## IT-TIELET SEZZJONI -

## APPELLI INFERJURI

## 11 ta' Jannar 1958 <br> Imhallef:- <br> Onor. Dr. W. Harding, K.M., B.Litt., LL.D. Gluseppa Dall <br> versus <br> Fortunato Baldacchino <br> Vettural - Trasport - Responsabbiltà - Dann: Art. 1715 u 1794 tal-Kodići Civelt.

Fil-Lig̀i Maltija ma tinsab ebda distinejoni bejn ir-responsabbiltà ta' dak $l$ : jezercita abitwalment il-mestjer ta' vettural u ta' dak li jassumi l-obligu tat-trasport każwalment. Illigt fikkunsidra bhala vettural lil dak l' jinkariga runu bilgarr bl-art u bil-bahar, tan-nies jew tal-hwejjeg. minghajr ma taghmel ebda distinzjoni, esplicita jew implicita, bejn il-vettural "di mestiere" u dak okkaejonali; u ghalhekk, ohall-finijiet tar-responsabbilte, it-trasport privat huva ekw'parat ghat-trasport publiku.

Il-vetttiral huwa obligat ghall-hsarat li ftġru fil-nweffeg luu fdati. jekk ma jippruvax $l /$ daton it-nsarat graw minghajr nttfa tieghu, tmma minhabba accident jew forza maǵguri; " aan tant jekk hu vettural privat kemm jekk publiku. $B^{\prime}$ mod li r-regola prezunta hi dik tar-responsabbiltd talvettural. salva I-prova liberatric! minn din tr-responsabbilte.

U l-vettural. anki dak okkazjonali jew privat, ma jiskaǵunax ruhtu billi jallega $l i$ huwa uża mezzi adegwati ghat-trasport li ndahal ghalleh; ghax kien facilment possibbli ghalieh li jipprevedi li setghet tigri l-hsara; u lanqas ma f’skaǵuna ruhu billl jallega illi min inkarigah bit-trasjort kien jaf li l-me szi li l-vettural kellu ghat-trasport kienu inadegwa$t$ : ghax kien il-vettural ll assuma t-trasport. u kien htu,
bhala tali. li kellu l-obligu li jippresta mezzi adattati u fadこpera d-dilijenza mehtiega biex ma jtg̀rix dannu. Divers kien ikun il-każ kiektu l-vettural, qabel ma mprenda t-trasport, eskluda jew immenoma pattizjament ir-responsabbiltì tieghu.

Il-Qorti:- Rat it-talba tal-attrici quddiem il-Qorti Civili tal-Magistrati ta' Malta ghall-kundanna tal-konvenut biex ihallas dik is-somma li tigi likwidata minn din il-Qorti ghal danni li huwa kkag̀una fil-mobbli u ogggetti ofira talattr:či meta huwa garrhomlha; bl-ispejjeż, komprizi 3s. ta' ittra legali. Ghall-finijiet tal-kompetenza 1-attricii ddikjarat 1! dawn id danni ma jećcedux l-f10;

## Omissis;

Rat s-sentenza ta' dik il-Qorti tat-13 ta' Novembru 1957, li biha laqghet 1-istanza attriċi limitatament ghassomma ta' $£ 7$, bl-ispejjeż kollha kontra l-konvenut; wara 'i kkunsidrat;

Illi mill-provi mismugha jidher car li bejn il-kontendenti kien hemm kuntratt ta' trasport, ghalkemm ghallewwel l-attrici ma riedetx li l-garr isir mill-konvenut, u dan aktar peress li l-konvenut kien sabu Ignazio Schembri, li fuq talba tieghu kien gie spikkat mandat ta' żgumbrament kontra l-attricic;

Illi huwa veru li l-van li bih il-konvenut ittrasporta 1 -mobbli ma kienx adattat ghal dan ix-xoghol, u li dan ilfatt kien maghruf mill-attricí. Din ić-cirkustanza, però, ma teżimix lill-konvenut mir-responsabbiltà tieghu; ghaliex bl-aćcettazzjoni tieghu huwa ntrabat li jgorr il-mobbli bla ma jikkaǵunalhom ebda hsara; u jekk kien jaf li simili dannu kien inevitabbli, huwa kien imissu, jew ma jgorr xejn, jew inkella jaghmel minn qabel id-debiti riżervi dwar 1-istess responsabbiltà;

