31 ta' Lulju, 1998

## Imћallef:-

# Onor. Patrick Vella B.A., LL.D. Mag. Juris. (Eur. Law) 

II-Pulizija

versus

Saverina sive Rini Borg et

## Ordinanza dwar il-Medicini Perikoluzì - Xiehda ta' Kompliči - Omiciidju Involontarju - Kontributorjetà Ammissjoni

A differenza tar-regola generali meta si tratta ta' reati taht 1 Ordinanza dwar il-Medićini Perikoluzi, il-korroborazzjoni ta' dak li jghid xhud li jkun kompliči f'delitt mhijiex mehtieğa u jekk emmnut, huwa prova bizzejjed li tista' twassal ghas-sejbien ta' htija.

Meta xhud jaghzel li ma jirrispondix domandi sabiex ma jinkriminax ruhu, jkun qed juzufruwixxi minn dritt moghti lilu mil-ligi u hadd ma jista' jaghmel inferenza negattiva minn dan l-ag̀ir.

Skond l-artikolu 225 tal-Kodici Kriminali, sabiex jirrizulta d-delitt ta' omicidju involontarju, hemm bzonn li tirrikorri kondotta volontarja negligenti, konsistenti generaikament fnuqqas ta hsieb (imprudenza), negligenza jew traskuragni, jew ta' hila (imperizja) fl-arti jew professjoni, jew konsistenti specififikatament fin-nuqqas ta' osservanza tal-ligijiet, regolamenti, ordnijiet, u simili, li tkun segwita, b'ness ta' kawżalitù, minn akkadut dannuz involontarju. Dan ifisser li fil-materja tal-kolpuż, hemm
necessarjament l-element ta' attività diretta ghal xi fini partikolari li minhabba nuqqas ta' certu prekawzjonijiet jistghu jigu leżi jew danneggjati jew ippregudikatil-interessi ta' terzi.

Il-konnotat karatteristiku tal-kulpa hu l-prevedibbilità ta' l-event dannuz li kondotta llegali ta' xi hadd tista' g̀gib. Din hija l-kulpa normali jew $l$-hekk imsejha colpa incosciente a differenza minn dik imsejjha colpa cosciente li hija l-kulpa bl-element fiha tal-prevvist ta' l-akkadut.

Il-kulpa normali (incosciente), dik tal-prevedibbli, temergi meta filkondotta ta' l-agent hemm l-element tan-negligenza, imprudenza, imperizja, jew nuqqas ta' tharis ta' dritt. Il-kulpa l-ohra (cosciente) tirrizulta meta quddiem il-kondotta ta' l-agent. lakkadut dannuz, bhala konsegwewnza ghal dik il-kondotta, jidher possibbli, u, b'dana kollu, hu xorta jvettaq dak l-agir tieghu blisperanza li dak li posibbli li jigri, fil-fatt ma jigrix. Din it-tip ta' kulpa (cosciente) ghalhekk hi forma ta' kulpa iktar gravi millkulpa normali (incosciente), ćjoè dik tal-prevedibbli imma mhux previst, $u$ dan ghaliex fil-kaz tal-colpa cosciente. dik tal-previst. hija vicin hafna ta', u tikkonfina mad-doluz, il-volut.

Hemm diversi forom ta' kondotta kolpuza, derivanti minn atti ta' negligenza, imprudenza, imperizja u non-osservanza ta' ligijiet, regolament, ordnijiet u simili:

L-imprudenza tigi mill-ag̀ir ta' xi hadd minghajr ma jiehu l-opportuni kawteli;

In-negligenza tig̀i mid-disattenzjoni u disakkortezza ta' l-agent filkondotta tieghu:
l-imperizja hija l-forma specifika tal-kulpa profesjonali, çjoè, kif jghid il-Manzini: "inettitudine e insufficienza professionale generale e specifica, nota all'agente, di cui egli vuole non tener conto":

Il-kulpa tista' tkun dovuta ukoll ghal non-osservanza tal-ligijiet, regolamenti, ordnijiet u simili, bhal ma huma l-assjem ta' regoli predisposii mill-awtorità pubblika dwar xi attività determinata u specififika bl-iskop li jigi evitat il-possibilità ta' hsara u dannu lil terzi, c̀joè, dawk li jkollhom l-element tal-prevenzjoni, bhalma hi l-Ordinanza dwar il-Medicicini Perikolużi.

Taht dawn il-forom ta' kondotta kolpuza. sia minhabba imprudenza, negligenza, u imperizja, sia minhabba nuqqas ta' osservanza talligijiet, regolamenti, ordnijiet u simili, hemm differenza essenzjali, dik tal-prevedibilità. Il-prevedibbilità tibqa' essenzjali taht kull forma ta' kulpa, izda fi gradi differenti. Hi tibqa' dejjem in-nota saljenti f'kull forma ta' kondotta kolpuza, izda ghandha gradi differenti f'kull kaz ta' imprudenza, negligenza u imperizja, mentre hija prezunta fil-forma l-ohra fejn si tratta ta' reati minhabba non-osservanza ta' ligijiet, regolamenti, ordnijiet u simili. F'dawn il-kazijiet mhux possibbli jew ammess lill-agent li jressaq prova ghall-kuntrarju. Hija hawnhekk prezunzjoni assoluta. Ma jistax l-agent jghid li dak l-event dannuz li gara minhabba n-nuqqas ta' oservanza da parti tieghu $1 a^{\prime}$ xi regolament ma kienx wiehed prevedibbli ghalih. Kif jgћidu divrsi awturi, dan hu kaz fejn dan l-element tal-prevedibbilità tallegislatur qed jissostitwixxi dik ta' l-agent. Hu precizament ghalhekk li kondotta kolpuza hija definita bhala kondotta volontarja li tikkag̀una event dannuz, mhux volut, izda prevedibbli, li seta' jigi evitat bl-uzu ta' attenzjoni jew prudenza fi grad ta' persuna normali.

Kif jaf kulhadd u mill-esperjenza tal-hajja, id-dannu mentali, fiziku, u kultant, anke l-mewt, li jista' jigi kkagunat bl-amministrazzjoni tad-droga eroina b'mod abbuziv, hu xi hağa prevedibbli. F'tali każ, il-hsara hija manifestament prevedibbli, ghalkemm mhux voluta jew prevista. Kieku kienet hsara prevista jew voluta, ilkondotta taghhom kienet tkun wahda doluza u mhux kolpuza.

In-negligenza kontributorja ma twassalx ghal xi forma ta, kompensazzjoni tal-htijiet fil-kamp penali; se mai tista' tig̀i
kkunsidrata mill-Qorti meta tigi biex tinfligg̀i l-piena. Din iddiskrezzjoni hija però fakultattiva.

Huwa veru li ammissjoni bikrija ta' l-akkuzi tista' g̀gib tnaqqis filpiena, kultant anke tnaqqis sostanzjali, izda dan mhux xi dritt awtomatiku. Hija kompletament fid-diskrezzjoni tal-Qorti li tkun semghet il-kaz u ratu jizvolg̀ quddiemha, li tiddečidi jekk il-hati ghandux jingћata xi tnaqqis fil-piena jew le meta jammetti lakkuzi. jew kemm ghandu jkun dan it-tnaqqis. Minkejja tali ammissjoni, jista' jkun hemm ragunijiet u cirkostanzi li minhabba fihom il-Qorti tiddecidi li ma taghtix tnaqqis fil-piena, $u$ dan minhabba, per ezempju l-gravità tar-reat, bhalma hu dak tar-reat kontinat tat-traffikar tad-droga.

## Il-Qorti:-

Rat l-imputazzjonijiet dedotti kontra l-fuq imsemmijin imputati appellanti kollha akkużati talli f'dawn il-Gżejjer, flaћhar sitt xhur qabel l-aћhar t'Ottubru, 1992:

Kellhom fil-pussess taghhom id-droga eroina speciifikata fl-Ewwel Skeda ta' l-Ordinanza dwar il-Medicini Perikolużi, Kapitolu 101 tal-Ligijiet ta' Malta, meta ma kinux fil-pussess ta' awtorizzazzjoni ghall-importazzjoni jew esportazzjoni mahrug mit-Tabib Principali tal-Gvern skond iddisposizzjonijiet tar-4 $u$ tas-6 Taqsima ta' l-imsemmija Ordinanza, u meta ma kinux bil-lićenzja jew xort'ohra awtorizzati li jimmanifatturaw jew ifornu d-droga msemmija u meta ma kinux b'xi mod iehor bil-lićenzja mill-President ta' Malta li jkollhom id-droga msemmija fil-pussess taghhom u naqsu li jippruvaw li d-droga msemmija kienet giet fornuta lilhom skond riċetta kif ipprovdut fir-Regolamenti msemmija u dan bi ksur tar-Regolament 8 tar-Regoli ta’ l-1939 dwar ilKontroll Intern tad-Drogi Perikolużi (A.L. 292/1939), kif sussegwentement emendati u bi ksur ta' l-Ordinanza dwar il-

Medičini Perikolużi, Kapitolu 101 tal-Ligijiet ta' Malta;

Fornew, jew ipprokuraw, jew offrew li jfornu jew jipprokuraw, id-drog eroina specifikata fl-Ewwel Skeda ta' lOrdinanza dwar il-Medičini Perikolużi, Kap. 101 tal-Ligijijiet ta' Malta, lill-persuna/i jew ghal persuna/i minghajr ma kellhom licienzja mill-President ta' Malta, u minghajr ma kienu awtorizzati bir-Regoli ta' l-1939 ghall-Kontroll Intern tad-Drogi Perikolużi (A.L. 292/1939) jew minn xi awtorità ohra moghtija mill-President ta' Malta li jfornu d-droga u minghajr ma kienu fil-pussess ta' awtorizzazzjoni ghall-importazzjoni jew esportazzjoni mahrug mit-Tabib Principali tal-Gvern skond iddisposizzjonijiet tas-6 Taqsima ta' l-Ordinanza msemmija u minghajr ma kellhom liċenzja jew xort'ohra awtorizzazzjoni li jimmanifatturaw jew ifornu d-droga msemmija u minghajr ma kellhom licenzja li jipprokuraw l-istess droga u dan bi ksur tarRegolament 4 tar-Regoli ta' l-1939 dwar il-Kontroll Intern tadDrogi Perikolużi (A.L. 292/1939), kif sussegwentement emendati u bi ksur ta' l-Ordinanza dwar il-Medićini Perikolużi, Kap. 101 tal-Ligijiet ta' Malta;

