## 2 tá Diceminu, $106 i$ Imhallef:-

Onor. Dr. W, Harding, C.B.E., K,M., B.Litt,, LL.D. If-Pulizija
versus
Pasquale Debono
Afflavit - *urament Falz - Sraftku - "Rovbä́aiz" Art. 106 tal-Kodic: Kriminali - Art. 3 tal-A代 InI Aal $195 \%$.

Sabiex tinhareg licenza parzjali ghal vetturi bil-mutur. il-Kumrhissarju tal-Pulizija jista' jitlob il-produzzioni ta' dikjarazzjoni bil-jurament fis-sens indikat mill-liǵi (art. 5(1) Police Licences Regulations 1949. kif emendat bil-Legal Notice 12 tal-1960). Ghaldaqstant, malli i-Kummissarju talPultzifa jetercitta d-diskressjont tieghu fis-sens li jezig̀i dik id-dikjarazzjoni guramentata, allura "ipso facto". l-prestazzjoni ta' dak il-ğrament tigl li tkun ordnata mill-lig̀l li tahtha l-Kummissarju jkun ezercita d-diskrezzjoni tieght. B'mod illi, jekk dik id-dikjarazzjoni ssir falzament, il-gurament falz jaqa' taht id-dispożizzjoni li tikkontempla kaz ta' gurament falz meta l-gurament hil mehtieg skond il-lig̀t, u mhux meta la hu mehtieg mil-liği, tu lanqas ma $h u$ ordnat b'sentenza jew digriet tal-Qorti.

H" veru li l-"probation" hi mezz sabiex tigi milhyqa, fil-kazijtet opportuni, gustizzja redentiva u immaǵpattiva, imma ma ghadhiex tigi applikata indiskrimingtament; u l-Qorti ghandha tqis tant in-natura tar-reat-kemm il-karattru talhati. minghajr ma tinsa l-interess tal-kommunita aabel kollox.

69 - Vol. XLV. P. IV. S. 2.

I-Qorti:- Rat l-atti kompilati kontra l-imputat quddiem il-Qorti Kriminali tal-Magistrati sedenti bhala Qorti Istruttorja; talli fl-Imsida, fit-2 ta' Lulju 1961, ghal wi l-11 a.m., saq motor car No. 12671 mhux fuq in-naha tax-xellug nett tat-trieq u meta ma kienetx licenzjata biex, tintuza fit-trieq;'barra minn dan, fis-6 ta' Lulju 1961; fil-Belt Valletta, ghamel affidavit falz bil-gurament li jghid li l-imsemmija car ma kienetx giet użata fit-trieq bejn l-ewwel ta' Jannar ul-5 ta' Lulju 1961, quddiem ufficjal li ghandu s-setgha b'ligi li jagfiti l-g.arament, u meta l-insemmi affidavit bil-gurament kien mehtieg bil-ligi;

Rat in-nota tal-Attorney General tal-25 ta' Settembru 1961, li biha dawk l-attijiet gew mibgtiuta lura lil dik ilQorti sedenti bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali, sabiex tiddecidi hi. fil-kompetenza taghha, dwar htija jew htijiet tal-imputat taht dak li hemm mahsub (1) fir-regolament 63 tar-Regolamenti dwar il-Vetturi tal-Mutur publikati filGovernment Notice No. 24 tal-1948; (2) fi-art. 14 (1) (a) (3) tal-Kap. 105 tal-Ligjiet ta' Malta; (3) fl-art. 106(1) (a) tal-Kodici Kriminali, b'riferenza ghar-regolament 5 tal-Government Notice No. 846 tal-1949, kif emendat bilLegal Notice No. 12 tal-1960; u fil-Government Notice No. 337 tal-1940;

Rat is-sentenza ta dik il-Qorti tat-3 ta' Ottubru 1961, li biha sabet lill-imputat hati talli fit-2 ta' Lulju 1961 saq motor car nru. 12671 mhux fuq in naliha tax-xellug nett tat-trieq $u$ meta din l-istess vettura ma kienetx licenzjata biex tintuża fit-trier; u talli fis-6 ta' Lulju 1961 halef ilfalz quddiem ufficija! li ghandu s-setgha b'ligi li jaghti lgurament, meta dan ji-gurament kien mehtieg mil-ligi; u kkundeninatu ghall-piena tal-lavuri furzati ghal zmien sitt xhur $u$ ghall-piena tal-interdizzoni generali, kif ukoll $1-$ interdizz jont fi ma jservix bhala xhud hlief qưddiem itQrati ta' Gustizzja u bhala perit, f'kull kaz li jkun, ghal żmien hames stin mil-lum; b'applikazzjoni anki tal-art. 31(1)(b) talKodič Kriminali, ordriat li fimputat figi skwalifikat li ikollu jew jottjeni licenza tas-sewqan ghal żmien tmien tijiem minn meta jkun skonta l-piena restrittiva, $u$ ordnat ukoll il-publikazzjoni tal-piena tal-interdizzjoni fil-Gazzetta tal-Gvern a kura tar-Registratur;

