## 15 ta' Marzu, 1996

## Imhallfin:-

S.T.O. Joseph Said Pullicino B.A.(Hons), LL. D. - President Onor. Joseph D. Camilleri B.A., LL.D. Onor. Joseph A. Filletti B.A., LL.D., A.R.Hist.S.<br>> Francesco Saverio Borg<br>\section*{versus}

Direttur Generali u Registratur tal-Qrati tal-Gustizzja et

Drittijiet Fondamentali tal-Bniedem - Smigh Xieraq Imhallef - Rikuża - Ritrattazzjoni

Ir-rikorrent allega li ma kienx qieghed jinghata smigh xieraq ghaliex ilgudikanti li kienu fil-Qorti ta' l-Appell ma aceettawx ir-rikuża taghhom fil-proceduri minnu intentati ghar-ritrattazzjoni. IIPrim'Awla tal-Qorti Civili cahdet it-talbiet tar-rikorrenti u l-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat.

II-ligij thalli lill-gudikant fil-liberra' li jiddecidi, f'każ ta' nitrattazzjoni, jekk ghandux jisma' l-każ hu meta jkun ga' ddecieda I-kawża li tkun qieghda tigi ritrattata. Biex il-gudikant jastjeni meta r-ritrattazzjoni tkun ibbażata fuq l-artikolu 811 (e) tal-Kapitolu 12 jehtieg li ghallinqas jïdher Ii l-bazij tar-nitrattazzjoni tkun verament prima facie a bazi ta' dak l-artikolu.

## Il-Qorti:-

Ir-rikorrent qed jilmenta li b'sentenza moghtija mill-Qorti ta' 1-Appell fil-kawża fl-ismijiet Francesco Saverio Borg vs Joseph Mallia ct gew lilu leżi d-drittijiet fondamentali tieghu ghal smigh xieraq protetti fl-artikolu 39 (2) tal-Kostituzzjoni ta' Malta kif ukoll ta' l-artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropeja ghall-Protezzjoni tadDrittijiet tal-Bniedem kif illum inkorporata fil-Kap. 319. F'dik issentenza 1-Qorti ta' 1-Appell cahodet talba ghar-rikuża ta' l-Agent President ta' dik il-Qorti, 1-Imhallef Carmel A. Agius, "minhabba li kien parti mill-Qorti li ddecidiet il-kawża li taghha kienet qed tintalab ritrattazzjoni quddiem 1-istess Qorti". It-talba ghar-rikuża ta' 1 Imhallef Agius giet respinta filwaqt li dik il-Qorti ghamlet riserva li tirrevedi dik id-decizjjoni jekk ikun il-każ, fil-kors tat-trattazzjoni u jekk tirrizulta, il-htiega;

Ir-rikorrent allura agixxa quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Civili bhala l-Qorti ta’ gurisdizzjoni originali li tiehu konjizzjoni ta' talbiet fuq vjolazzjonijiet jew theddid ta' vjolazzjonijiet ta'
drittijiet fondamentali billi qed isosnti illi b'dik is-sentenza hu kien qed jigi mcahhad mill-jedd li "kullhadd huwa intitolat ghal smigh xieraq minn Tribunal indipendenti u imparzjali" u qed jitlob dikjarazzjoni $f^{\prime}$ dan is-sens $u$ rimedju adegwat;

Il-Prim' Awla ćakdet it-talbiet tar-rikorrent bl-ispejjeź kontra tieghu b'din il-motivazzjoni;
"L-imsemmija Onorabbli Qorti, wara li kkunsidrat li r-ritratrant (ir-rikorrenti odjern) imkien ma jirreferi, kif jirrikjedi l-artikolu 816 tal-Kodiči ta' Organizzazzjoni u Proćedura Civili (Kap. 12), ghaddispost tal-ligi li messu gie applikat, kif ukoll li dakinhar stess kienet iddecidiet kwistjoni simili fil-procedura ghar-ritrattazzjoni fissentenza taghha fl-ismijiet Fedele Dalli vs Coronato Sare' u dan billi in kwantu jirrigwarda l-invokazzjoni ta' l-artikolu 811 (e) talKap. 12, dak li nghad fiha japplika mutatis mutandis ghall-każ preżenti, ghaddiet biex tiddecidi hekk;