Rat ukoll l-imputazzjonijiet dedotti biss fil-konfront ta' limputati appellanti Saverina sive Rini Borg u Josephine Grima, li bihom dawn gew akkużati talli:
"B'nuqqas ta' hsieb, bi traskuragni jew b'nuqqas ta' hila fl-arti jew professjoni taghhom jew b'nuqqas ta' tharis tarregolamenti ikkagunaw il-mewt ta' Kevin Calleja";

Rat ukoll l-imputazzjoni fil-konfront ta' l-imputat appellant Anthony Borg akkużat talli:
"Irrenda ruhu recidiv peress li kien instab hati ta' reat b'sentenza tal-Qorti ta' 1-Appell Kriminali ddatata d-29 ta'

Jannar, 1987";
Rat ukoll it-talbiet tal-prosekuzzjoni senjatament, li lQorti ghandha ukoll, fil-konfront ta' l-imputati kollha fuq indikati, oltre l-piena skond il-ligi:
"Tordna lill-imputati appellanti jhallsu l-ispejjeż li gћandhom x'jaqsmu mal-ћatra ta' espert jew esperti, u dan ai termini ta' l-artikolu 533 tal-Kodicii Kriminali;

Tissekwestra f'idejn terzi persuni b'mod generali l-flejjes u l-proprjetà kollha li huma dovuti lil jew imissu lill-imputati appellanti jew huma proprjetà taghhom; $\mathbf{u}$

Tipprojbixxi lill-imputati appellanti milli jittrasferixxu jew xort'ohra jiddisponu minn xi proprjetà mobbli jew immobbli, u dan ai termini ta' l-artikolu 22A (a), (b) tal-Kap. 101 tal-Ligijiet ta' Malta";

Rat id-digriet moghti mill-Qorti tal-Mağistrati (Malta), bhala Qorti ta' Ġudikatura Kriminali, iddatat 5 ta’ Ottubru, 1995, li permezz tieghu issekwestrat f'idejn terzi persuni b'mod generali l-flejjes u proprjetà mobbli kollha ta' l-imputati appellanti;

Rat is-sentenza moghtija mill-istess Qorti tal-Magistrati (Malta) msemmija ddatata 29 ta' Ottubru, 1997, li biha dik ilQorti sabet lil fuq indikat imputati appellanti kollha hatja ta' lakkużi dedotti kontra taghhom u kkundannathom bil-mod li ġej, u ċjoè:

Lil Saverina sive Rini Borg ghall-prigunerija ghallperijodu ta' sitt (6) snin mid-data tas-sentenza u ghall-multa ta'
elfejn lira Maltija (Lm2,000);

Lil Josphine Grima ghall-prigunerija ghall-perijodu ta' sitt (6) snin mid-data tas-sentenza u ghall-multa ta' elfejn lira Maltija (Lm2,000);

Lil Raymond Borg, tenut kont li mill-bidunett talproćeduri odjerni kien gà ddikjara li kien qed jammetti l-akkużi dedotti kontra tiegћu, ghall-prigunerija ghall-perijodu ta' hames (5) snin mid-data tas-sentenza u ghall-multa ta' mitt lira Maltija (Lm 100);

Lil Anthony Borg ghall-prigunerija ghall-perijodu ta' hames (5) snin mid-data tas-sentenza u ghall-multa ta' elf lira Maltija (Lm 1,000);

Rat ukoll illi l-Ewwel Qorti ordnat li l-perijodu li 1imputati appellanti ghamlu taht arrest preventiv ghandu jitnaqqas mill-perijodu ta' prigunerija impost fuqhom blimsemmija sentenza;

Rat ukoll illi l-Ewwel Qorti ordnat li ai termini ta' lartikolu 533 tal-Kodicii Kriminali, l-imputati appellanti ihallsu bejniethom, in solidum, lir-Registratur tal-Qorti l-ispejjeż kollha konnessi mal-hatra ta' l-esperti jew periti f'dawn ilproċeduri, u dan fíżmien tliet (3) xhur minn meta jirčievu l-kont relattiv;

Rat ukoll illi l-Ewwel Qorti ordnat il-konfiska u ddistruzzjoni tad-droga kollha esebita fl-atti ta' dan ilproćediment flimkien ma' l-aćcessorji kollha ghall-istess, u dan taht is-superviżjoni ta’ Dr. Anthony Abela Medici;

Rat illi I-Ewwel Qorti ordnat ukoll, ghal kull buon fini u in vista tad-digriet taghha fuq imsemmi ddatat 5 ta’ Ottubru, 1995, u tar-ricerka ordnata mill-istess Qorti, kif riprodotta fiddokument immarkat DFD esebit, il-konferma ta' l-istess digriet indikat u s-sekwestru tal-vetturi u kreditu f'isem l-imputati appellanti, indikati fil-konklużjonijiet ta' l-istess relazzjoni indikata Dokument DFD, u dan favur il-Gvern ta' Malta;

Rat ir-rikors ta' appell ta' Anthony Borg, iddatat 7 ta' Novembru, 1997, li bih talab li din il-Qorti tirrevoka, thassar u tannulla s-sentenza appellata fis-sens li jigi ddikjarat mhux hati ta' l-akkużi kollha lilu addebitati, u kwindi jigi lliberat minn kull htija u piena, u mingћajr preġudizzju, f'każ li din il-Qorti ma tilqax l-appell tieghu, tirriforma s-sentenza appellata billi tigi imposta piena aktar gusta u ekwa ghall-każ odjern;

Rat ir-rikors ta' l-appell ta' Josephine Grima, iddatat 7 ta' Novembru, 1997, li bih talbet lil din il-Qorti tirrevoka, thassar u tannulla s-sentenza appellata, tiddikjaraha mhux hatja ta' 1 akkużi dedotti kontra taghha u kwindi tilliberaha minn kull htija u piena, u minghajr preğudizzju, f'kaz li din il-Qorti ma tilqax 1appell taghha, tirriforma s-sentenza appellata billi tigi imposta piena aktar gusta u ekwa ghall-każ odjern;

Rat ir-rikors ta' l-appell ta' Saverina sive Rini Borg, iddatata 7 ta' Novembru, 1997, li bih talbet li din il-Qorti thassar, tirrevoka u tikkanceella s-sentenza appellata, u tilliberaha minn kull imputazzjoni u piena, jew, alternattivament, tvarja l-istess sentenza appellata f'dik il-parti li tikkonċerna l-piena inflitta fuqha;

Rat ir-rikors ta' l-appell ta' Raymond Borg, iddatat ukoll 7 ta' Novembru, 1997, li bih talab li din il-Qorti tvarja u tirriforma s-sentenza appellata f'dik il-parti fejn tikkoncerna $1-$
piena inflitta fuqu;

Rat l-aggravji ta' l-appellant Anthony Borg konsistenti f'dan li geje, u ćjoè:

Illi quddiem l-Ewwel Qorti ma nġabux provi biżżejjed kontra tieghu dwar l-akkuża ta' pussess ta' eroina u ghalhekk din l-akkuża ta' pussess ta' eroina ma g̀ietx legalment ippruvata;

Illi l-każ odjern huwa kolpit minn konflitt serju ta' provi;
Illi l-Ewwel Qorti ghamlet apprezzament hażin tal-fatti u tal-provi b'mod in generali;

Illi gћandu jigi lliberat milli jhallas lir-Reġistratur talQorti l-ispejjeż konnessi mal-hatra ta' l-esperti u periti, stante li dawn saru fil-kors ta'. I-Inkjesta Magisterjali, u dan in linea mad-deċiżjonijiet tal-Qorti ta' 1-Appell Kriminali, II-Pulizija vs Saviour Micallef, decíża fit-22 ta’ Settembru, 1993, kif ukoll ll-Pulizija vs Trevor Farrugia, dec̀iża fil-21 ta' Jannar, 1996;

Illi l-piena fuqu inflitta mill-Ewwel Qorti hija ećcessiva u ghandha tinbidel f'wahda aktar xierqa ghall-każ odjern;

Rat 1-aggravji ta' 1-appellanti Saverina sive Rini Borg, konsistenti f'dan li gej, u ćjoè:

Illi ghar-rigward l-ewwel u t-tieni akkużi dedotti kontriha, l-Ewwel Qorti ghamlet apprezzament żbaljat u żbilanćjat talfatti u tal-provi, u ghalhekk, ir-riżultanzi proćessali ma kinux sufficjenti ghall-finijiet ta' sejbien ta' htija skond il-ligi;

Illi ghar-rigward ir-reat ta' omicidju involontarju, l-att fih
innifsu tal-konsenja ta' pakkett eroina lil xi hadd huwa karenti mill-elementi formali ta' culpa;

Illi f'każ li din il-Qorti tikkonkludi li kienet teżisti l-culpa, skond ma rriżulta mid-deposizzjoni u relazzjoni ta' l-espert tattossikologija Dr. Michael Sammut, kif ukoll mill-assjem talprovi, il-mewt ta’ Kevin Calleja kienet giet ikkagunata blimmiskjament flimkien ta' alkohol, pilloli u eroina, u ghalhekk kien hemm certament negligenza kontributorja da parti ta' dan Calleja, liema element kellu jigi kkunsidrat mill-Ewwel Qorti flghoti tas-sentenza;

Illi l-Ewwel Qorti qatt ma setghet issib htija fuq 1appellant Rini Borg ghar-rigward l-akkuża ta' omićidju involontarju stante li x-xhud Stephen Zammit mhuwiex kredibbli, partikolarment in vista tal-konflitt tal-provi rizultanti mix-xhieda tieghu, kif ukoll l-ghaliex mill-provi ma jirriżulta lebda nexus bejn id-droga allegatament moghtija ma' dik ikkonsmata minn Calleja;

