Imhallef : Onor. Jtr. W. Harding, B. Litt., LL.D.

Il-Pulizija versus Frank Borg

## Traffiku - Assikurazzjoni -_ "Third Parly Ridks" -

 Licenza - Sospensjoni - Citazzjoni - Trattazzioni talKawía - Impjegat - Art. 14 tal-Kap. 105, 3(1) tal-Kap. 165 u 389 tal-Kodici Kriminaliihficenza fal-I'ulizija biex wieted isuq karrozza tal-mutur hija relativa whal xarta partihulari ta' vettura; $u$ konsegwentement min i.suq barrozzo minghajr ma phandu licenza partikulari ghal dik 'א-corla ta' karrozza, ikun qiesu saq mingfajr licénza.
IGudizeji sommayii écitazzjo i ma bix flief ordni ta' komparizzjoni, u l-ehundiazzjoni tal-faiti kontenuti fiha ma hix il-bazi essenzjul: u ussoluta ta' l-inltriminazzjoni; u l-Qorti tista' tikkonvinci till-impuist ta' reat divers minn dak li jidderiva minn dik $l$. enunejazzjort, u ii jirrizulta mill-provi li jkunu saru; basta jingtacta lilhimputat, jekk jitlob Rekk, terminu rajjonevoli biex jiddefendi ruhat kontra Linpmeazzjoni Lodida. Dan jibqa' veru anki meta t-trattazzjoni tal-hawia thun jo diet maghluqa. Proprjament hu aktar korrett ut ezatt li filkus ta' sid ta' garage, hi jordna lill-impiegat tieghu jo末rog b'kiria, l-imputazzjoni li tar uziu mill-karrozza bla licenza tigi buzata fuq il-fatt li huwa "gieghel", u mhux "ippermetta", lil dak l-impjegat jaghmel dak l-użu tal karrozza. Perci, f'kaz simili l-akkıza bazata fuq li "jieghel" hija sosfenibbli mota watda; gtars sid il-garage jipi li ppermetta l-uzu tai-derrozea, "ma evitax li jnir dak l-uėu minnha. Dana perd ma jfisserx li fil-urattika ma jistax ikun hemm kazizizet tejn id-distinzjoni bejn "cnuse" u "permit" ghandha tkun aktar rigoruża; b'mod li hunco konsiljnbbli li l-imputnzzioni tigi adattata ghallfattezzi tal-kaí, u li daun iż-zeug termini - "cause', u "permit" - ma jigux u̇̇ati promiskwament.

Fil-każ preienti, il-Qorti abbet rağunijiet bizzejied li kienu jikkostitwixxll "special reasons" biex jigi ridott il-perijodu tas-sospensioni tal-lidenza inflitta lill-imputat mill-Ewwel Qorti.

Il-Qorti; - Rat l-imputazzjoni migjuba quddiem il-Qorti Kriminali tal-Magistrati ta' Malta kontra l-imputat talli. f'dawn l-abthar thiet xhur, gtomel użu minn taxi-car No. 9807 minghajr il-polza tas-siburta jew il-garanzija dwar ir-riskji ta' terzi persuni skond id-diepożizzjonjiet ta' hordinanza XXXVI ta' $1-1939$, u talli ppermetta 1 l Calcedonio Sammut isuq l-istess taxi mingtiajr licenza specjali tas-sewgan; u ghalhekk idl?rosekuzzjoni talbet l-iskwalifika tieghu milli kollu jew jottjeni ebda licenza tae-sewqan ghall-perijodu ta flux x-il xabar jew iżjed akond l-art. 3(2) ta' l-istess Ordinanza:

Kat is-sentenza ta' dik il-Qorti tad-29 ta. Dicembru, 1953, li biha dik il-Qorti ddecediet billi sabet jill-imputat tiati talli ppermetta lil Calcedonio Sammut jaghmel użu minn taxi-car nru. 9807 minghajr "special driving licence", u kkumdanatu $£ 2.10 .0$ muita, u hati talli ppermetta lill-istess Calcedonio Sammat jaghmel uzu mill-istess vettura mingraje il-polza tas-bigurtà jew il-garanzija dwar ir-riskji ta' te:zi persumi, u dikundannatu $\mathfrak{f t}$ multa a skwalifikatu milli jkollu jow jottjeni licenza tils-sewạa ghall-perijodu ta' tnax-il xalıar, u lliberatu mill-imputazzjoni originali li ghamel uża mit-taxi-car nru. 0807 mingtagr it-"Third Party Psticy", u tat lill-impotat zmien xabar gfall-hlas tal-mu'ta;

Rat ir-rikors li bin l-imputat appella mid-decizgani fuq imsemmija;

Trattat l-appell;
Ikkunsidnat;
bwar il-fatti l-Trosekuzajmi u d-Difiza ghamhe rife renza ghal dak li hemm fic-sentenza appellata (verbal fol. 32) ;

Iddeduzajonijet tad-dutiza huma dawn:

1. Kwania stall-mputazzomi li l-imputat ippermetta lil Calcedonjo Sammut li jowt it-tax: in parola bla licenza specjali tas-sewfan, ammessa hitala tatt, gie oppost illi l-art. 1i tal-Kap. 105 Eliz. Riv. mat jsmmix il-licenza specjali, izda bies lifenza in generali;
2. Kwantu ghall-imputazzjoni l-ohra, gie oppost li, ga ladarka t-trattazzjoni kenet giet maghluqa, ghalhekk, stante d-diepost ta' l-art. 340 Kap. 12, I-Ewwel Qorti ma setghets
tbiddel dan binputazzjoni, u minn imputazzjoni li ghamel użu minn vettura bla "Third Party Policy"' taghmilha wahda li ppermetta lil haddiehor jagtmel uéu simili (verbal fol. 14);
3. Illi, ladarba Calcedonio Sammut kien impiegat ta' !-imputat, ma hix applikabhli dik il-parti ta' l-art. 3 tal-Kap. 165 litilikontempla l-fatt ta' min "jpppermetti", imma se maj dik il-parti li tikkontempla l-fatt ta' minn "jgiegtel": : ghalhelk il-Worti t'lsfel ma setghetx issib l-imputat hatj mlii "ppermotta dak l-uza", kif sabet;
4. In subordine, hemm 'opecial reasons' ghal mitigazoni tal-perijodu ta' J-iskwalifika;

Ikkunsidrat, fuq dawn il-punti;
Furl l-ewwel wiehed. Il-licenza talllalizija hi relativa na: sorta partikubari ta' motor vehicle (ara regolament 40 . (1.N. $24 / 48$ ), u konsegwentement min isuq ghandu jkollu fenza partikulari gial dik ix-xorta ta' vehicle; altrimenti jhan daqs heliu ma ghanaux licenza, ga ladarba ma ghandux il-jeenza specjah methtiegra b’ligi ghal dik ix-xorta ta' moto-vehisle. Ghalhekk i-art. 14 Kap, 105, ghalkemm jurriferiyy ghal persuna li ma jkolhiex licenza, isib l-applikazzioni tieçhu f'kaz bhal dan. L-imputazzjoni relativa hije kwindi pruvata. kif sewwa rriteniet $1-$ nompel Qorti;

