## 16 ta' Novembru, 1957

Imhallef:-
Onor. Dr. W. Harding, K.M., B.Litt., LL.D.
John Mifsud ne. versus Victor E. Borg

## Lotteilija Nazzjonali - "Agent" u "Seller" - Direttur

 tal-Lottu Publiku - Art. 2 u 5(4) tal-Att XXVI tal-1948Id-dispozazionijiet rilevawit tal-Lidi dwar a-Lotterija Natz/omall, rettament valutati. juru li l-agent nominal biex impromwovi l-bejgh talbilietti tal-lotteriia fl-esteru huwa mandatarju ted-Direttur ral-Lottu Publiku. İutor juste jidalelepa l-funzjoni tieghu lit-terzi, imma jibqa' responsabbll ghadl-atitijet u ommissionipifil taghtom.
 ment k juta' wkoll jinkarlka bll-beigh tal-blliefti persuna ohra; w bhekk lsir reaponsabbli ght kull Aaga li tsir lew It ma akunx sarer anlilt-perstuna il huwa jkum hekk inkarika: b'mod li $l$-agent libqa' responsabbli ghall-agir tar"seller" asleru mbna mkarikat ghall-bejgh tal-bilietti.

Konbegwennement, 隹k is "seller" tstery Jibghat lill-agent cheque bhala Atas tal-prezz turbbitjeni mifjught. u 1-agemt jikkonsenial lid-Direttur tal-Lome dan iccheque, $n$ in segwin dan iccheque jirrizulta is ma jisrghax jissartaf, l-agent jibqa' tenur li ithallat Md-Diretiur tal-Loifu Publitit, bhakt mandant responsabbli ghanl-agir las-"ssiler" sinerw,


Il-Qorti;-Rat it-talba tal-attur nomine quddiem ilQorti Civili tal-Magistrati ta' Malta ghall-kundanna talRonvenut biex Thallsu s-somma ta' $\mathrm{E}^{\mathbf{3}}$, prezz ta' biljetti tal-Lotterija tal-Gvern, mibjughin minnu bhala agent ta' t istess Lotterija, appuntat teht id-disposizzionifiet tal-At? Nru. XXVI tal-1948, relattivament ghall-estrazzjori ta' Gunju 1956, prevja, jekk hemm bzionn, id-dikjarazzjoni l-pagament minnu pretiz maghmul huwa invalidu, biliic cheque anness (Dok. A), li huwa kkonsenja lill-attur nomine ghall-istess pagament, ma giex onorat, ghaliex nieges mill-firma ta' min hareg l-stess cheque; bl-ispeijcz;

## Omissis;

Rat is-sentenza ta' dik il-Qorti tat-30 ta' Awissu 1957, li biha ddecediet billi laqghet it-talba tal-attur nomine; idda, in vista taćcirkustanzi speciali u tan-novità tal-kwistjonijiet riżoluti, ordnat li l-ispejjeż jibqgћu bla taxxa bejn il-partijiet; wara li kkunsidrat;

## Omissis;

Mli l-vera kontestazzjoni bein il-partifiet tirrigwarda 1-pożizzjoni ¢̧uridika tal-konvenut bhala Agent tal-Lotterija vis-a-vis l-attur nomine, u r-responsabilita tieghu bhala tali;

Mli ligi (Att nru. XXVI tal-1948) taghmel distinzjoni netta bejn "agent" u "seller"; tant li hija stess tiddispori li "agent means an individual, a body of individuals, an assuclation' of an institution, appointed to promote the sale of tickets abroad", mentri l-kelma "seller" hija definita li
tfisser "an individual, a body of individuals, an association or an institution, selected to sell tickets in Malta or abroad" (art. 2). Minn din id-distinzjoni jidher car li l-karatteristika differenzjali bejn "agent" u "seller" tikkonsisti filli lewwel wiehed ghandu jservi ta' strument biex jikber il-bejgh tal-biljetti fl-esteru, mentri t-tieni wiehed huwa dik il-persuna, fizika jew morali, li tbiegh hija stess u direttament dawk il-biljetti;

