31 ta' Lulju, 1996

## Imhallef:-

## S.T.O. Joseph Said Pullicino, B.A.(Hons.), LL.D. - President

> Anthony Ventura ghan-nom u in rappreżentanza tal-Korporazzjoni Enemalta

## versus

Raymond Galea u Louis Brincat kjamat in kawża b'digriet tal-Qorti tat-18 ta' Novembru, 1993

## Danni - Relazzjoni Guridika - Reiazzjoni Naxxenti Ex Delictu Vel Quasi Delictu

/l-Korporazzjoni attrici agiet biex tirkupra dannif'cable.
ll-Qorti ta' l-Appell irriformat is-sentenza la' l-Ewvel Qorti billi apporzjonat ir-responsabbilita bejn il-konvenut u l-kjamat filkawza.

## II-Qorti:-

F'din il-kawża l-Korporazzjoni Enemalta qed tagixxi kontra l-konvenut ghal danni li soffriet f'cable tad-dawl li ghandha fi Triq il-Mahsel, il-Bajja ta' San Tumas, Żejtun waqt li dan kien qed jaghmel xoghol ta’ skavar fuq istruzzjonijiet ta' Louis Brincat li inkarigah jesegwihom u li hu l-proprjetarju talplot fejn sar ix-xoghol. Dan Brincat gie msejjah fil-kawża ad istanza tal-konvenut. Din hi s-sentenza appellata moghtija millQorti tal-Maġistrati (Malta);
"Rat l-avviż ipprezentat mill-attur noe fil-5 ta’ Awissu, 1993 fejn talab lil din il-Qorti li tikkundanna lill-konvenuti li jhallsu lill-attur is-somma ta' Lm205.07,8 (mitejn u hames liri u seba' centeżmi u tmien milleżmi) in linea ta' hsarat ikkawzati mill-konvenuti fuq proprjeta` tal-Korporazzjoni $\mathbf{f}^{\prime}$ Triq ilMahsel, il-Bajja ta' San Tumas, Żejtun fis-6 ta' Lulju, 1993 liema hsarat grat unikament minhabba imperizja u traskuragni da parte ta' l-istess konvenuti;

Bl-ispejjeż inklużi dawk ta' l-ittra interpellatorja tat-13 ta' April. $1993 \mathrm{u}^{\text {ta }}$ l-ittra uffiçjali ta' $1-14$ ta' Gunju, 1993 u blinteressi mid-data ta' l-imsemmija ittra uffiçjali. Il-konvenuti gew ingunti głas-subizzjoni;

Rat in-nota ta' l-ećċeżżjonijiet tal-konvenut fejn ećčepixxa itli 1 -talba attrici ghandha tigi respinta bl-ispejjeż stante li hija infondata fil-fatt u fid-dritt ghar-ragunijiet segwenti:

Illi mhuwiex mimnu li l-esponenti ghandu jaghti xi ammont ta flus lill-attur nomine hekk kif ser ikun ippruvat waqt ittrattazzjoni tal-kawża;

Illi l-esponenti qieghed kontestwalment jaghmel talba ghall-kjamata fil-kawża ta' Louis Brincat illi ghandu jirrispondi ghall-pretensjonijiet attrici ghar-ragunijiet li jissemmew firrikors;

Rat id-digriet taghha tat-18 ta' Novembru, 1993 fejn fuq rikors tal-konvenut, ordnat il-kjamat fil-kawża ta' Louis Brincat;

Rat in-nota ta' I-ećcezzjonijiet tal-kjamat in kawża Louis Brincat fejn eccepixxa illi t-talba attrići ghandha tigi respinta b-ispejjeż stante li huma infondati fil-fatt u fid-dritt ghar-
ragunijiet segwenti:

Illi mhuwiex minnu lil-esponenti ghandu jaghti xi ammont ta' flus lill-attur nomine kif qed ikun pretiż fl-avviż fl-ismijiet premessi;

