# 30 ta' Novembra, 1964. 

## Imhalafin:

S. T. O. Prof. Sir Anthony J. Mamo, O.B.E, C.St.J., Q.C. B.A., LL.D., Prewident

Onor. T. Gouder, LL.D.<br>Onor. J. Flores, B.I Can., LLD.

Joseph Cachla

## versus

Carmelo Contt et.

## Danni - "Dammum Energens" - "Lucrum Cessans".

Kaz fejn gew Jiktoidati d-dannt li sofra wiehed li g̀ie korrut.
t-telf phal perijodu wara l-presentata taci-citazzjoni, mghandux jidhol fil-kalkolu tat-telf attwali. izda ohandu jittiehed in konsiderazzjoni fil-kalkolt ta' telf futur.

Ma gewx ammessi spejet ghal dieta extra. wagt li l-korrut kien l-isptar.

Il-Qorti:- Rat is-sentenza precedenti tagha tat-tnejn (2) ta' Marzu, 1964 fejn hemm is-solitu rijassunt tat-talba ta' l-attur u ta' lectezzjonijiet tal-konvenut u li biha l-appell ta' l-attur mis-sentenza ta' l-ewwel Onorabbli Qorti tad-disgha u ghoxrin (29) ta' Ottubru, 1965, gie milqugh, dik is-sentenza giet revokata u gie minflok dikjarat illi rresponsabilita ghad-danni subiti mill-attur bhala konsegwenzs ta. l-addident imsemmi fic-citazzjoni kienes in kwantu ghall-\$ tal-konvenut u kwantu ghall- $\frac{1}{4}$ ta' l-attur u f dan is-sens giet milqugna l-ewwel talba ta' l-attur bl-ispej.
jet kontra I-parljiet fl-istess proprozjon u gie ordnat li 1 kawthe titkompla quddiem din il-Qorti ghal-ilkwidazzjoni tad-danni.

Rat id-digriet taghha tas-sittax (10) ta' Marzu, 1964 li bib it-Tabib Psikjatra Dottor Paul Cassar gie nominat perit biex jirrele ta jakk, bhala ritultat tal-konklużijoni sof ferta mill-attur, kienx hemm jew hemmx xí effetti fuq ilpersonalita tal-attur li jimmenomaw il-kapacita tieghu ghax-xoghol u jaghmel l-osservazzjonijiet l-ohra li jidhrulu opportuni u rilevanti ghall-kaz.

Rat ir-relazzjoni ta' dak il-perit ipprezentata fit-tletin (30) ta' Marzu, 1964 u l-verbali tas-seduti u d-depozizziornijiet tax-xhieda quddiemu.

Semghet xi xhieda, rat l-atti kollha tal-kawia. semghet. dill-avukati $u$ kkunsidrat:-

Il-perit psikjatra wasal ghall-konkluzzzjoni illi l-attur isofri minn neurosi bhala rizultat ta' l-incident tad-disgha u ghoxrin (29) ta' Novembru, 1958. Fil-waqt li l-amnesija ma tixkilx lill-attur, is-sintomi l-ohra jimmenomaw il-kapacita tieghu ghax-xoghol sa ċertu punt u speċjalment jimpeduh li jandem f'postijiet gholjiri u f'postijiet dojjoq ${ }^{\mathbf{u}}$ baxxi (confined spaces).

M'hemmx dubju illi l-infortunju li sofra l-attur bl-incident fuq imsemmi kien gravi. Bhala konsegwenza tieghu hu sofra dawn it-lesjonijiet cioe:- (1) konkussjoni cere. brali b'telfin tal-koxjenza (loss of consciousness) u ecesitament motorju ghal xi granet; u (2) ksur tal-pelvis, talfemure tax-xellug u tat-tibja u tal-fibula ta* rigiejh i'-leminija. Hu dam l-isptar sat-tnejn (2) ta' Marzu, 1959, izda
anki wara li hareg baqa jattendi bhala "out-patient." Salhmistax(15) ta' April, 1959, ghalkemm jimxi sewwa, hu kien ghadu mhux imfejjaq ghal kollox ghaliex kellu nuqqas ta' forza f'riǵlu l-leminija. Dan in-nuqqas ta' forza jidher li ppersista sa sena jew aktar wara l-incident.

Dr. A. E. Bartolo xehed fit-tlieta (3) ta' Jannar, 1962 u qal li kien etamina lill-attur u sabu tajjeb fizikament: il fratturi kienu fiequ sewwa u ma hallewx ebda disabilita; iżda, zied jghid Dr. Bartolo, l-attur kien biddel fil-personalita tieghu fis-sens li kien jibza jahdem f'postijiet filgholi minhabta sturdament u ma setghax jandem f'postijiet ristretti: kien sar timidu u jinkwieta ruhu hafna fuq i-istat ta' sahtu.

