## 29 ta' Settembra, 1962

Imhallot:-
Onor. Dr. W. Harding, C.B.e., K.M., B.Litt, LL_D. II-Pullaja
versus
Lawrence Callus
Trafiku - Kohlijoni - Sewqan Perikolus - Negligenza Kontributorja - Skizz - Relazzjoni Peritali Responsabbiltà Kriminali.

L-iskiza li jig̀ preparati mill-Pulizija tat-traffiku in segwitu ghal inctident stradali, u hitma ferm utili ghall-awtorita gudizziarja li eventwalment tidi nvestita bil-kuċ, ghandham ikunu limitati ghal dak li 'actu" jista' ftói konstatat "de visu" meta l-Puliedia tmur fug il-post; u ma ghandhomx jikioomprendu r-rappretentatezjont graftika ta' rikostruzzioni teorika tal-intident.

Fir-relazzioni tal-perit li figi nominat biex jirrelata dwar incidenti stradali mhumiex rakkomandabbli konsiderazzfonifiet ta' indoli generali li jt'ggeneralizzand dak li soltu jaghmiu hȧin drivers ohra; u kull dtudzziu ghandu jkun affrontat foug ic-cirkustanzi tleghu partikulari kif pruvati.

Meta driver bil-pettura tieghu jahbat ma' vejikolu iehor, u wara l-habta, u bhala effett taghha, il-brakes tal-vettura minnu misfuga ma jtbaghux jiffunzjonaw. hu mhux necessarjament responsabbli ta' danni ohra li fioju kagunati wara dik ilhabta, blll jinghad li dak td-driver kien $\mathfrak{l i}$-kagun ta' kotiox. Jista' jkun $h$ "civillter" dak id-driver, fieq prodeduri f'Qorti
ta' gurisdizzioni diversa, fift ritentut responsabbli tal-konsegwenzi kollha prossimi tal-habta; tmma altry li wiehed johtd hekk, $u$ altru li $_{\text {witehed jieht argument tal-mantera }}$ tas-sewgan tad-driver mill-incidenti posteriuri ghall-habta, bla ma jiehu in konsiderazzoni c-cirkustanez li bidik $u$ habta tqacctu l-brakes tal-vetfura tieghu. Dawk l-inctdenti posterjuri, perd, jllustraw if-"momentum" Ii kellha $\mathbf{2 - i n e t -}$ tura ta' dak ta-drtver meta giet finolltijont mal-vettura lohra.

Jekk id-driver l-iehor kien fi htija lontributorja ghal dak li oara, din illhtija ma tiddirtmix ir-responsabbilta tad-drtver if habat mieghu, ammenokke l-agir tad-dHtber l-iehor ma kienx il-kauka untkament determinant talincident.

Driver 4 fsua truck b'taghbifa gebel malament marbuta fi trieq traffiku丸a bi speed ezaderat, u dippfi fissorpassa vettura onra nkawtament b'mod li fidhol jfiz-zona tat-traffiks it fkug gef mid-direzzjoni opposta, kun qieghed tsua bimanjiers perikoluta, b'mod li jikkrea perikolu ghan-nies u ghallproprijeta.
n-Qorti:- Rat ici-citazzjoni li biha l-imsemmi Callus gie migjub quddiem il-Qorti Kriminali tal-Magistrati ta' hialta gabiex jirrispondi ghal dawn l-imputezzjonijiet, cjoè (1) talli saq it-truck hemm imsemmi b'manjiera perikoluza, (2) u b'giri aktar milli jmissu, (3) naqas izomm fuq ixxellug nett tat-trieq, (4) naqas jiehu l-prekawzjonijiet mentiega qabel ma jaqbè vetturi ohra, (5) naqas li jorbot sewwa t-taghbija tieghu, (6) b'nuqqas ta' nsieb, traskuraġni u inosservanza tar-regolamenti, habat ma' truck iehor u kkagunalu dannu, (7) ikkaǵuna hasa $f^{\prime} c a r$, (8) ikkaguna hsara f'van, (9) ikkagiuna hsara fil-petrol pump, (10) ikkaguma hsara fit-truck li kien qieghed isuq, (11) u kkaguna ferita ta' natura hafifa fuq il-persuna ta' certu Ciappara; bit-talba tal-Prosekuzzjoni ghall-iskwalifika mil-licenza;

Rat is-mentenza ta' dik il-Qorti tat-12 ta' April 1962, li biha sabitu hati tal-imputazzjonijiet kollha minbarta dawk fin-numri 6. 7, 9 u 10, stante rinunzja tad-danneggjati, u rriteniet illi 1 -imputazzjonijiet li taghhom 1 -imputat gie misjub hati kienu kollha assorbiti flewwel wahda, dik, ćjoè, ta' sewqan b'manjiera perikoluża;

Rat ir-rikors tal-imputat, li bih appella u talab li jigi liberat mill-imputazzjonijiet kollha, prevja revoka "pro tanto" tas-sentenza appellata;

Trattat l-appell;
Din il-Qorti kkunsidrat;
Jixraq, qabel kejn, li din il-Qorti tal-Appell taghmel zewg osservazzjonijiet "per modum regulae";