Illi j-esponenti ma jahtiex ghal kwalsiasi hsara li setghet saret fil-proprjeta` ta' l-attur nomine stante li kienu l-istess impjegati ta' I-attur nomine li dderigew l-esekuzzjoni taxxoghllijiet fil-proprjeta` tieghu u tawh l-accertazzjoni li flistess proprejta` ma kinux ghaddejjin cables li setghu jsirilhom hsara;

Semghet ix-xhieda bil-gurament;

Rat l-atti kollha tal-kawża;
[kkunsidrat:

Illi din il-kawża tirrigwarda hsarat ikkawzati $\mathrm{f}^{\prime}$ cable ta' lelettriku waqt xoghol ta' thammil li kien qed isir minn iben itkonvenut Donald Galea fi plot, proprjeta` tal-kjamat in kawża Louis Brincat;

Irriżulta mill-provi illi meta Brincat xtara l-art li kienet biswit sqaq gie informat li go dan l-istess sqaq kien hemm cable ta' l-elettriku u avża b'dan lill-konvenut li gie mqabbad minn Brincat biex ihammel l-art li xtara. Jidher li la Brincat u lanqas Galea ma avżaw lil Enemalta li kienu sejrin jaghmlu dawn ixxoghlijiet ghad li dana kien obbligu ta' Brincat li jinfurmahom. Donald Galea beda jhammel il-plot $u$ hin minnhom sema' splużjoni u nduna li laqat il-cable. Irriżulta li parti minn dan ilcable kien ghaddej minn go l-art ta' brincat peress lil-isqaq ma

Il-Qorti jidhrilha li galadarba Brincat kien jaf li vicin ilplot tieghu kien ghaddej cable ta' l-elettriku taht l-art, kien fiddover li javża lill-Enemalta bix-xoghlijiet li kien bi hsiebu jaghmel. L-Enemalta mhix temita tippubblika l-pjanti ta' kif u fejn ghaddejjin il-cables taghha u kulhadd huwa fl-obbligu li jaghmel il-verifiki necessarji biex jassigura li ma ssirx hsara u aktar li ma jigux ikkawżati feriti lill-terzi. Donald Galea kien verament fortunat li ma gralu xejn f dan 1 -incident li tlimita ruhu ghal danni materjali li ghalihom il-Qorti jidhrilha li ghandu jkun responsabbli il-kjamat in kawża Brincat. L-obbligu tarricerka u debita avviżi kien dak iż-żmien fuqu li ma jistax jahrab minn din ir-responsabbilita ${ }^{\text {b }}$ billi jghid li sa fejn jaf hu, l-cable kellu jkun fl-isqaq u mhux fil-plot. Minn imkien ma rrizulta li dan il-cuble bilfors kellu jkun fl-isqaq u seta' facilment gie rerouted ghal aktar konvenjenza biex parti minnu jghaddi millplor tal-kjamat in kawża. Wara kollox lanqas ma jista' jinghad li 1-pjanti huma assolutament perfetti $u$ xi ftit varjazzjonijiet wieted ghandu jippretendi u jistenna. Brincat naqas meta ma talbux l-assistenza ta' l-Enemalta meta ordna li jithammel ilplot uta' dan in-nuqqas hu biss responsabbli $u$ hadd aktar u ta' dan ghandu jwiegeb;

Ghal dawn ir-ragunijiet, il-Qorti wara li qieset ic̀cirkostanzi kollha ta' dan il-każ, taqta' u tiddecidd billi tilqa' ttalba ta' l-attur u tikkundanna lill-kjamat in kawża Louis Brincat li jhallas lill-attur nomine is-somma ta' Lm205.07,8 in linea ta' hsarat ikkawżati minnu fuq proprjeta` talKorporazzjoni fi Triq il-Mahsel, il-Bajja ta' San Tumas, Żejtun, fis-6 ta’ Lulju, 1992 liema hsarat graw unikament minhabba imperizja u traskuragni da parte tal-kjamat in kawża Brincat. Bl-
ispejjez kontra l-istess kjamat in kawża";

