## 14 tu" Dilembru 1965

## Emtunof:

Omor. Inr. M. Cwrunim Gurrum, B.A., LL.D.

## Nazzareno slve Reno Galea

## versus

## Jeseph E. Etorace nomine

Libell - Ing̀urija - Ibanai morali - Art. 31 tal-Ordimanza ta' 1-Istampa (Kıp. 117).

F"kaz ta' artikol" fuq jilrnal li ftot dikjarat inciurfuz ghax jinsinwe omictdju rolontarju ill xi persuma. id-danni morali minohajr ma jkunu ectesstul. oflandhom tkunt ezemplart u liktpidati f'somma konsistenti mad-dinftid tal-bniedem $u$ n-natura u l-gravitd tal-indurja.

II-Qorti, rat l-all taé-citazzjoni li bih l-attur - premessi d-dikjarazzjonijiet kollha necessarji u moghtija l-provvedimenti opportuni;

Peress illi l-konvenut, fil-kwalità tieghu ta' Editur talGazzetta "Il-Haddiem" ippubblika, jew ippermetta jigi pubblikat fil-gurnal imsejjah "1l-Haddiem", numru 431 tal-Hamis 19 ta' Awissu, 1965, artikolu fl-ewwel pagina intitolata, "Habsi suspettat bil-Qtil ta' Cafcaf" xhud importanti f'idejn ilPulizija li jibda bil-kliem "Ragel ta' 30 sena... u jispićca bilkliem "...hemm xi żviluppi godda?", artikolu li fih espressjonijiet ingurjużi li offendu l-attur u r-reputazzjoni tieghu u iqeghduh fid-dirizzjoni tal-pubbliku (Dok "A") talab li l-konvenut fil-kwalità tieghu premessa, jiǵi kundannat ihallas lillattur, bhala danni, dik is-somma li tigi likwidata minn dina iQorti u li m'ghandhiex tećcedi s-somma ta erba' mitt lira ( $£ 400$ ), bl-interessi u bl-ispeiiez̀ u dana premessa qabel xejn
id-dikjarazzjoni illi l-artikolú in kwistjoni hu ingurjuz̀ u diffamatorju ghatl-attur.

## OMISSIS:

Peress if n-natura ingurịuża tal-artikolu u r-responsabbilità tal-konvenut ghall-istess jinsabu i-tnejn ammessi. jekk mhux skond in-nota tal-eccezzjonijiet - li wara d-djijarazzjonijiet li l-konvenut kien ghamel biex jottjeni d-desistenza tal-attur mill-kwerela penali (fol. 14) hija pjutost sorpren denti - almenu mill-verbal fol. 8.

Peress li ghalhekk I-unika kwistjoni li baqa miftuha ghal din il-Qorti li l-likwidazzjoni tas-somma II I-konvenut ganandu jigi kundannat ihailas taht !-art. 31 tal-Ordinanza ta' li stampa (kap. 117) in linea tad-danni morali ghall-ingurja sofferta mill-attur permezz ta dan l-att libelluz ghal liema somma $1-$ ligi ma tippreskrivi minimum imma tillimita l-massimu ghal £400 barra minn kwalunkwe dannu reali kagunati;

Peress li hawnhekk it-talba hi biss ghad-dannu morali fi-imsemmi massimu;

Peress li l-offerta tal-konvenut (fol. 8) biex ihallas $£ 30$ barra mill-ispejez̀ mehuda in konsiderazzjoni $n$-natura u 1 kontenut tal-inġurja, mhix suffićjenti;

Peress li s-sottomissjoni tal-konvenut (fol. 8) li d-danni gew mitigati bl-apologija tieghu fis-sedi penali. Stante li din kienet irćeviet certa pubblicità, ghalkemm denja ta' konsiderazzjoni l-anqas ma ghandha piz kbir stante li (a) dik l-apoiogija ma kienitx pronta u spontanea, imma giet maghmula biss wara li lahqu bdew il-procedimenti penali u biex dawna jitwaqqfu, tant hekk if fin-nota al-ecicezzionijiet tieghu.
maghmula tant recentement daqs il-15 ta' Otubru 1905, cioce kwaki xahrejn fuq il-pubblikazzjoni ial-artikolu, il-konveñút ma exitax jerga' jallega li l-fatti esposti fi-atikolu kieniu veru, (b) dik l-apologija giet aċcettata mill-attur bla pregudizaju tad-danni u azzjoni civili, kif jirrizulia mill-verbal relativ flasedi penali;