Hi skond l-art. 5 (1) tal-istess Att, il-Kollettur ghandu jagћżel il-bejjiegћa u jahtar agenti dwar kull lotterija; u l-lokuzzjoni diversa adoperata mill-legislatur rigward ilbejiiegha u l-agenti hija tal-akbar importanza, ghaliex turi li l-bejjiegha ma jigux "appointed" mill-Kollettur direttament, bhal fil-każ tal-agenti. Din id-differenza ta' lokuzzjoni ("selection" u "appointment") hija ripetuta flininċz (2) talistess art. 5 u fl-inciziz (2) tal-art. 22 tal-Att imsemmi;

Illi l-incíż (4) tal-msemmi art. 5 jiddisponi li l-agent jista' joiegh biljetti direttament, u jista' wkoll jinkarika lil persunı ofra bil-bejgh tal-biljetti, u b'hekk isir responsabbli ghal kull haga li ssir jew li ma tkunx saret mill-persuni li jkunu hekk inkarikati; iżda meta agent ibiegh direttament biljetti barra minn Malta, huwa jitqies, dwar bejgh bhal dan, bejjiegћ inkarikat ghal hekk minnu nnifsu;

Illi huwa magћruf li, meta l-Kollettur jinnomina persuna bhala agent, dan, bhala mezz biex jippromwovi l-bejgh tal-biljetti, jimla formula appożita, li fiha jigi minnu indikat l-isem u I-kunjom tas-"seller" esteru. Dan isir unikament biex il-Kollettur (u l-lum il-funzjonijiet ta' dan huma rivestiti fl-attur bhala Direttur tal-Lottu Publiku) ikun jaf min huma s-"sellers" residenti barra minn Malta. Il-premess juri wkoll li s-"sellers" ma jigux nominati direttament mill-istess Direttur, Ii jaćcettahom biss wara li ismijiethom jigu lilu sottomessi. Kif jirrizulta mill-provi mismugha fil-kawzia "John Mifsud ne. vs. Spiżjar Gaetano Farrugia", deciiza minn din il Qorti kif presjeduta fid-19 ta'

Settembru 1953, li kienet tittratta minn punt identiku gћall-preżenti, l-ismijiet tas-"sellers" esteri jigu mniżżlin fil-formula fuq riferita ghall-fini biss li jigi accettat li 1 . istess "sellers" ma jkunux him kontatt hlief ma' agent wiehed. Wara skrutinju effettwat ghail-istess skop, jigu spediti his"sellers" esteri "bookiets ta" bilietri mill-agent re" mezz tad-Direttur; $u$ in segwita tigi ill-istess agent moghtija r-rimunerazzjori stabjilita mill-ligi, kalkulata fuq iammont effettiv ta' biljetti mibjugha. Minn dan kollu gћandu jigi dezunt li dawn is-"sellers", maghzula kif fuq intqal, ghandhom jigu ritenuti bhala inkarikati mill-agent, li, huwa tajjeb li jigi ripetut, l-istess ligi Ėzomm responsabbli "for anything done or omitted to be done by persons so delegated" (incizi (4) art. 5);

Illi konsiderazzjonijiet ohra ta' indoli diversa jwasslu ghall-istess korklużjoni; u çjoè li s-"seller" esteru huwa delegat tal-agent, u mhux tal-istess Direttur. Infatti, is"seller", wara li jbiegh il-biljetti, jibghat flimkien mal"proceeds" il-"counterfoils" direttament lill-agent, li wara jwassal kollox ghand id-Direttur. Kieku s-"seller" esteru kellu biss relazzjonijiet mad-Direttur, a l-agent kien semplici intermedjarju bl-inkariku uniku li jikkomunika biss l-ismijiet tas-"sellers", kieku ma kienx ikun hemm raguni biex ir-rimessa tal-"proceeds" ma ssirx direttament lillistess Direttur. Ma jistghax jigi obbjettat li dan isir biex l-agent ikun jaf l-ammont tar-rimunerazzjoni lilu dovut; ghaliex dan jista' jigi facilment raggunt b'mezzi oña;

Illi f'diversi artikoli ohra tal-Att citat jinghad li l-agent ghandu jiddepożita d-dful ("proceeds") - artikoli 9 incizi (1) u (2), 10 incíz (1), u 20;

Illi mill-artikoli citati, u mill-kumpless tać-dispczizzjonijiet kollha tal-Att XXVI tal-1948, huwa evidenti li bil-kelma "proceeds" il-legislatur ried jifhem il-flus korrispondenti ghall-valur tal-biljetti mibjugha, b'deduzzjoni ta' certa percentwali fissata mill-ligi. U tabilhaqq, l-artikolu