Appella minn din is-sentenza i]-kjamat fil-kawża Brincat li gie akkollat bir-responsabbilita` shiha ghad-danni reklamati mill-korporazzjoni attrici. L-aggravji tieghu jistghu jigu hekk identifikati:

Li l-Ewwel Qorti ma kkunsidratx 1-ećcezzjoni ulterjuri tieghu illi:

Hu ma kellu l-ebda relazzjoni guridika mal-Korporazzjoni attrici;

Li hu kien inkariga lill-konvenut biex ihammel il-plot iżda ma tah l-ebda garanzija li fil-plot kienu ghaddejjin il-cables;

Li hu qatt ma kellu l-ebda garanzija minghand l-impjegati ta' l-attur nomine illi ma kinux ghaddejjin cables mill-art tieghu;

Li hu jista' jinstab responsabbli biss jekk ikun naqas li jaghmel xi haga li biha jikser xi dmir impost mil-ligi u minn imkien fil-process jew fis-sentenza ma tirrizulta xi ligi li kienet timponi xi obbligu fuqu;

Li hu mexa b'mod responsabbli meta nforma lill-konvenut li fit-triq kien ghaddej cable. Informazzjoni li kienet korretta waqt li ma kinitx korretta l-informazzjoni li kien hemm filpjanti tad-dipartiment koncernat;

Bla pregudizzju ghal dan kollu anke jekk ilkonsiderazzjonijiet ta' l-Ewwel Qorti kellhom jigu aćcettati bhala korretti il-konvenut ukoll kien rsponsabbli ghall-akkadut
billi qatt ma kien messu beda x-xoghol "jekk ma kienx zgur li lkjamat fil-kawża kellu l-permessi jew awtorizzazzjoni mehtiega mid-dipartiment koncernat";

Mill-aggravji tal-kjamat fil-kawza hu l-ahhar wiehed li jisthoqqlu li jigi kkunsidrat favorevolment. Il-Qorti tqis issegwenti:

Indubbjament ij-Korporazzjoni attrici ma jista' jkollha 1ebda responsabbilita` diretta ghad-danni li hi stess soffriet filproprjeta` taghha. Hi certament ma kellha l-ebda interessament fix-xoghol esegwit li gie ordnat mill-kjamat in kawża u fiżikament esegwit mill-konvenut. Setgha kellha responsabbilita` indiretta li kieku hi kienet giet interessata filprocessar tah l-applikazzjoni li suppost kellha ssir qabel beda liskavar u li kieku hi kienet awtorizzat ix-xoghlijiet minghajr iddebiti kawteli jew billi tat lil min esegwixxa x-xoghol informazzjoni skorretta. II-kjamat fil-kawża jipprova jaddebita ukoll responsabbilita` lill-Korproazzjoni attrici ghax seta' kien hemm xi differenzi bejn dak li kienu juru l-pjanti taghhom mnejn kien ghaddej il-cable u minn fejn kien fil-fatt ghaddej. Donnu hemm dubbju li waqt ii skond il-pjanti l-cable suppost li kien ghaddej kollu mill-isqaq li mieghu kien jikkonfina l-plot tal-kjamat fil-kawża seta’ jkun illi xi parti minnu kien ghaddej mill-istess plot. Fuq dan il-provi mhumiex konklussivi anke ghaliex il-foreman u l-impjegati tal-Korporazzjoni accedew biss wara l-incident meta irnexxilhom isibu fejn kien hemm il-hsara u wara li allura kien sar diga" thaffir. Dan ghaliex la l-konvenut u langas il-kjamat fil-kawża ma nfurmaw lill-Korporazzjoni bix-xoghlijiet tat-thaffir li kienu qedghin isiru minnhom. Finnuqqas ta' pre-avviż debitu tax-xoghlijiet illi l-kjamat fil-kawża ried jesegwixxi, il-Korporazzjoni attrici necessarjament trid titqies bhala li hi l-vittma ta' l-incident li soffriet id-danni u li bl-ebda mod ma kkontribwiet bl-agit taghha ghall-akkadut;

