15 ta' Lulju, 1946 Imhallef:
I_-Onor. Dr. W. Harding, B.Litt., LL.D.
Il.Pulixija rersua Giumeppe Axiak

- Triq - Pamate - Sqaq - Art. 2 u 19 tal-Kodtid tal-Isdijiet tal-Puliala.
Hadd uı $\ddot{\text { infa', minakair liéenza tal-Pulizija, jibni fi djar jew f'bini }}$ iehor, ebra haja li tisporgi /uq it-triq.
H-kelma "triq" tfiaser triq, hara, aqua, piatza, fortifikazzjoni, jew lob ifhior ta' pasmagig publikw.
Mrtal I-prirat jikhontribucisai i-art ghnll-formazzioni ta' triq, inti=a Hielma fin-sens ampin ta' pasanjg publiku, u jkwn amadigetta ttriq hell: formata ghal pasagig publitw, arrolja hwua jilikumerren 1 -propriftì ta' l-art, dik l-art tigi nanogdettata ghall-onerran:a fal-Ligiiiet tal-Pulizija. Ghax f'din il-materja ma hise il-proprjeth taf-triq li hija importanti, imma e-rirkuntanza jekk jut-triq tkunz post ta' transitu publik.

Ghalhekl, min imonhal fil-proprjefì fieghu bieb li jinfetat oftal barm fi ngпq minghajr licrenag tal-I'nlizija, jikser id-disperiszzjnni relatira tal-figijiet tul-Puizizia, arrolja dal linqaq huoa format "erp. agris privatarwn', jetk jirrieulta li dak l-iqqaq hwwa miftwh ghall-panmaġd publikv.
Dan ho appell ta' l-imputat;
B'sentenza moghtija mill-Qorti Kriminali tal-Maýtatrati ta' Malta tal-31 ta'Mejju 1946, Axiak gie migjuh hati talli. $f^{+}$Hal Kirkop, wahtal bieb li jinfetah ghal barra filisqag niaghruf bhała "Ta' Kalang" fit-Triq Valletta, minghajr licenza tal-Pulizija, u ǵle kundannat ghall-piena ta' ammonizzjoni u
 forma ruhu mal-ligi taht penali ta' 2 s. fid. kuljum jekk jonqo: ; Tratta l-appell, din il-Qorti rriflettiet;
Jlli skond l-art. 19 Kodici tal-Ligijiet tal-Pulizija. Kap. 18, hadd ma jista', minghajr licersara thl-Pulizija, jibni, It djar jew f'bini jehor, ebda haga li tisporgi fuq it-triq. Bil-kelma "trig" wiefed ghandu jifhem dak li tfisser l-istess ligit flartikolu nterpretativ ta ${ }^{*}$ listess Kodici, li fih jinghad (art. 2) illi l -kelma "triq" tfisser triq, u tfisser ukol hara, sfan, piazza, tortifikazzjoni, jew lok iehor ta' passaǵg publiku. Il-kliem ta' 1 -ahhar, in forza ta' l-"ejusdem generis rule", juru illi hemm bżonn dejjem li jkun post ta' transitu publiku. Issa l-kuntrast tad-difiza hu appuntu bazat fuq li, kif isostni I-appellant, l-isqaq hu ta' proprjetà privata tieghu;

