# 21 ta’ Lulju, 1959 Imhallef:- 

Onor. Dr. J. Flores, B.L., Can., LL.D.<br>Il-Pulizija<br>versus

Patrick Holland et.
Intimidazzjoni - Piena - Kondotta tal-Imputat - Art. 24 (a) tal-Ordinanza IV tal-1945.

Hu hati ta' int midazzjonl mhux biss dak li, bla naqqu minghajr setgha tal-ligi. bil-hsieb li jgieghel lil persuni onra ma jaghmlux dak li huma ghandhom id-dritt jaghmiu, fbezzgha jew jintimidtxx: lil dawk il-persuni, imma anki dak li jakkompanja l-atti ta' min jintimidixxi, u bil-prezènza kostanti tieghu ma' dik il-persuna, meta din tkun qeghedha tuza dak il-kl'em ta' intimidazzjoni, juri ko-operazzjoni xjenti u immedjata ghall-operat ta' dik il-persuna. sija bhala sostenn morali. sija bhata ko-operazzioni biex l-intimidazzioni jkollha l-forza taghha.
ll-valutazzjoni tar-responsabbiltà tal-mputat ghandha tigit cirkaskritta bic-cirkustanzi li tahthom gite kommess ir-reat, ughandha hekk tiği izolata minn kull avventment fil-pajjiz posterjuri ghall-kommissjoni tar-reat; u l-Qorti ghandha quddiemha l-kandotta tal-imputat fil-konfrontital-mputazzjoni, u mhux dik ta' ohrajn fil-konfronti ta' fatti ohra.
ll-kondotta tal-imputat, fil-mizurazzioni tal-piena, hija ta' importanza massima; ghax din turi jekk persuna hijiex abitwalment refrattarja ghall-precetti penali, b'mod li jkun hemm necess tà ta' sanzjoni proporzjonata, jewo inkella hix okkazjonalment ribelli ghall-ligi. F'persuna ta' prededenti tajba l-istess process kriminali, bir-riflessi psikicilil jo'b miegnu, hu fik innifsu aì̀a forma ta' sanzjon'; u huwa aktar ta' vantaǵg sodjali li din is-sanzjoni morali, meta l kas ikun jimmerita, tigi alimentata bl-opportunità ta* rijabilitazzioni.

Il-Qorti:- Rat ir-rikorsi ta' Patrick John Holland, Emmanuele Farrugia u Joseph Carmel Scerri, li bihom appellaw mis-sentenza tal-Qorti tal-Magistrati ta' Malta tas-26 té.' Gunju 1958, u talbu li jiğu liberati minn kull imputazzjoni u piena;

Rat l-imsemmija sentenza, li biha l-appellanti gew misjuba hatjin li fit-28 ta' April 1958, il-Belt Valletta, bla haqq u minghajr setgha tal-ligí, bi hsieb li jgieghelu lil persuni ohra ma jaghmlux dak li huma kellhom id-dritt li jaghmlu, u ċjoè li jkomplu jaћdmu, beżżghu u ntimidaw lil dawn in-nies; u gew kundannati rispettivament ghal erbatax il-gurnata, sittax il-gurnata, u sitt ijiem prigunija, skond 1-art. 24 (a) tal-Ordinanza IV tal-1945;

