## 25 ta' Gunju, 1955

## Imhallef:

Chev. Onor. Dr. W. Harding, B.Litt., LL.D.
Il-Pulizija versus Anthony Grima
"Char-a-panc" - "Private" - Art. 120 G.N. 24/1948.
मंeman ul-kontravvenzjoni konsistenti filli char-a-bonc licenzjat bえala "private" taghmel servize regolari minghajr ma jkun inghata avviz bil-miktub lill-Kummissarju tal-Puliaila, meta dawn il juses jaghmlu, bla permess, servizz regolari b'mad li jikkomopeti mal-buses tal-linja; u cijoè meta mill-kumpless taci-cirkustanxi jkun jidher li l-idea ma tkunx dik, "bona fide', li jinqdew bil"private omnibus'" nies tax-xogtol biss biez imorru komodament minn darhom ohall-post tax-xoohol u jirmitomaw, imma dik li, taht pretest ta" servize privat, ikun hemm servizz li jhun qieghed jikkompeti mal-karrozzi tal-linja,
Mcta dan ma jkunx il-kai, is-servizz privat tal"'private busez" ma jaqghase taAt ir -regolament li jimponi li jinghata avvis lill-Kummissarju tal-Pulizija.

Il-Qorti - Rat iç-citazzjoni tal-Pulizija kontra l-imputat quddiem il-Qorti Kriminali tal-Magistrati ta' Malta talli fi-10 ta' Marzu, 1955, ghal xi s-6.55 a.m., ghamel servizz regolari minn Portes-des-Bombes ghal St. Andrews, fejn hemm avżat servizz regolari, u naqas jagђtị avviz̀ bil-miktub lill-Kummissarju tal-Pulizija qabel ma ghamel kirja privata bix-char-a-banc privata nru. 2392;

Rat is-sentenza ta' dik il-Qorti tas-26 ta' April, 1955, li biha sabitu hati talli ghamel trip privat meta ma kienx gie avżat il-Kummissarju tal-Pulizija, u kkundannatu 10 s . ammenda, u lliberatu mill-imputazzjoni kif originarjament dedotta;

Rat ir-rikors li bit I-imputat appella mid-deciżjoni fuq imsemmija, u talab li jigi assolt;

Trattat l-appell;
Ikkunsidrat;

L-imputazzjonj hi bażata fuq ir-regolament nru. 120 tal-G.N. 24 tal-1948;

Hemm il-kontravvenzjoni mahsuba f'dan ir-regolament meta dawn il"private buses" jaghmlu bla permess servizz regolari b'mod li jikkompetu mal-buses tal-linja. Sakemm it-trasport ikun limitat ghal kategorija ristretta ta nies ii jkunu abbonati maghhom, u li jigu trásportati biss ghaxxoghol taghhom minn post ghal post determinat, jitilqu fil-hin li dawn 1 -abbonati jibdew ix-xoghol, u mbaghad igibuhom lura fil-hin li jispicicaw ix-xoghol, allura ma jidherx Ii 1 -każ jaqa' taht ir-regolament. Imma meta s-servizz. isir sistematiku, fis-sens li, avvolja jkollu certu numíu ta nies abbonati, però il-private bus jibda jghabbi anki "ail comers", jew "stragglers", u dippjù is-servizz ikun qieghed isir fuq "route" tal-buses tal-linja, u f'hinijiet mhux biss \{ax-xoghol, imma f'hinijiet regolari, meta, fi kliem ohta, mill-kumpless tac-cirkustanzi jkun jidher Ii l-idea mhijjex dik, "bona fide", li jinqdew bil-"private omnibus" nies taxxoghol biss biex imorru komodament minn darhom gћallpost tax-xogfiol biss u jirritornaw, imma dik li, taht pretest ta' servizz privat, ikun hemre servizz li qieghed jikkompeti mal-buses tal-linja, allura jehtieg l-avviż;

Issa, f'dan il-każ, il-Pulizija ma investigatx biżżejjed il-kaz fil-fattijiet partikulari tieghu. Ix-xhud tal-Prosekuzzjoni, P.C. Sammut, seta' jghid biss li kien hemm fuq ilkarrozza in kwistjoni tant suldati kemm pajżani, u li d-destinazzjoni tal-bus kienet St. Andrews, imma ma hasibx biex jistaqsi lill-pajżani jekk kienux impjegati St. Andrews u jekk kienux sejrin hemm, u lanqas staqsa xejn dwar abbonament jew mod ta' hlas;

Per konsegwenza, l-istruzzjoni tal-każ hi monka, u 1 -addebitu ma hux pruvat;

Ghalhekk tiddecidi billi tilqa' 1 -appell, tirrevoka s-sentenza appellata, tiddikjara l-imputat mhux $\hbar$ hati fis-sens premess, u tilliberah.

