## 18 : a' Gunju, 1958.

Imhallef :<br>L-Onor. Dr. T. Gouder, LL.D.

Salvatore Micallef ne. verout Giovanni Aquilina Kontijlet - Aebettaszjoni up Aprovasyoni Talbe ghal Kontifiet Goddis.
ILfatt li l-kontijiet ikunu gew redatti skond luitu ma jnełhix id-dritt
ta' min ghandue jircievi l-kontijiet li jeijigi li davek ithmatijiet jigu komprilati u precentati fil-forma tracijata mill-liji, ghalkemm hu prindipfu unitersalment ammes mid-dottrina u mill jurisprudanza illi l-komt ghandu jitqie; validament hompilat meta jippreterta fl-insjeme tieghe l-itat attwali tad-dhwl w l-hrud, anki jekk max jkume ghal kollox konformi ghall-preskrizziomijiet tal-ligi.
fintal meta l-kont, hif gie kompilat u prezentat, ikun jic ateiettat $w$ approvat, ma jistax jintalab kont jdid.
Il-Qorti, - Rat l-att tać-citazzjoni li bih l-attur nomine, wara li ppremetta illi John Micallef, matul is-sena 1952, bawhat diversi pariti ia' hhejem minn Tripoli lillkonvenut sebiex dun jietu l-hsieb ii bieghhom f'Malta ghan-nom ia' 1 . isters Johri Micallef, bi ftehim h l-konvenut jircievi kuramisujoni fuq il-bijgh; u ill l-kontijiet tal-gestjoni moghtija mitl-konvenut ma hum:ex skond il-hgi, billi ma hmmiex dettaljati biżzejjed b'mod li jidhtu lismijiet tal-persuñ lil min gew mibjugha l-bhejjem, u b'liema prezz, i lanqas ma huma gusifikiti bid-dokumen:i relativi; r illi lkonvennt gie darbteju interpellat sabiex jaghmel dan, imma inutilment; talab ili l-istess konvenut jịi kundannat jaghti, fi żmien qasir u [rerenorju, lll-attur nemine, kontijet de:taljati li minnhom jirrizultuw l-ismijiet tal.persuni lil min inbieghn l-bhejeem u b'liems prezz, u jippreżenta d-dokumenti gustifikativi li jirriIfwardaw ilkonsenji kollha tal-bhejjem li John Micallef gobamel lill-konvenut matul is-sena 1952. Bl-ispejjeż, kompriži dawk ıa' l-it ri ufficjali tit-2 ta' Frat u tas-6 ta' Frar 1952;

## Omissis;

Semghet lid-ditensuri, u ghamlet dawn il-konsiderazzionijiet:

Ben is-17 tn' Jamar i s-16 ta' 'iunju 1952, ilfuq imsemmi John Mialle; f'clicersi drabi bagtat bhejjern in konsenja lill-konvenut, sabiex dana jbieghhomlu, a kull darbo haghathi l-kontijiet relaivi redatti fil-manjera li jurı d-dokumenti fil-fol. 19 salfol. 34 inkluzivament ; al-process;

Il-kontiie: li l-koivenat kien jibghat lill-attur, redatti filmanje:a líq indikita, gew maghmulin skond l-użu, jigifieri kit, skond l-użu, jigu redatti l-kontijiet li jigu moghtij,u minn min ikun ircieva a biegћ bhejem ricevati in konsenin
(depi ta' John Cachia fol. 46, ta' Lewis Radmilli fol. 47, ta' Paolo Falzon fol. 47 tergo);

L-attur ma baqetax :ibghat bhejjem lill-konvenut, u flit'ra teghu tat-8 ta' Laclju 1952, spjegalu ċar illi r-raǵgni kienet dik illi, peress li fi Tr:poli l-bestjam kien qieghed jonqos, ma setax jesporta aktar mill-kwanti:a li kien qieghed jibghat lil mksierv.............. Fl-istess ittra l-attur irringrazzja lillkonvenut gtas-servigi li dan kien irrendielu waqt li kellhom relazzjonijiet kummercjali bejnieihom, u qallu li dawk ir-relazzjonijiet kenu wisq soddisfacienti, u nfurmah ckoll li kien ia fugu lil certu Jusef Nemni riferenzi a jbin hafna

Fit-30 ta' Ottubru 1952, 1-attur kiteb l:11-konvenut biex jitodbe jibghatln kopji tal-kontijjet hien bghatlu phal kull konsen'a ta' bhejjem li kien ghamilh, u spiegalu li dawk ilKopji kellhom ikunu facsimile :a' l-original, u spjegaln illi kien qieghed jarhmillu dik it-talba ghar-raguni li kien sah "uhu kostrett jippreżenta loriginali lill-Awtoritajet ta' Tripoli, u intant kellu bżonnhom tant ghall-użu ta' l-ufficicju kie ukoll ghad-Dipartiment Fiskali sa' Tripoli. $\qquad$
Cirka xahar u nofs wara l-attur innomins lill-nasemmi Salvetore Micallef, missieru, prokuratur generali tiegtu go Maltar in atti Avv. Renato Fazio, Notaio per la Tripolitania, tas-6 ta, Dićembru 1952 (fol. 5);

Sadattant qam l-inkwiet bejn l-attur u missierv minn nahis whids, u l-konvenut, Ђatinhom, billi hu miżżewweg̀ lil oht l-ettor, minn naha l-ohra