Il-kjamat fil-kawzia hu s-sid tal-proprjeta fejn sar itthaffir. Hu jsostni li m'ghandu l-ebda relazzjoni guridika malKorporazzjoni attricí. Żbaljat. Din ir-relazzjoni guridika tohrog mill-obbligazzjoni li hu kellu bil-ligi u li ma osservax li ghal kull thaffir - anke fil-proprieta` tieghu - kellu jottjeni awtorizzazzjoni mill-awtorita kompetenti. Ir-relazzjoni guridika infatti tohrog mid-danni li avveraw ruhhom filproprjeta` ta' baddiehor u li ghalihom hu responsabbli. Hi relazzjoni naxxenti ex delictu vel quasi delictu;

Il-kjamat fil-kawża jissottometti illi jista* jinstab responsabbli ghal danni biss jekk ikun naqas li jaghmel xi haga li biha jikser xi dmir impost fuqu mil-ligi. Dan id-dmir johrog kemm mil-ligijiet tal-Pulizija (Kap. 12), kemm mir-regolamenti li jkunu mposti mid-Direttur tax-Xoghlijiet Pubblici i fuq min ikun irid jaghmel tahmil bhala parti mill-permessi mehtiega kif ukoll mir-regoli generali tad-dritt li wiehed ma jistax $u$ m'ghandux jagixxi b'negligenza jew traskuragni b"mod li jikkaguna danni fil-proprjeta` ta' haddiehor. L-artikolu 27 talLigijiet tai-Pulizija jistipula illi "Hadd ma jista" jibda jibni jew jaghmel thaffir li imiss mat-trig jew f'boghod ta' hmistax-il metru il-boghod mit-triq minghajr qabel ma jaghti avviż lidDirettur tax-Xoghlijiet". Aktar u aktar ma jistax jaghmel dan fkaz li t-thaffir kella jkun fit-triq. "Hadd ma jista' minghair ilpermess tal-Pulizija jibni jew jaghmel ebda haga fit-triq li tista' ggib xkiel jew perikolu jew inkomdu lill-pubbliku ..." (artikolu 25). F'kull kaz hemm ir-regolamenti cari li jispecifikaw ilkundizzjonijiet ghall-ghoti tal-permess li jsir it-thaffir illi jipprovdu mhux biss li min jinghata l-permess ikun responsabbli ghall-hsarat kollha kkagunati lis-servizzi pubblici bhala konsegwenza tax-xoghol esegwit imma illi:

Ix-xoghol ghandu jsir taht is-superviżjoni u direzzjoni ta' perit arkitett u;
"A signed declaration of acceptance of this appointment must be forwarded by the Architect and Civil Engineer to the Roads Department before commencement". Dan il-perit ikun responsabbli ukoll ghad-direzzjoni tat-tiswijiet mehtiega f'kaz ta' hsara. Inoltre "plans must be drawn up for the proper diversion of anv existing buried plant that may constitute an obstacle to or that may be damaged by the works. Such plans shall be to the full approval of the Utility owning the plant and any plant diversion shall be put into effect to the respective utilities requirements and specifications before the main works are commenced";