## Omissis;

## Tkkunsidrat;

A kariku tal-appellant Holland, sostanzjalment, irriżultaw dawn ić-čirkustanzi:- 1. Fit-28 ta' April, 1958 , gurnata ta' strike indett mill-General Workers' Union, f'xi l-10.15 a.m., l-appellant mar ma' Gerald Zammit, wiehed mill-ufficjali tal Union, flimkjen ma' xi ghoxrin persuna ohra, quddiem id-Dipartiment tal-Public Works, biex Zammit ighid lid-Direttur biex jibghat lil dawk l-impjegati li Zammit deherlu ma kienux milquta bici-cirkulari ufficjali li biha l-impjegati permanenti kienu gew ordnati li dak inhar jidhlu ghix-xoghol; 2. L-appellant dahal ma' Zammit quddiem id-Direttur, u b'xi kelma 1 -hemm u l-hawn ikkorrobora, ghalkemm id-Direttur jghid mhux f'kollox, id-diskors ta' Zammit, li, fost affarijiet ofira fua x'ifisser impjegat permanenti, qal lid-Direttur li jekk l-impjegati johorgu dak il-hin huwa jservi ghalihom ta' salva-kondott. imma li ma jkunx responsabbli ta' dak li jigri jekk ma johorgux; 3. Wara li Zammit u l-appellant hargu, u l-folla bdiet tgћajjat "Ohorgu, ohorgu!", id-Direttur sejnilhom awtorizzahom ikellmu lill-impiegati fil-preżenza tieghu: Zammit kellimhom, u qallhom li huma suppost jistrajkjaw, u jekk johorgu dak l-hin jiggarantilhom li ma figrilhom xejn, imma jekk ma johorġux ma jizommx ruhu responsabbli ghal dak li jista' jigri, u jehlu magћhom l-impjegati
permanenti; skond id-Direttur, anki hawn l-appellant qal xi kelma l-hawn u l-hemm b'approvazzjoni ta' dak li qal Zammit; il-folla regghet ghajtet "Ohorǵu, ohorǵu!", u allura l-appellant, li kien fil-bieb tal-gallarija, sikkithom b'sinjal b'idejh, u qallhom "stennew, issa dalwaqt neżlin"; l-impjegati hargu minghajr incidenti; 4. Minn hemm, lappellant, ma' Zammit u l-folla, mar lejn id-Dipartiment tal-Water Works; hawn il-bieb kien maghluq, u l-Pulizija qaltilhom li l-principal ma ried ike'lem lil hadd; l-appellant qal lil Zammit biex ma jmurx, u dan fil-fatt ma marx; 5. Baqghu sejrin quddiem id-Dipartiment tal-Emigration, Labour and Social Welfare; sar tahbit bis-sieq fuq il-bieb u ghajjat lid-Direttur biex jiftah, ghax Zammit ried ikellmu; meta l-bieb infetah minn gewwa, kien hemm quddiem il-bieb l-appellant u Zammit; 6. L-appellant dahal ma' Zammit quddiem id-Direttur, u kompla mieghu meta Zammit qallu li, jekk xi impjegati li mhux suppost jahdmu, jibgghu jahdmu, meta johorġu jista' jinqala' xi haga u jehu maghhom 1-impjegati permanenti; T. Meta wara Zammit, li $\dot{g} \mathrm{e}$ awtorizzat mid-Direttur biex ikeltem lill-impjegati. qallhom l-istess diskors li qabel kien qal lid-Direttur, u li jekk ma joћiorǵux jistghu jehlu maghhom l-impjegati permanenti, 1-appellant, skond ix-xhud Ferro, bid-diportament tieghu ssekondha, ghalkemm ix-xhieda l-ohra jehidu li Zammit biss tkellem; 8. Fix-xhieda tieghu l-appellant cahad li ha parti attiva b'xi khem flokkazjonijiet fuq imsemmijin; mistoqsi mill-Ewwel Qorti ghal aktar minn darba jekk hu marx ma' Zammit biex ighinu, l-appellant irrisponda li mar mieghu "ghall-wens";

Jinżel mill-premess li l-appellant ikkommetta r-reat li tieghu giet misjub hati mill-Ewwel Qorti. Anki kieku ma qal xejn, l-akkompanjament kontinwu lil Zammit, flimkien mal-folla li bdiet tghajjat lill-impjegati biex johorgu minn fuq xoghorhom meta huma kellhom id-dritt ikomplu jaћdmu, il-prezènza kostanti tieghu ma' Zammit kull darba li dan uża kliem ta' intimidazzjoni, jikkostitwixxu ko-operazzioni xjenti u immedjata ghall-operat ta' Zammit, sita bhala sostenn morali, jew "wens" kif xehed 1-appellant, sija bhala ko-operazzjoni biex l-intimidazzjoni jkollha !forza taghha:

Tikkunsidra;
Fuq l-appellant Farrugia jirriżulta dan:- 1. Fl-okkażjoni ta' li strike fuq riferit, l-appellant ma marx ghaxxoghol bhala impjegat fid-Dipartiment tal-Lottu, u waqt li l-impjegati nisa kienu dehlin 1 -ufficiju, hu qal, issa lil wahda issa lill-ohra, $u$ waqt li kien hemm mieghu ndejn il-bieb tad-Dipartiment "strike pickets", l-espressjonijiet "jiǵu ghalikom", "ma tafx li jekk tidhol tista' tohrog bi 'crush'?", "tidholx, tabbużax, ghax nitilghu ghalikom u nniżżlukom", "taghmelx reżistenza, li ma jkissrulekx innućcali $f$ 'wiècek", "jekk tidhol, fuq hemm in-nies, u xorta wahda trid terga tinżel", "tghallinix, mhux ahjar tohrog? issa naraw tohrogx'; 2. L-appellant kien ma' Zammit meta dan qal lil xi impjegati nisa fl-Auberge d'Aragon $1 i$ jaqblilhom johorgu ghax igib ir-rinforz, u li barra kien hemm innies lesti ghalihom; 3. L-appellant, meta xehed, qal li hu ma mminaććjax l-impjegati, imma biss wissihom x'jista' jiğrilhom; u ttanta jbengel id-diskors li hafna xhieda aćcertaw li hu uża maghhom;

Ma jista' jkun hemm ebda dubju li l-fatti graw kif irrakkuntawhom ix-xhieda meta rriferew il-kliem li qalilhom l-appellant, li ma jfissrux hlief intimidazzjoni fis-sens tal-ligigi;

## Ikkunsidrat;

Dwar l-appellant Scerri jirriżulta dan:- 1. Fl-Auberge d'Aragon Zammit qal lil xi impjegati nisa li, jekk johorǵu sa hames minuti, huma jiddefenduhom, u li ma hemmx min jiddefendihom kontra $n$-nies taghhom ghax ma hemmx Pulizija; l-appellant dak il-hin kien ma' Zammit, u x-xhud Mary Vella semetghu jghid "ohorgu, ohorgu!", ghalkemm xhieda ohrajn ma semghuhomx; 2. Skond ix-xhud Carmelo Grech. 1-appellant, flinkien ma' persuna ohra, kien qiesu 1-"body guard" ta' Zımmit, meta dan qal lill-impjegati "ahjar tohorgu, ghax ingibu n-nies minn Strada Rjali u nohorgukom'; 3. Skond Joseph Cini, malli Zammit qal li, jekk ma johorgux bil-kielma t-tajba, jghajjat lin-nies tieghu, i-appellant u l-persuna l-ohra ghamlu moviment qieshom
sa johorǵu barra, u Zammit żammhom; 4. L-appellant xehed li hu "part-time secretary" fil-General Workers" Union, u dak inhar strajkja; qal li waqt li kien fil-bieb tassede tal-Union is-segretarju tal-unjon tal-barbiera, Piccione, staqsieh kienx hemm xi barbiera li fethu, u l-appellant offra li jmur jistaqsilu lil Zammit, li, kif qal li sar jaf minn nies, kien l-Auberge, sab lil Zammit qed jitkellem f'kamra tal-Auberge, u qallu li kien hemm min riedu; Zammit ma tantx ta każ, u qallu biex jistenna; wara ftit rega' qallu, u l-iehor irrispondieh biex jgtid lil min riedu biex jistennieh, u l-appellant telaq jghid lil Piccione; fil-kontro-eżami lappellant qal li ma semghax lil Zammit jgfid lil-impjegati li, jekk ma johorgux, imur jghid il-folla johorguhom huma, ghalkemm qal li semghu jitkellem ma* diversi nies; qal ukoll li hu segwa lil Zammit minn kamra ghall-ohra; meta l-Ewwel Qorti qratlu d-depożizzjoni ta' Mary Vella, li qalet li l-appellant qal il-kliem "ohorgu u ohorgu", l-appellant irrisponda li ma jafx li qalhom; xehed ukoll li dak inhar filghaxija gie mitlub, u rnexxielu, jghin biex jibghat lura l-folla li kienct sejra tattakka l-Ghassa tal-Hamrun; 5. Franz Piccione xehed li kien baghat lill-appellant biex jghid lil Zammit li ried ikellmu, però assigura li dak ilhin ma qallux fuqhiex, imma qallu meta l-appeliant, ftit hin wara, rega' lura bir-risposta li Zammit dalwaqt jigi;

