# 30 ta' Novembru, 1990 

## Imhallef: -

## Onor. Godwin Muscat Azzopradi B.A., LL.D.

Il-Pulizija

versus

Kola Abela

## Appellabilità ta' Sentenza tal-Prim'Istanza

Persuna pprocessata li tkun milquta, avversament minn decizjoni talQorti ghandha dritt li tappella, a mhux kull persuna ofra hi min hi. Hemm dritt ta' reviżjoni ta' sentenza moghtija mill-Qorti talMagistrati, u dan id-dritt huwa aktar ampju ghall-imputat milli gћall-Avukat $\dot{\text { Generali. }}$

Id-dritt gћall-appell huwa miftuћ ghall-imputat anke f każ ta' sentenza li tikkomina ammonizzjoni u riprensjoni;

F'materja ta' dritt kriminali I-interpretazzjoni ghandha tkun ristrettiva, iżda huwa daqstant principju sagru illi kull interpretazzjoni li tibbenefika lilll-akkużat ghandha tingћażel in preferenza ghal interpretazzjoni fis-sens kuntrarju.

Il-Qorti: - Rat ir-Rikors ta' l-appell;
Rat il-provi kollha prodotti;

Semghet it-trattazzjonijiet relattivi;

Ikkunsidrat:

Illi 1-appell huwa limitat ghad-decizizjoni dwar eċcezzzjoni ta' 1-Avukat Generali li tallega n-nullità ta' l-appell a bażi ta' linappellabilità tas-sentenza tal-Prim'Istanza;

Dik is-sentenza di fatti lliberat lill-appellant mill-akkużi kontra tieghu però ordnat it-twaqqigh tal-kamra rurali mertu tal-kawża;
 tiğgustifikax appell billi l-appell huwa permess biss lill-persuna misjuba hatja u mhux lil min ikun gie lliberat;

L-appellant u l-Avukat Generali ppreżentaw noti ta' losservazzjonijiet relattivi ghall-punti di vista differenti taghhom;

L-eċcezzjoni sollevata giet ribattuta mill-appellant billi čcita żewg̀ deciizjonijiet, čjoè Pulizija vs Luca Bezzina decizaz fis-16 ta' April, 1913 u Pulizija vs Joseph P. Cassar deciziza fl-10 ta' Gunju, 1939, it-tnejn deciiżi mill-Qorti ta' l-Appell Kriminali. Dawn it-tnejn gew citati mill-Professur Mamo u l-konklużjoni minnu migbuda kienet illi ghalkemm il-ligi taghti d-dritt ta' lappell lill-persuna misjuba hatja, tali definizzjoni testendi ukoll ghal kull persuna aggravata b'sentenza tal-Qorti tal-Magistrati;

Fuq l-iskorta ta' tali konklużjoni, ikompli l-Mamo, huwa gustifikat appell minn persuna ddikjarata non sana di mente, billi din ma tkunx misjuba hatja imma xorta ssofri, jew ahjar, fi kliem l-istess awtur, issofri aktar, ghax tigi rikoverata f'istituzzjoni apposita;

Min-naha l-ohra, l-Avukat Generali sostna li 1interpretazzjoni moghtija mill-appellant kienet ibbażata fuq premessa inkompleta u li se mai, tali estensjoni kienet forsi applikata biss ghal bażijiet ta' demenza, tenut kont ukoll talfatt illi f'tali każijiet il-Qorti tkun sabet li l-akkużat ikkommetta r-reat però kien insan;

Però I-Avukat Generali jmur oltre u jenfasizza li wiehed ma jistax jestendi d-dritt ta' l-appell ghal kull persuna aggravata minn deċizjoni tal-Qorti billi allura wiehed ikun qieghed jintroduci appell ghall-kwerelant f'kull każ u ghall-parti ćivili;

Il-Qorti kkunsidrat:
Illi l-artikolu 413 tal-Kapitolu 9 jagћti dritt ta' l-appell lill"persuna misjuba hatja";

Fil-maġġoranza prattikament totali tal-każijiet din ilklawsola ma tqajjem ebda diffikoltà billi hija l-persuna misjuba hatja li tkun aggravata bid-decizijoni tal-Qorti;

Il-Qorti tinnota mill-ewwel li ma taqbilx ma' l-Avukat Generali li jekk wiehed jaċcettal-interpretazzjoni ta' 1 -Imhallef Harding, wiehed ikun qed jestendi d-dritt ta' l-appell anki ghallparti civili. Dak li qed jghid il-Mamo hu li persuna pprocessata li tkun milquta avversament minn deċiżjoni tal-Qorti ghandha d-dritt li tappella, u mhux kull persuna ohra hi min hi. F'dan is-sens hu korrett il-Mamo li jgћid 'any person charged";