Illi 1-piena inflitta mill-Ewwel Qorti kienet altrochè ećċessiva u ġiet applikata fil-massimu;

Rat l-aggravji ta' l-appellanti Josephine Grima konsistenti $f^{\prime}$ dan li gej, u čjoè:

Illi I-Ewwel Qorti ghamlet apprezzament hażin tal-fatti u tal-provi b'mod in ġenerali;

Illi l-alibi taghha f'dan il-każ gie kompletament skartat mill-Ewewl Qorti;

Illi l-konfessjonijiet taghha li, xi uhud minnhom ma
ttindux skond il-ligi. Dawn kienu tlieta b'kollox, ćjoè, 1interrogazzjoni mill-pulizija fl-24 ta' Awissu, 1992, 1interrogazzjoni mill-Magistrat Inkwirenti, $u$, finalment, iddeposizzjoni taghha quddiem 1-Ewwel Qorti. Certament, dik mehuda mill-Mağistrat Inkwirenti ttiehdet minhabba biża' li hakem l-appellanti, u ghalhekk ma kinitx volontarja, kif tirrikjedi l-liggi;

Illi ma jeżistix nexus suffičjenti bejn il-mewt ta' Kevin Calleja u l-allegat involviment ta' l-appellanti fil-bejgh taddroga;

Illi ghar-rigward ir-reat ta' omicidju involontarju, l-att fih inniffsu ta' konsenja ta' pakkett eroina lil xi hadd huwa karenti mill-element ta' culpa;

Illi jekk il-Qorti tikkonkludi li kienet teżisti l-culpa, jirriżulta mix-xiehda u relazzjoni ta' l-espert tat-tossikologija Dr. Michael Sammut u mill-asjem tal-provi li l-mewt ta' Kevin Calleja kienet giet ikkagunata bl-immiskjament flimkien ta' alkohol, pilloli u eroina, u ghalhekk kien hemm negligenza kontributorja da parti tieghu, liema element kellu jigi kkunsidrat fl-ghoti tal-piena mill-Ewwel Qorti;

Illi l-każ odjern huwa kolpit minn konflitt serju ta’ provi;
Illi hi ghandha tigi lliberata milli thallas l-ispejjeż peritali lir-Registratur tal-Qorti stante li dawn saru fil-kors ta' l-Inkjesta Magisterjali;

Illi l-piena inflitta fuqha mill-Ewwel Qorti kienet wahda ferm eċcessiva iktar u iktar meta hi ghandha fedina penali netta u hija persuna viżibilment menomata u tirrikjedi attenzjoni kontinwa;

Rat 1-aggravju ta' l-appellant Raymond Borg konsistenti $f^{\prime}$ dan li gej, u čjoè:

Illi l-piena fić-ċirkostanzi kienet wahda ferm eċċessiva. Ilpiena li giet inflitta fuqu inghatat fil-massimu taghha, ghajr dak li jikkonċerna l-multa. Minkejja, li l-appellant ammetta l-akkużi dedotti kontra tieghu fi stadju bikri tal-proceduri, huwa ma bbenefika xejn minn dan il-fattur u ma kellu l-ebda tnaqqis filpiena moghtija;

Rat il-provi li tressqu, id-dokumenti esebiti u l-atti ta' dan il-proċediment;

Semghet it-trattazzjoni tal-partijiet;
Ikkunsidrat:

Illi ghalkemm l-appellanti rssqu hafna aggravji, separatament fl-erba' rikorsi taghhom ippreżentati minn kull wiehed minnhom jista' jinghad li bosta minnhom huma ripetitivi jew ripetuti u huma komuni ghall-erba' appellanti;

L-aggravji li huma komuni ghall-erba' appellanti prinċipalment jirrigwardaw l-akkużi ta’ pussess u traffikar taddroga eroina mill-fond fejn kienu joqoghdu t-tlett appellant, ćjoè, l-ahwar Anthony u Raymond Borg u ommhom l-appellanti Rini Borg, u fejn kienet tkun kuljum ghall-hinijiet twal talgurnata l-appellanti Josephine Grima;

Illi l-ahwa Anthony u Raymond Borg ghandhom akkużi ta' pussess u traffikar tad-droga eroina, filwaqt li l-appellanti Rini Borg u Josephine Grima ghandhom ukoll dawn l-istess żewg akkużi kif ukoll l-akkuża taht l-artikolu 225 tal-Kodici

Kriminali, ćjoè l-omićidju involontarju ta' Kevin Calleja, u dan peress li qed jigi allegat li huma fornewh bid-droga eroina li, a kawża taghha, dan kien miet xi hin wara ftit aktar tard, fl-istess gurnata, wara li kien injetta ruhu b'dik id-droga li tawh Borg u Grima, in-nisa appellanti f'dan il-process;

Illi ghalhekk, ghall-fini ta' pratticità din il-Qorti l-ewwel ser tittratta l-aggravji komuni ghall-erba' appellanti rigwardanti l-akkużi ta' pussess u traffikar tad-droga eroina fil-post $u$ dati msemmija fl-akkuzi;

Sabiex taghmel dan l-eżerċizzju, din il-Qorti eżaminat sew u bir-reqqa mehtiega $\mathbf{1}$-atti kkumpilati kol lha, spećjalment dak li xehdu Stephen Zamm it, Desmond Agius, Jason Mifsud, Sammy Grech u Victor Vella, kif ukoll rat id-deposizzjonijiet ta' l-istess fil-Proćess Verbal esebit. Eżaminat ukoll sew dak li xehdu listess erba' appellanti u thoss li bilfors hawnhekk ghandha tirriprodući fil-qosor kemm jista' jkun il-fatti tal-każ kif jirriżultaw;

Mill-assjem tal-provi jirriżulta li hawn si tratta ta' multiplicità ta' investigazzjonijiet li 1-pulizija kienet qed taghmel fl-1992, u li gew migbburin f'dan il-proćediment odjern;

Irriżulta li fit-3 ta' Gunju, 1992, il-pulizija ta' l-iskwadra ta' kontra l-vizzji kienet waqqfet karozza numru J-7019 misjuqa minn ćertu Antoine Aquilina u fiha kien hemm bhala passigggier l-appellant Raymond Borg. F'din il-vettura nstabu xi pilloli u Aquilina u Borg gew arrestati. Wara saret search fir-residanza ta' Raymond Borg, fil-Belt, Valletta, fejn kien hemm preżenti anke huh, 1 -appellant Anthony Borg, u hemm il-pulizija sabet xi og̀getti konnessi ma’ l-użu abbużiv tad-droga. Matul il-kors ta' l-investigazzjonijiet tagћha dwar din is-sejba, il-pulizija irćeviet informazzjoni danneġgjanti fil-konfront ta' l-appellant

Raymond Borg, fis-sens li tnejn min-nies, Sammy Grech u Victor Vella, minn Ghawdex, kienu sostnew li huma ukoll dak iż-żmien kienu jixtru d-droga eroina minghand l-appellant Raymond Borg;

Illi ftit wara, fil-21 ta' Awissu, 1992, f'ghalqa fl-Iklin, limiti ta' Birkirkara, instabet persuna mejta ta' sess maskili, li g̀ie identifikat li kien ćertu Kevin Calleja, żagłżugћ ta' madwar sbatax(17)-il sena, li mill-eżami ta' l-awtopsija li saret fuqu, ġie stabbilit li hu kien miet kagun ta' Cardiorespiratory failure kkagunat minn overdose ta' eroina. Irrizulta li l-ahhar persuna li ra u kien ma' dan Kevin Calleja ghall-hinijiet twal tul il-gurnata ta' qabel, u anke fil-jiem ta' qabel, kien habib tieghu certu Stephen Zammit;

Illi mix-xiehda li ta dan Stephen Zammit, kemm matul lInkjesta Magisterjali u kemm f'dawn il-proċeduri, u millistqarrijiet li hu rrilaxxja lill-pulizija, dan kien allega li fl-20 ta' Awissu, 1992, hu u Kevin Calleja kienu marru l-Belt, Valletta, ghand l-appellant Anthony Borg fid-dar tieghu hemmhekk, fejn hemm sabu lil ommu Rini Borg u lil Josephine Grima Zammit jghid li kien jaf il-post sew ghaliex isostni li kien gà mar hemmhekk qabel u xtara droga minghand dan Anthony Borg mill-istess post f'okkażjonijiet prećedenti. Qal li marru hemmhekk appożitament sabiex jixtru l-eroina. Jghid li hu kien, anke preċedentement, xtara 1-eroina minghand iż-żewg nisa appellanti minn dak 1 -istess post ta' sikwit. Jghid li f'din l-ahhar okkażjoni li kien mar ma' Calleja sabiex dan jixtri l-eroina minn dak il-fond, huma dak in-nhar fil-fatt marru darbtejn ghaliex flewwel darba Calleja ma kellux flus biżżejjed u ghalhekk Rini Borg ma riditx taghtih droga. Jghid li meta regghu rritornaw hemmhekk, wara li Calleja gab il-flus mid-dar tieghu, hu baqa' wara Calleja u ra u sema' lill-appellanti Grima ssejjah lil Rini Borg. Jghid li Calleja hareg Lm 10 u poġga dawn il-flus fuq ilmejda hekk kif tidhol f'dan il-fond. Jghid li sema' lil Rini Borg
issaqsi lil Calleja jekk riedx pakkett wiehed biss u meta dan wegibha fl-affermattiv b'rasu, hu ra lil din l-appellanti tiftah kexxun ta' cupboard minn fejn harget foil b'pakketti tal-karta żghar fuq xulxin u tatu wiehed minnhom. Dan kien bejn il-11.30 a.m. u nofs-in-nhar. Jghid li waqt dan kollu l-appellanti Grima kienet preżenti hdejhom u rat u semghet kollox ghaliex kienet bilqieghda mal-mejda. Jghid li rritornaw Birkirkara, marru $f^{\prime}$ hanut fejn xorbu birra u fejn qaghdu sa xi t-3.00 p.in. Wara marru fid-dar ta' Calleja fejn damu xi hames minuti. Harġu, xtraw xi frott, irritornaw fid-dar ta' Calleja, kielu dak il-frott u raqda sa xi s-6.00 p.m. Ftit wara telqghu minn hemm u marru fid-dar ta' Zammit fejn qaghdu flimkien u fxi t-8.00 p.m. reggghu marru fid-dar ta' Calleja. Hargu minn hemmhekk bejn id-9.30 u d-9.45 p.m. u marru fil-Four Seasons Bar, Birkirkara, fejn qagћdu jixorbu 1-birra sa xi 1-10.30 jew il-11.00 p.m. Stephen Zammit jghid li minn hemmhekk marru flimkien f'dura li hemm f'ghalqa fl-Iklin fejn Calleja injetta ruhu bl-eroina li kien xtara iktar kmieni fl-istess jum ta' 1-20 ta' Awissu, 1992, minghand l-appellanti Rini Borg u Josephine Grima. Wara xi hames minuti bdew biex jitilqu minn hemmhekk $u$ waqt li kienu mexjin, b'Calleja fuq quddiem u Zammit isegwih, dan Calleja $f^{\prime}$ daqqa wahda nqata' minn saqajh u intilef minn sensieh. Zammit jghid li beda jibża' u telaq minn fuq il-post u rema' log̀getti kollha li beda juża Calleja biex jinjetta ruhu bl-eroina flinhawi ta' fejn gara dan l-inciident. Fil-fatt dawn l-istess ogggetti gew elevati mill-pulizija wara li gew lilhom murija fejn kienu minn dan Zammit;