Peress li d-difensur tal-konvenut ghalkemm talab differiment biex jipprezeenta nota tal-oservazzjonijiet dwar din ilkwistjoni tal-quantum naqas li jaghmel dana, li minnu 1 -Qorti lista' tifhem li hu m'ghandux argumenti ohra x'igib in mitigazzjoni lad-danni barra minn dak fuq imsemmi;

Peress li d-difensur tal-konvenut ilimita ruhu biss ghailesibizzjoni tal-estratti tal-gurnali li ppubblikaw r-rapport talkawża kriminali u li, fil-fehma tieghu, permezz tal-pubblikazzjoni tal-apologija, immitigaw d-danni;

Peress li dawn jikkonsistu f'pubblikazzjonijiet tar-rapporit tal-procediment penali li dehru fit-13 jew fl-14 ta' Settembru, 1985, igifieri kważi xahar fuq l-artikolu inkriminat;

Peress illi dawn kollha jikkonsistu f'rapporti spassjonati ii juru l-headline li l-konvenut kien ghamel apologija mentri dik tal-konvenut stess (Dok ZZZ) hija malizjuza u tnehti ieffell kollu tal-apologija ghaliex il-konvenut min tant headlines li setgha jaghżel fettillu jaghżel proprju wanda li turi di :-apologija tieghu ma tantx kienet genwina u cioè l-headline: "L-editur jichad li jikxef min ta' l-informazzjoni" li ma caghti ebda importanza lij1-attur bhala vittma tal-libell imma pjuttost ugglorifika lill-konvenut stess bhala xi eroj tal-gornalizmu li ipproteggi lif kuli minn jaghtih informazzjoni, anki jekk din hbelluża;

Peress li ghal dawn ir-ragunijiet kollha tonqos dik l-apo-
logija skjetta, pronta u spontanea li tista' timmitiga serjament u qatt ma thenhi ghal kollox l-effetti tal-ingurja, u almenu ghal tett gimghat shah (cioè sakemm saret l-apologija fissedi penali) I-konvenut baqa' propolat mal-qarrejja tal-gurnal tal-konvenut bhala l-probabbli awtur ta' omicidju, anzi patrocinju, jew almenu bhala l-persuna li min mument ghall-iehor seta' jigi akkużat ta' dak id-delitt mill-Pulizija, u li kontra tieghu kien hemm xhud li rah jahsel idejh mid-demm "wara !Kaz stess";

U peress li din l-apologijia, gia ritardata b'dan li-mod, u prezentata mill-konvenut taht il- "headline" fuq citat, filka-


Peress li l-allegazzjoni li bniedem jista' jigi akkużat ta' emicidju volontarju hija wahda mill-iktar gravi li jistghu jsiru kontra tieghu;

Peress il d-dritt tai-bniedem ghar-reputazzjoni tieghu huwa assolut u d-danni morali jikber proporzjonatament ghai kruha, u ghai kriminalità tal-fatt disonest imputat;

Peress li l-fatt rizultanti mix-xhieda tal-attur stess li hu jinstab il-habs fug sentenza ta' korruzzjoni ta' minorenni lanqas ma ghandu, fi -fehma tal-Qorti, jimmitiga d-danni ghaliex i-attur xorta ghandu dritt li l-fama u r-reputazzjoni tieghu fost il-proxxmu tieghu ma jkomplux jitgharqu;

Peress li n -natura tal-libell, ić-cirkostanzi tal-pubblikazzjoni relativi ghalli-mgieba tal-konvenut fir-rigward tal-attur wara l-pubblikazzjoni, flimkien mac̀-cirkostanzi l-ohra tal-każ, juru li l-każ jimmerita danni bil-bosta superjuri ghas-somma ta f 36 offerta mill-konvenut waqt din il-kawzia u li s-somma it sejra tissemma 1 quddiem hija gusta $u$ proporzjonata ghal kaz;

Peress li ghalkemm id-difensur tal-konvenut ibottometh II $\mathrm{f}^{\prime}$ Malta normamen d-danni likwidati huma \&ghar, Hi-Qorti mhix wisq impressjonate f'dan l-argument, u tiddubita jekk d-difensur tal-konvenut jista' jindika kat iehor ta' impuazzjoni jew insinwazzjoni ta' omicidju volontarju li gie trattat leǵģerment minn dawn il-Qrati;

Peress li fl-ispeciji d-danni, minghajr ma jkunu edeessivi, ghandhom ikunu ezemplari u konsistenti mad-dinjit talbniedem u n-natura u l-gravità tal-ingurja.

Ghal dawn it-motivi:
Tilqa' l-talba tal-attur kif dedotta fić-citazzjoni u tikkundanna lift-konvenut ihallas hill-attur is-somma ta' mija u hamin lira ( $£ 150$ ) in sodisfazzjon tad-danni hemm mitluba, blispejjez.