Illi, ghar-ragunijiet rilevati mill-perit legali, gie soddisfacentement pruvat li l-hsara fuq l-oǵgettí mobili saret waqt it-trasport. Il-konvenut ezegwixxa dan il-garr $\mathbf{b}^{-}$ghajnuna ta' rgiel ohra li maghhom l-attrici ma kellha
ebda relazzjoni guridika, u kwindi ghandu jirrispondi quddiemha l-konvenut biss;

Illi, biex jigi riparat id-dannu fl-imsemmija mobbli, 1attrici nefqet is-somma ta' $£ 7$, li, mehuda in konsiderazzjoni l-hsarat deskritti mill-perit legali, ma tidherx eżagerata;

Illi l-ligi tikkunsidra bhala vetturali dawk kollha li jinkarikaw ruhhom jittrasportaw minn post giall-ienor persuni jew affarijiet bi prezz. Il-vettural huwa suǵgett ghall-istess obligi tad-depożitarju ghal dik li hija kustodia u konservazzjoni tal-haǵa fdata lilu. Bhala regola, id-dilig̀enza li ghandu juża l-vettural hija bたal dik li juża biex jikkustodixxi hwejğu stess; imma l-grad ta' diligienza jitqies aktar strettament f'ċerti każijiet, fosthom dak ta' meta l-vettural jigg kompensat tax-xoghol tieghu. L-art. 1724 tal-Kodici Civili iiddisponi li l-vetturali huma obligati chall-hsarat fil-hwejjeg lilhom fdati, jekk ma jiporuvawx li dawn ǵraw minhabba acéident jew forza maġġuri, u minghair htija taghhom. Din id-dispożizzjoni timporta preżunzioni ta' htija ghak-kariku tal-vettural; u biex iwaqaa' dik il-preziunzioni ghandu jipprova 1 -konkors ta' żews ċirkustanzi:- (1) L-accident jew il-forza irresistibbli bhala kewża tal-hsara; (2) in-nuqqas ta' htija mill-parti tieghu bhala kawża medjata jew immedjata tal-hsara (App. "Carmelo Muscat et. vs. Carmelo Agius", 14 ta' Jannar 1939. Vol XXX-1-971-976);

Illi mill-provi li ressac il-konvenut ma rnexxielux jasal biex jikkontrobatti dik il-prezunzjoni legali; ghaliex, kif gie ritenut fis-sentenza fua citata, biex ikun hemm l-aćcident iew il-forza magguri buwa mehtié li l-hsara kienet la preveduta u lanqas prevedibbli, kif certament kienet f'dan il-każ in vista li gie wżat mezz ta' trasport mhux adattat;

Rat in-nota tal-appell tal-konvenut fol. 25. u cectazzioni tieghu fol. 26. li biha talab li s-sentenza fuq imsemmija tigi revokata, billi tigi respinta t-talba; bl-ispejjeż;

Omissis;
Tkkunsidrat;

Wiched mill-gravami addotti mill-appellant hu li r-responsabbitt tieghu ma ghandhiex thun valutats in bati phal dif tal-vettural, ghaliex huwa ordinarjoment ma iezercfitax in-mestier ta' vettural, u ma jofirix roliu lill-pubbiku bhala tali, immanghamel it-trasport "de quo" kefwalment. Fil-fatt, deher mill-provi ii 1-konvenut asouma katwalment li 侈orr il-mobbli tal-attrici. presate bimandat ta" tgumbrament, 周-van maghluq tieghu. ukat minnu ghallgarr te' havix. Aasuma dan l-impenin b'kumpens (ara xhieda tieghu fol. 19);