Illi dwar l-akkuża ta' traffikar u bejgh tad-droga eroina mill-appellanti kollha, skond din il-Qorti jirriżultaw issegwenti:

Dwar l-appellant Raymond Borg, riferribbilment ghallakkużi ta' pussess u traffikar ta' droga eroina, ma tantx hemm wiehed xi jghid il-ghaliex dan l-appellant kien ammetta mal-
ewwel dawn l-akkuzii dedotti kontrih quddiem l-Ewwel Qorti. Fil-fatt l-appell tieghu hu limitat biss ghal dik li hi l-piena ta' Lm100 multa u l-hames (5) snin prigunerija inflitta fuqu millEwwel Qorti, liema piena hu jirritjeni li kienet ećċessiva;

Dwar l-appellant Anthony Borg, jirriżulta ferm car li dan, fiż-żmien in kwistjoni, ćjoè fl-1992, u anke minn żmien qabel, apparti mill-fatt li kien ghamel xi żmien li hu ukoll kien jabbuża mill-użu tad-droga, kien maghruf sewwa f'Malta ghall-attività tieghu ta' traffikant tad-droga. Dan jirriżulta mid-diversi xhieda li xehdu f'dawn il-proceduri li huma kollha vittmi tad-droga u li kontra taghhom kienu ttiehdu passi kriminali. Dawn kollha kkonfermaw lif'hafna okkażjonijiet kienu jixtru d-droga eroina minghand dan 1-appellant Anthony Borg mid-dar tieghu fil-Belt Valletta, kif ukoll mill-vicinanzi ta' l-istess dar. Min-naha tieghu, dan 1-appellant Anthony Borg jiċhad li huwa qatt kien ibiegh u jittraffika fid-droga. Illi l-provi kontra dan l-appellant Anthony Borg huma skjaćcianti u ferm konklussivi li ma jhallu assolutament 1 -ebda dubbju dwar din 1 -attività illegali tieghu. Fil-fatt, mis-searches diversi li saru mill-pulizija fil-fond fejn kien jabita l-Belt, Valletta, kienu nstabu sachets u foils bl-eroina li gew elevati u esebiti f'dawn l-atti. Dan l-appellant gie msemmi diversi drabi minn numru konsiderevoli ta' żghażagh in konnessjoni ma' traffikar u bejgh tad-droga eroina lilhom minnu. Jason Mifsud stess jghid u xehed li hu kien iwassal lil shabu fil-Belt, Valletta, biex imorru jixtru l-eroina mill-fond ta' l -appellant Anthony Borg u r-retićenza tieghu li jixhed verament dak kollu li kien jaf, hi dovuta, kif qal hu stess, ghall-fatt li kien qed jibża' minn xi tpattija;

Illi dwar 1-appellanti Rini Borg u Josephine Grima, li jistghu jig̀u kkunsidrati flimkien, ghandu jinghad li jirriżulta li ghal xi żmien konsiderevoli, dawn iż-żewg nisa appellanti kienu jkunu dejjem flimkien fir-residenza ta' din Rini Borg, ghallhinijiet twal tal-gurnata. Illi l-fond numru 63, Flat 4, West

Street, Valletta, fejn kien jghix Raymond Borg u minn fejn, kif jghid hu stess, kien ibigh id-droga eroina lill-klijenti tieghu, anke meta kien kiser saqajh u kien f'sodda kontinwament u kien ghal kollox immobbli, u allura kien qed jghix fil-fond ta' ommu, maghha, u ċjoè fil-fond numru 64, West Street, Valletta, dawn huma fondi verament żghar, b'kamra jew tnejn b'kollox, bla ebda privatezza ta' xejn, jinfdu ma' xulxin u ghalhekk min jabita fihom ma ghandu l-ebda possibilità li jaћbi dak li jkun qed jaghmel, jew jinheba dak li jkun qed isir hemm gew, minn kull min fl-istess hin ikun hemm gewwa f'dawk il-fondi. Illi ghalhekk, minhabba dawn il-fatti u provi ċirkostanzjali, jirriżulta paċifiku mhux biss li l-appellanti Grima kienet taf binnegozju ta' bejgh ta' droga li kien qed isir minn dawn il-fondi, fil-presenza taghha, mill-membri tal-familja Borg, it-tlett appellantil-ohra, iżda li hi stess kienet tipparteciipa fih. Fil-fatt, skond id-deposizzjoni ta' Desmond Agius, hu qal li meta kien imur jixtri d-droga minghand Raymond Borg mill-fond imsemmi u jsaqsi ghalih biex jixtri minghandu, ġieli ma kienx isibu u kien isib lil ommu Rini Borg u l-appellanti Josehine Grima li kienu jsejhulu. Ma hemm l-ebda dubbju li dawn iżżewg̀ nisa appellanti kienu jafu l-ghaliex ghal żmien twil, ta' kuljum, fil-hinijiet differenti tal-gurnata, kienu jmorru kwantità kbira ta' żghażagh fil-fond imsemmi isaqsu ghall-appellanti lohra. Dan jirriżulta mid-diversi xhieda li lkoll xehdu li flassenza ta' l-appellanti l-ahwa Borg, gieli inqdew millappellanti Rini Borg u Josephine Grima;

Illi, apparti l-appellant Raymond Borg, it-tlett appellanti lohra jsostnu bl-iktar mod assolut u kategoriku, li huma qatt ma bieghu jew ittraffikaw fid-droga, iżda, kif qalet tajjeb l-Ewwel Qorti, huma "ippruvaw jibnu edifiċćju biex jistkennu warajh li rriżulta li kien pjuttost fjakk li kkrolla". Jig̉i rrilevat li din iććahda taghhom hi kwistjoni ta' kredibilità spettanti biss lillQorti biex tiddecidi dwarha;

Illi fil-fatt wiehed mill-aggravji prinċipali li g̀ie mressaq mit-tlett appellanti Anthony Borg, Rini Borg u Josephine Grima jirrigwarda l-kredibilità tax-xhud Stephen Zammit. Skond huma, dan Stephen Zammit mhux xhud kredibbli u ma jaghtix affidament. Huma jsostnu li 1 -mod ta' kif xehed dan Zammit kien irregolari ghall-ahhar ghaliex hu kkonferma biss 1istqarrijiet diversi tieghu u ma xehdx viva voce. Jghidu li barra minn hekk, il-komportament tieghu meta xehed quddiem 1Ewwel Qorti kien wiehed ferm negattiv, suspettuż u dubbjuż ghall-ahћar u ghalhekk, skond huma, wiehed ma jistax joqghod fuq dak li qal dan Zammit, u jiskarta $x$-xhieda u provi ta' 1appellanti. Huma jghidu li dan ix-xhud jirriżulta mhux kredibbli u ma jagћtix affidament l-ghaliex meta gie biex isirlu l-kontroeżami mid-difiża, hu ma wieġeb ghall-ebda domanda li saritlu ghaliex ghażel li ma jirrispondix biex ma jinkriminax ruhu. Fuq din is-sottomissjoni tad-difiża ta' l-appellanti, din il-Qorti ma taqbilx. Stante li si tratta hawnhekk ta' reati taht il-Kap. 101 talLigijiet ta' Malta, u dan Stephen Zammit jista' jitqies bhala komplici f'dawn ir-reati, a differenza tar-regola generali fuq ilhtiega ta’ korroborazzjoni suffiçjenti minn xhieda u cirkostanzi ghal dak li jghid xhud li jkun komplicii f'delitt, hawnhekk tali korroborazzjoni mhix mehtieg̀a $u$ allura dak li xehed dan Stephen Zammit, anke jekk bla korroborazzjoni, jekk emmnut, huwa prova biżżejjed valida u ammissibbli u li twassal ghassejbien ta' htija. Il-Qorti ma tara xejn irregolari ta' kif xehed dan. Fil-fatt hu xehed viva voce b'mod dirett, quddiem l-Ewwel Qorti u rat ukoll l-istqarrijiet u deposizzjonijiet ohra tieghu li hu kien ghamel u dan ghall-fini ta' kontroll u kredibbilità. Il-Qorti tosserva li ghalkemm dan ix-xhud ma kellux bżonn korroborazzjoni, fil-fatt, mill-assjem tal-provi, liema provi ghandhom dejjem jigu kkunsidrati flimkien u f'daqqa u mhux b'mod sprezzettat, kif qed tipprova tagћmel id-difiża ta' 1appellanti, tirriżulta ukoll din il-korroborazzjoni f'hafna partijiet mill-atti u provi migbura. Din il-Qorti hi sodisfatta li jirriżultawlha dawn ić-ċirkostanzi ta' korroborazzjoni, li, f'dan
il-każ, jerġa’ jinghad, ma hemmx bżonnhom, u ma thossx li ghandha toqghod telenkahom. Biżżejjed jinghad li ćerti fatti li Zammit semma', huma identici ghall-fatti msemmija minn xhieda ohra indipendenti u li ma kellhom l-ebda konnessjoni ma' Zammit u ma' Kevin Calleja, bhal per eżempju, il-mod ta' kif kien isir il-bejgh tad-droga mir-residenza ta' l-appellanti Borg u min kien ikun hemm u min kien jaqdi dawn il-klijenti taghhom hekk numerużi;

