4 ta' Marzu, 1963
Imhallef:
Onor. Prof. Joseph Henry Xuereb, LLL.D.

# Lorenzo Mercleca 

## versus

Salvatore Zammit

## Dani - Anminali $\rightarrow$ Kehb - Responsabiltà - Cirlostanzi 

Ir-responsabiltà ghad-danni kag̀unati minn annimal li tinkombr fuq sid l-annimal hifa biss eskluza f'cirkostanzi specjali fein dan jirnexxilu jipprova li aina kienet dovuta phall-proza maǵguri jew htija ta' terzi.

Il-Qorti, rat l-att tać-citazzjoni hi bih l-attur talab li, premessi d-dikjarazzjonijiet u l-provvedimenti necessarji, jl-konvenut jigi kundannat ithallsu bl-imghax legali mit-tnax (12) ta' Ottubru, 1961, is-somma ta* ${ }^{*}$ mistax-il lira, żewg xelini $u$ żewg soldi ( $£ 15.2 .2$.) in riftisjoni tad-danni sofferti mill-attur minhabba li l-kelb tal-konvenut attakka u wegga' lit-tifel tal-attur liema danni aćcetta li jhallas. Bl-ispejjeż kompriži dawk tal-ittra ufficjali tal-hdax (11) ta Ottubru tal1961.

Rat in-nota tal-éċezzjonijiet tal-konvenut li biha qal is hu mhux responsabbli tad-danni reklamati peress illi l-kelb tieghu kien marbut u kien iben l-attur li resaq lejh, u qal ukoll li hu ma aċcettax li jhallas l-istess danni.

Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti, u l-lista tax-xhieda tal-kontendenti;

Semghet lix-xhieda prodotti u rat in-noti ta' l-osservazzjonijiet tal-partijiet, dik ta' l-attur prezentata fit-tmintax (18) ta' Jannar, 1963, u dik tal-konvenut fi-hmistax (15) ta' Frar, 1963:

Hadet konjizzjoni tal-process; wara li semghet it-trattazzjoni orali;

## Ikkunsidrat:-

Illi, kif kien opportun, il-provi u s-sottomissjonijiet tarresponsabilità biss rigward id-danni li qed jitlob ir-risarciment taghhom l-attur. Dawn id-danni gew kagonati mill-kelb proprietà tal-konvenut fuq il-persuna ta' iben l-attur, fuq dana I-fatt m'hemmx kontestazzjoni bhala fatt iżda hemm konteslazzjoni fuq il-konsegwenzi guridici i li jidderivaw mill-istess fatt, billi l-konvenut jicihad ir-responsabilità tad-danni hekk kagonati mill-kelb tiegћu u lilu akkollata mill-attur;

Illi 1 -Artikolu 1083 tal-Kodicic Civili taghna, (li hu identiku ghall-Artikolu 1154 tal-Kodicic Civili taljan antik) jghid ii sid l-annimal iwieġeb ghall-hsara li dak l-annimal jikkaǵuna sew jekk ikun jinsab taht idejh kemm jekk ikun intilef jew harab. L-attur qieghed appuntu jinvoka favur tieghu dana 1artikolu tal-ligi, mentri li l-konvenut jghid li dan m'ghandux japplika fil-każ preżenti billi interpretazzjoni korretta ta’ listess artikolu teskludi certi każi ta' danni kaġonati minn annimal: huwa jghid li dejjem irid ikun hemm element ta' kolpa f'sid l-annimal u, f'nuqqas ta' din, allura jkun il-każ tal-forza maggiore jew ta' nuqqas ta' parti ta' haddiehor u sid l-annimal ma ghandux ihallas danni. Applikati dawn il-principipi gћall-każ in eżami, il-konvenut issottometta li hu kellu l-kelb tieghu marbut gewwa jew hdejn il-proprietà tieghu, u dan ma kienx jigdem lil bin l-attur kieku dan ma dahalx fl-istess proprietà jew ma resaqx lejn il-kelb; kontra dan li jwassal, skond il-konvenut li hu kien diligenti, hemm in-nuqqas ta' sorveljanza fl-attur stess li halla lil ibnu fil-garage fejn kien hemm il-kelb.

