# 12 Ata' Gunju, 1963. 

## Embalief:

# Onor. J. Caruana Colombo, B.Litt., LILD. 

Sub-Leutenant Jeremy J. Holland prc et noe

## versus

## George Spiteri

Dami - Responsabitis - Koltizioni - Sinjali ghat-tramitu - Indicators.

Senowieq ta' Marozza huzoa tenut li Magnti sinjal tan-naha lit fein sejjer jtkser fi zmien utili qabel ma iaghmel dik ti-manuvra. F'dan il-kake il-Qorti ddecidiet li l-holtejjoni frat minhabba n-nuqqas tal-konvenut li jaghmel dan.

M-Qonti, rat l-att tac-citazajoni li bih j-attur fil-kwalitajie tieghu fuq imsemmijin - wara !i jopemettilifit-12 ta Dicembru, 1962, fil-wact fi hii kien cul suq il-karozza numru 24932, proprjetà tal-imsemti Jutn Zammit, fi Triq talBarrani, habtet mieghu "van" misjuqa mill-konvenut George Spiteri u b'hekk il-karozża misjuqa minnu giet danneġgjata tonsiderevoiment; - jitlob illi premessi d-dikjarazzjonijiet nedessarji u moghtija I-prowvedimenti opportuni, (1) il-konvenut jigi dikjarat reemonsabbli tal-hsarat kollhe sofferti filkarozza misjuqa minne in konsegwenza tal-kollitjomi fuq imsemm 'ta u kawiala m"ebba in-negligenza, imprudenza u incses anza tar-regotamonti tas-sewqan da parti tal-istess konvenut; (2) jiğu likwidati l-istess dami minnu sofferti bhala éssojonarju tad-drittijiet tal-imsemmi John Zammit fil-karozza $\therefore$ 'msemmija jekk hemm bzionn, permezz ta' periti nomiandi; u (3) il-konvenui jigi kundannat ihallsu s-somma li
tigi hekk likwidata in linea ta danni. Bl-ispejjez kontra l-kon. venut;

Rat in-nota ta' ećcezzjonijiet tal-konvenut, li biha jecicepixxi ill 1 -kollizjoni in kwistjoni saret minhabba s-sewqan ecicessiv ta' l-attur $u$ hu ma kellu ebda htija ghaliha. Salvi ećcezzjonijiet ofra;

Rat id-dikjarazzjoni ta l-attur u dik tal-konvenut;
Rat id-degriet tas-17 ta` Jannar, 1963, li bih ǵie nominat perit biex jirrelata jekk il-konvenut hux responsabbli ghallhisaral sofferti mill-attur kif indıkat fici-citazzjoni, u f'każ affermativ biex jillikwida d-danni sofferti u biex jissottometti iosservazzjonijiet kollha li ghandhom x'jaqsmu mal-każ;

Rat il-process verbali tas-seduti miżmuma mill-perit legali, kif ukoll ir-relazzjoni ta' l-istess perit;

Rat in-nota tal-Avukat Dottor Edward Fenech Adami, 1 biha jassumi l-atti tal-kawża bhala mandatarju ta' l-attur Holland peress li dan huwa msiefer;

Eżaminat 1-atti l-ohra tal-kawża, fosthom id-depozizzjonijiet mehuda permezz tal-Imわallef supplenti;

## Ikkunsidrat;

Illi jirriżulta li fit-12 ta' Diciembru, 1962, f'xis-2.30 a.m. grat kolliżjoni ft-triq ta' Birżebbugia, maghrufa bhala "talBarrani" bejn Hal-Tarxien u Bir-id-Deheb, kwazi kif wiehed ihalli Hal-Tarxien, fil-lokalità quddiem il-junction tat-trig maghrufa bhala "ta' Santu Rristu", bejn il-van numru 13054 li kien isuqu l-konvenut, li kien Jejn Bir-Id-Deheb, u l-cal numru 24932 bi kien isuqu l-attur, li kien sejjer fl-istess direz
zjoni, isegwi 1-van. Bhala konsegwenza $\dot{\text { ż}}$-żwġ vetturi sofrew hsara, u l-attur jattribwixxi l-ћtija ghal din il-kolliżoni, u kwindi ghad-danni sofferti mill-car hi kien isuq, lil konvenut. Dan jiddeklina din il-htija u anzi jallega li l-istess htija hija kollha ta' l-attur;