Illi dawr il-fatt li dan ix-xhud Zammit ghażel li ma jweġibx ghad-domandi li sarulu in kontro-eżami biex ma jinkriminax ruhu, jigi rrilevat li ma hawn assolutament xejn sorprendenti b'daqshekk. Dan hu dritt li l-ligi stess taghti lixxhud u hadd ma jista' jaghmel argument minn dak id-dritt li taghtih il-lig̀i.. Dan huwa punt ta’ dritt u hadd ma jista' jaghmel inferenza negattiva mill-fatt li xhud juża dak id-dritt moghti mil-ligi;

Ghalhekk, stante li f'dawn it-tip ta' reati m'hemmx bżonn il-korroborazzjoni gћal dak li jixhed xhud komplici fihom u stante li din il-Qorti hi sodisfatta li a bażi tax-xhieda li semghet l-Ewwel Qorti, hi setghet legalment u ragonevolment tasal gћall-konklużjonijiet li waslet ghalihom, fil-konfront ta' l-erba' appellanti kollha fuq l-akkużi ta' pussess u traffikar tad-droga eroina, din il-Qorti tiddikjara li l-aggravji ta' l-appellanti f'dan ir-rigward mhux qed jigu akkolti $u$ taqbel bis-shit malkonklużjoni ta l-Ewwel Qorti fejn sabithom hatja kollha ta' lewwel żewg akkużi fil-konfront tagћhom, dawk ta’ pussess u traffikar tad-droga eroina;

Illi naturalment, ghalhekk, il-Qorti qed tikkonferma ddeciiżjoni ta' l-Ewwel Qorti fejn sabet lill-appellant Anthony Borg hati li huwa reċidiv;

Illi issa l-Qorti ser tghaddi biex tikkunsidra u tiddeciidi fuq 1-aggravji l-ohra ta' 1-appellanti Rini Borg u Josephine Grima riferibbilment ghall-akkuża dedotta kontrihom a bażi ta' 1 artikolu 225 tal-Kodići Kriminali, c̀joè l-akkuża ta' qtil involontarju ta' Kevin Calleja;

Illi 1-Qorti mhix ser tirrepeti 1-fatti u provi koncernanti lmewt ta’ dan Kevin Calleja. Dawn jirriżultaw spjegati aktar qabel f'din is-sentenza, u ghalhekk qed issir biss referenza gћalihom;

Illi l-aggravji, ossia linja ta' difiża, ta' dawn iż-żewg̀ nisa appellanti, fi ftit kliem, jikkonsistu fis-segwenti:

Skond l-appellanti Josephine Grima, il-konfessjoni u xhieda taghha moghtija quddiem il-Magistrat Inkwirenti ma kinitx wahda volontarja u ghalhekk gћandha tigi skartata kompletament;

Ma giex ippruvat li huma fornew xi droga;
M'hemmx nexus bejn l-allegat bejgh tad-droga eroina lil Kevin Calleja u l-mewt tieghu;

Ma jissussistix ir-reat taht l-artikolu 225 tal-Kodici i Kriminali fl-elementi tiegћu;

Il-piena hija wahda eċċessiva u dan ghaliex inghatat filmassimu;

L-Ewwel Qorti skartat ghal kollox l-alibi ta' Josephine Grima;

Illi a rigward l-allegazzjoni ta’ Josephine Grima li dak li xehdet quddiem il-Magistrat Inkwirenti, fil-presenza tasSuperintendent John Mifsud, ma sarx b'mod volontarju, u-dan ghaliex hi kienet imbeżża’ minn dak kollu li kien qed jig̀ri madwarha, sahansitra anke mill-istess Magistrat Inkwirenti bilfigura imponenti tieghu, kif ukoll minn dak kollu li, skond hi, dawn iż-żewg̀t irğiel bdew jakkużawha li ghamlet u anke jintimidawha u jbeżżgћuha bil-ћabs ghal ghomorha, il-Qorti rat sew din l-interrogazzjoni tagћha li saret mill-Magistrat Inkwirenti, liema interrogazzjoni hadet hafna hin u hi pjuttost fit-tul. Tirrileva, iżda, li minn imkien ma jirriżulta li kien hemm xi kliem ta' intimidazzjoni jew theddid ta' habs ghal ghomorha, jew xi cirkostanzi simili biex nisslu fiha dak is-sens ta’ biża' li ma jibqa' xejn fiha u li, bhala konsegwenza, tmurilha 1volontarjetà taghha kollha u tigi indotta li tghid dak li eventwalment qalet. Li jirriżulta żgur li ghal bićća sewwa ta’ linterrogazzjoni taghha, Grima kienet ferm u ferm evażiva firrisposti li bdiet taghti u ripetutament bdiet tghid li ma kienet qed tiftakar xejn x'gara fl-20 ta' Awissu, 1992 meta nxtrat id-droga li allegatament qatlet lil Kevin Calleja ftit tal-hin wara li nxtrat. Kien biss wara hafna hin u wara hafna domandi ripetuti li din Grima fl-ahhar stqarret kollox u kkonfermat il-versjoni tal-fatti kif kienu gew moghtija minn Stephen Zammit, ad insaputa taghha. Ghalkemm forsi jista’ jigi koncess li minhabba l-istat fiżiku, menomat taghha, u l-fatt li din qatt ma kienet ghaddiet minn xi interrogazzjoni ohra simili bhal f'dan il-każ u minn Magistrat Inkwirenti, hi xi ftit jew wisq kienet impressjonata b'mod negattiv minn dawk ić-ċirkostanzi, b'dana kollu xorta jibqa' l-fatt li ma jistax jinghad li dak li stqarret ma sarx b'mod volontarju. Galadarba, l-appellati Grima, anke fl-istadju talkumpilazzjoni, qajmet din il-kwistjoni tal-volontarjetà taddeposizzjoni taghha, l-oneru tal-prova fuq dan il-punt huwa rimess lill-prosekuzzjoni una volta li ssir tali allegazzjoni. Jirriżulta effettivament li l-prosekuzzjoni ghamlet il-provi taghha biex turi li dik 1 -istqarrija taghha kienet wahda
volontarja. Mhux talli hekk, talli mill-kumpless tal-provi, dak li ntqal minn din l-appellanti jirriżulta kkonfermat mid-diversi xhieda u provi prodotti. Mhix kwistjoni, ghalhekk, hawnhekk li I-unika prova hija l-istqarrija ta' Grima. Hemm provi ohra, kemm diretti kif ukoll indiretti, li jsahhu u jikkomplementaw dak li hi qalet. Bla ebda mod ma huwa ppruvat li dak li qalet ma kienx moghti b'mod volontarju jew li kienet giet indotta li tghidu b'mezzi rregolari jew illegali. Dan l-aggravju ma jirriżultax;

Illi dwar l-aggravju ta’ Josephine Grima, li l-Ewwel Qorti skartat kompletament, l-alibi taghha, ghandu jinghad li millprovi jirrizulta li hija marret l-isptar tara lil ommha wara nofs-in-nhar fl-20 ta' A wissu, 1992, mentre l-bejgh tad-droga eroina lil Calleja sar dak in-nhar stess bejn il-11.30 a.m. u nofs-innhar. Dan l-alibi ghalhekk ma jirriżultax ippruvat;

Jibqa' ghalhekk finalment l-aggravju komuni ta' dawn iz̀żewg nisa appellanti riferibbilment ghan-ness ta’ kawżalità filmewt ta' Kevin Calleja u r-reat lilhom imputat taht l-artikolu 225 tal-Kodici Kriminali ;

A skans ta' ripetizzjoni, jigi riaffermat hawnhekk li millassjem tal-provi kollha, ma hemm l-ebda dubbju fuq il-fatt li leroina li qerdet lil Kevin Calleja ghall-habta tal-11.00 p.m. fl-20 ta' Awissu, 1992, kienet effettivament inxtrat minghand 1appellanti Rini Borg fl-istess data, mir-residenza taghha u tażżewg uliedha, l-appellanti ahwa Borg, bejn il-11.30 a.m. u nofs-in-nhar, meta kienu marru hemmhekk dan Kevin Calleja u Stephen Zammit u kienet sejћitilha specifikatament ghal dan innegozju l-istess appellanti l-ohra Josephine Grima u meta dan ilbejgh ta' l-eroina sar fl-apert quddiem 1 -istess Grima u bilkondixxendenza pjena u specifika taghha;

Illi galadarba din il-Qorti qed taqbel ma' l-Ewwel Qorti fis-sens li hi moralment konvinta bla dubbju ddettat mir-rag̀uni li d-droga li qatlet lil Kevin Calleja kienet l-istess droga li nxtrat direttament minghand Rini Borg u Josephine Grima, wiehed bilfors ghandu hawnhekk jidhol fl-elementi tar-reat taht lartikolu 225 tal-Kodicii Kriminali, addebitat lil dawn in-nisa appellanti, sabiex jara jekk l-ghemil taghhom jissodisfax dawn l-elementi. Fil-fatt, aggravju minn tagћhom huwa li ma hemmx proprju dawn l-elementi eżistenti;