Illi l-Qorti taċceta, bћala prinċipju, li jista' jaghti l-każ ii,
f'cirkostanzi spenjali. sid l-annimal ma jirrispondix ghaddanni kagonati mill-istess annimal, però dawna jridu jkunu verament cirkostrnzi speċjali, li jrid jipprova huwa stess, ghaliex differentement ghandha tapplika r-regola stabilita fl-Artikolu ga citat li tixhed fuqu dina r-responsabilità fl-ewwe: lok; $\mathbf{u}$ dan hu ragonevoli, billi, sakemm issir il-prova kuntrarja, la darba xi danni jkunu gew risentiti hemm lok gharrisarciment relativ, u dan ghandu jsir minn min hu l-proprietarju tal-kawża tal-istess dannu. Huwa veru li l-konvenut ghandu dritt li jzomm kelb, kif hu ssottometta, però dana ddritt jinsab soggett ghar-regola in kwistjoni li timponilu l-obbligu tar-risarćimenti tad-danni li jista' jikkaguna l-istess ketb u dana bi protezzjoni tad-drittijet tat-terzi dwar il-proprietà taghhom li altrimenti jistgnu jigu leżi impunement; meta iistess lezzjoni, indirettament jekk mhux direttament, tkun konnessa mal-ghamil ta' sid il-kelb fis-sens li jkun tamm ilkelb, kawza diretta tal-hsara sofferta; certament ii-kehb kien fejn kien ghax hekk ried il-konvenut.

Ikkunsidrat:-

Inti, enunçjat il-principju li jirregola dina l-materja, hu opportun li jiğu stabiliti ć-ċirkostanzi tal-każ biex wiehed jara jekk il-konvenut irnexxilux juri li dawn jiggiustifikaw li 1-istess principju ma ghandux japplika ghall-każ preżenti; fuq kif graw il-fatti xehdu Charles Pool, Anthony Mercieca, bin l-attur li kien involut fl-incident, Mario Zammit, bin il-konvenut, u l-konvenut stess. Jidher li i-konvenut kien fil-garage fejn ried jaghmel xi haga fil-van tieghu, u dahlu hemmhekk l-ewwel ibnu stess, Mario ma' Charles Pool (il-konvenut u ibnu jsemmi li! John Iles) u mbaghad bin 1 -attur Anthony; ilkelb kien marbut b'katina hdejn il-bieb tal-garage, ma' holqa fil-hajt barra l-garage, mentri l-bieb kien miftuh almenu in parti, billi ma thallix miftuh kollu, meta l-konvenut spićcia milli kellu jaghmet qal lit-tfal biex johorgu u tifel ta' l-attur
wara li kien hiereg l-ewwel wiehed, ġie migdum mill-kelb talkonvenut barra mill-garage. Ma rriżulta li ghamel xejn it-tifel tal-attur li seta' jevita lill-kelb u jaghmel ghalih; anzi dana t-tifel xehed cirkostanzi li suppost il-kelb ma kellux ragun biex jaghmel ghalih, billi gieli tah xi ghadma però qatt ma nibxu, mill-banda l-ohra rrizulta li l-kelb in kwistjoni gieli kellu xi inċidenti ghalkemm mhux gravi ma' haddiehor, li bihom il-konvenut u niesu misshom kienu jafu ghalkemm mhux necessarjament kellhom jafu bihom nies ohrajn, bhal per eżempju l-attur.

Illi f'dawn ić-cirkostanzi riżultanti l-Qorti ma tara xejn anormali li jista' jeżonera lill-konvenut mill-obbligu li ghandu skond il-ligi li jirrisarcixxi d-danni li ghamel il-kelb tieghu lit-tifel tal-attur; ma tara ebda nuqqas fl-istess attur fil-fatt li dan ibnu mar fil-garage tal-konvenut, fejn kien hemm l-istess konvenut u iben il-konvenut, anzi tara f'dan haga normali billi allura 1 -familji kienu hbieb, anke jekk il-konvenut ma jistax jinghad in kolpa ghax ma harigx mat-tfal meta kien jaf li hemm il-kelb marbut barra hdejn il-bieb tal-garage ghaliex hu qatt ma stenna $u$ haseb li dan kien sejjer jigdem lil xi wiehed minnhom (nonostante l-istorja mhux ghal kollox nadifa tieghu), ghandu però jirrispondi ghad-danni kagonati mill-kelb tieghu ghaliex ma ipprovax li kien hemm xi raguni ii teżonerah minn dan l-obbligu skond il-liġi, u dan l-obbligu gћalhekk ghandu jseћћ; dan l-istess principju gie applikat fissentenza ripostata fil-Kollez. Vol. XIX, i, 145, citata mill-konvenut u fil-maġgoranza tas-sentenzi riportati fil-Fadda-Giurisprudenza sul Codice Civile b'riferenza ghall-Artikolu 1154 Taljan ga riferit.

Ghal dawn il-motivi:
Il-Qorti tipprovdi ghalissa fuq it-talba attrici billi tiddikjara lill-konvenut responsabbli tad-danni li l-attur qed jitiob
fici-citazzjoni, ghar-raśunijiet fuq indikati, bl-ispejiè kontra 1-istess koavenut, u thalli 1-kawża ghall-kontinwawzioni ghallhamsa ughoxrin (25) ta' Marzu, 1963.