Fuq it-tieni punt. Hu "jus receptum" li fi'gudizzji sommarji e-citazzjoni ma hijeex tlief ordni ta' komparizzjoni, l-enancijazajoni tal-fatti kontenuti fiha ma hix il-bazzi essenziali os assolnta ta' l-inkriminazzjoni, u l-Qorti tista' tikkonvinci lill-imputat a' reat divers minn dak li jidderiva minn dik [-enunçjazzoni u li jirrizulta mill-provi li jkunu -aru: basts jinghata lill-imputat, jekk jitlob hekk, terminn biex judefendi ruhu kontru l-imputazzjoni ta' dan ir-reat liehor. Id-ditíza qalet, peró, li dan mes jibqgћax aktar veru meta t-trattazzoni bhal ma verament gara f'dan il-kas, kienet maghluya, ghax kienu nstemghu l-provi kollha a 1 kawża kienet differita ghas-sentenza. Gie ditat I-art. 389 Kap. 12, 11 jghid hekk :- "Meta jinghalaq is-smiegh talkawża, il-Qorti, dak inhar stess, jekk jista. jke n, taght "-sentenza, billi tillibera jew tikkundanna lill-imputat". Din
id-dispozizzjoni ma tvarjax l-effett tal-gurisprudenza fuq citata; ghaliex l-iskop ta' dak l-artikolu hu semplicement biex ikun impost fuq il-gudikant l-abligu tad-decizijoni sollecita fal-kawía, u ghaliex ma hemmx xejn li jimpedixxi li. ghal raguni gusta, anki mill-Qorti "marte proprio", jerggina finfetah is-smiegh, sija pure biex titbiddel l-imputazzjoni, kif sar f'dan il-każ; basta tinghata, kif inghatat f'dan il-każ. l-opportunità ta' differiment, jelkk l-imputat irid dan id-differiment. IGhalhekk din id-deduzzioni, kif sewwa kkonkludiet 1 Fiwwel Qorti, mar hijiex lamgas sosimuta;

IWar it-tielet punt. ll-Qorti sabet hati lil'-imputat talli 'ippermetta" l-użu ta' car bla l-polza statutorja tassigurta. Fl-art. 3 (1) Kap. 165, illigig tghid "igíeghel jew ihaili" - fit-test ingliż " to cause or permit". Id-difensur sostna li ghandu jhun hemm distinzjoni bejn "cause" a "'permit", u li fil-każ ta' impjegat (kif inhu l-każ prezenti) l-imputat ikun, mhux "ippermetta", lil dak l-impjegat, iżda "gifgghu". Hu veru li fil-gurieprudenza ngliża "in subjecta materia'", milli jidher, issir distinzjoni bejn il-portata tazżewg kelmiet, Jekk wiehed jikkonsulta ktieb recenti ntestat "Road Traffic Prosecutions" ta' G.S. Wilkinoon, 105:3 edition, pp. 6 u 7, isib li "to cause involves some express or positive mandate from the person 'causing' to the other person, ar some authority from the former to the latter, arising in the circumstances of the case"; uli "to permit is a vaguer tem than to cuase. It may denote an express permis. sion, general or particular, as distinguished from a mandate. The other person is not tuld to use the vehicle in a particala way, but he is told that he may do so if he desires. The word includes cases in which permission is merely inferred" Aktar il-quddiem, p. 7, dejiem fuq l-awtorita ta' deciżjonijet tal-Qorti Ingliza, dan l-awtur jghid:- "Permit may mean no more than a failure to take adequate steps to prevent'. 1Pil-kawza Gowllborne v. luack (1940), 1 K.B. 771, C.A. per Mac Kinnon, L.J. pp. 773-774 (arı Burrowe - Words and Phrases Judicially Defined, taht "Cause or (Permit', p. 405). intanal hekk: "The offence under s. 35 (1) of the Koad Traffic Art is 'to cause or permit' anp other person to ure a motor-
vehicle not covered in respect of thind party rieks. These are two different vertbs. 'llte second one - 'permit' is much more easy of conetraction than the finst one 'cause' ...... Lord Hewart C.J., filkawża Welbb. v. Maidstone \& District Motor Services Ltd. (1934), ikkuneidra wholl din il-lokuzzjoni doppa "cause or permit', a qal: The respondents, bry fuiling to take adequate steps to prevent it, have permitted that to be done which the statute forbids' (loe, cit., taht "Permit", p. 221);