L-artikolu 225 tal-Kodicii Kriminali jittratta effettivament l-omićidju kolpuż. Skond dan l-artikolu, sabiex jirriżulta dan iddelitt, hemm bżonn li tirrikorri kondotta volontarja negligenti, konsistenti generikament f'nuqqas ta' hsieb (imprudenza), negligenza jew traskuragni jew ta’ hila (imperizja) fl-arti jew professjoni, jew konsistenti specifikatament fin-nuqqas ta' osservanza tal-ligijiet, regolamenti, ordnijiet u simili, li tkun segwita, b'ness ta' kawżalità, minn akkadut dannuż involontarju;

Dan ifisser li fil-materja tal-kolpuż, hemm neċessarjament i-element ta' attività diretta ghal xi fini partikolari li minћabba nuqqas ta' ćerta prekawzjonijiet jistghu jiguu leżi jew danneg̀gjati jew ippregudikati l-interessi ta' terzi;

I1-Professur Giuseppe Santaniello fil-ktieb tieghu Manuale di Diritto Penale, jiddefinixxi d-delitt kolpuż hekk: "E colposo o contro l-intenzione, quando l-evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Nel reato colposo è volontaria la condotta del soggetto agente; mentre non è voluto l-evento";

It-teorija klassika u tradizzjonali, dik imsejha tal-Carrara,
li ripetutament giet aċċettata u pprattikata mill-Qrati taghna, u li in linea tad-definizzjoni fuq moghtija, hi wahda sogggettiva, li titlob bhala element essenzjali fid-delitt kolpuż dak talprevedibbilità ta' l-event mhux volut;

Hu risaput li dan l-element tal-prevedibbilità, fil-każ talkolpuż fil-kamp penali hu, kif jesprimi ruhu l-Archbold " $a$ reckless disregard for the safety of others" $u$ hu proprju dan li jg̀ib in-negligenza kriminali;

Kuntrarjament ghal din it-teorija soġgettiva tradizzjonali, hemm it-teorija l-ohra dik oggettiva dik tal- "kawżalità materjali", jew tal- "kawżalità volontarja effiçjenti". Din itteorija teskludi kompletament l-element tal-prevedibbilità u tippunixxi l-event bhala konsegwenza ta' kondotta ta' xi hadd li ma jkunx konformi ma' l-esigenzi tad-dritt u tal-ligi. Skond din it-teorija, "l'evento dannoso e contrario al diritto è punibile quando esso sia il-prodotto immediato o mediato di un atto volontario di un uomo, il quale atto, sebbene non rivolto a un fine antigiuridico, si è esplicato con mezzi rivelatisi non normali all'idea del diritto";

Ghalhekk, skond din it-teorija oġgettiva, abbraćċjata millAntolisei, $u$ anke riprodotta in parte sa certu punt f'sentenza moghtija minn din l-istess Qorti, diversament ippresjeduta, flismijiet Il-Pulizija vs Richard Grech deciiza fil-21 ta' Marzu, 1996, sabiex tregi l-kulpa, hemm bżonn biss is-segwenti żewg konsiderazzjonijiet: (a) li l-agent hu l-kawża efficjjenti jew effettiva ta' l-event; u (b) li l-kondotta tieghu jew mezz minnu adoperat hu kontra ligi. Fil-kawża msemmija, ghalkemm ma giex eskluz l-element tal-prevedibbilità, intqal li fejn si tratta ta' qtil involuntarju kkaġunat jew b'riżultat li xi hadd ikun forna ddroga abużivament, liema droga toqtol lil dak li jehodha, stante li hawn si tratta ta' non osservanza tar-regolamenti taht il-Kap

101, allura l-kwistjoni tal-prevedibbilità tal-hsara tassumi importanza minima;

Ta’ min jghid li din it-tieni teorija sabet hafna kritika u opposizzjoni u ghalhekk kienet dejjem l-ewwel teorija, dik talCarrara, li giet segwita u użata. Anke din il-Qorti taqbel ma' din l-ewwel teorija tradizzjonali u soggettiva li tesigi l-element talprevedibbilità tal-hsara jew dannu li jisa' jig̀i kkawżat millag̀ent minhabba l-kondotta tieghu. Hemm il-possibbilità li wiehed jipprevedi, iżda mhux l-obbligu;

In konklużjoni, il-kunćett tal-kulpa jista' jig̀i definit hekk:
"Kondotta volontarja (azzjoni jew ommissjoni) li tikkaguna event antiguridiku, mhux volut, iżda prevedibbli, b'mod li seta’ jig̀i evitat bl-użu ta’ attenzjoni jew prudenza fi grad normali";

Ghalhekk, skond din il-Qorti, 1-elementi essenzjali li jikkomponu dan il-kunċett tal-kolpuż jistghu jigu hekk stabbiliti:

Azzjoni jew ommissjoni volontarja;
Event jew akkadut dannuż;

Ness ta' kawżalità bejn l-azzjoni (jew ommisjoni) u levent jew akkadut dannuż;

II-prevedibbilità u ećċezzjonalment il-previżjoni ta' dan levent jew akkadut dannuż;

Il-konnotat karatteristiku tal-kulpa hu ghalhekk il-
prevedibbilità ta' l-event dannuż li kondotta illegali ta’ xi hadd tista' gg gib. Din hija l-kulpa normali jew l-hekk imsejha la colpa incosciente a differenza minn dik imsejha la colpa cosciente li hija l-kulpa bl-element fiha tal-previst ta' 1 -akkadut;

Il-kulpa normali (incosciente) dik tal-prevedibbli, temergi meta fil-kondotta ta' l-agent hemm l-element tan-negligenza, imprudenza, imperizja jew nuqqas ta' tharis ta' dritt. Il-kulpa 1ohra (cosciente) tirriżulta meta quddiem il-kondotta ta' l-agent, l-akkadut dannuż, bhala konsegwenza ghal dik il-kondotta, jidher possibbli, u, b'danakollu, hu xorta jwettaq dak l-agir tiegћu bl-isperanza li dak li possibbli li jigri fil-fatt ma jiğrix. Din it-tip ta' kulpa (cosciente) ghalhekk hi forma ta' kulpa iktar gravi mill-kulpa normali (incosciente), ćjoè dik tal-prevedibbli imma mhux previst, u dan ghaliex fil-każ tal-colpa cosciente, dik tal-previst hija vicín $\hbar a f n a ~ t a ', ~ u ~ t i k k o n f i n a ~ m a d-d o l u z ̇, ~ i l-~$ volut;

Hemm diversi forom ta' kondotta kolpuża, derivanti minn atti ta' negligenza, imprudenza, imperizja u non-osservanza ta' ligijiet, regolament, ordnijiet u simili;

L-imprudenza tigi mill-agiir ta' xi hadd minghajr ma jiehu l-opportuni kawteli;

In-negligenza tigi mid-disattenzjoni u disakkortezza ta’ 1 agent fil-kondotta tieghu;

L-imperizja hija l-forma specifika tal-kulpa professjonali, ċjoè, kif jghid il-Manzini "inettitudine e insufficienza professionale generale e specifica, nota all'agente, di cui egli vuole non tener conto";

Il-kulpa tista' tkun dovuta ukoll ghal non-osservanza tal-
ligijiet, regolamenti, ordnijiet $u$ simili, bhal ma huma l-assjem ta' regoli predisposti mill-awtorità pubblika dwar xi attività determinata u specifika bl-iskop li jigi evitat il-possibilità ta' hsara u dannu lil terzi, čjoè, dawk li jkollhom l-element talprevenzjoni, bhal ma hi, f'dan il-każ odjern, l-Ordinanza dwar il-Medićini Perikolużi (Kap. 101);

Taht dawn il-form ta' kondotta kolpuża sia minhabba imprudenza, negligenza u imperizja, sia minћabba nuqqas ta' osservanza tal-ligijiet, regolamenti, ordnijiet u simili, hemm differenza essenzjali, dik tal-prevedibbilità. Il-prevedibbilità tibqa’ essenzjali taht kull forma ta’ kulpa, iżda fi gradi differenti. Hi tibqa' dejjem in-nota saljenti f'kull forma ta' kondotta kolpuża, iżda gћandha gradi differenti f'kull każ ta' imprudenza, negligenza u imperizja, mentri hija preżunta filforma l-ohra fejn si tratta ta' reati minhabba non-osservanza ta' ligijiet, regolamenti, ordnijiet u simili. F'dawn il-każijiet mhux possibbli jew ammess lill-agent li jressaq prova ghall-kuntrarju. Hija hawnhekk preżunzjoni assoluta. Ma jistax 1-agent jghid li dak l-event dannuż li gara minћabba n-nuqqas ta' osservanza da parti tieghu ta' xi regolament ma kienx wiehed prevedibbli ghalih. Kif jghidu diversi awturi, dan hu każ fejn dan l-element tal-prevedibilità tal-leġislatur qed jissostitwixxi dik ta' l-agent. Hu preċiżament ghalhekk li kondotta kolpuża hija definita bhala kondotta volontarja li tikkaġuna event dannuż, mhux volut, iżda prevedibbli, li seta' jigi evitat bl-użu ta' attenzjoni jew prudenza fi grad ta' persuna normali;

