# IT-TIENI SEZZJJONI APPELLI KRIMINALI 

9 ta' Jannar, 1954<br>Imballef : Onor. Dr. W. Harding, B. Litt., LI.D.

Ste!la Schembri versus Anthony Cassar
"Non Bis in Idem"' - Gudikat - Estinzjoni tal-Azzjoni Penali - Art. 521 tal-Kap. 12. Hies jista' jingiad li hemm estinzjoni tal-azzioni penali mabbba sentenzo preredenti, hemm bíonn li jkun l-istess fatt fizikament riquardat. Ma hux bizzejjed li jìngћad li sar fl-istess kontest ta' 0:cmin: utuliex jiste' jughti l-ka; li jeir fl-istess kantest ta' azzeni, " ninnt ikun maferjatment distivgwibli.
Il-Qorti - Rat ićcitazajoni. "ad istanza privata", fi biha l-imsemmi Cassar gie mputat mill-imsemmija Schembri li f'dawn l-athar tlet xhur, f-Lasidu, ingurjaha;

Rat is-sentenza moghtija fucl dih il-kwere mill-Qorti Friminali tal-Magistrati ta' Malta, li biha I-kwerelat instab hati ta' inguris, o gie kundannat ghall-piena ta' l-ammenda ta' $\pm 2$ u ghiall-hlas ta' l-ispejpez: billi dik il-Qort' kkunsidrat:

Illi l-kwerelat, per mezz tad-difensur tieghu, eccepixxa n-"non bis in idem", ghax qal lif ejall-istess fatt, li fih hija anki nvolata l-akkuża tallum, kien gre kundannat b'sentenza tat-3 ta' Settembru, 1953; illi s-seutenza precedenti, imsemmija mill-kwelat, hija dik li kopja taghha giet minno eżibita, moghtija minn din il-Qorti fit-3 ta' Settembru 1953;
 talli l-Imsida. fid-9 ta' Awissu 1953, f'xi d-9.15 a.m., ghamel storbju bl-ghajiat u tkellem fahxi fil-publiku. Bicecitazzjoni odjerna huwa gie issa akkużat talli nğurja lill-kwerelanti. Huwe emmess li kollox sar flistess kontest ta' azzjoni ; perb l-ingurji kjenu differenti mill-fatt kestitwenti d-distorbju, v evi-
dentement anki mill-kliem fatixi. Issa, kif gie ritenut millQorti Kriminali tal-Maesta 'Cayhtha r-Reinina (sedi ta' I-Appell) fis-sentenza taghina tat-28 ta' Prar 1953 - 'Il-Puligija versu* Salvadore Saliba"' - "biex jista' jinghad li hemm l-estinajoni minhabba sentenza precedenti, hemm bzonn li jkun l-istess fatt fizikament rigwardat (ara art. 521 Kap .12 ) ; ma hux biżżejed li jinghad li sar fl-stess kontest ta' azzjoni, ghaliex jista' jaghti I-kaz li jsir flistess kontest ta' azaioni, u ntant ikmn materjalment distingwibbli'"; u fil-meritu, mill-provi rriżulta li fil-gurnata fuq insemmija 1 -kwerelat ingurja lill-kwerelanta billi qailiba "inti l-aktar mara hażma h hawn f"din it-trieq" : Rat ir-rikors li bih il-kwerelat appella minn din id-deciżjoni, u talab ir-revoka tagtha u l-helsien tiegtu minn kull imputazzjoni u piena;

Semgћet il pprovi;
Ikkunsidrat;
Dwar il-pregudizajali tan-"non bis ir idem.";
Ir-ragunamenti ta' l-Ewwe' Qorti huma sewwa. IA-appellunt invelka l-prineipju stabhthit fissentenza ta' din il-Qonti "Pulizija vs. Pace" tat-28 ta' Jannar 1983, li hu dak stess stabbilit fie-sentenza, li hi "locus classicus" fil-matera, cjoe is-sentenza "Rex vs. Rosaria D'ortelli", 23 ta' Frar 1904. Dak il-principju ana hux intakkat bis-sentenza appellata, ghaliex ha "ippresupponi li jkun hemm "un medesima fatto". mentri f'dan il-ka $\tilde{z}$, kif sewwa rrilevat l-Wwwel Qorti, il-fatt "ma kienx uniku", ída kien hemm fatti distingwibbli materjalment, u ghalhelk sar applikubbli l-prineipju l-ietor sancit fissentenza ta' din il-Qorti citata fis-sentenza appellata;

Fill-meritu:

## Omissis;

Ghalhekk tiddecidi;
Billi tichad l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata. L-ispaijez kollha jithiallsu mill-kwerelat appellant. Onorarju ud-difensum Zurien ghall-tilas ta' l-ammenda erbgha tiilem mil-lum.

