## 21 ta' Marzu, 1958 Imhallfin:-

Onor. Dr, A.J. Montanaro Gauci, C.B.E., K.M., LL.D., A/President;
Onor. Dr. W. Harding, K.M., B.Litt., LL.D.
Onor. Dr. T. Gouder, LL.D.
Nazzareno Sammut
versus
IC.A. Carmelo Micallef ne.

## Trieq - Servitù - Passaǵg Publiku - Atti "jure imperi" - Prova.

Dwar it-toroq vicinali sseht il-prezunzjoni li huma proprjetà demanjali, kemm-il-darba ma jirrizultax illi t-trieq vicinali in kwistjoni tkun giet kostruwita fuq art privata; ghax jekk jigi pruvat l: t-trieq giet kostruwita fuq art privata, allura dik il-prezunzjoni ma sseßhx u t-trieq titaies li hi privata.

Jekk it-trieg hija privata, ma jistghax jinghad li saret publika ghax tkun ilha ghal zmien twil miftuha ghall-uzu publiku, jew ghax il, Gvern ikun ghamel fiha xi tiswifet jew xi ragholij et ohra, bhal ma huwa d-drenajg; ghax trieq vicinali hija suggetta ghas-servitù ta' transitu u u̇u publiku; ul-Gvern ghandu dritt jaghmel fiha, mhux "jure gestionis", imma "jure imperji", dawk tx-xogholifiet il jentizg̀u flinteress publiku, u b'dawk ix-xoghol'jlet ma ghandhomx jitqiesu li saru atti kostitwenti pussess tat-trieq.

Il-prova li $t$-trieq hi publika tmiss $u \mathrm{~min}$ fallega li hi publika, indipendentement minn kwalunkıo prestunzjoni; u l-prova li t-trieq kienet privata u saret publika tista' ssir biss bilproduzzfont ta' att li juri t-trasferiment tat-tried fapur 1 l Gvern; ghaliex trieq privata ssir publika billi tì̀i trasferita lill-Gvern, $u$ dan it-trasferiment ma jistghax isir nitef b'att publiku.

Il-Qorti:- Rat l-att tać-citazzjoni quddiem ilPrim'Awla tal-Qorti Civili tal-Maesta Taghha r-Regina, li bih l-attur, wara li jippremetti nlli huwa mhuwiex debitur
ta' ebda somma versu l-konvenut nomine ghal kontribuzzjoni tal-ispejjeż li l-Gvern ghamel biex asfalta Nazarene Street, Sliema, ghaliex din it-trieq hi publika; jitlob illi, wara li tigi moghtija kwalunkwe dikjarazzjoni nećessarja u wara li jigi mehud kull provvediment opportun, il-konvenut nomine jig̀i kundannat jaghti l-kunsens tieghu ghallkancellament ta', jew jigi kundannat jikkancella, l-inskrizzjoni eżistenti fir-Reğistru Publiku ghall-privileġg fil-Volum I numru 5032 tas-sena 1952, aćceża hontra linstanti ghasisomma ta' $\mathfrak{E} 7.9 .9 \mathrm{~d} .$, ghar-raǵuni li huwa mhux debiéur ;5hal ebda somma versu $1-k o n v e n u t$, billi Nazarene Street, Sliema, hija trieq publika; bl-ispejjez; kontra l-konvenut;

## Omissis;

Rat is-sentenza ta' dik il-Qorti tat-30 ta' Ottubru 1957, li biha ddećidiet billi rrespingiet it-talba tal-attur, bl-ispejjez kontra tiegћu; wara li kkunsidrat;

Illi l-Gvern Civili, per mezz tad-Dipartiment taxXogholijiet Publici, li tieghu l-konvenut hu d-Direttur, ghall-habta tas-sena 1952 ghamel xogholijiet ta' asfalt $f^{\prime}$ Nazarene Street, Sliema. Din it-trieq hi koerenti mal-fond li qieghed hemmhekk, li jğib in-numru 2 u li jappartjeni lill-attur. Fiż-17 ta' Dićembru 1952, il-konvenut inskriva firRegistru Publiku kontra l-attur, ghal privilegg specjjali fuq
 fis-sena mit-13 ta' Ottubru 1952, ghall-ispejjeż minnu nkorsi biex asfalta l-parti ta' dik it-trieq fronteggjanti l-istess fond. L-attur qieghed jitlob li l-konvenut f-imsemmija kwalità tieghu jigi kundannat ihassar dik l-inskrizzjoni, ghar-raguni li huwa mhux debitur tal-konvenut ta' ebda somma, ghaliex Nazarene Street, Sliema, hi trieq publika, u ghalhekk l-asfaltar taghha ghandu jsir a spejjez talGvern;

