## 11 ta. Marzu, 1950

Intallfin :
Cher. Onor. W. Harding, B.Litt., ]iL.D., . / Pres.; Onar. Dr. T. Gouder, TiT.D.; Onor. Dr. A. V. Camilleri, B.Litt., LL.D.

Beltran Camilleri cersas paolo Pace ne.
Appell *ill-Mipenta Taghba r-Regina fil-Kunsill Privat Libell - Ministru - Order in Council tat-22 ta' Novembru, 1910
L-unar te' individwu hatra indiskatibilmrat fingn presejuatr; itilat bdagshekt mhwa kuistjoni tu' inportanza kidira jenerali jew
 onpell fid-diahresajuni tul-Qorti lill-Muestù Taghha r-Regina filKunsill l-rivat minn semtenza li thun iddinponiet minn kwistjoni li tirrigurarda l-unur tal-kuerelant li jhossa myurjat b'artikolu stampat figurnal; $u$ dan avvolja l-imputazzjoni ngurjuża tkun saret lill Ministon tal-fivern, imme thun tirrigumadu, mhux l-ezereizaziu tab-/unzjonijiet diegtu ta' Ministru, immo epolia precedenti meta Huwe me kiens Ministru.
 "ry !fratir" ghat numell lill-Irioy Comail, jehtiej li l-kwistjoni hola tali, tholu 'dwurstio juris', thun ta' importanzu publika jew giruerali, jew roitohra; $u$ whix tali kwistjoni li, apparti l-apprezzament tal-falti, tirnuourda l-fpplikuzzjomi tal-principhi ordi"nrii 'rmoterjuta' librll, 4 xejn wktar.
Fi/Gmi primin, l-attur, fi :micr meta kien Ministru tal-Guern, jie Wha ettribucit Ii qubel ma ser Ministru hien cucetta 'bribe' btala *twejurjir Jluwze nominut mill-Qurti, u ghamel kacza lill-editur





 ha t-Majmu fi-Kidnsill lritat "es gratia".
1l-Qoti - Rat il-petižioni ta' 1-imsemmi Beltram Ca-
 tal-Gort tivili tal. Waesta laghha r-Reigma hu tabab il-kundamat lal-konvemut. almat editur tal-igurnal "Patria:", ertalt-lilas tia' smama ta' fus li ligi liswidati mill-Qorti, sa








interponiu appell minn din is-sentenza b'nota tal-11 ta' Ottubru, 1054, u b'petizajoni preżentata quddiem dim l-Onorabbli (quti fit-12 ta' Ottubru, 1954, talab ir-revoka ta' l-imsemmija sentenza tal-prima istanza, bl-ispojjeż kontra l-esponenti: illi b'sentenza moghtija fl-14 ta' Jannar, 1955, din 1 Onorabbli Qorti lagghet l-appell tal-konvenut, irrevokat issentenza appellata, u cahdet l-istanza ta' l-attur, bl-ispejjeż taż-żewg istanzi kontra l-attur sokkombent; illi l-esponenti hass ruhu agyravat minn din is-sentenza, u jixtieq jinterponi uppell minnla fill-Knnsill l'riwat tal-Maesta Taghta f'Londra; illi l-esponent jiblaża din it-talba tieghu foy l-art. 2 (b) tar-Regolamenti li inregolaw l-appelli lill-Maestà Taghha Hathruga bl-Ordni fil-Kunsill tat-22 ta' Novembru, 1909, kif emendat bl-Ordni fil-Kunsill iefior tal-5 ta.' Novembru, 1942; u ghalhekk talab li din l-Onorabbli Qorti jogtigobha tegtitieh il-permess me末tieğ gatabiex jappella lill-Kunsill Privat talMaesta Taghhs mis-sentenza ta' din l-Onorabbli Qorti ta' 1-14 ta' Jannar, 19055;

Rat ir-risposta tal-konvenut, li biha hu oppona t-talba ta' l-attur ghall-permess biex jappella lill-Kunsill Privat talMaesta Tagђha r-Kegina, bilii l-kwistjoni involuta ma hijiex ta" importanza tali li tisthoqqilia li titressaq quddjem l-jmsemmi Kunsill Privat;