Dil-Qorti reġghet semghet lix-xhud Mary Vella, u din, wara li l-Qorti tatha żmien tirrifletti fuq ir-risposta, assigurat li l-appellant qal il-kliem "ohorgu, ohorgu" meta Zammit qallhom li, jekk joћorǵu sa hames minuti jiddefenduhom. u li ma kienx hemm min jiddefendihom kontra n-nies taghhom, ghax ma kienx hemm Pulizija. Ix-xhud Josenh Cini reğa' xehed quddiem dil-Oorti, u ddeskriva 1moviment li ghamel l-appellant meta Zammit tkellem. Ma hemmx rağuni biex il-Qorti tiskarta d-depożizzjoni ta' Vella. L-atteġgjament tal-appellant, kif deskritt minn Cini, jekk wahdu hu ekwivoku, fil-kwadru generali tad-depożizzjonijiet jakkwista, però, il-valur tieghu. Apparti linteress tal-appellant li l-istrike jirnexxi, l-insegwiment tal-appellant lil Zammit minn kamra ghal ohra, biex spićça fir-risposta "dalwaqt gej. ghidlu jistenna", ix-xhieda tal-appellant fis-sens li ma jafx Zammit x'qal, u r-risposta tal-istess appellant bir-renitenza taghha anki fil-frażi "ma nafx li
ghidt il-kliem 'ohorg̉u, ohorġu'", huma kollha cirkustanzi li jsahhu d-depożizzjoni ta' Vella;

Hekk, anki 1 -appellant Scerri, bil-ko-operazzjoni tieghu xjenti ghall-ghemil ta ${ }^{2}$ Zammit, almenu fil-konfronti talimpjegati Vella u Cini, huwa hati tal-imputazzjoni kif irriteniet l-Ewwel Qorti;