20 testwalment jghid:- "Kull bejjiegh jew agent, li ma jhallasx jew ma jibghatx ghand il-Kollettur id-dhul nett li jkun dahhal mill-bejgh tal-biljetti......" L-istess fl-art. 9 (3) huwa kontemplat ilkaż taं depożitu ta' biljetti akkompanjat bi "proceeds" anqes minn' dak legali;

## Ikkunsidrat;

Illi anki kieku kellha tigi akkolta t-tezi tal-kunvenut, li çoè huwa adempixxa l-obligi kolha tieghu malli kkonsenja e-cheque in kwistjoni, il-konvenut jitoqa' dejjem responsabhli, peress li, kif huwa pacifiku bejn il-partijiet, hlas ma sarx ghax id-cheque ma giex onorat; $u$ ta' dan in-nuqqas tas-"seller", li certament ghandu jhallas tal-biljetti minnu mibjugha, jirrispondi l-agent, cjoè l-konvenut, in bazi ghali-hrt. 5' (3) fuq riportat, li bil-kliem wisq car tieghu ma fhalli ebda dubju in propożitu;

Illi l-karattru guridiku tal-agent u tas-"seller", u r-responsabilita tal-wiehed ul-iehor di fronti ghad-Direttur, ma tigix alterata bil-fatt li 1 -"official receipt" tal-"proceeds" tinbghat f'lista preparata mill-istess Direttur u mill-fatt li echeque jew titolu iehor li jirrappreżenta l-flus isir frisem Kistess Direttur, peress li, kif rilevat fl-imsemmija sentenza "Mifsud ne. vs. Farrug̣ia", dawn jlkkostitwixxu miżuri ta' indoli purament amministrativa ghall-akbar speditezza relativament ghal kull lotterija;

Illi lanqas jista' jinghad li l-attur imissu ma aćcettax ič-cheque "de quo" ladarba ma kienx iffirmat mit-traent, u li bi-accettátzzioni tal-istess cheque ir-responsabilità talkonvenut spicciat. Kif ghallmet il-Qorti tal-Appell (Sede Kummerçjali) fil-kawza "Gio Batta Delia vs. Edgar Staines ne.", decizza fit-28 ta' Marzu 1941 (Vol. XXXII-431), ilkreditur ghandu dritt jirrifjuta li' jaċcetta dak kollu li ma hüwiex offerta valida u legali bhala hlas tad-dejn versu lejh, u shalhekk mhux obligat li iaçcetta cheque bhala daªment, peress li e-cheque mhuwiex offerta legall bhala pa-
gayent, ammenokkè ma jkunx bemon ftehim f'dak is-sens; u fi kwalunkwe każ, kwalunkwe pagament, meta ma jkunx magtroul bi flus skond il-ligi, huwa pagament kondizzjonat,
 Principju iehor importanti huwa dak affermat mill-istess Qorti tal-Appell fis-sentenza tal-14 ta' Dicerabru 1925 in re "Tonna Bartnet vs. Izzo" (Vol. XXVI-I-365):- "Il mandatario, ricevendo il prezzo per mezzo di uno cheque su una Banca estera, sara responsabile verso il mandante se lo cheque ritorna disonorato";

Illi 1-istess konvenut xehed li huwa baghat lid-Direttur ić-cheque "de quo" qabel Gunju 1956, peress li kien jirrappreżenta valur ta' biljetti mibjugha u emessi ghall-lotterija mizmuma f'dak ix-xahar. Zied jghid li iidhirlu li huwa jaf li mhux biss hija mehtiega l-firma tad-"drawer", iżda wkoll fejn fuq ić-cheque dan ghandu jiffirma;

Illi huwa veru li, skond id-depozizzioni tal-konvenut mhux kontradetta, l-attur kitiblu l-ewwel darba dwar dan ić-cheque $f^{\prime}$ Novembru 1956, u dan huwa preżumibilment dovut ghall-fatt li d-Dipartiment ma jivversax ic-cheques filBank kull meta jircevihom minn gfiand 1 -agenti, peress li prociedura simili ovvjament timporta xoghol żejjed u telf ta' żmien, iżda meta jkunu geghdin isiru l-kontedgi final relattivi ghall-lotterija preċedenti;

