## 25 ta' Gunju, 1993

Imhallef: -

# Onor. Carmel A. Agius B.A. LL.D. 

Il-Pulizija (Spt, Kevin Ellul Bonici)<br>versus

Alfred Debono
Approprjazzjoni Indebita - Kwerela - Transazzjoni Rinunzja Tacita tal-Kwerela

F'dan il-każ il-Qorti rriteniet li transazzjoni bejn il-partijiet kienet tammonta ghal rinunzja tacita tal-kwerela b'mod li ma setghux jïbdew proceduri ghar-reat ikkontemplat 4 -artikolu 293 tal-Kodiči Kriminali.

## Il-Qorti: -

Rat is-sentenza tal-Qorti tal-Magistrati (Malta) tat-8 ta' Mejju, 1992, li minnha sar l-appell preżenti taqra hekk:
" Rat l-atti tal-Kumpilazzjoni kontra l-imputat talli f'dawn il-Gżejjer, matul dawn l-ahћar snin, appropja ruhu, billi dawwar bi profitt ghalih jew ghal persuna ohra, is-somma ta' aktar minn Lm41,000 formanti parti minn introjtu ta' bejgh ta' proprjetà ta' Albert Conroy, liema proprjetà ta' Albert Conroy, liema proprjetà u d-dhul mill-bejgh taghha gew fdati jew ikkunsinjati lilu taht titolu illi jgib mieghu l-obbligu tar-radd tal-flus jew li jsir uźu minnhom specifikat;

## Omissis;

Dina 1-Qorti qed tigi mitluba illi tikkundanna lill-imputat ghar-reat ta' approprjazzjoni indebita fil-konfront ta' Albert Conroy. Dina l-Qorti tissimpatizza mal-problema li ghandu Albert Conroy iżda dina l-istess Qorti hi Qorti ta' Gudikatura Kriminali u l-ftehim tal-21 ta' Lulju, 1989, ma jwassalx biex il-ksur tieghu o meglio l-inadempjenza ta' 1 -imputat ma twassalx li jigi kkundannat ghar-reat lilu attribwit. Ir-risoluzzjoni talproblema ma tistax tintalab lil dina l-Qorti. Ma jirriżultax filfehma ta' dina l-Qorti l-elementi rikjesti mil-ligi ghall-eżistenza ta' dan ir-reat. L-agir ta' l-imputat hu reprovevoli specijalment fil-hrug ta' dak ić- "cheque" ta' Lm3,000 li ma giex onorat iżda xejn aktar. Ir-rimedju ta' Albert Conroy hu r-rimedju ordinarju
fil-Qorti Civili taghna;
Ghaldaqstant, dina 1-Qorti ma ssibx lill-imputat hati ta' 1akkużi miġjuba kontra tieghu u tilliberah mill-istess akkużi';

Rat ir-rikors ta' l-appell ta' 1-Avukat Generali li permezz tiegћu talab li din il-Qorti joghgobha thassar, tirrevoka u tannulla s-sentenza appellata u wara li ssib lill-imputat hati ta' l-akkuża dedotta kontrih, tinfliggi l-piena skond il-ligi;

Rat l-atti kollha tal-kawża;

Semghet it-trattazzjoni;
Ikkunsidrat:

L-Avukat Generali in sostenn ta' 1-appell tieghu qieghed jissottometti, illi l-Ewwel Qorti enunzjat, interpretat u applika hażin u b'mod decizżament inkomplet il-ligi in materja ta' approprjazzjoni indebita, b'mod ukoll illi meta giet biex tapplika l-ligi ghall-fatti, effettivament iddecidiet li l-fatt ma kienx fih 1elementi tar-reat. Infatti l-Ewwel Qorti qalet testwalment: "..... il-ftehim tal-21 ta' Lulju, 1989, ma jwassalx biex il-ksur tieghu o meglio l-inadempjenza ta' l-imputat ma twassalx li jigi kkundannat ghar-reat lilu attribwit'’. Issa, apparti li l-akkuża ma kienet bl-ebda mod marbuta mal-ftehim tal-21 ta' Lulju, 1989, l-inadempjenza, konsistenti fin-nuqqas tar-radd tal-haga; naxxenti minn obbligu kontrattwali jew kważi kontrattwali, hi proprju wiehed mill-elementi tar-reat in diżamina (" ... titolu li jgib mieghu l-obbligu tar-radd tal-haga'', art. 293) l-iehor hu li wiehed jonqos mill-obbligu ta' użu speċifikat tal-haǵa li tkun giet fdata f'idejh. Jigifieri, wara li l-Ewwel Qorti sabet bhala fatt
illi Albert Conroy ikkonsenja lill-imputat il-flus mınn dana ibejgћ biex l-imputat jesportalu l-flus barra minn Malta, li dawna 1-flus, jew parti minnhom, żammhom ghalih u minkejja diversi weghdiet qatt ma esportahom jew b'xi mod irritornahom lil Conroy kif suppost kien obbligat li jagћmel, dik l-Ewwel Qorti waslet ghall-konklużjoni li:
(1) li dak il-ftehim tal-21 ta' Lulju, 1989 jinnewtralizza r-reat bhallikieku jekk id-derubat, f'każ ta' serq, jiftiehem malhalliel biex dana jrodd lura l-oǵgetti misruqa entro certu terminu, allura r-reat ta' serq ma jkunx sar u kollox isir ta' indoli civili $u$;
(2) li l-ligi in materja ta' approprjazzjoni indebita ma kinitx tapplika ghal dawk il-fatti;

Il-fatt li l-Ewwel Qorti dahlet fil-provi u elenkat diversi fatti minnha misjuba però mbaghad qalet li dawn ma jammontawx ghall-estremi tar-reat, jammonta ghal enunċjazzjoni żbaljata jew inkompleta tal-ligi;

L-Ewwel Qorti interpretat u applikat hażin il-ligi wkoll meta qrat l-akkuża, u r-reat miğjub f'dik l-akkuża, bhala li kienet b'xi mod marbuta mal-ftehim tal-21 ta' Lulju, 1989. Lapproprjazzjoni indebita kienet saret ferm qabel ma saret 1 iskrittura privata in kwistjoni;

Skond l-appellant Avukat Generali l-Ewwel Qorti jidher li stradat ruhha wkoll hażin in materja ta' ligi meta deherilha li kien hemm xi risoluzzjoni ta' problema li qed tintalab lilha. Lazzjoni kriminali, anke meta jew tispetta unikament lill-parti leża jew ma tistax titmexxa mill-awtorità pubblika minghajr il-kwerela tal-parti leża, hi dejjem intiża mhux ghar-risoluzzjoni ta' xi
problema li jkollu xi hadd, iżda sabiex tigi nflitta l-piena kontra 1-hati. Il-fatt li Albert Conroy jista' jkollu r-rimedju ordinarju fil-Qorti Civili taghna ma jfissirx li ma jkunx hemm ukoll reat, $u$ dana speċjalment meta l-fatti kollha li jikkostitwixxu l-elementi ta' dak ir-reat gew identifikati mill-Qorti fil-korp tas-sentenza taghha;

Ikkunsidrat:

L-artikolu 293 li tahtu g̀ie akkużat l-imputat jigifieri lartikolu li jirregola l-approprjazzjoni bla jedd mingћajr ićčirkostanzi aggravanti msemmija fl-artikolu 294, m'hix prosegwibbli hlief bil-kwerela tal-parti. In forza ta' l-artikolu 539 tal-Kodici Kriminali u bl-applikazzjoni ta' l-artikolu 537 ilkwerela tista' ssir kemm bil-fomm, kif ukoll bil-miktub. F'dan il-każ m'hemmx dubju, ghax dan jirriżulta ampjament millprovi, li kwerela da parti ta' Albert Conroy kien hemm u allura dan l-element tar-reat huwa sodisfatt;

Issa f'din l-istanza, l-appellant ghamel riferenza ghassentenza tal-Qorti ta' l-Appell tat-8 ta' Jannar, 1918 fl-ismijiet Sua Maestà il Re versus Loreta moglie di Emmanuele Cremona li fiha jinghad f'każ ta' approprjazzjoni indebita fejn wara li kienu nbdew il-proceduri, intlahqet transazzjoni bejn il-parti leża u l-imputata "Attesocchè tale transazione importerebbe una rinunzia all'istanza avanzata dalla querelante e quindi sorge la quistione se al tempo in cui fu iniziato un procedimento istruttorio contro I'accusata, l'azione penale non fosse estinta per effetto di remissione della parte lesa, e quindi ancora la quistione se tale estinzione non importa la nullità degli atti di istruzione e conseguentemente anche qulla dell'atto di accusa su cui è fondato il presente giudizio';

B'riferenza ghal din is-sentenza, kif jirriżulta mill-verbal tas-seduta ta' 1-20 ta' Mejju, 1993 quddiem din il-Qorti, ilProsekuzzjoni cjoè l-Avukat Ġenerali ssostni illi dak li ntqal millQorti msemmija, mhux applikabbli ghall-każ u dan peress illi fil-każ imsemmi l-kwerela saret wara li kien sar il-ftehim, mentri $f^{\prime}$ dan il-każ, l-ewwel saret il-kwerela $u$ wara sar il-ftehim;

Din il-Qorti però tara illi m'hemmx differenza u m'ghandux ikun hemm differenza dwar jekk it-transazzjoni tkunx saret qabel jew wara l-istituzzjoni tal-proćeduri u dana ghaliex daqs kemm hu nećessarju illi l-proceduri preżenti setghu biss jig̀u institwiti kontra kwerela mill-parti leża, daqshekk iehor huwa veru illi jekk fil-kors tal-proceduri jirriżulta illi ssir transazzjoni, l-istess proćeduri ghandhom jieqfu;

Mhux korretta anqas is-sottomissjoni l-ohra li ghamel lAvukat Gंenerali fir-rikors ta' l-appell fejn ekwipara dan il-każ kif dečiż mill-Ewwel Qorti, mal-każ ta' serq fejn il-halliel jiftiehem biex irodd lura l-oggetti misruqa entro certu termini lid-derubat. Il-paragun ma jissussistix;

Din il-Qorti hasbet fit-tul fưq dan il-każ u hija tal-fehma illi effettivament x'gara qabel l-iskrittura illi hemm esibita filproćess li ġgib id-data tal-21 ta' Lulju, 1989, huwa rrilevanti gћal dan il-każ peress illi f'dik il-gurnata, il-partijiet ftiehmu kif jirregolaw il-pendenzi ta' bejniethom;

F'dik l-iskrittura hemm indikat mhux il-fatti kif elenkati fir-rikors ta' l-appell ta' l-Avukat Generali u kif effettivament gew irrappurtati lill-Pulizija, imma illi "Whereby the appearers agree that Alfred Debono holds on behalf of Albert Conroy the sum of fourty-one thousand Maltese liri Lm41,000, being the
balance of Albert Conroy's share of the sale of Villa ta' l-Gholja, Madliena;
"Whereas Albert Conroy has requested Alfred Debono to transfer the said amount to him abroad;
"And whereas subsequently Albert Conroy had requested Alfred Debono to pay him the said amount of Lm41,000 in Maltese lini;
"And whereas this entails that Alfred Debono re-import the funds already exported which re-importation necessitates the lapse of fifteen (15) days from this day;
"Now therefore, Alfred Debono undertakes and binds himself in favour of Albert Conroy, who accepts to pay unto Albert Conroy the sum of fourty-one thousand Maltese liri (Lm41,000) within fifteen (15) days from today and without interests'. Imbaghad hemm xi kundizzjonijiet ohra li m'humiex rilevanti ghall-mertu ta' dan l-appell;

Jidher illi sussegwentement ghal dina l-iskrittura, Alfred Debono ma zammx kelmtu fis-sens illi huwa ma onorax lobbligazzjonijiet minnu assunti b'dik l-iskrittura, almenu ghal dak li jirrigwarda 1 -maggor parti ta' din is-somma peress illi jirriżulta li nel frattemp huwa hallas f'diversi okkażjonijiet parti mill-istess somma;

Dan però ma jgibx u ma jwassalx ghall-konklużjoni li jrid jasal ghaliha l-Avukat Generali ghaliex evidentement dak li nholoq hawnhekk kienet relazzjoni kompletament ġdida ta' nautra strettament ċivili illi jekk bhala konsegwenza taghha kien
jirriżulta $n$-nuqqas ta' adempunent ta' l-obbligazzjoni assunta mill-istess Alfred Debono, dan ma kienx jinkwadra ruhu filfattispeçje tar-reat ta' approprjazzjoni indebita, imma kien u jibqa' semplicement debitu čivili li ma thallasx u li ghalhekk jaghti d-dritt ghall-azzjoni ciivili imma mhux ghall-azzjoni kriminali peress illi dak illi ftiehmu l-partijiet u l-modalità illi kkonvenew bejniethom, ma jistax jigi innewtralizzat bil-fatt biss illi saret il-kwerela. Effettivament jista' jiżdied ukoll li mhix korretta ssottomissjoni ta' l-Avukat Generali, li f'dan il-każ, l-ewwel saret il-kwerela, imbaghad sar il-ftehim. Dan mhux hekk, anzi jirriżulta illi fil-waqt illi l-ftehim jirrisali ghad-data li ssemmiet, jiggifieri ghall-1989, jidher illi r-rapport li sar mill-Avukat Buttigieg lill-Pulizija kien sussegwenti ghaliha u l-proceduri mbdew żmien konsiderevoli wara u čjoè fit-2 ta' Mejju, 1991. Jigifieri l-kwerela saret wara t-transazzjoni u mhux qabel. Dan terǵa' jgib l-applikazzjoni minghajr ebda dubju ta' xejn talprincipju li dig̀à ssemma aktar 'il fuq u li kien gie enunzjat fissentenza c̀citata supra;

Jibqa', bhala fatt però, illi saret kwerela minn Conroy filkonfront ta' Alfred Debono fejn l-awtorità tal-Pulizija intalbet tipprocedi u fil-fatt ipprocediet. F'dan ir-rigward din il-Qorti tara illi japplika dak illi qalet fil-paragrafi precedenti u ćjoè illi l-fatti kif jirriżultaw ma jinkwadrawx ruhhom fl-elementi tarreat kif stabbiliti fl-artikolu 293 kif sewwa ddec̈idiet l-Ewwel Qorti u ghalhekk din il-Qorti sejra tirrespingi l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata;

Ghal dawn il-motivi, tich had l-appell ta' 1-Avukat Generali u tikkonferma s-sentenza appellata.