Sa meta eżaminah il perit psikjatra l-attur kien ghadu ibati minn dawn is-'gequelae' ta' l-incident, dioe:
(1) Telfien tal-memorja ghać-cirkostanzi ta' l-inci. dent u ghall-fatti ohrajn, indipendenti mil-incident, li graw qablu u warajh;
(2) 'Sturdament', éoe ghejja kbira fir-ras, xi drabi dard:r u rimettar, ugiegh *a' ras, dwejjaq meta jhoss dawn is-sintomi u ansjeta ghax imhabba fhom jista jitlef ixxoghol jew ikorri waqt ix-xoghol.
(3) Biża, meta jigi biex jahdem, ta' pastijiet gholjin u nervozita f'postijiet dojjoq u baxxi.
(4) Preokkupazzjoni fuq l-istat ta' riglejh ("leg conscious") e.g. "meta nahbatha inhossni mdejjaq bl-ugiegh is nhoss': l-imghallem ma jibghatux igib materjal mill-istore ghax idum ma jasal bih: shabu ma hallewhx jitla ik,
jed fuq "trestles" ghax darba kien sejjer iweǵga waqt li kien tiela fuqhom: darba tajjar biéca minn subghajh izzghir ta' idu meta waqa 'fan' fuqu u ma setghax jaghmel forza u jwarrab fil-pront minhabba riglejh: il-mara tirrimarka li kewgha "ma baqax jimxi sewwa minhabba rig. lejh".

Il-Perit Psikjatra żied jghid illi dawn il-manifestazzjonijiet psikologicici jikkostitwixxu dak il-kwadru kliniku maghruf bhala "traumatic neurosis" li xi drabi tisviluppa ruhha wara trawmi, specjalment meta dawna jinvolvu partijiet importanti tal-gisem bhal ma huma, fil-każ ta' l-attur, ir-ras u r-rigel. Din in-newrożi, fil-fehma tal-perit, hija Jkonsegwenza ta' l-incident soffert mill-attur u tirrapprezenta effett patologiku fuq il-personalita tieghu. Huwa possibbli li s-sintomi ta' din in-newrosi (barra mill-amnesija) ghad jonqsu fl-intensita u fil-frekwenza taghhom filfutur, iżda l-psikjatra ma jistax jghid kemm jistghu jdumu jippersistu u jekk ghadx jisparixxu ghal kollox. Infatti huwa maghruf fil-psikjatrija illi l-fatturi tal-kronicita. tal"compensation" u ta" l-incertezza ta' 1-eźitu tal-litigazzjoni ghandhom it-tendenza li jipprolungaw dan it-tip ta' newrosi ghal-żmien li ma jistax jigi determinat.

Fiz-zmien ta' 1-accident l-attur kien jahdem bhala "skilled labourer" (painting) fil-Manager Construction Department u wara xi zmien gie trasferit ma "Bailey (Malta) Ltd." fejn jidher li ghadu jahdem sa issa. Mill-provi li saru jidher li hu kien haddiem tajjeb, bjeżel u jhobb jaqla 1 'extras' billi jaghmel is-sara u anki xoghol ta' perikolu ("exceptional obnoxious work") li ghalih hemm "allowances" specjali. Wara l-incident, kif ga ntgal, hu beda ta' spiss jirrifjuta xoghol ta' perikolu, minhabba l-istat ta' sahtu.

Issa d-danni lin ghandhom jiǵu kkunsidrati huma Iewwelnett it-telf u spejjez attwali kagunati mill-adcident.

Dawna ga kienu gew likwidati mill-perlt legali li kienet innominat l-ewwel Onorabbli Qorti.

Ghall-telf ta' paga sa kemm l-attur dam lisptar u mbaghad konvalexxenti d-dar giet lik. widata s-somma ta'
£60 $18 \quad 9$

Fuq din is-somma ma jidherx li hemm jew tqanqlet ebda kwistjoni.

Ghat-telf ta' qliegh ta' "allowances" ghallperijodu li l-attur dam nieqes minn fuq ix-xoghol cioe sat-28 ta' Marzu, 1950, il-Perit Gudizzjarju accelta $x$-xhieda ta' l-imghallem Carmelo Camilleri u d-dokument minnu prodott u llik. wida l-ammont ta'

Ghall-perijodu posterjuri li jasal sal-prezentata tać-citazzjoni 1-Perit Gudizzjarju llikwida s-somma ta' $\mathrm{f}^{2.9 .0}$. L-attur fin-nota tieghu kkritika din il-likwidazzjoni u sostna li kien imissu gie akkordat l-ammont kollu ta' $\mathrm{f}^{\mathbf{~ 4 . 1 8 . 0}}$. imsemmi minn Carmelo Camilleri. Il-Qorti. pero, jidhrilha illi r-ragonament tal-Perit Gudizzjarju kien sewwa u, ghalhekk tapprova s-somma likwidata minnu, cioe

I1-Qorti taqbel ukoll mni-Perit Cudizzjarju illi ghall-perijodu wara l-preżentata tac-citazzjoni t-telf ta' allowances" ma ghandux (f'dan il-kaz) jidhol fil-kalkolu tat-telf attwall; izda


#### Abstract

ghandu jittiehed f'kunsiderazzjoni fil-kalkolu tat-telf futur.