Fuq l-istess bażi, u minn eżami akkurat tal-petizzjoni tarritrattazzjoni, din il-Qorti mhix sodisfatta prima facie li t-talba ta' 1 attur ghar-ritrattazzjoni kif maghmula a bażi tas-subinciż (e) ta' 1 artikolu 811 Kap .12 li dan ma sarx bl-iskop li jigi aggirat l-artikolu 814 ta' l-istess Kap;

Ghalhekk, it-talba ghar-rikużazzjoni ta' l-Onorevoli Mhallef Agius qed tigi respinta filwaqt li din il-Qorti taghmel riserva li tirrevedi din id-decizjoni jekk fil-kors tat-trattazzjoni tirrizulta lhtiega;

Spejjeż riservati ghall-gudizzju finali";

Huwa risaput li l-Qorti Kzstituzzjonali, fil-kawża Frank Cachia vs Onorevoli Prim Ministru et decizża fl-10 ta' Ottubru, 1991, iddecidiet li, fil-każ ta' ritrattazzjoni a bażi tas-subincizz (e) ta' l-artikolu 81 I tal-Kap. 12, kif hu l-każ fir-ritrattazzjoni de quo, 1-Imhallfin jew Magistrati, li jkunu taw is-sentenza attakkata, jistghu jigu trikużati u/jew jistghu jastjenu milli joqoghdu fil-kawża ta' ritrattazzjoni u b'hekk hemm deroga ta' natura kostituzzjonali ghallprecitat artikolu 814 tal-Kap. 12 lijghid testwalment: "It-talba gharritrattazzjoni ghandha ssir quddiem il-Qorti li tkun tat is-sentenza attakkata u jistghu joqoghdu l-istess Imhallfin jew Magistrati";

L-imsemmija deroga ghall-precitat artikolu 814 tal-Kap. 12 giet, b'sentenza ta' l-istess Qorti tas-17 ta' Gunju, 1994 fil-kawża Carmela Bugeja et vs Onor. Prim Ministru et, estiża ghall-każ ta' ritrattazzjoni li ssir a bażi tas-subinciż (1) ta' l-imsemmi artikolu 811 tal-Kap. 12;

Hu car, pero', li biex ikun hemm applikazzjoni ta' din idderoga kostituzzjonali ghall-artikolu 814 precitat, il-Qorti trid tkun sodisfatta li, almenu prima facie, it-talba ta' ritrattazzjoni tkun verament a bażi tas-subincíż (e) ta' l-artikolu 811 tal-Kap. 12 u fil-każ in eżami, l-Onorabbli Qorti ta' 1-Appell ma setghetx tasal ghal din il-konkluzjoni ghaliex ir-ritrattant ma osservax id-dispost tal-precitat artikolu 816 tal-Kap. 12 hi jippreskrivi li fl-att stess li bih tinqala" ir-ritrattazzjoni "... meta r-raguni hija l-applikazzjoni hazina tal-ligi, l-attur ghandu jsemmi l-ligi li kien imissha giet applikata";

Konsegwentement, il-Qorti kellha tikkonkludi li prima facic ma tistax teskludi li t-talba ghar-ritrattazzjoni, maghmula a bużi tas-subinciziz (e) ta' l-artikolu 811 tal-Kap. 12 ma saritx bl-isko. li
jigi aġgirat l-artikolu 814 ta' 1 -istess Kap;
Ir-rikorrenti, fl-att promotorju tieghu, isemmi ukoll li t-talba ghar-rikużazzjoni ta' l-Onorevoli Mhallef Carmel A. Agius kienet gustifikata ai terminí ta' l-artikolu 734 (d) (ii) tal-Kap. 12;