Illi r-ragunijiet addotti mill-attur in sostenn tal-pretensjoni tieghu huwa dawn: li t-trieq ilha wżata ghallpubliku fuq sittin sena, u kwindi hemm il-preżunzjoni li listess trieq mhix privata, imma hi publika; li hi nkombenza tal-konvenut li jipprova univokament, u mhux b'semplici
prestunzjoni, li dik it-trieq hi privata, u din il-prova 1 konvenut ma ghamilhiex, anzi mill-provi, ċjoè mix-xhieda tal-Arkitetti Lewis Agius u Carmelo Fenech jirriżulta konkiudentement li l-imsemmija trieq hi publika, u dejjem hekk kienet ritenuta mill-Gvern, billi dejjem giet riparata a spejjet tal-Gvern;

Illi l-imsemmija ragunijiet addotti mill-attur mhumiex sostenibbli. Jirriżulta mill-provi li sas-sena 1868 it-trieq ga msemmija kienet semplici sqaq ghall-użu tal-proprjetarji li kellhom ir-raba' go fih, u kwindi hemm il-preżunzjoni favur il-konvenut li dak l-isqaq kien privat (Vol. XXV-II44) ; liema preżunzjoni l-attur ma wasalx biex iwaqqaghha. Jista' jinghad li Nazarene Street hi trieq vicinali, u bhala tali hu preżunt li hi trieq publika; imma din il-preżunzjoni ssehh biss fil-każ li ma jirriżultax li originarjament dik ittrieq giet kostruwita fuq art privata; diversament, il-prezunzjoni lit-trieq hi publika ma tikkonkorrix, $u$ t-trieq titqies li hi privata (Vol. XXXIX-I-1) ; u, kif inghad, gie pruvat li originarjament dik it-trieq kienet sqaq privat;

Lanqas ma jista' jinghad li hemm l-imsemmija prezunzjoni li t-trieq hi publika semplicement ghaliex l-istess itha tigi wżata mill-publiku xi sittin sena, u l-Gvern gie li ghamel xi xogholijiet ta' tiswija, u anki ghal dak ta' moghdija ta' drenaġg fiha, ghaliex dawn ix-xoghlijiet ghandhom jig̀u kunsidrati li saru ghal skopijiet ta' utilità publika, u mhux bhala atti kostitwenti pussess (Vol. XXXIV-I-745). Mbaghad, hu intuwitiv li l-prova ta' dak li l-attur jippretendi, cjjoè li l-imsemmija trieq hi publika, tmiss lilu, u mhux lill-konvenut, kif l-attur jippretendi. Lattur jaghmel enfasi fuq ix-xhieda tal-perit Lewis Agius, tal-perit Carmelo Fenech, ta' Giovanni Gauci, u ta' Felice Brincat; minn liema xhieda, skond ma huwa jissottometti, jirriżulta konkludentement pruvat li Nazarene Street, Sliema, hi publika, u dejjem kienet hekk ritenuta mill-Gvern; imma x-xhieda msemmija ma tikkostitwix il-prova pretiża mill-ettur. Infatti, il-perit Agius jghid li "ghandu idea vaga" li t-trieq imsemmija kienet diga imsewwija millGvern, u ghalhekk kien irriferixxa lil Giovanni Gauci, kif dana x-xhud ikkonferma, li minn ricerki li kien ghamel, u
minn pjanti li kien eżamina, huwa "kien jidhirlu" li dik ittrieq ma kienetx privata. Giovanni Gauci jghid li t-trieq ma kienetx privata. Giovanni Gauci jghid li t-trieq minn erbghejn sena l-hawn dejjem il-Gvern sewwiha; u dan ghal xi tliet darbiet. Felice Brincat jghid li t-trieq xi erbghejn sena ilu kienet imharbta, u mbaghad l-Gvern irrangaha xi tliet darbiet, u ghamel anki l-bankini fiha, u ghadda minnha d-drenageg. U l-perit Fenech jghid li meta kien impjegat mal-Gvern kien jirritjeni li dik it-trieq hija privata, imma mbaghad, "fuq diskors li kien sama' beda jahseb" li t-trieq kienet publika, anki ghaliex il-Gvern ghamel fiha xi tiswijiet, komprizia dik tal-kostruzzjoni tal-bankini;

