## 7 ta' Gumju, 1952 Imtailef:

L-Onor. Dr. W. Harding, B.Jitt., LL.D.
Il-Pulizija versus Violet $\mathbf{S}_{\text {mith }}$

## Kalunnja - Kwerela - Prova - Element Intenz'onali -

 Art. 99 tal-Kodical Kriminall.Ir-reat to' kaluanja hura persekwibli 'fx afficio"; w ghalhekk ma hix metitiega ghal dik it-moschwibilita l-kwerela fal-persuna lulunminta.
 I-nddehitu trid tigi ulagota, tingiob liala prova dikjarazzjoni i;
 li ihun ghomel b'gurament quidiem il-(orti flaw:a lithun mat kontra i-persuna kolunnjuta a fejn il-kalunujatur ikun dhere btolna
 line:a will-Pudizia.
Hucu wrow li shond il-Ligi Maltija, biex juği netgont ill-delitt tal-Kahwanja, huca melltieg !-elpment intenziomali, fisesens, illi l-kohnnnjatror wid ikun ghamel ir-uapport fale bil-hsiel ti jughel hara fil xi tadt; immen he pacifiky illi dan ifisser illi he bizeopjed li lkatunnjatur ikun jaf illi !-inkalput kien innorienti tar-reat lihn attribrif. C!-balunnjatur ma jistax ighid li dan l-dement huwa nieqes, meta huca ma setaak hien ingannat meta ghanel ir-rapport, a ghalhelk ma jistax jghid li kirn in bwona lede meta ghamel l-istess rapport.
Fuq I-imputazzjoni illi l-Furjana, fis-16 ta' Awiseu 1951. bil-ћsieb li taghmel tisara lil Anthony Attard, akkużatu queldiem awtorità kompetenti li tkellem fatixi fil-pubbliku, u li pponta mus fuyha meta kienet fil-hanut taghha tax-xorb spirituż mentri kienet taf li huwa inuocenti, b'sentenza tal-Qorti Kriminali tal-Magistrati tal' Malta tas-17 ta' Dićembru 1951. l-imsemmija Smith giet misjuba hatja li ghamlet rapport kontra Anthony Attard quadiem awtorità kompetenti, cjoé lill-Palizija, illi huwa kien imminaćcjaha b'mus, wagt li hija kienet laf li kien innocenti ta' dani ir-reat, u giet kundannata ghallliena tal-prigunerija ghal żmien ghoxrin gurnata;

L-imputata appellat mino dina d-decizjoni;
Trattat l-appell taghha, din il-Qorti kkunsidrat;
Mill-proxi deher illi verament l-imputata ghamlet rapport

III-Pulizịia. cijoc lis-Surgent Buttigieg. Kontra Anthony Atlard, fis-sens li hija u dan kellhom xi jyhidu, u li Attard kien halef bl-isent tal-Madonna u kien heddidha $\mathrm{b}^{\prime} \mathrm{xi}$ mus:

Irrizulta mill-kumpless tal-provi illi, ghalkemm kien veru li Attard kien halef, però ma kienx veru li heddidha b'mus;

Fl-ewwel istanza, u fir-rikors ta' 1 -appell, id-difiza opponie: : ill ma kienx hemm il-kwerela ta' Attard. Difficilment jiftiehem kit giet moghtija din l-eciezzjoni ; ghax hu indubitat li r-feat ta' kalunnja huwa persekwibili "ex officio". Fit-tratta\%poni quddiem din il-Qorti din t-écezajoni ma ssemmietx aktar;

Id-difiza qalet ukoll illi l-Ewwel Qorti ma setghetx tikkunsidra bhala prova d-dikjarazzjoni ta' l-imputata fil-kawża kontra Attard, li hemm fil-fol, 15 ta' l-inkartament, ghaliex hemm hija kienet xhud migjuba mill-Pulizija, u kellha bilfors tixhed. Langas dan il-motiv ma hu car. Infatti, meta l-Pulizija fuq ir-rapport ta' 1 -imputata pprocediet kontra Attard, ressqet bhala xhud lill-imputata, u din bil-gurament ghamlet iddikjarazzjoni li kopja taghtha hermm fol. 15, fejn qatet li hija kienet irrapportat lill-Attard li kien dagha u li kien qabad mus ghaliha, iżda li dan ma kien veru xejn, u li kienet ghamlet hekk ghax dak iż-żmien kienu migg̀jeldin a riedet tehles minnu mill-hanut, u li issa ma humiex aktar miğgieldin;