Taht il-kap ta. "danni ohra" (cioe oltre ttelf attwali ta' paga u allowances) il-perit Guaizzjarju akkorda fl-ewwel lok $£ 33$. 0. O. ghal telf ta' hwejjeg ta' lbies u oggetti personali ohra. Dan l-ammont ma jidher li gie kritikat minn ebda parti u jidher gust

L-attur ippretenda tliet partiti ohra ta' rlanni simili, cioe
(i) $\mathrm{E}^{2.8 .0}$. ghall-spejjeż ta' taxi u buses ghall-isptar li l-Perit akkorda
(ii) $£ 2.9 .5$. ghal medicini li nxtraw ghal martu u kura taghha mhabba x-'shock' li hadet bl-incident. Il-Perit ma akkordax din il-partita u l-attur fin-nota tieghu fuq imsemmija jidher li akkwieta ruhu ghall-konklużżjoni tal-Perit.
(iii) f27.8.2. ghal dieta extra meta kien 1 . Isptar. Anqas din il-partita ma giet akkordata mill-Perit Gudizzjarju, u, nonostanti l-kritika maghmula mill-attur fin-nota tiegћu ga citata. il-Qorti taqbel mal-Perit. Ir-raguni principali hija illi, ga la darba ghall-istess perijodu ga giet akkordata lill-attur is-somma kollha tas-salarju u allowances li tilef, u ser tigi akkordata wholl is-somma kollha li hu jrid ihallas jew ga hallas ghall-isptar, ma jidherx gust illi hu jiehu wkoll hlas ghal dawn l-extras. Evidentement kieku hu ma korriex, mill-paga u allowances tieghu kien
ikun irid imantni ruhu u jonfog spejjez ghalih in-nifsu li hu (sija pure ghal raguni sfortunata ghalih) iffranka.

Kont ta' l-Isptar fis-somma ta' $£ 47$ gie gustament akkordet lill-attur

Ghalhekk it-total ta' danni u spejjez effettivi li ghandhom jigu kkalkolati, jammonta ghal mija u sitta u sittin lira, hdax-il xelin u disgha

Fit-tieni lok ghandu jigi kkunsidrat l-ammont li ghandu jigi likwidat ghal telf ta' qliegh futur, u hawn li l-kwistjoni li t-aktar giet kontestata bejn il-partijiet.

Ghandu qabel xejn jigi rilevat illi, fiz-zmien li gara lincident, il-ligi kienet ghadha tiddisponi illi, hlief filkaz ta' hsara kagonata dolozament, l-ammont massimu li kien jista jinghata bhala kumpens ghal telf ta' qliegh futur minhabba inkapacita permanenti, totali jew parzjali, kien elf, u mitejn lira ( f 1200 ). Provvidament illigi issa giet emendata u dak il-limiti gie abolit.

Il-Perit Gudizzjarju wasal ghal konklużzjoni illi, konsiderati c-cirkostanzi, l-ammont ghandu jkun likwidat ghalhames mitt lira ( $\mathbf{f 5 0 0}$ ). Din il-konkluzzjjoni giet kritikata mill-attur fin-nota tieghu fuq imsemmija, u aktar dettaljatament fin-nota tieghu ulterjuri quddiem din il-Qorti. Minnaha l-ohra l-konvenut issottometta illi s-somma m'ghandiex tkun izjed minn, nghidu ahna, mitejn u hamsin lira (250).