Però, hu maghruf li trieq minn privata ssir publika meta tigi trasferita favur il-Gvern; $u$ dan it-trasferiment isir biss b'att publiku. L-attur ma ppruvax li sar dan ittrasferiment; liema prova setghet issir biss bil-produzzjoni tal-imsemmi att ta' trasferiment, u mhux kif ghamel 1attur, bil-produzzjoni ta' xhieda li ghandhom l-impressjoni, li jidhrilhom, jew li semghu, li l-imsemmija trieq kienet gijet trasferita lill-Gvern, u li ghandha titqies hekk trasferita ghaliex il-Gvern ghamel fiha xogholijiet ta' tiswija. Bhala trieq vicinali, Nazarene Street, Sliema, hija suggetta ghal servitù publiku ta' transitu u uziu, u l-Gvern ghalhekk ghandu d-dritt jaghmel, mhux "jure gestionis", imma "jure imperii", dawk ix-xogholijiet li jehtiegu fl-interess publiku (Vol. XXIV-I-259; XXV-II-992) ;

Rat fol. 89 in-nota tal-appell tal-attur, $u$ fol. 90 ilpetizzjoni, li biha talab li s-sentenza fuq imsemmija tigi revokata, u li tigi milqugha t-talba tieghu; bl-ispejjez̀ tazżewg istanzi;

## Omissis:

## Ikkunsidrat;

Mix-xhieda ta' Carmelo Cassar, dizinjatur fid-Dipartiment konvenut, u mid-diversi pjanti minnu ezibiti, jidher li $t$-trieq in parola originarjament kienet sqaq, ossija "lane", ta' proprjetà privata. Felice Brincat isejhilha "trieq im-
harbta" fol. 19 u 19 tergo) b'riferenza ghall-epoka ta' xi sittin sena ilu mis-sena li fiha hu xehed, cjoò mill-1953. Hi partikolarment illuminanti l-pjanta markata bl-ittra "G" fil-fol. 36, li turi bil-kulur kannella l-isqaq fuq imsemmi kif kien jezisti, u bil-kulur isfar 1 -istrixxi ta' proprjeta privata li żdiedu mal-wesgna ta' l-isqaq meta saret it-trieq "de qua". Partijiet ohra ta' l-isqaq, kif murijin fuq dik ilpjanta, gew utilizzati ghal kostruzzjonijiet, u ohrajn trasferiti bejn privati (ara, in konnessjoni ma' din il-pjanta, ixxhieda ta' Carmelo Cassar fol. 44 tergo, $u$ x-xhieda ta' Stella Mifsud fol. 52). Fil-pjanta markata bl-ittra "B" fol. 23, li ǵgib id-data tal-5 ta' Jannar 1886, ghalkemm ma humiex ta' rilevanza ghel din il-kawía l-istrixxi kulur isfar u kulur ahmar, hu però ta' interess li t-trieq tal-lum hi ndikata f'dik l-epoka bhala 'lane". Hi wholl ta' rilevanza lpjanta "C", tal-1896 (fol. 25), li gegib l-indikazzjoni ta' din it-trieq bhala, qabel, "vicolo". Kif kien dan 1 -isqaq fl-1868 jidher mill-pjanta "A" fol. 22, li dwarha xehed l-istess Cassar fol. 32. Ghar-rigward tax-xhieda fuq imsemmija ta' Stella Mifsud, in kwantu hi setghet talvolta tibbaża ruhha fuq dak li kien jghid missierha u z-ziju taghha, jghodd 1art. 598 tal-Kap. 15;

> Ikkunsidrat;

Issa, minn dak li ntqal jidher li din it-trieq kienet in origini wahda minn dawk li jissejhu, fis-sistema tad-Dritt Ruman, "vicinales", bhala distinti mill-"grandi tronchi di viabilità": li kienet isservi ghall-proprjetarji fronteggjanti $u$ bhala kommunikazzjoni mat-torog aktar importanti u principali. Issa, il-Ligi Rumana kienet tikkunsidra illi ghal dawn it-toroq vicinali kien hemm preżunzjoni li huma ta' proprjetà demanjali, basta, però, ma jirrizultax li gew kostruwiti jew furmati "ex agris privatorum". Dan l-insenjament, li mbaghad gie adottat anki mić-Cepola u minn De Luca, jie abbraćcjat ukoll mill-Qrati ta' Malta (ara Kollez. Vol. VIII, p. 362), fejn hemm citati tant id-Dritt Ruman in propożitu, kemm ukoll dawk iz̀-żewg awturi. Ghandu jigi notat li fil-każ preżenti texisti l-memorja ta' dan l-isqaq privat, li minnu u minn smemliramenti tal-proprjetà privata fronteġgantl giet furmats in segwitu t-trieq. U don
qieghed $\ddot{j}$ ghhad ghaliex, kieku ma kienetx teżisti din iimemorja, allura, avvolja t-trieq vicinali kienet kostruwita "ex agris privatorum", b'dan kollu kienet tibqa' 1-preżunzjoni Ghija demanjali. Kien jghid, infatti, id-De Luca, De Servitutibus, Dis. 69, no. 3:- "Viae vicinales de jure eatenus privatae censentur quatenus extat memoria quod ex adjacentibus privatorum agris conflatae sint, secus autem si talis memoria non extat, cum tunc inter pubblicas potios numerandse" (ara wkoll Kollez. Vol. XXXIX-I-1) ;