Issa, ma hemm xejn kontra l-liǧi illi f'kawża ta ${ }^{+}$kalunnja, fejn il-falsita ta ${ }^{\prime}$-addebitu trid tigi ndagata, tingieb bhala, prova dikjarazzjoni li jkun ghamel il-pretiz kalunnjatur dwar ilverità jew le tar-rapport li jkun ghamel. Anzi kieku dik id-dikjarazzjoni saret mhux fil-Qprti b'gurament, imma lil terza persuna bla giurament, 1 -istess kienet tkun prova ammissibili filprocess tal-kalunnja; ghaliex hu ndubitat illi 1-Qorti li ghandha tiddeciidi fuq il-kalunnja tista' thun illuminata mid-dikjarazzjonijiet dwar il-verità jew le tar-rapport lif than ghamlet ilpersuna stess li rrapportat. Il-fatt li l-imputata giet prodotta mill-Pulizija ma jfisser xejn, ghaliex, se raj, l-imputata setghet talbet li tigi ezentata milli tixhed jekk dehrilha li setghet tinkrimina ruhha. Appartı dan kollu, il-fatt li Attard kien dagha, imma ma kienx hedded lill-imputnta, irizizulta anki 'aliunde", mix-xhieda prodotti;

Inghad ukoll mid-difiza, almenu fir-rikors ta' l-appell, ill

J-imputata na kellhiex I-intenrjoni li tagtimel hsara lil Attard, a li ghalhekk jongos l-element intenzjonali tal-kalunnja. Huwa veru illi l-Ligi Maltija-art. 99 Kap. 12—tuzăa l-khiem "bilthsieb li jaghmel hsara lit xi persume'; imma hu pacifiku li dan ifisser biss illi l-kalunnjatur ikun jaf li l-inkolpat ikun innocenti tar-reat lilu attribwit. Tant hu hekk, illi l-kliem uzati fil-ligi taghona, li kienu jirrikorru anki fil-Kodici Taljan ta' 1.1859, gew sessegwent-ment ommesi fil-Lig̀i Taljana, ghaliex, kif gic osservat fir-Relazzioni Ministerjali. w. CY, "l'incolpazione di un reato a persona la guale si sa innocente non può essere che dolos:r, non puó essere fatta che nel disegno di nuocerle'". Tinghad tajjeh, ghalhekk, fil-ktieb "Annotazioni alle Leggi Criminali': ta' l-Avukat Dr. Falzon, paŕ. 181, illi 'tale disegno di nuocere si deve presumere constando che il denunciante sapesse dell'innocenza del denuriciato.

Qalet ukoll id-difiza, in vija ta' doljanga ohra kontra l-pronunzja appellata, illi r-rapport kien sostanzjalment veru, ghax kien veru li l-imputat dagћa. Issa, huwa veru li, fil-konkors tace-cirkustanzi mehtiega, dik li tissejjah "ginsta credulită" tista' teżonera mill-addebitu ta' kalunnịa; imma f'dan il-ká ma setax kien hemm dil-"yinsta credulita", ghax l-impitata rrupportat lil Attard fuq fat! ti suppost gara kontra l-persuna Eagtha, u li suppost hi stess rat u semptet; ma kienx kwindi possibili li tiği ngannate u taghmel ir-rapport in bwona fede. Ghalhekk il-kaz tartha kien dak li fid-dottrina jissej; aћ ' calunnia manifestissima", ghax bil-fors li l-imputata kienet taf li ma kienx veru li Attard heddidha bil-mus;

L-ispjegazzioni ta. kollox, milli jidher, kienet din, T-imputata u Attard........... kellhom xi jghidu, u dak il-hin hija liedet tehles minnu. Alhura ddeciediet taghmel rapport kontra tieghu. a peress li setghet hasbet li dak li kien veru (cjoè ddagha) ma kienx ikun ta' effett biżżejjed ghall-iskop tagtha, irrinkarat id-doza b'addebitu falz, dak ta' theddid bil-mus. In segwitu ghamlet pacii, u meta saru l-procieduri kontra Attard, sabiex tehelsu minn kollox. cahdet tant dak li kien vert kemm ukoll dak li kien falz;

Ghal dawn ir-rağunijiet it-Qorti ddecediet billi rrespingiet, l-appell u kknofermat is-sentenza appellata.

