-drittijiet li jhunn akkwistaw itterzi in lıcona fede, li f -azzioni tas-simulazzjomi jügotu saltri.
Stabuilita d-differenza bejn it-éewg azzjonijiet, ilpreskrizzioni applilabili ghall-asziemi tas-simulazzioni mhijiex dik fu' sentejn pres-

IH-Qorti - Rat l-att tać-iitazzjoui li biha trattur talab li, wara li jisiru d-dikjarazzjonijiet u l-prov vedimenti li jum hemm bżonn, billi l-instant fl-okkażjoni tal-bidu tal-gwerra ma' l-Ittlja halla in depozitu diversi mobbli tad-dar, kwadri u og ogetti ta' 1-arti, ghand il-konvenut, u kkonsenja wkoll lill-mart il-konvenut ricevuta li tori fittixjanent li listess oggetti huma mibjugha lil mart il-konvenut; u billi l-konvenut dawn il-grane ikkonsenja lill-instant, mien dawk logggetti, dawk indikati $\mathfrak{f}$ annessa nota dok. A w ma kk.msenjalux dawk indikati fin-mota B, li kienu wholl in depożitn , rhand il-konvenut, billi dan allega li jinsabu distrutti b'att: ta' gwerra; u billi dan ilfatt mhux veru e r-ticievuta tal-bejef fuq imsemmija hija fittizja; prevja d-dikjarazzjoni li l-bejgh ia' l-oggetti konsenjati lill-konvenut jew lil martu fl-okkażoni fuq imsemmija huwa fittizju, il-konvenut jiǵi dikjarat responsabili ghar-restituzzjoni ta' l-oggetti ndikati $\mathbf{a}$-anness nota " 13 " u ta' dawk kollha li jirrizultaw fittrattazzioni tal-kawza; $u$ in difett ta' din ir-restituzzjoni jị̣̆i
bundamat ihallas il-valur tagtilom, li jigi likwidat ti-istexs kuwża. Bl-ispejjeż kontra l-komvenut, inínul ghas-subizzjoni;

## Omissis;

1lli l-konvenut, fin-nota ta' l-ectezzjonifiet, issolleva diversi kwistjonijiet ta' indoli preliminari, li jehtieg li jigu eliminati qabel ma thun definita l-presk izzjoni minnu sollevata fin-nota fol. 126;

## Omissis;

Illi bin-nota tiegћu tad-9 ta Cunju 1951 il-konvennt éce epixat l-preskrizzjon: ta' sentejn skond l-art. 1206 Kod. Civ. , u sostna li, ghalkemm dak l-artikolu jikkontempla l-azzjoni ta ${ }^{\text {. }}$ nullita ta' obligazzjoni minghajr kawża jew maghmula fug kawża falza, peress li l-legislatur ma delistingwiex bejn falzità assoluta a falzita relativa. dik il-preskrizajoni tolqot ankf l-azzjonj tas-simulazzjoni;

Illi l-Qorti, wara li kkunsidrat il-presupposti, J-iskop u leffetsi taż-żewg azzjonijiet, ma tistax tacictita l-pretensjomi talkonvenut; ghar-rag̃unijiet hawn taht miguba;