Rat ir-rikors li bit !-imputat appola mis-sentenza fug
 nstab hati skond !art. 106(1)(a) tal-Kodicí Kriminali, u
 l-artikolu. L-imputat talab ukofl li minflok i-piena restrittiva tal-likertà personali lilu nflitta mill-Qorti tal-Ewwel Grad jel appliket favur tieghu 1 -"absolute" jew "teonditional discharge" skond l-art. 9 tal-Att XII tal-1957. Fittrattazejon ora'i talab anki li l-appellant, flok kundannat, jigi mqieghed taht "probation";

Trattat 1-appell:
Iktunsidrat;
L-appeliant, kif jiriżulta mir-rikozz ticghi u mid-dibattitu orali ma hux qed iichad li hu ha ǵurament falz, immak qed isostni li dak il-gurament ma kienx mehtieg mil-ligi u li ghalhekk mhux applikebel: d dispost tal-paragrafu (a), imma dak tas-sulparagraf: (b), tal-art. 106 tal-Kodici Kriminahi, li jikkontemnla lkaz ta' gurament falz meta dan ma jrunx. però, la mehtieg milligí u lanqas ordnat E'sentenza jew digriet tal-Qorti;

Diffibment üftiehem kif din is-"subtilitas juris" tista' tigi avanzata bhala argument. Skond illigi (art. 5(1) Police Licences Regulations 1949, kif emendat bil-Legal Notice 12 tal-1900). sabiex tinhareg licemza parziali ghal vettura bil-mutur, il-Kummissarju tal-Pulizija jista' jitlob il-produzzjoni ta' dikiarazzjoni bil-gंurament fis-seos hemm indikat. Mela. ha ovvju li malli 1 -Kummissariu jezercita ddiekrerzions tieghu fis-sens li iezigi dik id-dikjarazzioni gंuramentata. allura "ipeo facto" in-breatazzioni ta' dak ilgurament tigi li thun ordnata mil-ligi, li tahtha l-Kummisgarju jum etercita d-diskrerfioni tieghu. Minghajr dik illisi l-Kummissarju ma kienx ikollu ebda dritt li jeditidikjarmzioni taht gurament: Ghalhekk, dan l-uniku-aggravju fil-meritu hu respint;

Ikcunsidrat, fuo it-talba tal-imputat li jitgieghed taht "prokation order";

Ma hemmx dubju li l-"probation" hija, kif opportunament sejhilha James Mill, ic-Chairman tal-"National Association of Probation Officers" tal-Iskozja, f'monografija ntitolata "Probation", publikata taht l-awspićji tal-Clarke Hall Fellowship, "an instrument of imagina ${ }^{\text {ive }}$ justice", u li hija mezz sabiex tigi milhuqá, fil-każijiet opportuni, "an informed, redemptive and imaginative justice". Izda l-"probation" ma ghandiex tigi applikata indiskriminatament; ghax, kif sewwa jwissi Leo Page, f'monografija ntitolata 'The Problem of Punishment", publikata wkoli taht l-awspićji ta' dik is-soćjetà, "the right use of probation can do much good, not oniy to an offender, but to the community, and its wrong use can do much harm to both . . ." " Ghalhekk, Mr. Justice Birkett, f"monografija ntestata "Criminal Justice; Problems of Punishmenti"; fil-waqt li birragun qal ii "reformation is the most hopeful element in the question of punishment", u, ukoH bir-ragun, illi "in that direction the efforts of chose cdncerned with criminal justice will be more and more directed", żied ighid, però, li "at the present stage of our development it is quite imporsible for the Courts tb thind ohly of thie wrong-doer; the Courts' primary consideration must be the welfare of the community";

Din il-Qorti, wara li rriflettiet fit-tul fug it-talba ghall-"probation" sottongenfan mid-difita, giet ghall-kon-
 imputat kien isua bla licienza u. bhala konsegwenza bla kopertura hontra 4 - "third "party riskis". Issa; kif ighid 1imsemmi Leo Page, op. cit:, there is no class of offenders which commonly comes before justices in which it is more desirable that they should remind themseives that their duty is to cognsider the good and tha safety of the public." Wiehed mill-magistrati nolizi, aktar insinji, Claud Mullins. fit-trattat tieghu "Crime and Psychology", ukoll jinkludi 1 -"motoring offences'" bhala, dawk li fhom ma hux deziderabbll fithe needs of the offender" ikunu "the sole consideratión of those who have to sentence them", uli anzi fihom il-funzioni tad-decident hija "to mafeguard the welfare of the community';

Dan, s'intendi ged jinghad "in linea di massima", ap-


 tat-taba tal-"absolute" juw "couliciunal acockinge" tant
 the chor-"ter
$\rightarrow 4+2$
 karroman ma kienetx giet uiata stricq, min : ece hu kien ukha propriju sebghn tijiem qabei ma havif neik. Ilfedina penpil tal-imputat fol. 3 ma tantx hi raseikuranti, ghaliex minn mi-du kellu hmigtax
kontinwonent, u, ghalkemm ii-liste tar-reati ma tikikontjenix fatti ta' gravith, eppure hemm anki fozth-m r":.? cja b'armi, vjolazioni t変' proprijeta, u sewqaa da' karrazea mhux liéenzjate;

In baxil ghal dawn ir-riflesajonijeet, din il-qorti jidhrilha li Hilhustrimsimu nagistrat sedenti in prima stanat qus sewwe l-pieara;

## Gathelat tidacidi bell tirrespingi l-appell u tiatwomferma s-mentenzt appeliate.