Dan il-gravam ma hux fondat. Fil-Lisi Maltia ma 'tinsab ebdia distinzioni bein ir-responsabbita ta' dik li jezercita abitwalment il-mestier ta' vettural uta' dak if iassumi 1-obligu tat-trasport katwalment. Fi-art. 1715 Ksn. 23 Ediz, Riv., il-ligi tikhunsidra bhala vettural dak i ünkarika ruhu bilgarr. h-art iew bil-bahar. tan-nies iew talhwejies. Ma hemm ebda diatinzioni. espicita iew implicita bejin il-vettural "di mestiere" or l-vettural oklcationali: u ma hux lecitu ghall-interpreti finduci diatinzioni fit-tent tal-ligi li din stess ma taghmelx y ma tikkontemplax. Filligi taghana, ghalhekk, it-tramoort privat, ehall-finifiet tarresponsabbitti. hu ekwiparat shat-trasport pobbilku. Dan indher ukoll li hu s-sistema kontinentali; ghaliex sil-Lici Taljans, per etempin, meta l-hesisutur talian ried inriferirai specifikatament quall-vetturati publici. shamel dispodizzjoni specjali, fefo senililhom b'nomenkiatura partikulari, cioe "imprenditori di trasporti pubblici" (art. 143? 1633 ta' dak i-Kodicti. Divers hu 1-kat fil-Liefi Ingitiza. fein hemm id-distinzioni bein il-"carrier" (f'sens gemerali ta' "a person who undertakes to transport the goods of another from one place to another for hire") u 1 ""mmmon carrier". Hi ieteritta l-mestjer tiertur bhals "a public emplovment". li iassumi t-trasporti 'for persons gemerallv". u li "holds himself out as readv to transport coorls for hire as a business, not as a casual occupation" (arse Wharton's Law Lexicon, vuei "Cartier");

Dan il-gravam. ghalhekk r-responstbloitia tal-konvenut
giet rettament valutata
mill-Ewwel Qorti in bải ghad-dispoxigzjonijiet tal-lipi dwar il-vetterrali;

Din il-Qorti taqbel ma' dik tal-Ewwel Grad fi 1-konvenut ma mexxielux jiskaguna ruhu mir-responsabbilta billi jipprova l-accident jew il-forzí irresistibbli, jew innuqqas ta' htija mill-parti tieghu, skond l-art. 1724 ibidem. Ir-regola preżuntiva hija dik tar-responsabbiltà tal-vetturali, salva l-prova liberatorja. Din in-prova ma ntlahigetx mill-konvenut; ghaliex fić-cirkustanzi tal-kà̇ kien facilment prevedibbli minnu li l-hsara setghet issir, u ma kien hemm xejn li jista' jinghad li rrenda invinc̈̈bbilment inevitabbli 1-hsara, peress li kien hemm dejjem il-kolpa inizzjali tieghu li ghabloa l-mobbli frdak il-van mhux adattat; u hu sewwa l-insenjament tal-Chironi, "Colpa EetraContrattuale", Lib. II, n. 542 bis, fis-sens li "I'eficacia deI caso fortuito e della forza maggiore, o dello stato di necescità, quali mezzi liberatori dalla responsabilità, cessa quando sieno questi avvenimenti preceduti da dolo o colpe dell'agente......";

Lanqas tista" tiswa lill-appellant is-sottomissjoni li l-attrici wkoll kienet taf li l-van tal-konvenut ma kienx adattat ghat-trasport tal-mobbli; ghaliex kien il-konvenut li kien qieghed jassumi t-trasport, u kiea hu, ghalhekk, li kellu l-obligu li jippresta mezz, adattat u li jadopera l-kawteli mehtiega. Kien ikun divers il-każ kieku 1-konvenut, qabel ma mprenda t-trasport, eskluda jew immenoma pattizjament ir-responsabbiltà tieghu. Imma hu dan ma ghamlux;

Ghal dawn ir-raǵunijiet, u ghal dawk tal-Ewwel Qorti;

Tiddecidi, billi tirrespingi l-appell u tikkonferma z-sentenza appellata; bl-ispejjeż tȧi-iewg' istanzi kontra l-konvenut appellant.