Dan il-koncett, li l-kelma "permit" tikkomprendi anki Whaż ta' "net to prevent", gie ripetat f'deciżjoni tal-Qrati ia' l-Awstralja, Lowery vs. Walker (1911) A.C.10, p. 14, gtalkemm in riferenza ta' lig̀i obra, u f'decizijoni tal-Qrat; tal-Kanada, Masley vs. Ketchun (1910), 12 W.L.R. 721 per Metwetmore J., fejn il-qudikant qal: "I will not say anything further on that ewbject than to refer to a definition given for the word 'permit' in Murrays Dictionary, namely 'not to prevent' " (Burrows, op. eit., taht "Permit'" pag.虫20) ;

Minn dan kollu jidher li proprjament hu aktar ezatt li, fil-kaz ta' sid ta' garage li jordna hill-impjegat tiegtu li jobrớ b’̌irja, l-imputazzjoni tiời bażata fuq il-kelma "causes": ghax si tratta ta' ordni li wiehed jaglti bis-satita cal-fatt li Finun quegtred dhallas lill-iehor ta' dak ig-servizz, u li l-iehor obdi his-satha ta' l-impieg: u idher ukol, ghalhekk, li filtosi in', per ezempin, wiehed li jhalli habib tieghu isug karrazza bla polza taz-sigurta, l-imputazzjoni tingieb tath ilkelma "permits". ['ero, peress li l-kelma "permits" inkhrdi anki seens li wiehed "does not prevent", u peress li min "causes" evidentement "does not prevent", ghalhekk din il-Qorti hi inklinata tirritieni, kif qeghdha timitjeni, li l-imputat "ippermetta" l-uzu fis-eene li, meta andna lill-impjegat johrog bil-karrozza, hu "did not prevent" l-uzu taghha;

L-Imtarllet' edenti, peró, iiddikjara Li jista' jkun hemm kazijiet ohra fl-prattika fejn id-distinzjoni bein iż-żewg kelmiet "cause"' a "permit" ikollha thon aktar rigomża; y jiddikjara wholl li, ghalkemm "cause" tista' tinkludi "permit",
 kuntraju, li ijac kn\% ta" semplici "permitting" (il-kaغ ta'
 hekik 1-uficiejali proeebutari ghandhom jopghoda attenti li jadattaw l-imputazojoni bil-kelma watidia it otara, jew hit-tmejn.





 rijodn ta' l-iskwalifika, fithermini th' lad. B tah-Kap. 16.): ii hum: dawil:-
(a) Fil-latt. il-harroza ma kienetx ha polza tat-"third
 in vigote:
(b) Gbad di 1 -poiza kjenet ghtadha fuy il-rematitu I's-


 (ava itril tal-kumpaniga fol, 6):

 hat bla licena, 11 ghathokk toknikament kien hemm iremat tio' canqan bla polza tas-sigutal, stax il-polza tista tigi
 pero lu ta' min jiddubita, dejjem limitatament ghal dan il
 li sammat kien qed isum ! 'licenza generali mindok b'licemza - precijali kienx tali li jimvalinda l-polya tas-sigurta. Divers kien ilam ib-kad, dejem ghal dim il-punt ta' "special reason.". kieke ma kien hemm olda perza, jew tieku Sammnt ma kell:s ebeda licenza tar-sewgar, ha senerali a lanqas specjali;
(d) Jikkonkarí anki, almenn "civiliter", il-prin©品ju li "a policy reminant in foree until it is avoided" (GGowbortue va. Buck (1980) All Eng. Reports 4, 107); a l-ligi tion-

 fatur ikollo l-jedd li jikkameella 1 -"poliq"" (ama art. 10 a 12 Nap. 1(i.j): a dan il-fitt jista" jigit addott htrala "opecial tea-om" iam Wilkinom. dac. Cit. . 1 . 70, b'komment ta' dis-

fiollox ma" kollox, ghanevik. ha $1-k_{a} \neq$ ta" mitigazzjoni




 recgati. hialvolta l-kumbanaja arighet tiperevali ratha
 anpanniga th-ipotesijiet fertioti aht l-antiknh 10 fug citat:






