## 8 ta' Mejju, 1998

Imћallef:-

## Onor. Vincent DeGaetano LL.D.

## Il-Pulizija

versus

Mario Mallia

## Manteniment

Ghall-finijiet ta' kawza penali meta l-imputazzjoni tipotizza r-reat kontravvenzjonali fl-artikolu 338 (z) tal-Kodici Kriminali, hu rrilevanti meta giet intavolata l-kawza ta' separazzjoni jew jekk intalbitx o meno proroga tad-digriet originali; galadarba l-ordni
kkontenut f'dak id-digriet ma kienx gie espressament irrevokat jew altrimenti mibdul mis-Sekond'Awla jew mill-Prim'Awla (u salv ilprova ta' rikonciljazzjoni jew ta' dikjarazzjoni ta' Qorti ohra kompetenti li dak id-digriet jew dak l-ordni kien null) l-ordni ghall-hlas tal-manteniment jibqa' validu ghall-finijiet u effetti kollha ta' dan l-artikolu.

Il-fatt li jkun hemm xi forma ta' ftehim bejn mara u raġel li jipprovdi ghal modalità ta' manteniment differenti minn kif ordnat misSekond'Awla, liema ftehim ma jkunx gie ssanzjonat minn dik ilQorti, ma jistax jittiehed in konsiderazzjoni mill-Qorti ta' Gustizzja Kriminali ghall-finijiet ta' kawza penali. L-artikolu 338 (z) jikkontempla reat kontra l-ordni pubbliku, u mhux reat kontra l-proprjetà jew kontra l-persuna. Il-legislatur kjarament ried, anke bhala linja ta' public policy, li l-ordnijiet ta' Qorti Civili kompetenti in materja ta' manteniment jigu osservati indipendentement mill-volontà tal-partijiet ikkoncernati (u salv dejjem l-effett ta' rikonc̀iljazzjoni skond il-lig̀i). Hu sinifikanti infatti li ghall-prosekuzzjoni ta' dana r-reat mhix mehtiega $l$ kwerela tal-parti leza (bhalma hi, per ezempju, mehtiega fil-kaz tal-kontravvenzjonijiet ikkontemplati fl-artikolu 339 (l) (d), (e), (l) u (o) tal-Kodicii Kriminali). Ir-reat hu prosegwibbli ex officio mill-Pulizija Esekuttiva.

## II-Qorti:-

Rat l-imputazzjoni migjuba kontra Mario Mallia talli filgimghat prećedenti t-30 ta’ Setembru, 1997 naqas li jobdi $1-$ ordni lilu moghti mill-Qorti Ćivili Sekond'Awla fit-18 ta' Frar, 1997 b’digriet numru 214/97 liema digriet gie rrinovat fil-25 ta' Gunju, 1997 biex jaghti s-somma ta' hamsin lira (Lm50) filgimgha lil martu Pierina Mallia u lil uliedhom minuri Deborah ta' hmistax-il sena, Ilian ta' hdax-il sena u Aaron ta' erba' snin u nofs;

Rat is-sentenza tal-Qorti ta' Magestrati (Malta) ta' $1-24$ ta'

Ottubru, 1997 li permezz taghha dik il-Qorti sabet lill-imsemmi Mario Mallia hati skond l-imputazzjoni dedotta kontra tieghu u kkundannatu xahar detenzjoni;

Rat ir-rikors ta' appell ta' l-imsemmi Mario Mallia, minnu ppreżentat fit-30 ta' Ottubru, 1997, li permezz tieghu talab irrevoka ta' l-imsemmija sentenza;

Rat l-atti kollha tal-kawża; semghet il-provi inkluż lillappellant minn jeddu; semghet lid-difensuri tal-partijiet; ikkunsidrat:

L-appellant ghandu erba’ aggravji. Il-Qorti ser tibda biex tikkunsidra t-tielet aggravju. Skond l-appellant hu ma giex innotifikat bil-proroga tad-digriet originali, jigifieri bid-digriet tal-25 ta’ Gunju, 1997 li pproroga d-digriet precedenti tat-18 ta' Frar, 1997. Kif din il-Qorti kellha l-okkażjoni li tispjega aktar minn darba, ghall-finijiet ta' kawża penali meta l-imputazzjoni tipotizza r-reat kontravenzjonali fil-paragrafu (ż) ta' l-artikolu 338 tal-Kap. 9, hu rrelevanti meta giet intavolata 1-kawża ta' separazzjoni jew jekk intalbitx o meno proroga tad-digriet originali; galadarba l-ordni kkontenut f'dak id-digriet ma kienx gie espressament irrevokat jew altrimenti mibdul mill-istess Sekond'Awla jew mill-Prim'Awla (u salv il-prova ta' rikonćiljazzjoni jew ta' dikjarazzjoni ta' Qorti ohra kompetenti li dak id-digriet jew dak l-ordni kien null) l-ordni ghall-hlas talmanteniment jibqa' validu ghall-finijiet $u$ effetti kollha ta' 1 artikollu 338 (z) tal-Kodići Kriminali - ara f'dan is-sens IIPulizija vs Lawrence Cilia, App. Krim. 10/3/95, u II-Pulizija vs Carmelo Farrugia, App. Krim. 23 ta’ Jannar, 1998 (App. nru. 161/97). Ghalhekk dana l-aggravju qed jigi respint;

L-ewwel u t-tieni aggravji, mehuda flimkien, huma bażikament li bejn l-appellant u martu kien hemm xi forma ta'
ftehim - li kien jipprovdi ghal modalità ta' manteniment differenti minn kif ordnat mis-Sekond'A wla - liema ftehim gab fix-xejn billi ssorpassa l-ordni ta' dik il-Qorti. Tali ftehim, iżda, jekk ma jkunx gie ssanzjonat minn dik il-Qorti (Sekond'Awla jew Prim'Awla, skond il-każ) ma jistax jittiehed in konsiderazzjoni mill-Qorti ta' Gustizzja Kriminali ghall-finijiet tal-kawża penali bhal dik in diżamina. L-artikolu 338 (ż) jikkontempla reat kontra l-ordni pubbliku, u mhux reat kontra lproprjetà jew kontra l-persuna. Il-legislatur kjarament ried, anke bhala linja ta' public policy, li l-ordnijiet ta' Qorti Civili kompetenti in materja ta' manteniment jigu osservati indipendentement mill-volontà tal-partijiet ikkonċernati (u salv dejjem l-effett ta' rikonćiljazzjoni skond il-lig̀i). Hu sinifikanti infatti li ghall-prosekuzzjoni ta' dana r-reat mhix mehtiega 1kwerela tal-parti leża (bhalma hi, per eżempju, međtieǵa fil-każ tal-kontravvenzjonijiet ikkontemplati fl-artikolu 339 (1) (d), (e), (1) u (o) tal-Kap. (9). Ir-reat hu prosegwibbli ex officio millPulizija Esekuttiva. Ghalhekk dana l-aggravju qed jigi respint, u dan apparti l-fatt li tali ftehim bejn l-appellant u martu ma jirriżultax ippruvat anqas fuq bażi ta' probabbilità;

L-ahhar aggravju ta' l-appellant hu fis-sens li hu hallas, permezz tal-konsulent legali tieghu, somma flus li tkopri 1manteniment ghall-perijodu inkriminat u li b'din is-somma gie li addirittura hallas aktar milli kien gie ordnat. Mill-provi din ilQorti hi sodisfatta li din is-somma thallset bhala arretrati ta' dak li kien dovut, u li dan thallas ferm wara l-hmistax-il jum imsemmi fil-paragrafu (ż) ta' l-artikolu 338;

Kwantu ghall-piena, però, din il-Qorti tara li hemm lok talprovvediment infraskritt;

Ghall-motivi premessi din il-Qorti tirriforma s-sentenza appellata billi thassaraha u tirrevokha biss f'dik il-parti fejn
ikkundannat lill-appellant Mario Mallia ghal xahar detenzjoni u minflok tilliberah taht l-artikolu 9 tal-Kap. 152 bil-kundizzjoni li ma jikkommetti ebda reat iehor matul il-perijodu ta' tliet snin mil-lum; u tikkonferma s-sentenza appellata fil-bqija. Il-Qorti fissret lill-hati bi kliem ciar li jekk jaghmel reat iehor matul ilperijodu tal-liberazzjoni taht kondizzjoni hu jkun jista' jigi kkundannat ghar-reat originali.