L-istess prinċipju hemm fil-gurisprudenza taljana. IlQorti ta' Genova, in re Barbagelata vs. Comune di Rapallo, fis-26 ta' Lulju 1876, issentenzjat hekk:- "La via vicinale è privata se fu costruita sopra suolo contribuito dai privati; altrimenti è pubblica. La via vicinale originariamente privata diviene pubblica se non si abbia memoria del tempo in cui fu costruita e incominciò ad essere usata dal pubblico. In tale caso sorge la presunzione "juris" che la via vicinale sia pubblica, e perciò chi ne sostiene il carattere privato ha lonere della prova" (Coen, voce Strade Vicinali, para 1213) ;

Mela l-attur ma hux assistit minn dik il-preżunzjoni ta' Karattru demanjali tat-trieq in kwistjoni; ghaliex jirrizulta li giet formata "ex agris privatorum", u ta' hekk hemm memorja;

Hu ghalhekk dmir tal-attur li jipprova l-proprjetà demanjali ta' din it-trieq, indipendentement minn kull preżunzjoni;

Din il-prova, certament ma ntlahqetx bis-xhieda talperit Luigi Agius, jew b'dik tal-perit Carmelo Fenech, li misnhom ma tirrizultax nlief l-impressjoni taghhom, incerta u vage, li din it-trieq kienet tal-Gvern, bażati dawn limapresgjonijiet fuq xi rikordi ugwalment vagi ta' xi pjanti f-ufficeju tal-Gvern (li, kwantu ghal dawk eżibiti, juru lkontra). Ix-xhieda l-ohra prodotti mill-attur ma jwasslux ghal ebda prova tal-assunt tieghu;

Kwantu ghax-xogholijiet ta' tiswija tat-trieq, imsem-
mijin mix-xhieda, lanqus din id-cirkustanza ma hi prova; ghaliex il-Gvern, meta jaghmel xogholijiet simili, ikun qieghed jagtmilhom "jure imperii", in forza tal-kontroll u amministrazzjoni tieghu tat-trieqat ghall-utilità publika, u mhux "jure gestionis" in linea ta' affermazzjoni ta' dominju (ara App. Krim. "Pulizija vs. Desira", 12 ta' Jannar 1924; u s-sentenza fuq citata tal-Vol. XXXIX). Dan jinghad ghax-xogholijiet li setghu saru qabel 1-1920; ghaliex ghaxxogholijiet li setghu saru wara dik is-sena jghodd mhux biss dak il-principju, imma anki l-istess ligi kif introdotta bl-Ordinanza I tal-1920 (ara l-ahhar paragrafu tal-art. 2 ta' dik il-ligi, emendanti l-art. 11 tal-Ligijiet tal-Pulizija, il-lum art. 13 para. 7 tal-Kap. 13 Ediz. Riv.), li taghti ssetgha lid-Direttur tax-Xogholijiet Publidi li jaghmel, anki fit-toroq tal-privat, xogholijiet li jidhirlu mentiega fiinteress publiku;

Lanqas hu ta' sinifikat il-fattur tat-transitu talpubliku. Infatti, bhala trieq vicinali, it-trieq in kwistjoni hi suggetta ghas-servitù publika ta' transitu u ta' uk̀u. "La legge", intqal fis-sentenza ta' din il-Qorti "Fava vs. Portelli"', 12 ta' Dicembru 1919, "considera che il privato, contribuendo il proprio suolo alla formazione di una strada che egli apra al pubblico, voglia assoggettarla alla servitù di transito pubblico, e conservandone la proprietà ne ritiene gli oneri subordinatamente alla servitù che vuole creare";

Hu anki utili li wiehed jiftakar illi ghadhom jexistu vestigji tal-proprjetà privata, konsistenti fir-ruderi li baqghu tar-razzett imsejjah "ta' Bombu", kompriza 1-arkata tieghu;

Ebda prova ta' xi att ta' trasferiment ta' din it-trieq lill-Gvern ma giet maghmula;

Ghal dawn il-motivi, u ghal dawk tal-Ewwel Qorti;
Tiddec̀idi billi tichad l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata; bl-ispejjeż taż-żewg istanzi kontra l-attur appellant.