Illi l-kolliżjoni g̀rat b'dan il-mod. Il-konvenut ried jipprocedi mit-triq prinċipali ta' Birżebbuga "tal-Barrani" ghat-triq sekondarja fuq il-lemin tieghu, "ta' Santu Kristu" li taghti ghal Hal-Ghaxaq, fejn ried imur, u ghalhekk kiser mil-lane tax-xellug ghal fuq il-lane tal-lemin biex wara li jaqsam ghal kollox it-triq prinćipali jidhol f'Santo Cristo Road u jibqa' sejjer lejn Hal-Ghaxaq. Kif il-konvenut kien qieghed jaghmel din il-manuvra lahaq fuqu l-attur, li l-car li kien isuq habat mal-genb tal-lemin fuq in-naha ta' wara tal-van. Il-car misjuq mill-attur ma kienx proprjetà tieghu, imma kien qieghed ghandu b'kiri "self drive";

Illi 4 -perit legali b riferenza tar-raǵunijiet minnu akkuratament svolti ssottometta: (a) illi l-attur mhux proprjetarju tal-car imma biss cessjonarju ta' dan ghall-ammont tad-danni u gie surrogat fid-drittijiet ta' l-istess proprjetarju; (b) illi lkonvenut ma kienx ha !-prekawzjonijiet neciessarji meta ġie biex jaqsam it-triq $u$ jidher li kien hemm negligenza u mprudenza fl-agir tieghu; certament kien hemm "error of judgement" ghaliex hu kien ra dawi ta' car warajh; (c) illi hemm provi forniti mill-attur il ma tantx jistghu jiğu skartati li ttraffic indicator tax-xellug tal-van kien, sa certu hin, qiegћed jiffunzjona; (d) illj mhux eskluż illit-traffic indicator tal-lemin
 kien wisq tard; (e) illi jekk jigi ritenut illi t -traffic indicator tax-xellug tal-van kien mixgћul sal-aћћar mument ir-responsabilità tal-konvenut tikber iżjed. Ir-responsabilità tibqa' dejjem anke jekk skartata din l-ipotesi; (f) illi li speed tal-car tal-attur ma kienetx eċcessiva, konsidrat li fis-sorpass irid ikın
omm certa acicellerazzjon; (g) ilh li sped tal-van Gene: normali;

Illi dina l-Qorti taqbel mal-konklużjonijiet raġġunti millperit legali rigward ir-responsabilità tal-konvenut ghall-kolliżjoni ndikata fici-citazzjoni, fis-sens li l-konvenut kien negli-
 biex jikser mit-triq principali li taghti ghal Bir-Id-Deheb biex imur ghal Santo Cristo Road, jekk mhux ghal haġa ohra, a parti 1-kwistjoni tal-hrug tal-indicator, billi hu qabel ma ghamel din il-kisra minn kważi nofs it-triq fejn kien jinsab, mar lejn ix-xellug ta‘ l-istess triq kważi rażenti mal-hajt u naqqas li speed tal-van. Din il-manuvra anke wehidha, bilfors kellha tisvija u tisgwida lil attur, li ragjonevolment ma setax jaћseb !i l-konvenut kien se jdur ghal Santo Christo Road, anzi kellu jahseb, kif haseb, li l-konvenut kien se jieqaf jew kien se jipprocedi ghal xi triq sekondarja li hemm max-xellug f'dik itiokalità, jew biex lilu jhallilu aktar libera t-triq u jkun jista' ighaddi peress li kien qieghed jifflaxxjalu d-dawl bilhead lamps tal-car. Il-konvenut kien ukoll negligenti bil-manuvra -ohra li ghamel meta f'daqqa watda min-naha tax-xellug tattriq "tal-Barrani" fejn kien jinsab, kiser ghan-naha l-ohra tattriq, meta kif ighid hu stess kien jaf, permezz tad-dawi talhead lamps, li kien gej traffiku minn warajh u ghamel hekk minghajr ma qabel, u fil-hin opportun, ta' pre-avviż, permezz tal-indicator, li kien sejjer jaghmel hekk. Il-konvenut ighid li meta ghamel din l-ahhar manuvra dak id-dawl kien juri li ttraffiku ta' warajh kien ghadu fil-boghod hafna $u$ hu deherlu li kellu chance biżżejjed biex jikser. Imma jekk kien hemm id-distanza allegata mill-konvenut certament il-kolliżjoni ma kienetx issir. Jidher ghalhekk car li kien hemm da parti talkonvenut "an error of judgement". Anke din il-manuvra adoperata mill-konvenut, wahedha, tirrendih responsabbli ghal dak li ğara;