Illi minn dan kollu issa lura ghall-każ odjern. Kif jaf kulhadd, u mill-esperjenza tal-ћajja, id-dannu mentali, fiżiku u kultant, anke l-mewt, li jista' jigi kkaġunat bl-ammistrazzjoni tad-droga eroina b'mod abbużiv, hu xi hağa prevedibbli. Lappellanti ma jistghux jghidu li ma kienx prevedibbli ghalihom, ghaliex, kif intqal qabel, hawn si tratta ta' prevedibbilità assoluta. Meta Rini Borg u Josephine Grima ghaddew l-eroina
lil Kevin Calleja, huma urew non-osservanza ghal-ligi, gharregolamenti taht il-Kap. 101, u ghalhekk ma jistghux jghidu li ma kienx prevedibbli gћalihom il-ћsara li setghet igggib dik iddroga eroina. F'tali każ, il-hsara hija manifestament prevedibbli, ghalkemm mhux voluta jew prevista. Kieku kienet hsara prevista jew voluta, il-kondotta taghhom kicnet tkun wahda doluża u mhux kolpuża. Huma taw id-droga lil Calleja non-kuranti tal-hsara li din setghet iggib u bl-iskop ewlieni li huma u l-membri tal-familja Borg, ċjoè l-appellanti l-ohra, jarrikkixxu ruhhom minn fuq dahar l-imsieken vittmi tad-droga, huma x'inhuma l-effetti dannużi u devastanti li g̀g̀ib l-użu ta' dik id-droga eroina. Fil-fatt, anke mill-istess titolu ta' din il-ligi u tittratta fuq dawn it-tip ta' delitti, dawn it-tip ta' drogi jew medicini huma klassifikati bhala "perikoluzì" u ma jistgћux jitqassmu u jittiehdu minghajr id-debita awtorizzazzjoni. Hemm ghalhekk il-presunzjoni tal-prevedibbli tad-dannu li jistghu igibu dawn it-tip ta' mediciini u drogi, bhal ma hija l-eroina, huma suġgetti ghal regolamenti u liġi dwar l-użu u ddistribuzzjoni taghhom, li jipprovdu li hadd ma jista' jforni eroina jekk ma jkunx awtorizzat ghalhekk skond il-ligi. Hu ovvju, ghalhekk, li jeżistu dawn ir-regolamenti dwar it-tqassim u użu tad-droga eroina minhabba l-hsara li tali droga tista' g̀ġib u sabiex effettivament tigi evitata din il-hsara;

Dwar in-ness ta' kawżalità bejn il-fornitura tad-droga eroina mill-appellanti nisa lil Kevin Calleja, u l-mewt tieghu xi ftit tas-sighat wara, din il-Qorti ma ghandha I-ebda dubbju li mill-kumpless tal-provi, ikkunsidrati kollha flimkien, kemm dawk diretti kif ukoll dawk cirkostanzjali jew indiretti li dan inness jeżisti, fis-sens li Calleja kien amministra lilu nnifsu dik listess eroina moghtija lilu minn dawn l-appellanti. Il-Qorti hija moralment konvinta minn dan kollu minghajr l-ebda dubbju raġonevoli. B'danakollu, iżda, ma jirriżultax ċar li l-mewt ta' dan Kevin Calleja grat unikament u biss minhabba din id-droga eroina li tawh l-appellanti nisa. Ma hemmx dubbju li hu kien
amministra lilu nnifsu l-istess wahda li kienu tawh huma. Iżda li hu miet proprju minhabba fiha biss mhux daqshekk car. Fil-fatt jirriżulta mir-rapport ta' l-espert tat-Tossikologija, Dr. Michael Sammut, li mill-eżami li hu kien ghamel, kien sab mixela ta' eroina u alkohol fil-kampjuni mehuda mill-gisem ta' Calleja. Skond Dr. Sammut, dan il-konsum ta xorb li kellu fih Calleja seta' ghen biex jipprecipta l-mewt tieghu meta hu ha l-eroina. Hemm, ghalhekk, f'dan il-każ, element ta' kontributorjetà da parti ta' l-istess Calleja. Ghandu jinghad, però, li n-negligenza kontributorja ma twassalx ghal xi forma ta' kompensazzjoni talhtijiet fil-kamp penali. L-appellanti nisa xorta wahda jibqghu pjenament kriminalment responabbli ghal dak li gara, il-qtil involontarju ta' Calleja, u din il-kontributorjetà da parti tieghu, se mai, tista' tigi kkunsidrata mill-Qorti, ghalkemm lanqas mhu bilfors dan, meta tigi biex tinflig̀gi 1-piena li thoss li tkun dik Iiktar adegwata fić-ċirkostanzi. Din hija haga fakoltattiva u tibqa' dejjem ghad-diskrezzjoni tal-Qorti biss;

Stabbilita, ghalhekk, in-negligenza generika u specifika ta' 1-appellanti nisa f'dan il-każ, kif ukoll in-ness tal-kawżalità bejn dik il-kondotta kolpuża taghhom fil-fornitura ta’ l-eroina lil Calleja u l-mewt tieghu ftit wara, din il-Qorti ma tarax li hemm bżonn issa li toqgod tanalizza d-diversi argumenti alternattivi li gabu dawn l-appellanti fir-rikorsi taghhom biex jippruvaw juru li l-Ewwel Qorti applikat jew interpretat il-ligi b'mod żbaljat f'din il-materja ta' l-omiciidju involontarju. Anke jekk, ghallgrazzja ta' l-argument biss, l-Ewwel Qorti esprimiet ruhha b'xi mod li l-appellanti dehrilhom li ma kienx preċiż f'xi dettal, xorta jibqa' l-fatt li l-konklużjonijiet taghha ta' reità a bażi ta' 1 artikolu 225 tal-Kodići Kriminali kienu tajbin, kurretti u jisthoqqilhom konferma minn din il-Qorti. Jiżdied jinghad biss li ghar-raġunijiet legali g̀à spjegati, il-fatt li Calleja stess amministra lilu nnifsu bl-eroina meta gà kellu gewwa fih ammont sostanzjali ta' birra, kif jghid ix-xhud Stephen Zammit stess, huwa rrilevanti ghall-fini ta' reità. Huwa veru li hu
kkontribwixxa ghall-mewt tieghu stess, però hu żgur li kienu lappellanti nisa li b'ghemilhom, meta tawh l-eroina, holqu 1kondizzjoni essenzjali ghall-event dannuż bil-fornitura ta' dik id-droga evidentement intiża biex tintuża mill-istess Kevin Calleja;

Illi ghar-raǵunijiet kollha msemmija, din il-Qorti ghalhekk qieghda tičhad l-aggravji ta' l-appellanti kollha rigwardanti rresponsabbilit kriminali taghhom ghal dak li gara. Bla dubbju ta' xejn u bla ebda eżitazzjoni, ghalhekk, din il-Qorti qieghda tikkonferma dik il-parti tas-sentenza appellata fejn sabet lillappellanti kollha hatja ta' l-akkużi dedotti kontrihom;

Jibqa’ ghalhekk 1-aggravju taghhom dwar il-piena inflitta fuqhom mill-Ewwel Qorti;

L-ilment prinćipali ta' l-appellanti, spečjalment dak ta' 1 appellanti Rini Borg, Josephine Grima u Anthony Borg, hu li 1piena inflitta fuqhom mill-Ewwel Qorti hija fil-massimu u ghalhekk ećcessiva, filwaqt skond l-appellant Raymond Borg, hu ukoll jilmenta minn piena ećċessiva u jghid li l-Ewwel Qorti ma haditx in konsiderazzjoni l-fatt li hu mal-ewwel kien ammetta l-akkużi dedotti kontrih ta' pussess u traffikar ta' droga u li ma tatux mitigazzjoni adegwata fil-piena;

Nibdew b'ta' Raymond Borg. Hu veru li dan l-appellant kien ammetta l-akkużi kollha dedotti kontrih mal-ewwel. Meta giet biex tikkunsidra 1-piena li l-Ewwel Qorti dehrilha li kienet xierqa u adegwata gћalih fić-ċirkostanzi, hi, fil-fatt, iddikjarat li kienet, ikkunsidrat li hu kien ammetta l-akkużi mill-bidunett talproceduri u ghalhekk ikkundannatu ghall-ћames (5) snin prigunerija u ghal multa ta' Lm100. Hu veru li l-perijodu talprigunerija inflitt fuq dan l-appellant huwa fil-massimu ta' hames snin. Iżda daqstant huwa veru ukoll li ghal dik li hija l-
piena pekunjarja, dik inflitta fuqu mill-Ewwel Qorti hija hafna u hafna baxxa, tista' tghid fil-minimu ragonevoli fić-ċirkostanzi. Ovvjament, dan l-appellant ippretenda li ser igawdi minn iktar tnaqqis, spećjalment minn dik li hi l-piena karćerarja. Veru li ammissjoni bikrija ta' l-akkużi tista' g̀gib tnaqqis fil-piena, kultant anke tnaqqis sostanzjali, iżda dan mhux xi dritt awtomatiku u ta' bilfors li jkun hemm dan it-tnaqqis kull darba li tigi rregistrata ammissjoni. Hija kompletament fiddiskrezzjoni tal-Qorti li tkun semghet il-każ u ratu jiżvolg̀i quddiemha, li tiddeciidi jekk il-hati ghandux jinghata xi tnaqqis fil-piena jew le meta jammetti l-akkużi, jew kemm ghandu jkun dan it-tnaqqis. Minkejja tali ammissjoni, jista' jkun hemm raġunijiet u ċirkostanzi li minhabba fihom il-Qorti tiddecidi li ma taghtix tnaqqis fil-piena, u dan minhabba, per eżempju, ilgravità tar-reat, bhal mhu dak tar-reat kontinwat tat-traffikar tad-droga, bhal mhu l-każ odjern. Hija l-Qorti biss li wara li tkun ikunsidrat il-fattispečje ta' kull każ, tiddeċidi jekk il-hati ghandux jinghata dan it-tnaqqis fil-piena, u jekk fl-affermattiv, kemm ghandu jkun dan it-tnaqqis. F'dan il-każ, 1-Ewwel Qorti jidher car li ghamlet il-konsiderazzjonijiet taghha kollha stante l-ammissjoni bikrija ta' l-appellant Raymond Borg, u peress li hu akkużat bir-reat ferm gravi u kontinwat tat-traffikar taddroga, dehrilha li hu kien jimmeritah tnaqqis fil-parti pekunjarja tal-piena, iżda mhux fil-parti karċerarja fejn imponietlu :massimu ta' hames snin;

