## 18 ta’ Mejiu; 1957

Imfallef:

## Onor. Dr. W. Harding, K.M., B.Litt.; LL.D.

I.-Pulizije versus Carmolo Galea

## Appell -̈ Nullitid - "Shopping Bag's" - "Plastic Shopping Bàgs"

L-Attorney General jista' jappella minn sentenza tal-Magistrat, fost kazijiet ofira, meta l-Magistrat ikun illibera ghaliex ikun irritjena li "filfalr' ma jikkonkorrux ir-rekwiziti tar-rear; u f'dawn l-aћћar imienijiet giet moghtija lil din id-dispożzzioni tal-ligi interpretazzjoni fissens $\dot{h}$. avvolja li-Magistrat ikun datal "fil-provi", hemm lok ghallappell jekk il-Magistrat ikur ghamel enuncijazyjoni ibaljata jew inkompleta tal-ligi. Jekk il-Magistrat ikun gћamel semplicement apprezzament tal-provi, zgur ma jistax jinghad li hu llibera fug il-fatt kif semplicement "dedott", gmaliex il-veritò tkun li hu llibera in bażi ghall-fatt "pruval".

Ghaldaqstant, f'każ fejn l-imputat jigi akkużat li mporta minn post barra minn dawn il-Gzejjer basktijiet tal-"plastic" ghall-ogंgetti tax-xiri ("plastic shopping bagr") minghajr licenza misn ghand il-Ministru. ma jistax jínghád li fis-sentenza tal-Magistrat hemm xi enunćjazzjoni lal-ligi b'mod li jkun pont ta' dritt, jekk il-Magistrat ikun wasal ghaltkonkluzjoni riegtu dwar il-vera nalura tal-oggetti mportati in bazi ghall-bspezzjoni okulari tal-oggetti, in bati ghall-osservazzioni materjali tal-konsistenza $u$ forma tal-istess oggetti, u in bazi ghal konsiderazzjonijiet purament ta' fatt dwar fhix ordinarjament jikkonsistu dawk li jlsséjhu "bags" - haga li l-Magistrat ma setghax ma jaghmelt periess li fil-ligi ma hemm ebda definizzioni tal-kelma "shoppingbäg", u'allurá tabilfors il-kiwistioni kellha tkun definita mhux in bażi ghal xi interprétazzjoni ral-kliem sad-definizzjoni, jew in bażi ghal xi affermazzioni $1 a^{*}$ principju ra' ligi, imma biss in bazi gtial riflessjonijiet viziwali u ta fatt.

Lanqas jirrendi appellabfli dik is-sentenza l-fatt li fika jigu premessi ai konsiderazzjonijiet dwar il-ligi in materja, jekk dawn il-konsiderazzionijiel ma iirrakkjudu ebda enuncjazzjoni interpretativa ta' xi punt oskur jew dibattut, imma semplicement dikjarazzioni tal-istal tal-higi; u s-sempltci appuikazzjoni tal-ligi ghall-fatt má tammontax shal punt sa' dritt, ghax diversament kull sentenza tkun appellabbli, ghax f'kull sentenza bilfors ïssir applikazzioni iál-ligi. U din l-interpretazzjoni tod-dispozizzzoni tal-lïgi ma ghandhiex tigi inaturata b'mod illt, malli f'sentenza tissemma l-ligi, allura jitqies li hemm lok ghal appelt fuq punt ta' dritt, imma ghandha tigi korrettament mizmuma fil-limiti ģusti taghha, cioè fejn, in riferenva ghar-reat addebitat, il-Magistrat ikum applika ghall-fatt dik i-higi minnu skorrettament jew inkompletament enunciata.

F'kontingenzi simili, l-appell tal-Artorney General hu irritu a null.
II-Qorti: - Rat l-imputazzjoni migjuba quadiem ilQorti Kriminali cal-Magistrati ta' Malta, talli fix-xhur ta' Novembru u Dicembru 1956 l-imputat importa minn post barra dawn il-Gżeijer basktijiet tal-"plastic" ghall-ogégetti tax-xiri ("plastic shopping bags'), li l-valur taghhom huwa anqas minn $£ 20$, minghair licienza minn ghand il-Ministru; u fix-xhur ta' Jannar u Frar 1957 importa minn post barra dawn il-Gżejjer basktijiet tal-"plastic" ghall-oǵgetti tax-xiri ("plastic shopping bags"), li I-valur tagћhom huwa fuq $£ 20$ iżda mhux fuq̣ E500, minghajr licenza;

Rat is-sentenza ta' dik il-Qorti tal-25 ta' April 1957, li biha ddecediet illi ghall-oggetti mportati mill-imputat, li mhumiex "shopping bags", ma kienx hemm bżonn ta' licenza partikulari mill-Ministru, u f'dan is-sens sabet lillimputat mhux hati tar-reat lilu addebitat, u lliberatu;