Illi in kwantu ghall-kwistjoni tal-indicator, l-attur u xxhieda minnu prodotti jgћidu li ghal certu żmien qabel u salmument tal-habta d-konvenut kellu t-traffic indicator tax-xellug tal-van mixghul. Din ić-ċirkostanza jekk vera, kif jidher li hija vera kif se jinghad, iżżid b'mod rilevanti r-responsabilità tall-konvenut. Il-konvenut u x'uhud mix-xhieda minnu prodotti, jinnegaw din ić-ċirkostanza u jghidu li qabel il-habta l-van kellu mixgful it-traffic indicator tal-lemin u mhux dak tax-xellug, ghaliex dan l-ahhar indicator ma kellux ghalfejn ikun mixghul dak il-mument. B'sostenn ta' din il-versjoni talkonvenut gie sottomess fid-dibattitu orali li ġie pruvat li wara 1-habta $t$-traffic indicator tal-lemin tal-van kien ghadu jixghel; li mhux possibili li ż-żewg indicators ikunu jixghelu fl-istess hin; u li l-attur seta' ftiehem max-xhieda tieghu rigward din ić-církostanza minnu deposta. Il-Qorti f'dan ir-rigward tirritjeni li hi korretta l-versjoni ta' 1-ahhar, jew ahjar tirritjeni lilindicator tal-lemin tal-van inxteghel mal-habta: qabel kien jinsab mixghul l-indicator tax-xellug. Ghal dak li gie sottomess min-naћa tal-konvenut, jigi osservat li jekk l-attur seta' ftehim max-xhieda tieghu biex isostnuh fit-teżi tieghu, daqstant iehor hemm il-possibilità li l-konvenut seta' ftehim ma' dawk mix-xhieda biex isostnu t-tesi kuntrarja. Però jiġi rilevat li jekk talvolta kien hemm xi prekoncett bejn l-attur u xxhieda minnu prodotti, l-istess sar biss bil-hsieb li jkun hemm korroborazzjoni tać-ċirkostanza minnu msemmija; fis-sens di l-istess ciirkostanza, c̀ioè li minn qabel u sal-mument tal-habta l-van kellu mixghul it-traffic findicator tax-xellug u mhux dak tal-lemin, l-attur ma holoqiex u ma ivventahiex f'xi żmien wara l-kolliżjoni bhala protest biex isservih ghall-finijiet talkawża - Infatti, kif xehed P.S. 781 Bugeja meta hu mar fuq il-post l-attur qallu li l-van tal-konvenut kellu l-left indicator jixghel, u li meta ra hekk hu hareg fuq il-lemin biex jaqbżu; ix-xhud John Maria Caruana, prodott mill-konvenut, igћid li immedjatament, wara l-habta, qabel ma kien waslu l-Pulizija, kif hil 11 otrain marru fuq l-attur, dan qalithom li kien irid il-

Pulizija, u li kien ral-left indicator tal-van mixghul, ulkonvenut ighid li wara 1-habta l-attur ma riedx kliem, imma Pulizija ried, u li meta gew il-Pulizija semgha lil-dilur ighid illivan qabel ma dar lejn il-lemin kellu !-indicator tax-xellug jixghel. Verament, huwa fatt li l-indikator tal-lemin tal-van instab jixghel mill-Pulizija meta dawn marru fuq il-post.