Kalkolu ta' telf ta' q'iegh futur hu dejjem diffeli ghax jiddependi, aktarx, wisq drabi, minn cirkostanzi u kontingenzi li ma jistghux ikunu maghrufa b'aikurezza u fiddettal. Fil-kaz preżenti wiehed ghandu sgur iqis illi, qabel id-disgrazzja, l-attur kien zaghzugh fl-ahjar tieghu, apparentement b'sahtu ghal kollox, biezel u dilettant ghaxxoghol, bil-ghaqal u jhobb jistinka, bla ma jhobb jitlef opportunitajiet li jahdem overtime u jidhol ghax-xoghol ta' perikolu fejn kien jaqla l-extra allowances. Quddiem din ilQorti gie prodott statement li juri l-hlasijiet ghall-overtime Lillowances li qaia kull wiehed mill-membri ta' listess 'gang' ta' l-a.ttur fis-snin mill-1959 sat-tnax (12) ta' Gunju, 1964. Tant l-attur kemm il-konvenut ghamlu diversi paraguni bejn dak li qala l-attur u dak li qalghu l-ohrajn, ilwiehed ipprova jaghmel il-paragun ma dawk l-ohrajn ii qalghu l-iżjed, u l-iehor aktarx ma dawk li qaighu l-inqas jew, insomma, ma qalghux mill-aktar. IlQorti tahseb li, ikun aktar realistiku u ragjonevoli illi 1 paragun isir bejn l-'average' ghall-perijodu kollu, tal-membri l-ohra kolha tal-"gang", u t-total ta' l-attur. Iżda lQorti thoss illi mill-membri l-ohra tal-'gang', ghall-finijiet ta' l-'average', ghandhom jiǵu esklużi tnejn, čice Carabott u Vella li, manifestament, kif juri l-prospett, m'humiex verament interessati flovertime $u$ extras. Kif qal ix-xhud Paul Attard, l-overtime hu voluntarju u jahdem min irid: pero hemm overtime bl-abbundanza f'dan it-trade. l-attur li, kif intqal, kien bizel u habrieki ghall-'extras' ma ghančux jigi paragunat ma dawk li ma riedux jahdmu jew ma kienux interessati f'dan ix-xoghol: hu ghandu u jista jigi paragunat ma l-'average' ta' shabu l-ohra li bhalu kienu habrieka u nteressati. L-average ta' dawk it-tmienja ghallperijodu kollu kopert bl-istatement huwa tmien mija u erbgha u tmenin lira, disgha xelin u sitt soldi ( $\mathbf{f 8 8 4 . 9 . 6 \text { ) fis- }}$
sena jigitieri mitejn u lira, żewg xelini u żewg soldi (f201. 2.2) aktar minn dak li qala l-attur, u dan f'perljodu ta' hames snin u nofs. Jekk dan in-nuqqas fil-qliegh 'extra' ta' i-attur jigi attribwit ghall-konsegwenzi tad-disgrazzja; jigi illi hu ged jitlef 'grosso modo' xi sitta u tletin lira ( E 36 ) fis-sena. Dan, kif intqal, ghal telf ta' "overtime and allowances".

Oltre dan, pero, l-attur xehed, mhux kontraddett; illi minhabba li sturdamenti li jatuh u l-inkonvenjenti l-ohra !i ghadu jbati minnhom, hu gie li jkun kostrett li jfalli mixxoghol u jitlef il-paga, xi drabi ghall-gurnata kollha u xi arabi ghal sighat, u pproduća l-prospett li hu kkonferma. bil-ǵurament biex juri kemm falla mill-1959 u l-1962. Jekk wiehed jiehu 'average' ta', nghidu ahne tmien liri ( $£ 8$ ) fissena, jigi illi b'kollox l-attur qed jitlef xi erbgha u erbghin lira ( $£ 44$ ) fis-sena.

Ga ntqal illi, l-attur meta ǵie korrut kellu xi 22 sena biss. Jekk stess jitqies dak li qal il-Perit Psikjatra, illi jista jkun illi s-sintomi tan-newrosi, maż-żmien jistghu jonqsu fl-intensita u l-frekwenza, il-Qorti, jidhrilha, b'dana kollu, li ma jkunx ġust li, ghall-finijiet tal-kalkolu tat-telf futur, meqjus kollox ma. kollox. jittiehed perijodu ta', nghidu ahna, anqas min 20 sena. Likwidat fuq din il-bazi l-ammont ta' dak il-qliegh ghandu jitqies tmien mija u tmenin lira ( $£ 880$ ).

B'kollox mela t-total tad-danni huwa elf u sitta u erbghin lira ( $£ 1046$ ) cioe mija u sitta u sittin lira ( $\mathbf{E 1 6 8}$ ) ghal danni, spejjez u telf, effettivi jew attwali, u tmien


Skond is-sentenza precedenti tat-tnejn (2) ta' Marzu,

1964, minn dawn id-danni l-konvenut ghandu jbati $\frac{3}{4}$ cioe sebgha mija u erba' u tmenin lira (£784).

Ghal dawn il-motivi l-Qorti tiddisponi finalment millappell billi tilqa t-tieni talba ta’ l-attur kontenuta fić-citazzjoni u tikkundanna lill-konvenut ihallas lill-istess is-somma fuq imsemmija ta' sebgha mija u erbgha u tmenin lira ( $£ 784$ ). L-ispejjez li ghandhom jigu ntaxxati, ghall-finijiet ta' din id-domanda, fuq dan l-ammont, ihallashom il-konvenut.