Il-provvediment legali li tahtu gie akkużat l-appellant ghandu natura partikolari in kwantu taht il-provvedimenti tieghu
fejn l-imputat ma nstabx hati mill-Qorti, il-Qorti kienet sodisfatta li l-bini kien sar minghajr permess u ghalhekk ordnat it-twaqqigh tieghu ad opera tal-Pulizija. Il-Qorti tat ukoll però, fil-prattika żmien lill-appellant li jottjeni l-permess nećessarju;

L-artikolu regolanti l-appell fil-ligi Kriminali nkiteb ferm qabel il-promulgazzjoni tal-provvedimenti drakonjani ta' l-A.L. 52 ta' l-1988. Ghalhekk id-decizizjoni trid tkun marbuta ma' lanalogija regolata mill-prinćipji aćcettati. Imputat jista' jigi lliberat bhal ma gie lliberat f'dan il-każ, ghaliex ma kienx hemm il-prova li hu bena l-bini in kwistjoni imma fl-istess hin il-bini jigi distrutt. Is-sentenza hija wahda u l-imputat huwa wiehed. Fil-każ fejn l-imputat huwa s-sid tal-bini in kwistjoni ma hemmx dubju li t-twaqqigh hafna darbi jkun ta' preǵudizzju ferm serju aktar mill-ammont pekunjarju talvolta akkollabbli lill-akkużat;

Illi l-eżerċizzju li jrid jiği maghmul hawn huwa wiehed li jesplora l-prinćipju fundamentali tad-dritt ta' l-appell. Hemm dritt ta' reviżjoni ta' sentenza moghtija mill-Qorti tal-Magistrati. Dan id-dritt huwa aktar ampju ghall-imputat milli ghall-Avukat $\dot{G e n e r a l i . ~ U ~ d a n ~ i d-d r i t t ~ h u w a ~ m i f t u h ~ g h a l l-i m p u t a t ~ a n k i ~ f ' k a z ̇ ~}$ ta' sentenza li tikkommina ammonizzjoni u riprensjoni;

Filwaqt illi huwa veru li f'materja ta' dritt kriminali linterpretazzjoni ghandha tkun wahda ristrettiva, huwa daqstant princ̈ipju sagru illi kull interpretazzjoni li tibbenefika lill-akkużat ghandha tinghażel in preferenza ghal interpretazzjoni fis-sens kuntrarju;

Il-Qorti apparti l-provvedimenti ta' l-artikolu 503 tal-Kap. 9 dwar id-demenza, rat ukoll l-artikolu 413(2). Dan 1-artikolu
jaghti d-dritt ta' l-appell lis-sid ta' vettura li jkun gie kkundannat ihallas somma bhala kumpens ghall-hsara kkagunata fi hwejjeg ohra minn sewwieq ta' dik il-vettura. Ara art. 81 tal-Kap. 10;

Hawnhekk is-sid tal-vettura ma jkunx akkużat. Imma lhsara tkun giet ikkagunata b'vettura tieghu u jista' jigi kkundannat iћallas kumpens;

Il-principju fundamentali wara d-dritt ta' l-appell huwa lpossibilità li bniedem li jkun gie assogggettat ghal proćeduri kriminali u per konsegwenza ta' 1 -istess gie penalizzat ikollu ddritt li tali deciżjoni tiği riveduta;

Fiż-żmien meta ġie introdott l-artikolu regolanti l-appell, kif diga intqal, ma kienx hemm ligijiet ta' din in-natura $u$ huwa ovvju ukoll illi l-ligi ghalhekk ma setghetx tipprospetta tali appell, cjoè l-appell ta' min ma jinstabx hati però jigi penalizzat;

Issa ma hemm l-ebda dubju illi sid ta' bini bhal dak formanti s-suğġett tal-kawża in eżami jiği aggravat bil-miżura imposta mill-Qorti a tenur tal-ligi, anki, jekk huwa jigi lliberat. Ghalhekk il-Qorti tara li ghandu jkun hemm dritt ta' l-appell limitat ghallpersuna li tkun akkużata u lliberata minn tali akkuża jekk ilQorti tkun ordnat it-twaqqigh tal-bini. Dan konformament malprinćipju enunċjat anki mill-ğurisprudenza fuq citata;

Jinqala' immedjatament il-kwesti jekk tali appell hux possibbli fil-każijiet kollha ta' din in-natura u l-Qorti tara li tali appell jista' jkun tenibbli biss meta l-akkużat illiberat ikollu interess fil-bini de quo. Altrimenti, jekk per eżempju l-akkużat ma jkunx is-sid jew xort'ohra interessat b'mod sinifikanti, allura
tali persuna ma tista' tkun qatt aggravata bid-deciżjoni tal-Qorti;
Ghal dawn il-motivi, il-Qorti tichad l-ecicezzjoni ta' 1inappellabilità sollevata mill-Avukat Generali u thalli l-kawża ghall-kontinwazzjoni ghat-12 ta' Dicembru, 1990.