1. L-azzjoni tar-rexissjoni, jew tan-nullitd, tippresupponi obligazzjoni ğuridikament eżistenti, iz̀da nieqsa minn xi eletnent essenzjali (art. 1255 Kod. Civ.): difatt, skond l-art. 118\% (g) ta' l-istess Kodici, ir-rexissjoni hija wiethed mill-modi li bihom jispicceaw l-obligazzonijiet ("si estinguono", kien ighid latrt. $80 \check{1}$ ta' 1 -Ord. VII ta' $1-18(8)$; a peress li ma jistax logíkument jispicca tilief dak li jhun jeżisti, ma jistghus ikunu suğgetti ghar-rexissjoni, ghall-finijiet ta' [-imsemmi art, 1255 (kif kustantement interpretat mill-Qrati ' Taghna), dawk l-obligazzjonijiet li huma guridikament ineżistenti (hollez. XXV-I511, u App. Civ. 13 ta' Gunju 1950 in re "Saliba vs. Saliba'). Yicevetsa, l-azzjoni tas-simulazajoni tippresupponi dejjem att inezistenti, jew b'mod assolut t'colorem habens, substantian vero nullam"), sew b'mod relativ ("colorem habens, substantiam vero alteram'); bil-konseqwenza li, rigward l-att appareuti mpunjat isir inkoncépihili u inutili l-innullament, salva. jekk ikun il-każ, .l-impunjazzion! ta' l-att reali li jkun mōbu taht dak apparenti. Minn dana jidher li l-azzjoni tan-nullita hiet applikabili biss ghal dawk l-obligazzjonijiet li jkollhon wiehed jew izjed mid-difetti determinati flatt. 1266 fuq citat. izda qatt ghal dawk li geridikament it fil-fehma tal-partijiet
yatt ma ezistew, jew quatt na ezistew kif apparentement kienu judluru;
2. L-oǵgett taż-żewg̀ azzjonijiet huwi, kwindi, neċessarjament difierenti. L-azzjoni tan-nullita glandha bhaia skop taghia l-annullament ta' l-obligazzjoni, minhabba li thun nieysa minn xi rekwizit essenzjali (Kollez. XVI-II-3sz); mentri dak ta' l-azzjoni tas-sinnulazejoni huwa li thun ristabbilita 1 -verita $f$ dak li realment riedul-kontraenti, ghad li 1 -att reali jista' ma jkunz validu. "Colui che agisce per la dichiarazione di simulazione", jglind Laurent, "non chiede che l'atto sia annullato, wa pretende che vi ha un atto apparente il quale non esiste punto conce atto reale, ma che quest'atto apparente nascoode un contratto reale, salvo a veder se il contratto reale è valido. Cusi l'azione di simulazione non ha che un solo oggetto, cieé quello di ristabilire la verita. Dunque l'articolo 1304 (li jitikorrispondi ghall-art. 1266 fuq citat) non è applicabile" (1)iritto Civile, Vol. XIX, no. 33). Liema deduzzjoni hija aktar u aktar applikabili fil-kaz ta' simulazzjoni relativa, li, kif irragiunat il-(Qorti ta' l-Appell tar-Re fil-kawża "Seychell utrinque", deciża fis-27 ta" Marzu 1936 (Kollez. Vol. XXIX -I-570), ma ghandhiex bhala skop id-dikjarazzjoni ta' nullita jew rexissjoni tal-kuntratt;
3. Fl-effetti taghha, imbaghad, l-azzjoni tan-nullita hija iz̈jed estiża minn dik ias-simulazzjoni. Ighid Butera:"L'azione di nullità è più ampia e radicale, in quanto fa cadere i diritti dei terzi anche in buona fede, cle l'aitra (i.e. tas-simulazzjoni) lascia, nel concorso di buona fede, salvi" (Simulazione nei Negozi Gifridici, §93, pag. 302) ;

Illi ghalhekk, in konklażjoni, mhux kull impunjativa ta* kuntratt minhabba n-ncHita tiegtu taqa' tafit l-art. 1266 (Kodiči Civili), iżda dik biss li tkun bażata faq nuqqas ta’ element essenzjali kif matisub 1 -art. 1255 ta' l-istess Kodici. Dana wkoll hu l-insenjament tad-dottrina (Laurent, op. cit., § 33, u Digesto Italiano. ''Simulazione' , § 20);

Illi xejn ma jiswa li anki fis-simulazzjoni tirrikorri l-falsità tal-kawża; ghaliex, kif magistralment josserva Giorgi :"'L'azione rescissoria presuppone un titolo infetto da un vizio, che nell'interesse di uno solo fra $i$ due contraenti, ed a volontà di lui, puó estinguere l'obbligazione............'. Men-
tri fil-kaź ta' simulazzjoni, ''sebbeue sia veramente un vizio del titolo, è per idtro un vizio concordato e preordinato dalle parts a reudere il titolo improduttivo di obbligazione, o produtuivo di obbligazioni diverse dalle apparenti' (Obbligazioni, Vol. VIII, § 145, pug. 244) ;

Illi, premessi dawna l-kousiderazzjouijiet, il-Qorti hija tal-fehum li 1 -attur qiegtied jezercita 1 -azzjoni tas-simulazzjoni. 'I'ant jidher mid-dikjaraczjonijiet kontenuti fie-iitazzjoni. Del resto, ma jidherx li l-konvennt jikkontesta n-matura ta' l-azzjoui esperita;

1lli, stabbilita d-differenza bejn iż-żewg azzjonijiet, tinغ.l il-konsegwenza li l-preskrizujoni applikabili gtall-azzjoui tas-simulazzjoni ma tistax thun dik prevista ti-art. 1266 fuq citat $\rightarrow$ preskrizzjoni dina tecezujonali $u$ li ma ghandhiex tigi estizu ghal każi ohra (Lau!ent, op, cit. $\$ 28$, u Giorgi, op. cit., § 145); bil-kousegwenza li 1 -azzjoni tas-simulazzjoni ghandha taqa' tatit il-preskrizzjon generali ta' tletin sena kontemplatal 1 -art. 2248 (Tiodici Civili), kif, del resto, gie kostantement ritenut mill-Qrati Taghna (Kollez. XVI-11-332; XXVI-1-120; XXIX-I-570; XXX-111-40゙2; XXXIL-11-412);

Ghal dawna 1 -motivi;

1. Tiddikjara eżawriti 1-ewwel żewǵ ećcezzjonijiet preliminari opposti mill-konvent fin-nota tieghu fol. 11, u ghalhekk mai tkomplix tiehu konjizzjoni taghhom;
2. Tirrespingi l-preskrizzoni biennali sollevata mill-konvenut, bl-ispejjez kontra tieghu;
3. U tiddifferixxi l-kawża ghall-udjenza tad-9 ta' Jannar 1958. biex titkompla fil-meritu.