Rat ir-rikors tal-Attorney General, li bih appella middeciżjoni fuq imsemmija, billi talab ir-revoka taghha, u Ii jigi decizz, minfiok, li l-appellat hu thati skond l-imputazzjonijiet lilu mag§mula;

## Trattat l-appell;

Ikkunsidrat;
L-Attorney General qieghed jappella in bazii ghad-dispożizzjoni li tippermetti l-appell lil dak l-ufficijal, fost każijiet ohra, anki meta 1-Ewwel Qorti tkun illiberat ghaliex tkun irriteniet li "fil-fatt' ma jikkonkorrux ir-rekwiziti tarreat, u partikularment in bażi ghall-interpretazzjoni moghtija f'dawn l-ahhar żmienijiet fis-sens li, avvolja l-Mag̀strat ikun daћal "fil-provi", hemm lok ghall-appell jekk hu jkun ghamel enunçjazzjoni żbaljata jew inkompleta tal-ipotesi talligíi;

Issa, fil-każ preżenti, hu ciert li l-Magistrat ghamel apprezzament tal-provi, u kwindi żgur ma jistghax jinghad li llibera fuq il-fatt kif sempličement "dedott", mentri l-verità hi li llibera in bażi ghall-fatt "pruvat";

Lanqas jista' jinghad li hemm fis-sentenza appellata xi enunćjazzjoni tal-ligi b'mod li hemm pont ta' dritt. Infatti, jekk wiehed jara sewwa s-sentenza appellata, ghandu jsib li l-Magistrat wasal ghall-konkluzjoni tieghu dwar il-vera natura tal-oggett importat in bażi ghall-ispezzjoni okulari tal-oggett, in bazi ghall-osservazzjoni materjali tal-konsistenza u forma tal-istess oggett, u in bazii ghall-konsiderazzjonijiet purament ta' fatt dwar f'xhrex ordinarjament jikkonsistu dawk li jissejhu "nets" u dawk li jissejhu "bags". U , del resto, il-Magistrat ma setghax jaghmel hag'ohra hlief hekk; ghaliex, peress li ma hemmx ebda definizzjoni fil-ligi tal-kelma "shopping bag", tabilfors il-kwistjoni kellha tigi decifrata, mhux in bażi ghal xi interpretazzioni tal-kliem tad-definizzjoni, jew in bażi ghal xi affermazzjoni ta' principju ta" ligi, imma biss in bażi ghal riflessjonijiet viżwali u ta' fatt;

Hu veru li fil-bidu tas-sentenza hemm premessi żewg konsiderazzjonijiet dwar il-ligi in materja; imma dawn ma
jirrakkjudu ebda enuncjazzjoni interpretativa ta' xi pont oskur jew dibattut, imma huma semplićement dikjarazzjoni tal-istat tal-liği. U gie kemm il-darba deciiż, u bir-rağun, li s-semplići applikazzjoni talligi ghall-fatt ma tammontax ghal pont ta' dritt; diversament, kull sentenza tkun appellabbli, ghax f'kull sentenza bilfors issir applikazzjoni talligi (Kollez. Vol. XXXV-I-160);

Kwantu ghall-ahhar konsiderando tas-sentenza, dan hu argument "in subsidium" li, kif jidher car mis-sentenza, anki minghajru 1 -Magistrat kien l-istess jiddecidi fis-sens if ddecieda; u del resto, żgur li dak il-konsiderando ma jirrakkjudi ebda enuncjazzjoni ta' dik l-ipotesi tal-ligi ii ghandha tigi applikata ghall-fatt in ispecje;

II-Qorti żżid li l-interpretazzjoni, mogћtija minn din ilQorti l-ewwel darba fil-kawża "Pulizija vs. Borg", fit-12 ta' Jannar 1929, Kollez. Vol. XXVII-IV-680, sedenti allura iImhallef Dr. il-lum Sir Philip Pullicino, logika u aćcettabbli, ma ghandhiex tiği żnaturata b'mod li, malli f'sentenza tissemma l-ligi, allura jitqies li hemm lok gћall-appell fuq pont ta' dritt, imma ghandha tigi korrettament miżmuma fil-limiti gusti taghha, cjoè fejn, in riferenza ghar-reat addebitat, il-Magistrat ikun espona hażin jew b'mod inkomplet il-ligii li tirrigwarda dak ir-reat, u jkun applika ghall-fatti dik il-ligi minnu skorrettament jew inkompletament enumçjata - haga li ma tirrikorrix affattu f'dan il-każ;

Ghalhekk tiddikjara l-appell tal-Attorney General irritu u null, u bhala tali tirrespingieh.