Trattat 1 -incident;
Ikkunsidrat;
Skond l-Order-in-Council li jirregola l-appelli mill-Qorti ta' L-Appell ta' Malta lill-Maeeta Taghha r-Regina fil-Kunsill (Vol YI Ediz. Riv., p. 313 et seq.), hernm appell "as of right' fil-każ kontemplat $\mathfrak{f l}$-inċiż (a) ta' l-art. 2 ta' dak 1 Order (p. 315); u jista" jsir appell "at the disoretion of the Court'" fil-każ illi (inciiż (b) ta' l-istess artikola) "...... in the opinion of the Court, the question involved in the appeal is one which by reason of its great general or public importance, or otherwise, ought to be submitted to Her Majesty in Council for decision";

Kif jidher mill-petizzjoni, it-talba ta' l-attur hi bażata fuq l-inciż (b): u ma setghetx kienet bȧ̇ata fuq l-inéiż (a), ghaliex skond il-ligí (Kap. 117, zat. 31), il-limiti tad-danai, kif
aillybin (ic-citiorjoni odjema, has ta' $\mathfrak{d} 100$, mentri ghall-jedd tal appell skend l-inciz (a) jehtieg li l-valur tat-talba jkun sthall-incyas til' 5500 ;

Issa, din il-Qorti ma thossx li l-kwistjoni involuta hi tali :i tigentifikaha li teżencita favorevolment id-diskrezzjoni taghifa. I-Anur til individwn ha indiskutibilment, kif issottonelta d-difensur ta' !-attur, thağa prezzéuza; izda b'daqshekk mas silx kwistjoni ta' juportanza kbira generali jew publika, jew xort'otra. ( j halkema, met ${ }_{\text {a }}$ saritlu l-imputazzjoni forHamid l-meritu tal-kawza, l-attur kien Ministru, l-imputazzjoni pero kienet tiryguarda mhux l-eżecizzju tal-funzjonjiet tiegtur ta' Ministru, i发da epoka precedenti li fiha hu kien gie nominat mill-Qorti sitralejarju stante l-professjoni tieghu ta' "accountant", u phalhekk kienet gifet ammessa l-prova talverita in bazi g otha!l-inctéz (c) ta' l-art. 16 Kip. 117 Ediz. Riveduti. F'kuz simili, hu fl-interess tal-publiku li l-fatti jigu appurati: imma din hija konsiderazzjoni li tirrigwarda l-fatti, menti, biex ikun hemm lok ghall-ezercizzju tad diskrezzjon. ta' din il-Qurti, jetitieg li l-kwistjoni, bhala tali, bhala "quaestio juis', than ta' importanza kbira generali few publika, jew xurt'otra;
$F{ }^{\prime}{ }^{\text {dan }}$ il-każ, invece, si tratta ta' kwistjoni li, apparti lapprezzament tal-fatti, tirrigwarda 1 -applikazzjoni semplici tal-primeipji ordinarji f'materja ta' libell, u xejn aktar. Anki jekk phall-attur il-kwistjoni ta' fatt hi gravi, ma hemm xejn fiba la' importanza "eciezajonali" (Appell "Huber ne. vs. Mattei". 22 ta' Frar, 1915). Ma hemm involut ebda "pont ta' drat specijal z gdid fi sejjer jignovema kazijiet ohra; ma lhemms xi kwistjoni dwur drittijiet fiskali tal-Kuruna; mas hermmx xi interpretazzjoni ("construction') ta' xi Att lokali; jew xi pout ta' dritt dwar interpretazzoni tal-Karta Kostituz zjomali. Bawn, u utrajn "ejusdem generis", huma kwistjonijiet li jimmeritaw li jitresidu quddem il-Privy Conncil (ara decizjonijiet ripertati fil-Volum XXVI-1-862 u XXXI-I-29 u 136). Ha car li l-kwistjoni odjerna ma hijiex tali;
(ihatluek tiddecidi;
Billi tiothad it-lalba, h-ispejjé kontra l-attur.