1. L-iskizzi li jïğu preparati mill-Pulizija tat-Traffiku in segwitu ghal incidenti stradali simili, u li huma ferm utli ghall-awtorità gudizzjarja eventwalment investita bilkaz̀, ghandhom ikunu limitati ghal dak li "actu" jista' jigi konstatat "de visu" meta I-Pulizija tmur fuq il-post talincident cjjoè pozizzjoni tal-karrozzi, traćcí ta' brakes u/jew ta' skidding, stat tat-trieq, miziurazzjonijiet, okkorrendo, topografija tal-lokalità, indikazzjoni ta' xi gradjent it-trieq, poxizujoni tal-haara tal-karronza, u affarijiet simili, immedjatament u attwalment konstatabbli; imma ma ghandhomx jikkomprendu r-rapprezentazzjoni grafika ta' rikostruzzjoni teorika tal-incident; ghax din l-ahhar tista' tippregudika l-"locus standi" guridiku tal-persuni avoluti, u tista' anki tinvadi l-isfera tal-awtorità çudizzjar. ja (ara in propozitu xhieda migbbura "ad hoc" f'din is-sede fol. 44);
2. Konsiderazzjonijiet tal-indoli generali, bhal dik maghmula mill-perit gudizajarju Edgar Felice fil-fol. 1314 tar-relazzjoni tieghu tal-ewwel, ma humiex rakkomandabbli; ghaliex generalizzazzjoni simili fuq dak li soltu jaghmlu hazin truck-drivers ma tistghax tkun konvincenti, minhabba r-rifess li dejjem jista' ikun li truck-drivers ohre jaghmlu hekk, u ntant l-imputat ma ghamelx hekk flokkazjoni in kwistjoni. Jista' jkun ukoll li limputat dejjem ghamel hekk qabel, u ntant ma ghamelx hekK flokkàjioni partixulari. Kull gudizzju ghandu jigi affrontat fuq ić-cirkustanzi tieghu in partikulari kif pruvati;

Iklrunsidrat;
Din il-Qorti ma hassithiex soddisfatta bl-jstruzzioni tal-process u dehrilha li ghall-ahjar intelligenza tal-każ
kien jehtieg li jinghataw inkariki ohra lill-perit ga nominat b'termmi ohra ta' riferenza, spedjalment in vista talkontestamjoni tad-difì̀a; u ghalhekk din il-Qorti rrimettiet il-process lill-perit, wara li ghamlet leskussjoni tieghu fol. 44 u ppronunzjat in propositu d-digriet fol. 42;

Ikkunsidrat;
Peress li dan is-sinistra stradali kien - biex wiehed jghid hekk - spettakolus, in kwantu li t-truck misjuq mill-appellant l-ewwel habat ma' truck, mbaghad tajjar kantun mit-taghbija tieghu fuq car, mbaghad habat ma' van, kaxkar mieghu dan il-van ghal certa distanza sakemm tela' l-bankina bih b'kollox, u fl-ahharnett habat ma' petrol pump, ghalhekk kienet timponi rubha n-necessità li lgudikant jindaga sewwa x'kien li kkasuna din is-sekwela sorprendenti ta' diz̀astri, bla ma jhalli l-konvinzjoni tiegnu tifforma ruhha mpressjonistikament;

Issa, mī̈-istess perizja jirriżulta li, wara l-habta mattruck (li kienet is-sinistru tal-bidu), u bhala effett taghha, il-brakes tal-vettura tal-appellant ma baqghux jiffunzjonaw (ara fol. 47). ח-perit gudizzjarju, li ken qieghed jirrelata ulterjorment fit-termini tat-tieni nkariku kompless lilu moghti minn din il-Qorti osserva (fol. 57) li 1appellant hu responsabbli ta' dak li gara wara l-habta mattruck a l-ksur tal-brakes, ghaliex l-appellant kien il-kagun ta' kollox. Dan ma hux ghal kollox precis. Jista' jkun li "civiliter", fuq proceduri f'Qorti ta' gurisdizzjoni diversa, l-appellant jigi ritenut responsabbli anki ta' dak li gara wara l-ewwel habta mat-truck, u kwindi responsabbli talkonsegwenzi kollha prossimi taghha. Dwar daqshekk din il-Qorti ma tesponi ebda opinjoni. Imma altru li wiehed jghid hekix, u altru li wiehed jiehu argument tal-manjiera tas-sewqan tal-appellant mill-incidenti posterjuri ghallewwel habta mat-truck ta' Ciappara. bla ma jiehu anki in konsiderazzjoni c̀-cirkustanza li b'dik il-habta tqacétu 1 brakes tat-truck tal-appellant. Il-verità hija din. Kieku lbrakes baqghu jiffunzjonaw, preżumibbilment l-appellant, wara l-habta mat-truck ta' Ciappara kien jista' jevita ddizastri l-ohra sussegwenti, jew almenu jirriducii 1-proporzjoni taghhom, mentri bil-brakes imqaććta hu ftit jew xejn seta' jaghmel. Fl-istess hin, però, jibqa' l-faft li, avvolja l-ewwel habta b'xi mod tabilfors operat biex tnaq-
lament marbuta, fi trieq traffikuka, bi speed ekagerat, li żgur kien jilhaq l-erbghejn mil fis-sighs, u per gunta jissorpassa vettura ohra nkawtament, b'mod li jidnol fiz-zona tat-traffiku li gej mid-direzzjoni opposta, ikun qieghed isuq b'mod li qieghed jikkrea perikolu ghall-persuni u l-proprijetà;

Ghalhekk din il-Qorti, fis-sens tal-konsiderazzjonijiet premessi, tichad l-appell u tikkonferma s-tentenza appellate L-iskwalifica ghandha tibda tghodd minn nhar itTnejn, l-ewwel ta' Ottubru 1962;

In-Qorti tiddikjara li ma kkundannatx lill-appeliant ghail-ispejjek tal-perizja addizzjonali, jew parti mininhom, ghaliex hi stess hasset in-nedessith ta' dawn liskjarimenti ulterjuri ghar-rasserenazzjoni tal-konvinciment taghha, u ma kienux spejjet provokati minn appilji vessatorji jew temerarji tal-appellant.