Minn dan kollu l-kjamat fil-kawza ex admissis ma ghamel xejn. Mhux biss kien hemm dubbju serju jekk il-cable kienx jew le ghaddej minn got-triq jew il-gewwa bi ftit fil-plot li akkwista imma hu xorta baqa' ghaddej bix-xoghol bla ma vverifika jew assigura l-prezzenza ta' ufficjal tal-Korporazzjoni attrici waqt li kien qed isir it-tahmil. Avolja kien gie avzat mis-sid precedenti ta' l-art bl-ezistenza ta' dan il-cable anke jekk skond il-kjamat fil-kawża dan kien qallu li kien ghaddej mit-triq. Asserzjoni din stramba u ftit kredibbli ghax mhux soltu li min ibigh plot ghallbini iwissi lill-akkwirent bl-eżistenza ta' cable fit-triq pubblika meta din hi l-aktar haga normali u naturali. Rilevanti hafna din ix-xhieda tal-kjamat fil-kawża:
"Jiena kont kellimt lil sid il-post qabel ma xtrajt u dan qalli li kien hemm dan il-cable pero` qalli ukoll li kien ghaddej mittriq. Jien ma kontx naf li dan il-cabel kien qieghed fil-plot ... Jiena qatt ma applikajt ghal permess biex inkun nista' nhaffer ilplot tieghi. Lil Enemalta jiena ma kontx infurmajthom li kont sejjer inhammel il-plot. Lanqas ma ghidt lill-kuntrattur biex dan jinforma lil Enemalta rigward dan ix-xoghol illi konna qeghdin naghmlu. Langas ma ghidt lilu biex japplika ghall-permess u iinforma lill-Pulizija. Jiena ma kontx mort l-ufficini ta' 1Enemalta biex jghiduli ezattament fejn kien ghaddej dan il-
cable. Jiena qaghdt fuq dak li qalli s-sid illi dan il-cable ma kienx qieghed fil-plot;

Deposizzjoni din kontradetta f'punt essenzjali mix-xhieda tal-konvenut li assigura illi:
"Qabel ma beda x-xoghol (il-kjamat fil-kawża) assigurah łi huwa personalment mar jicciekkja mal-Korporazzjoni illi fil-plot tieghu ma kinux ghaddejjin cables";

Rilevanti ukoll ix-xhieda tal-foreman tal-Korporazzjoni Enemalta li ma setax jeskludi li xi parti mill-cable setghet kienet ghaddejja mill-plot tal-kjamat fil-kawża:
"Hija procedura normati illi meta jsir excavalion u jintalab permess ghal dan ikun hemm formola apposta illi l-pulizija jibaghtulna biex ahna nindikaw jekk kienx hemm xi cable f'dan il-plot fejn kienet ser issir dina l-excavation. F'dan il-każ jiena cert li formola bhal din jew applikazzjoni simili ma gietx";
"Naturalment din l-applikazzjoni timtela mis-sid. Meta jkollna din il-formola jew applikazzjoni ahna nibaghtu persuna on site biex jindika lil min ikun qieghed jaghmel excavation fejn qieghed il-cable jew liema partijiet minn dan l-excavation ghandu jigi evitat. F'dan il-każ partikolari ma baghtnix ragel on site ghaliex ma konnix nafu li gieghda ssir tali excavation. Kwalunkwe excavation li ssir anke jekk issir f'proprjeta privata trid bilfors tkun sancita mid-dipartiment tieghi. Dak iżżmien li sar l-inçident kien is-sid li kellu jaghmel 1 applikazzjoni, Illum il-procedura nbidlet xi ftit u huwa lkuntrattur li jaghmel l-applikazzjoni, pero` anke dak iż-żmien kieku ghamilha l-kuntrattur konna naćcettawha";

Minn dan kollu ghandha tkun ċara n-negligenza u t-
traskuragni tal-kjamat fil-kawza li naqas li josserva d-dettal talligi u tar-regolamenti biex ma ssirx hsara fi proprjeta ta' haddiehor. Kif hu car ukoll illi l-kjamat fil-kawza seta' biss jeżimi ruhu mir-responsabbilita` ghad-danni konsegwenzjali ghax-xoghol minnu ordnat u esegwit skond l-istruzzjonijiet tieghu billi accerta ruhu illi waqt ix-xoghol ikun hemm rapprezentant tal-Korporazzjoni attrici wara li jkun ottjena 1permess mehtieg mill-awtoritajiet kompetenti biex isir it-thaffir. Dawn il-konsiderazzjonijiet kollha 1-Qorti taghmilhom in aġgunta ma' dawk tas-sentenza appellata li sabet il-kjamat filkawża unikament responsabbli ghad-danni reklamati;