## Ikkunsidrat;

Fuq il-piena applikata, dil-Qorti taghmel dawn ir-riflessjonijiet:-

1. Il-piena applikabbli ghar-reat hija multa sa $£ 20$, jew prigunija jew lavuri furzati sa tliet xhur;
2. Il-valutazzjoni tar-responsabbiltà tal-appellanti ghandha tigi ćirkoskritta bjécicirkustanzi li tahthom gie kommess ir-reat, u tibqa' limitata b'dawn ić-ćirkustanzi, u ghandha hekk tigi i izolata minn kull avveniment fil-pajjiż posterjuri gha'l-kommissjoni tar-reat. Il-Qorti ghandha quddiemha 1 -kondotta tal-appellanti fil-konfronti tal-imputazzjoni, u mhux dik ta' ohrajn fil-konfront ta' fatti ohra;
3. Fil-miżurazzjoni tal-piena, il-kondotta precéedenti tal-hati hija ta' importanza massima; ghax din turi jekk persuna hix abitwalment refrattarja ghall-preciett penali, b'mod li jkun hemm in-necessita ta' sanzjoni proporzjonata, jew inkella hix okkażionalment ribelli ghall-liǵi. F'persuna ta' precedenti tajba l-istess process kriminali, bir-riflessi psikiči li iğib mieghu, hu fih limifsu digà forma ta' sanzjoni, u huwa aktar ta' vantaǵg soèjali li din is-sanzjoni morali, meta l-każ ikun iimmerita, tiği alimentata bl-opportunità ta' riabilitazzjoni;
4. Fil-każ preżenti, il-kondotta preċedenti tal-appellant Holland, li ghardu 24 sena, hila ghal kollox tajba. bhal ma hija dik tal-appellant Sce:ri li ghandu 25 sena. L-appellant Farrugia, ta' 32 sena ghandu registrati erbgha kundanni mis-sena 1951 sal-1954, kollha ta' importanza żghira;
5. Skond 1-art. 23(b) tal-Kodici Kriminali, il-Qorti tista', fl-applikazzjoni tal-piena, tqies fid-diskrezzjoni taghha kull perijodu ta' arrest ghar-reat qabel is-sentenza: jirriżulta mill-kawia li 1-appellanti kienu tant arrest ghal żbatax il-ğurnata; hekk kull wiehed mill-appeilanti digà , ghall-ghemil tieghu, tilef ghal żbatax il-gurnata llibertà tieghu;

Fis-sentenza appellata jinghad li l-Ewwel Qorti hadet f'konsiderazzjoni l-perijodu tal-arrest. Ghal dil-Qorti, peró, il-kwistjoni tippreżenta runha f'dawn it-termini:- Liema piena dil-Qorti jidhrilha li tolqot il-htija tal-appellanti, meta l-kondotta prećedenti tagíhom hija tajba, meta 1Qorti hi awtorizzata tqies fid-diskrezzjoni taghha l-arrest precedenti, u meta kull wiehed mill-appellanti diğ̀ ghamel żbatax il-gurnata arrestat Fuq dan, il-Qorti waslet ghallkonkluzjoni kif jinghad aktar il-quddiem;

Il-Qorti tixtieq tfakkar li, ghalkemm, fin-nuqqas salIum ta' mezz konćiljattiv ghas-soluzzjoni ta' kwistjonijiet bejn min jahdem u min ihaddem, il-ligi tippermetti, taht certi kondizzjonijiet partikulari l-organizzazzjoni ta' strike, f-istess hin il-1 ${ }^{1} \mathbf{i g i}$ gelożament tindokra d-dritt ta kull cittadin li jaqdi l-affarijiet tieghu minghajr ostakoli, molestji jew intimidazzjoni. Forsi, billi fi strikes precedenti f'dawn il-Gżejjer ma nqaletx l-okkażjoni li tigi nvokata I-liği penali, x'uhud ma rrealizeawx sewwa kemm ghandhom joqghodu attenti illi fil-hrara taghhom biex strike jirnexxi ma jikkommettux abbużi kontra 1 -libertà tać-ceittadin, li 1 -lum 1 -istess appellanti qeehdin ihossu kemm tiswa. Dak li 1appel'anti, htija taghhom, ghaddew minnu, ikun ta' tifkira u ta' twissija ghall-quidiem;

Ghal dawn il-motivi;
Tikkonferma s-sentenza appellata fejn kull wiehed mill-a ppellanti gie misjub hati tar-reat ta' intimidazzjoni shond l-art. 24 (a) tal-Ordinanza IV tal-1945; izida, fittermini tal-istess artikolu, thiddel il-piena applikata millEwwel Qorti ghall-appellant Holland frdik ta' multa ta' £18, ghall-appellant Farrugia f'dik tal-multa* ta' $£ 20$, u ghail-appellant Scerri f'dik tal-multa ta' £10; u hekk tipprovdi ghall-appell.

