## 36 ta' April, 1952 Imhallef :

L.-Onor. Dr. A.J. Montanaro Gauc, LL.D.

Salru Micallef et erersms Angelo Azzopardi

## Ingurja - Ittri Anonimi.

 lecijereaza " ratijonevolment, illi prrana rhra kommettiet 矛iju bi heare taghha, allura me thunt hatju ta' injurja jekk hija tirrim. faregu bitmoderazabont l-末tija lil dik il-persmon, anki jeht acicilentahmest jinzertave ilunu pesenti xi nics, w fil-fatt dik il-perswnt ma. tluar ikkommettiet dik il-htija li tigi litha rinfacijata.
H-futt li wiefied jottriburaci fill-iefonr hiden l-ainar imsemmé baghattu si ittri anonimi, meta ma kellus maguni tajha li jalseb hekl. iir. rendi ill dak li jaghmel den l-addebitu hati ta' ingwoja.
Fug il-kwerela maghrumla mill-kwerelanti kontra l-kwerelat Angelo Azzopardi talli c'dawn l-ahtar tliet xhur, is-Siggiewi, ingurjahom billi akkazahom li kitbu ittri anonimi, it-Qorti Kriminali tal-Magistrati tal-Pulizija Gudizzjarja ta* Malta. b'sentenza tal-24 ta' Jannar 195̈2, wara li rat l-art. 2605 (11 u $3 \tilde{g} 3$ tal-Kodici Kriminali, sabet lill-kwerelat hati ta' l-akkużı miğjuba kontra tieghu, u kkurdannatu ss. ammenda, blispejjeż;

Il-kwerelat appeila;
I!-Qorti semghet il-provi, rat l-attijiet tal-kawża, u semghet l-avakati;

Mill-provi rrizulta li l-kwerelat kien ghamel żmien finnamara ma' bint il-kwerelanti u jidhol ghandhom; u wara higgieldu, irćieva xi ittri anonimi u kartolina anonima. [l-kwerelat deherlu li gharaf il-kalligrafija ta' bint 'ż-zghira tal-kwerelanta; u peress li żmien pabel il-kwerelant kien staqsieh jekik kienx ircieva xi kartolina, u kieg mal-kwerelanti li kellu x'jaysam, wathal fihom li oaghtulu l-ittri u l-kartolina anonimi. Glaldaqstant gurnata wahda ltaqa' ras imbas mal-kwerelant. n 'gallta :- "Iema', meta trid tgtrid xi haga ghidha f'wieci,
mhux tibghatli l-ittri'. It fug mistoxpija tal-kwerelant, il-kwerelat żied qallu :-"Int u ommok pergidin thaghtu l-ittri minwhaje isem 11 kimjon'". Imbagfad marret il-kwerelanta ghand ol-kwerelat, u staqsietu jekk kieux veru li kien dieghed jghid li] bintha li baghlithu xi ittri minghajr isem u kunjom: a wegibha affermativament. (thal dan id-diskors ta' l-ahhar kienet preżenti ommu, huh uohtu. Il-kwerelant: çadu li baghtu dawk l-iitri, u milli jidher lancuas afu jikthu; iżda l-kwerelat deherlu li l-ittui utbaghtur minnliom u dew miktabia minn bint $f$ kruerelanta;

Gie ritenut minn din il-Qorti li "jekk persuma, fuq raguni tajba, thun gustifikata illi tahseb, minghajr lequgerezza u nagjolievolment, illi persuma oftra tikommettiet htija bi hisara taghiha, allura ma thunx hatja ta' mǵurja jekk hija tirrinfaceja bilmoderazzjoni l-htija lil dik il-persuna, anki jekk aceidentalment. jinzertaw ikmu prezenti xi nies, u fil-fatt dil-persuna mat thuns ikkommettiet dik il-htija li tigi lilha rinfacijata (ara sentenza ta' dil-Qorti in re 'Farrugia vs. Zammit', tat-30 ta' Ottuhru 1937, Kollez. Yol. XXCX, Parte П' $^{\prime}$, pag. 773);

Eil-ká tal-kwerelat ma jidherx li dana kellu raguni bizzejjed hiex, tajjeh jew hażin, iwahhal fil-kwerelanti li baghtitIn dawk l-ittri anonimi. U tabilhagq, id-fatt li huwa kien ikellem lill-bint il-kwerelanta mhux bư̇żejjed biex jiğgustifikail iwahhal f'dik il-mara li baghtitlu l-ittri anonimi, specjalment meta wiehed jikkunsidra li hadd mill-kwerelanti ma jafu jiktbu, u ehda prova ma saret li l-kalligrafio hija dik ta' bint izzghira tal-kwerelanta. Lanqas ma jirrizulta li fi-ittri kien hemm imsenumijin xi fatti li ma setghux jafuhom hlief il-kwerelanti, biex wiehed jista' jissupponi li l-ittri gew minn ghandhom. Fitrhula huwa facili li bosta nies ikunu jafu li gurni jkun qieghed ikellem xi tfajla; u kif huwa notorju, dejjem issib min jilhay salib hadd ietor;

Ghaldaqstant, fil-fehma tal-Qorti, jidher li l-kwerelat mexa b'leğgerezza u bla raġuni sufficjenti meta wahtal fil-kwerelantị li baghtulu l-ittri anonimi; u b'hekk ingurjahom;

Ghal dawn ir-ragunijet il-Qorti tich had l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata, ht-ispejjeż kontra l-appellant; u tiffissa l-onorarju tad-difensuri 15s. ghas-seduta tal-1s ta' Marzu 1952 u tal-lum, u 10s. ghal kull seduta ohra.