Mill-konsiderazzjonijiet sa hawn maghmula ghandu jkun ukoll ovvju li anke 1 -konvenut pero ghandu jigi ritenut responsabbli ghall-akkadut $u$ dana solidalment mal-kjamat filkawża ghal dawn id-danni. Hu l-persuna li materjalment esegwixxa x-xoghlijiet fis-sit tal-kjamat fil-kawża. Hu jammetti li hu ukoll ma ha l-ebda passi biex jaçċerta ruhu fejn qieghed ilcable, li kien ukoll jaf bl-ezistenza tieghu imma, zbaljatament, iddecida li joqghod fuq dak li qallu l-kjamat fil-kawża li kien fit-triq u mhux fil-plot. ll-konvenut kellu pero d-dover li jaccerta ruhu fejn verament kien il-cable qabel jibda x-xoghol;

Kellu l-obbligu li jivverifika li jew is-sid jew hu stess jottjeni l-permess ta' l-awtoritajiet kompetenti u ukoll li fuq issite waqt ix-xoghol ta' thaffir ikun hemm prezenti ufficjal talKorporazzjoni attrici biex jindikalhom kif u fejn seta' jhaffer. Jixhed il-konvenut:
"(is-sid) ma urinix permessi jew ma qalli xejn dwarhom ... Qalli li ma kienx jaf jekk kien hemm cable. Qalli suppost li dan il-cable kellu ikun barra t-triq pero` gara li anke go dan il-plot kien hemm cable";

Hu jaccetta li ma applikax ghal permessi ghax:
"Dak iż-żmien kien id-dover tas-sid li jaghmel iapplikazzjonijiet necessarji". Ikompli "Jiena gieli haffirt drabi ohra u dejjem kienet ir-responsabbilita" tas-sid li jgib ilpermessi u meta jkun hemm dubbju dejiem jigi xi ragel biex jogghod maghna waqt li jkun qieghed isir ix-xoghol bi pjanta halli ma naghmlux hsara lil cable jew apparat iehor taht l-art. Gieli kelli okkażżioniiiet fejn sibt cable go plot privat. F'dan ilkaż is-sid jghidli li ghandu dubbju u jkun hemm persuna preżenti biex tindikali dan il-cable fejn ikun";

Xhieda prećiza fir-rigward tal-procedura li kellha gustament tigj segwita minn pesuna ta' esperjenza ta' dan ixxoghol. Xhieda ukoll li turi li dubbju fejn kien il-cable kien hemm u li konsegwentement anke l-konvenut kellu l-obbligu li jaccerta li mhux biss li jkun hemm permess ta' l-awtorita kompetenti halli jsiru l-iskavi imma ukoll li qabel jibda jhaffer fil-plot vicin it-triq uanke fl-istess triq kellu jkun hemm ufficjal tal-Korporazzjoni attrici biex jassigurah li ma jkunx hemm xi riskju li jolqot il-cable kif fil-fatt gara. Il-konvenut ghandu allura jigi ritenut responsabbli ghall-incident mal-kjamat filkawża $u$ dan solidalment mieghu billi t-tnejn ikkontribwew ghall-inčident f'miżura indaqs. Hekk ghandha tigi riformata ssentenza appeliata;

Ghal dawn il-motivi l-Qorti tiddecidi billi tilqa' l-appell fis-sens li tirriforma s-sentenza appellata billi tiddikjara illi :incident meritu tal-kawża ma garax unikament bi htija talkjamat fil-kawża imma bi htija tieghu a tal-konvenut fi kwoti indaqs bejniethom $u$ konsegwentement huma ghandhom jigu ritenuti solidalment responsabbli bejniethom ghall-istess incident u ghad-danni konsegwenzjali. Tikkundanna ghalhekk il-kjamat fil-kawża u lill-konvenut hi jhallsu lill-attur nomine
solidalment bejniethom is-somma ta' Lm205.07,8 in linea ta' hsarat ikkagunati fl-incident imsemmi fl-avviż. L-ispejjeż tażżewg istanzi ghandhom jigu sopportati bin-nofs bejn il-kjamat fil-kawza u l-konvenut $u$ anke fon ir-rigward is-sentenza appellata qed tigi riformata.