Mi din il-Qorti hija tal-fehma li ma ghandhiex ghalfejn tindaga jekk kienx hemm da parti tal-attur xi nealiéenza jew traskurağni otra; liema eżami huwa wkoll superfluwu ghal dak li ghamel il-konvenut, peress li l-ligi, fl-art. 5 inc z (4), bosta drabi citat, takkolla esplicitament kull responsabilità ghall-mankanzi tas-"seller" fuq 1-agent; "responsible for anything done or omitted to be done ${ }^{\prime \prime}$; $u$ huwa evidenti li s-"seller" huwa hati ta" nuqqas elementari meta baghat Iill-agent cheque mhux iffirmat, li kwindi ma seta qatt iie! konvertit fi flus. Quddiem dan il-precett kategoriku tal-ligi uma jistghax jig̀i mhaddan favorevolment ghall-konvenut.
anki kieku kellu jirriżulta li huwa hekk, il-principju kontenut flimsemmija sentenza "Delia vs. Staines ne.", li, meta $\dot{c}$-cheque ma jithallasx minћabba negligenza tal-kreditur, id-debitur ghandu jigi kunsidrat mehlus mid-dejn;

Illi 1-possibilità, ammessa mill-istess Att nru. XXVI tal-1948, fi l-attur jista' f'ċerti każi jirregola ruhu direttament mas-"seller" esteru, ma tbiddelx l-aspett ǵgridiku talkwistjoni; $u$ dan in vista tan-norma tad-dritt li l-mandanti jista' jagixxi tant kontra l-mandatarju direttament kemm kontra kull persuna ohra nominata jew delegata mill-istess mandatarju tieghu;

Rat in-nota tal-appell tal-konvenut, u ċ-citazzjoni li biha talab li s-sentenza fuq imsemmija tiği revokata; blispejjeż;

## Omissis;

## Ikkunsidrat;

Il-konvenut hu "agent" taht id-dispozizzzonijiet tal-ligi dwar il-Lotterija tal-Gvern - Att XXVI tal-1948;

Id-dispożizzjonijiet rilevanti ghal dan il-każ huma dawn: skond l-art. 2, "aġent" ifisser individwu ec̀c. "appointed to promote the sale of tickets abroad"; skond l-art. 5, huwa l-Kollettur tat-Taxxi u Lottư li ;aghmel dan l-appuntament; skond l-art. 6, l-agent hu, mhux gratuwitu, imma mћallas; mbagћad, fl-art. 5 (4), jinghad:- "Agent jista" jbiegh biljetti direttament, u iista' wikoll jinkarika versunt ohra bil-beigh tal- biljetti, u b'hekk isir responsabbli ghal kull haga li ssir jew li ma tkunx saret mill-persuni li jkunu hekk inkarikati"; fl-aћharnett, skond l-art. 20, l-agent ghandu lobligu "to remit to the Collector the nett proceeds encashed by him";

Dawn id-dispożizzjonijiet, rettament valutati, jirriżolvu

1-kwistjoni fil-veri u minimi termini taghha. Minnhom jidher indubitat li l-agent hu mandatarju tal-Kollettur. Jista' jiddelega 1 -funzjoni tieghu iit-terzi, imma jkun responsabbli ghall-attijiet jew ghall-ommissjonijiet taghhom;

F'dan il-każ, it-terz ommetta li jiffirma ćcheque, birnć li limport ta dan ma setghax jigi nkassat. Din hi, bla dubju, negligenza; ghax kullhadd jaf 1 i cheque ghandu jkun firmat'mit-traent jew, emittent tieghu. Din kienet, ukoll ommissioni tal-persuna delegata mili-konvenut. Mela l-konvemut ghandu responsabbiltà duplici. Infatti. bhala mandatarju, hu responsabbli ghan-negligenza tieghu stess, li accetta cheque mhux debitament firmat (ara art. 1976 Kap. 23 Ediz. Riv., li jirrendi I-mandatarju responsabbli mhux biss ghall-qerq, imma anki ghan-negligenza), u din in-negligenza ghandha titqies b'mod aktar rigoruż u trattandosi ta' mandatarju ghall-omissjonijiet tat-terz, minnu delegat, in forza tal-art. 5 (4) fuq citat;

Ghal dawn il-motivi, u dawk tas-sentenza appellata, li jibqghiu adottati;

Tiddecidi billi tirrespingi l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata fil-meritu u fil-kap tal-ispejjeż; bl-ispejjeż ta' din it-tieni istanza.