Cirka xahar u nofs wara, l-imsemmi Salvatore Micallef. iben t-attur, fl-kwalita tieghu ta' prokuratur ta' l-istess at'ur, gie 'l quddiem bl-istanza odjerna, sabiex il-konvenut jigi kundanaat jaghti kontijiet dettaljati, billi ppretenda illi lkontijiet fuq indikati, ii l-konvenvt irrenda, ma kienux skond il-ligi, ghaliex mhux dettaljati bizzejejed b'mod li jidbra l-ismijiat: tal-persuni lil min gew mibjingha l-bhejjem u b'liema prezz, u biex ïppreżen'a d-dokumenti gustifikativi;

In segwitu, l-istess Salvatore Micallef nomine ezibixxa ittra ta' l-attur

Din l-ittra telimina l-eccezajoni tal-konvenut illi l-imsemmi Salvatore Micallef hhala prokuratur ta' l-attur ma kellux
id-dritt li jqajjem minn rajh il-kwistjoni odjerna fuq il-kontijiti, li minnhom l-attur wera ruhu soddisfatt. Imma jekk tassew l-attur wera li kien soddisfatr mill-kontijiet li bghatlu l-konvenut, $u$ kif dana baghthomlu, u wara approvahom, allora lanques hu ma jista' jitlob li jigu lilu reżi mill-gdid kontijiet fil-forma tradjata mil-ligi - formo li mhix preskritta "a pana di nullita". Fil-kat preżenti, kif gin fuq ǵie aćen. nat, il-kon: ijiet gow redatti kif, skond l-użu, igig maghmulin il-kontijiet minn min ikun ircieva u biegh bestjam li jknn gie lilu mibghut in konsenja. Kif sewwa ssottometta l-atfur nomine, dak l-użu ma jnehhix lill-attur id-dritt li jeżigi li l-kontijít jiğu kompilati u prezentati fil-forma traḉjata mil-liģi, .halkemm hu principju universalment ammess mid-dottrina u mill-gurisprudenza illi l-kont ghandi: jitqies validament kompilat meta jippreżenta, fl-insjeme tieght, 1.istat attwali nd-dhul u tal-brug, anki jekk ma jkunx ghal kollox konformi phall-preskrizzjonijiet tal-ligi (Matuiroho, III, 721 - Giurisprudenza Cas. 1, 303). Imma elk l-attur ikun aćcetta dawk il-kontijiet kif gew lompilati u lilu preżentati, u jkun approvahom, allura ma jkunz jista' jitlob kontijiet godda; ghaliex buwa prinċipju iehor "di diri'ta"' illi, meta l-kont figi approvat, jew b'sentenza tal-magistrat, jew bil-kunsens talpartijiet, ma jistax ikun hemm aktar lok ghal kwistjonifiet fuqu, blief ghar rettifikazzjoni f'każ ta' żbalji, ommissjonijiet. falsitı̀ jew duplikazzjonijiet ta' partiti; u dan ghaliex, kieku kellhom jugu permessi t-falba ghal kontijiet ohra godda uttalba ghar-revizjoni tal-kont, li tikkonsisti fir-rikostruesjoni tieghu f'kull partita, dan ikun kuntrarju ghal-ligi tal-kuntratt, jew ghall-awtorità tal-gudikst, skond il-każ. "Ottenato il rist:Itato dell'approvazione definitiva del conto, o per sentenza del magis rato, o per consenso delle parti", ighid Mortara "non puod per verun motivo essere rinnovata la controversia generale intorno ad esso', (Vol. III, paj. 766) ;

U Mattirolo, flopra citata, jikteb :- "Un principio di divitto, universalmente ammesso dalla dotrina e dalla legislazione, reca che del conto stato approvato col mezzo di una
convenzione fra privati, o col mezzo di una sentenza che abbia fatto passaggio in cosa giudicata, non si fa pik luogo a revisione, ma ne è solo possibile la retificazione. (pag. 733) ;

Issa, fil-ká in dizamina, il konvenut bagṭat lill-attur, kompilati fil-manjera fuq indikata, skond l-uzu, diversi kontijie: fil-perijodu ta' hames xhur ${ }^{\text {a }}$ u qatt l-attur ma ghamillu osservazzjoni dwar il-forma li fiha dewk il-kontijiet Eienu qeghdin jigu redati. Inoltre, meta spiccaw ir-relazzjonijiet kummercjali ta' bejniethom, u l-attre irringrazzja lill-konvenut ghas-serviği li kien irrendielu l-attur, ma qa:jem l-ebda kwistjoni dwar il kontijie: - la dwar il-manjera li biha kienu gew kompilati, u lanqas dwar il-kontenut jew l-ezatilezza taghhom. Jirriżul:a wkoll li l-attur inqeda b'dawk il-kontijiet meta gie mitlub mill-Awtoritajie: ta' Tripoli biex jispjega xi dettalji jew cirkustanzi dwar l-esportazzjoni tal-bestjans, u ppreżenta dawk l-istess kontijiet, u talab lill-konvenut biex jibghatlu kopji aghhom - "facs mile of the originals" -ghall-użu ta' l-ufficciju tiegtu u gitad-Dipartiment Fiskali ta' Tripoli. Dana kollu ma jistax ma jarix li l-atter, mhux biss adcetta dawk il-kontijet fil-manjera kif gew kompilati, skond l-użu, k:f kwindi preżumibilment kien jircevihom minn ghand negozjanti ohra, u kif jircevuhom importaturi ohra ta' bestiam in konsenja, imma li approvahom ukoll; a ghalhekk, konformement ghall-principji fuq enunċjati huwa ma jistax jitlob kontijiet obra godda;

Ghaldaqstant tichod it-talba ta' 1-attur; bl-ispejjet.