Dwar l-appellant Anthony Borg. Dan ma ammetta xejn miż-żewg akkużi dedotti kontrih ta' pussess u traffikar taddroga. Kellu ukoll l-akkuża tar-reċidiva. Minkejja l-fatt li meta giet biex tikkunsidra 1-piena, l-Ewwel Qorti hadet in konsiderazzjoni li skond il-Probation Officer, Mariella Camilleri, li kienet qed tissorvelja u tiehu kura ta' dan 1 appellant, hu kien qed juri progress posittiv u esprimiet 1 opinjoni taghha favorevoli fil-konfront ta' l-appellant, hu ilmenta mill-fatt li b'danakollu l-Ewwel Qorti ma imponitx
piena aktar ġusta fuqu, u dan billi kkundannatu ghall-hames (5) snin priġunerija u Lml,000 multa. Hawn ukoll, dan l-appellant huwa żbaljat. Hu ćar li l-Ewwel Qorti qieset dak li qalet Mariella Camilleri dwaru, iżda xorta dehrilha li fić-ćirkostanzi tal-każ kellha timponi dik il-piena, liema piena, qed jigi rrilevat li mhix il-massimu kemm ghal dak li hija l-multa u kemm ghal dak li hija l-prigunerija, tenut kont li dan tat-traffikar tad-droga kien reat kontinwat, imwettaq diversi drabi f'perijodu ta' z̀mien twil mhux hażin u tenut kont li dan l-appellant Anthony Borg instab hati ukoll li kien rećidiv. Kieku gew applikati ż-żieda filgradi tal-piena minhabba r-reċidiva, żgur li kien jehel aktar minn hames snin habs;

Dwar l-appellanti Rini Borg u Josephine Grima, dawn jilmentaw li minkejja li l-Ewwel Qorti qalet li qed tiehu kont tal-fedina penali netta taghhom, ta' l-età avvanzata ta' Rini Borg, tal-mankament u kostituzzjoni fiżika taghhom partikolarment dik ta' Josephine Grima, kollha konsiderazzjonijiet li normalment jattenwaw il-piena, b'danakollu, hi imponiet fuqhom piena massima u ferm severa, ċjoè, dik ta' Lm2,000 multa fuq kull wahda minnhom, kif ukoll piena ta' sitt (6) snin habs fuq kull wahda minnhom;

Jigi rrilevat hawnhekk ukoll li fil-fatt dawn il-piena mhumiex fil-massimu, ghalkemm, iva, jidhru severi, bhal ma huma severi dawk ta' l-appellanti l-ohra ukoll;

Illi dejjem kienet il-prassi kostanti li din il-Qorti ta' Reviżjoni ma tiddisturbax id-diskrezzjoni ta' l-Ewwel Qorti jekk issib li din ghamlet apprezzament tajjeb tal-provi u li a bażi taghhom setghet ragonevolment u legalment tasal ghallkonklużjonijiet li waslet ghalihom. Din il-Qorti ma tirrimpjazzax id-diskrezzjoni taghha ghal dik li hi l-piena. Hu evidenti li f'dan il-każ li jittratta dwar delitti gravissimi ta'
traffikar kostanti ta' droga, kif ukoll tal-mewt ta' guvni fl-ahjar età ta' żoghżitu b'riżultat ta' din il-kondotta illegali u negozju nefast, l-Ewwel Qorti, li ghexet il-hajja tal-prociess kollu, kienet ghalhekk f'posizzjoni ferm ahjar u avvantaggjata minn din ilQorti biex, fid-diskrezzjoni taghtha timponi l-piena li dehrilha li kienet l-iktar wahda indikata fić-ċirkostanzi. U ghalhekk, anke ghal dak li jirrigwarda l-piena, din il-Qorti thoss li ddiskrezzjoni użata mill-Ewwel Qorti m'ghandhiex tigi ddisturbata. Hu ciar li l-Ewwel Qorti hadet ukoll in konsiderazzjoni kull fattur, inkluż dak tal-kontributorjetà da parti ta' Kevin Calljea, ghalkemm ghandu jinghad li anke hawnhekk, bhal każ ta' l-ammizzjoni bikrija ta' l-akkużi, dan ilfattur ta' kontributorjetà mhux bilfors jew bi dritt ig̀ib tnaqqis fil-piena;

Kif sewwa qal il-prosekutur, il-mod kif giet inflitta l-piena mill-Ewwel Qorti, jirriżulta li hi hadet in konsiderazzjoni diversi fatturi, bћal ma hadet in konsiderazzjoni, u semmietha fis-sentenza, li ghal dik li hi piena, hi qieset li dawn ir-reati gew kommessi qabel 1-1994 meta saru l-emendi fil-Kap. 101 u żdiedu l-pieni konsiderevolment ghar-reati taht dan il-Kap. Hu car li, fl-ghoti tal-piena, l-Ewwel Qorti mxiet fil-parametri permessi mil-ligi qabel dawn l-emendi ta' 1-1994 u ghalhekk kellha kull dritt, fid-diskrezzjoni taghha, sabiex korrettement tasal biex tinfliggi dik il-piena;

Din il-Qorti, ghalhekk, fid-dawl ta' dawn il-fatturi kollha, tenut kont in-natura gravissima tar-reati addebitati lillappellanti, inkluż dak tal-qtil involontarju ta' Kevin Calleja, vittma ohra tad-droga bhal mijiet, jekk mhux eluf, ohra bhalu, li fortunatament mhux kollha kellhom il-ћajja tagћhom żaghżugћa stronkata b'dan il-mod, tenut kont li f'dawn ić-cirkostanzi ferm partikolari u sensittivi 1 -Qorti ghandha l-obbligu u dover li thares u tissalvagwardja aktar l-interessi tas-socjetà innocienti kontra r-reghba bla rażan ghall-gwadann finanzjarju, akkost ta'
kollox, tat-traffikanti tad-droga, li b'ghemilhom mhux biss qed jeqirdu u jisfrattaw familji shah u żghażagh fl-ahjar età ta’ hajjithom, imma kultant anke jwassluhom sal-mewt, qiesu qatt ma gara xejn, tara li l-hniena u simpatija u dispjaciir taghha, hawnhekk ghandhom imorru biss lejn dawn il-vittmi u lejn ilfamilji taghhom li ser jibqghu mnikktin ghal dejjem u millbanda l-ohra turi l-id iebsa tal-liġi u tal-gustizzja kontra min qed ikun responsabbli ghal din il-pjaga u qerda, u mingћajr ma turi l-ebda hniena jew simpatija miegћu, timponi fuqu dak il-kastig moghti u permess mil-ligi la darba jinstab hati ta' dawn iddelitti. Huma dawn id-delitti li huma oxxeni, u mhux il-piena ta' l-Ewwel Qorti kif giet deskritta mill-appellanti;

Ghal dawn ir-raġunijiet, il-Qorti, filwaqt li qed tirrespingi t-talba orali ta' l-appellanti Anthony Borg biex tisma' lil Mariella Camilleri ghall-fini ta' piena u dan ghaliex xorta jibqa' l-fatt li hu ghandu jhallas ta' ghemilu atroci, skond il-ligi, anke jekk dan sar xi sitt snin ilu, tichad l-appelli kollha ta' l-erba' appellanti u tikkonferma s-sentenza appellata fl-intier tagћha b'effett immedjat, inklużi l-ordnijiet kollha moghtija millEwwel Qorti fl-istess sentenza appellata. Tordna li l-perijodu li l-appellanti kienu taht arrest preventiv in konnessjoni ma' dan il-każ ghandu jiği mnaqqas mill-piena karċerarja mposta;

Tordna li l-appellanti ghandhom ihallsu l-multi inflitti fuqhom bil-mod li gej, u čjoè:

Raymond Borg ghandu jhallas il-multa ta' Lm100 fì z̀mien gimgha mil-lum, u fin-nuqqas din tkun konvertibbli f'ghoxrin (20) jum detenzjoni;

Anthony Borg ghandu jhallas il-multa ta' Lml,000 fi żmien xahar mil-lum, u fin-nuqqas din tkun konvertibbli fi tliet (3) xhur priġunerija ohra;

Rini Borg u Josephine Grima ghandhom ihallsu il-multa ta' Lm2,000 inflitta fuq kull wahda minnhom fi żmien xahrejn mil-lum, u fin-nuqqas din tkun konvertibbli fi tliet (3) xhur prig̀unerija ohra;

Ai termini ta' 1-artikolu 533 tal-Kodici ${ }^{\prime}$ Kriminali, tikkundanna lill-appellanti kollha in solidum sabiex ihallsu lirRegistratur ta' din il-Qorti l-ispejjeż peritali kollha, f'daqqa, konnessi ma' dan il-każ, ammontanti ghas-somma ta' Lm97.50c, u dan fi żmien xahar mil-lum u fin-nuqqas din ukoll tkun konvertibbli f'dsatax (19)-il jum ta' detenzjoni;

Ghal kull buon fini, il-Qorti qieghda tordna d-distruzzjoni totali tad-droga kollha u og̀getti konnessi ma’ l-użu abbużiv tagћha, talvolta dawn ghadhom jeżistu u jinsabu esebiti f'dawn l-atti u dan fi żmien ġimghatejn mil-lum, liema distruzzjoni gћandha ssir mill-Ispiżjar Mario Mifsud li qed jigi nnominat ghal dan il-ghan, u li ghalhekk ghandu jirredigii proćess verbal dwar din id-distruzzjoni li ghandu jippreżenta f'dawn l-atti, b'dan però li qabel ma dan l-espert forensiku jibda biex jesegwixxi dan l-inkarigu moghti lilu, l-Avukat Generali qed jinghata tlett ijiem żmien sabiex permezz ta' nota jinforma lil din il-Qorti jekk hemmx bżonn aktar din id-droga u oġgetti relatati in konnessjoni ma' xi proćeduri ohra. Sabiex ikun jista' jesegwixxi l-inkarigu lilu moghti l-Ispiżjar Mario Mifsud qed jigi awtorizzat jirtira kull dokument opportun mill-atti kif ukoll xi droga u ogggetti relatati konnessi ma' dawn il-proćeduri li qabel setghu kien, jew ghadhom, fil-pussess ta' Dr. Anthony Abela Medici li kien g̀ie nnominat fl-istadju tal-kumpilazzjoni ghall-eżami u analisi ta’ l-istess.