Illi ćcirkustanza, pero, li l-art ta ${ }^{*}$ l-isqaq hi (ghal grazzja ta' argúmenti tal-privat, ma hix decizíva, ghaliexs jista. jaghti l-każ illi l-privat ikun ikkontribwixxa l-art ghall-formazajoni ta' triq (intiża fís-sens ampju ta' lok ta' passaq́ǵ pabliku), u jkun asogg'getta t-triq, bely furmata "ex agric privatorum', ghas-gervitu te' passaǵ̣g publiku, fil-waqt li jilkonserva l-proprjetà taghha; u kien f'dan is-sens illi, kuntrarjyment ghal dat li qal l-appeliant fir-rikors ta' l-appell. II-Magistrat decident fl-ewwel istanza ċecita sewwa s-sentenza " $L_{\text {a }}$ Polizia vs. Michele Borg", 19 ta' April 1909, ta' din il-Qoirti. in kwantu li fihn gie ritenvt illi, ghall-fnijiet ta' l-osaervanza tal-Ligijet tal-Pulizija dwar triqat, mhux il-proprjeta tat-triq hiju imporianti, imma $\dot{c}$-cirkustanza jekk it-trio thunx jost ta' transitu publiku. Infatti, malli triq (intiza fis-sens am-
pu (ua innemmi) tigi wiata lihala post ta' moghdija publika. allura tibpa' assuggettata ghat-thario tal-ligijiet tal-Pulizija; ghaliex, kieku dawn kellhom jigu vjotati, alluta, mon oatanti li l-proprjeta tkun tal-privat, jitnisslu dawk l-istess inkonvenjenti, ostruzzjoni, jew perikoli ghat-transitanti. Ii l-ligi riedet tevita. Ghalhekk l-Imhallef Dr. Camilleri, fil-kawzia "Ia Polizia vs. Derira". 12 ta' Jannar 1924, App. Krim., kien qal :-" Le legge considera che il privato. contribuendo il proprio suolo alla formazione di una strada che egli apre nel publico. voglia assoggettarla alla servitu di transito pubblico. e conrervandone la proprietia, ne ritiene mli oneri";

Ill: minn dan jugi Mi dak is hu importanti li wiehed jara f'dan il-kaŋ̀ hu. jekk l-ispaq. anki jekk hu furmat "ex agris privatorum ${ }^{\text {tp }}$. hux jew le miftuh ghall-publiku;

Irriffettiet:
Illi mix-shieda tal-Foreman tad-distrett, Michele Ellul. jirriżulta illi, almenu f'dawn l-ahhar sebgha snin, in-nies in
 tar-raba' tai gewwa. L-istesa imputat fix-xhieda tieghu....... u b'hekk hy ammetta, almenu implicitament, li kien hemm moghdija pablika;

Imi l-imputat, kif ukoll id-difensur tieghu, qulu illj n-nies in generali hdew johaddu minn mindu r-raba' ta' gewwa gie mehud biex jö́j sostruwit l-aerodrome. Din iç-cirkustanza ma thiddelx il-pozizzjoni guridika, ghal:ex jibopa' dejjem illi, filprezent. L-isfag hu lok ta' paseageg publiku. Veru hu wkoll !!ii dan l-isqay hu koltivabili, tant li hemm sahansitra giebja u zkuk ta' sigar, kif ukoll hu veru li I-konformazzjoni ta' l-apertura tal-bieh, filfrebel u fić-cacéiż, hi tali li turi illi, qabel, ilbieb kien ukull jinletah ghal burra; imma anki hawn jib(aa' dejiem ill: fil-prezient, mill-provi li ghandha quaddiemba l-Qorti. jirrizultajilli naill-isqaq jghaddi l-publiku. Dan nas hux ilkà̀ li ghadda xi wiehed abużivament u ğie milqugh mill-imputat, imma hu ftess ammetta hinm sena a nofs 'it hawn ilpubliku gieghed jgbaddi, u hu stess irrikonoxxa dana 1 -fatt billi l-ewwel ghamel l-eghluq bil-gebel $A$-ingress ta" lisquaq. u mbaghad gubad a nethia kollox. Kif gal 1 -istess fuhallef Dr. Camilleri fil-process fuq eitat. ['kawiza ta' tharis tal-Liğijiet tal-Pulizija u ta’ miżur! f-interess tal-komunità. li ma
jammettix temporegijamenti, "si deve avere principalmente riguardo alio stato di fatto della strada al tempo dell'alterazione". Fil-każ in ispecje, meta sar dan il-bieh, jiftah fuy harra, l-istat ta' fatt ta" 1 -isqaq kien li jghaddi minnu l-publiku;
(ifalhekk din il-Qorti tiddecidi billi ticihad l-appell u tikKonferma g-sentenza appelista. It-terminu jibda jghaddi millum.