Il-konvenut xehed li hu isswićcja l-indicator tal-lemin Ejex qabad it-triq ta' Hal-Gfiaxaq; u jeskludi b'mod dissolut if ken isswiceja l-indicator ta' fuq ix-xellug qabei ma isswicicja dak tal-lemm. Però l-konvenut xehed ukoll h ma jffakarx jehk meta halla fial Tarxien u dar biex jigbed it-triq u-dritta, dik ta' Birġebbuğa, maghrufa bhala "tal-Barrani", kienx hareǵ ]indicator tax-xellug. Mhux ragjonevolment presumbiii if ikonvenut meta halla Hal Tarxien u gie biex idur ghat-triq tal-Barrani ma harigx l-indicator tax-xellug tal-van, dariba it ted imur lejn Bir-id-Deheb: normalment, driver attent u diligenti jaghmel hekk, ghabex f dik il-hokalita driver irid, bhala prekawzjoni, tant ghat-traffiku li jkun gej minn warajh kemm ghal dak li jkun se jghaddi mun quddiema, jindika I fejn ikun se jmur, hux lejn in-naha ta Bir-id-Deheb, lejn ix-xellug, jew dritt, ftit fuq il-lemin, lejn Santa lacija jew HaiLuqa jew il-Marsa. U i-provi juru li l-konvenut kien wkoll gtiamel hekk. Infatti, ix-xhud John Maria Caruara jghid h ftit qabel ma l-konvenut kiser, kien ra fuq id-dash koard dawi ahdar li juri li wiehed mill-indicators kien jixghel. Mela sa ftit qabel ma kiser min-naha tax-xellug tat-triq "tal-Barrani" ghan-naћa l-ohra, wiehed mill-indicators kien jixghel, tax-xeilug jew tal-lemin. Ix-xhud Carmelo Buhagiar ighid li hu ra d-dawl ahdar tad-dash board jixghel fl-istess hin tal-habta: "dawl u daqqa fl-istess hin" ighid dan ix-xhud. Mela sa ftit qabel ma kiser u sa meta dar fuq il-lemin tat-triq, il-van kehlu mixghul l-indicator tax-xellug; u mbaghad ġie mixgћul l-indicator l-iehor. Din ić-c̈irkostanza tispjega dak li xehed l-attur u x-xhieda minnu prodottí, cioè li minn qabel il-ћabta n sa-
kemm saret l-istess habta ma rawx mixghul 4 -indicator tallemin tal-van, imma dak biss tax-xellug. Ghalhekk, kif issottometta 1-perit legali, il-konvenut kien negligienti meta xeghel l-indicator tal-femin tal-van fl-ahhar mument. I-indicator ghandu jigi azzjonat fi żmien utili biex iservi ghall-iskop li ghalih huwa destinat. Il-konvenut jirrikonoxxi li kien jaf li kien gej traffiku minn warajh, u ghathekk danba ili kien se interċetta t-triq ghal "on coming traffic" kien messu, u fii zmien utili, johrog l-indicator (Vol. XXXVIIIIV. 782, 868);

Illi b'dan il-mod isegwi li l-konvenut huwa responsabili ghall-kollizjoni, u bhala tali ghandu jirrispondi ghad-danni sofferti mill-attur bhala cessjonarju tad-drittijiet ta' John Rammit sid il-car fuq imsemmi. Il-perit legali ghar-rag̀unijiet minnu sottomessi kkonkluda li d-danni kagonati in konsegwenza tal-inċident kienu ta' żewġ kwalità, cóoè damnum emergens u lucrum cessans, u kienu b'kollox ghal $£ 77.10 .0$. Rigward dawn id-danni, $l$-atlur ipproduća l-istima relativa maghmula mid-ditta "Mamo Brothers", di turi 1 -istess danni fis-somma komplessiva ta' $£ 104.2 .5$. Kif gie verbalizzat fis-seduta tas-16 ta' Mejiu, 1963, il-konvenut iddikjara li f'każ li l-Qorti kellha tirritjeni, kif fil-fatt qieghda tirritjeni skond ma nghad, li huwa responsabili ghall-kolliżjoni, hu ma jopponix li d-danni msemmijin jigu likwidati fis-somma ndikata fl-istima prodotta midl-attur. In vista ta' din id-dikjarazzjoni dina l-Qorti tillikwida 1 -istess danni fis-somma ta' $£ 104.2 .5$.

## Gial dawn ir-ragunijiet,

Tiddeceiedi skond id-domandi, bilk tiddikjara ifl konvenut responsabili tad-dami kollha sofferti fil-karrozza misjuqa mill-attur bikonsegwenza tal-kollizjoni ndikati fić-ċitazzjoni; tillikwida $\}$-istess danni sofferti mill-attur bjala cessjonarju tad-drittijiet ta' John Zammit fl-istess karozza fis-somma komplessiva ta' mija u erba' liri, żewg xelini $u$ hames soldi; u
t:kkundanna lil konvenut inallas li! attur din is-somma hekk fikwidata ta' $£ 104.2 .5$ in linea ta' danni. L-ispejjeż ihallashom koNha I-konvenut.