Jidher, pero' li r-rikorrenti lanqas m'ghandu ragun fir-rigward ta' din il-lanjanza ghaliex, kif ga' ntqal, 1 -artikolu 814 tal-Kap. 12, jghid car u tond li "It-talba ghar-ritrattazzjoni ghandha ssir quddiem il-Qorti li tkun tat is-sentenza attakkata u jistghu joqoghdu l-istess Imhallfin jew Magistrati" u kwindi, huwa manifestament car li lartikolu 734 tal-Kap. 12 ma jistax jissuffragah;

Kwindi, din il-Qorti tikkonkludi li l-imsemmija decizijoni ta' 1-Onorabbli Qorti ta' 1-Appell moghtija fis-26 ta’ Ottubru, 1994 fil-procedura ta' ritrattazzjoni Francesco Saverio Borg vs Joseph Mallia et, kuntrarjament ghal dak li jippretendi r-rikorrenti, ma tivvjolax id-dritt li huwa ghandu ghas-smigh xieraq quddiem Qorti indipendenti u imparzjali garantit bl-artikolu 39 (2) tal-Kostituzzjoni u bl-artikolu 6 (1) tal-Konvenzjoni Ewropeja";

F'din il-kawża hemm aspett originali li 1-Qorti jehtieg li tindaga, u cjoe' li r-rikorrent qed jimpunja l-kostituzzjonalita' ta' 1 artikolu 814 tal-Kodicii ta' Organizzazzjoni u Procedura Ćivili illi jipprovdi illi "t-talba ghar-ritrattazzjoni ghandha ssir quddiem ilQorti li tkun tat is-sentenza attakkata u iistghu joqoghdu l-istess Imhallfin jew Magistrati". Dan hu aggravju li ma gie qatt dedott quddiem din il-Qorti u ghandu jigi investigat. L-aggravji l-ohra tar-rikorrenti illi jirrigwardaw ir-rikuża ta' 1-Imhallfin jekk tali talba kellhiex tiǵi milqugha fil-każijiet fejn ir-ritrattazzjoni hi bbażata fuq is-subinciziz (e) ta' l-artikolu 811 minhabba applikazzjoni hażina
ta' ligi, diga` gew diversi drabi minn din il-Qorti ttrattati u din ilQorti, kif ippresjeduta, ma ssib xejn x'iżzid ma' dik il-ǵgurisprudenza $u$ ser issegwiha in kwantu tidher li hi applikabbli ghall-każ;

Ir-rikorrent jissottmetti illi dan l-artikolu jmur kontra l-artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropeja li jipprovdi li kulhadd huwa intitolat ghai smign imparzjali minn Tribunal indipendenti. Qed isejjah allura lil din il-Qorti li tiddelibera fuq id-disposizzjoni legislattivi ut sic li tiddecidi jekk din hijiex in konformita` mad-dettami talKostituzzjoni fir-rigward ta' dawk il-provvedimenti mahsuba biex jipprotegu d-drittijiet fondamentali. Dana fl-eżerċizzju tal-funzjoni tagtha li tassigura l-konformita' tal-legislazzjoni mal-Kostituzzjoni, liema gurisdizzjoni hija minnha moghtija fis-subincizz (e) ta' 1 artikolu 95 ta' l-istess Kostituzzjoni li jipprovdi illi: "Din il-Qorti tkun kompetenti li tiġgudika li jkollha gurisdizzjoni originali fuq kwistjonijiet dwar validita' ta' ligijiet";

## Il-Qorti tag§mel is-segwenti konsiderazzjonijiet:

Tirrikjama qabel xejn l-attenzjoni ghall-enfasi ga` minnha maghmula bis-sottolinear il-kliem "ghandha" u "iistghu" meta rtiproduciet l-artikolu 814 aktar 'il fuq, ghax f'dan tinstab l-ewwel risposta ghall-kweżit tar-rikorrent. II-ligi tesigi li kull talba gharritrattazzjoni ghandha ssir quddiem il-Qorti li tkun tat is-sentenza attakkata. Mhux biss m'hemm xejn hażin f'dan, imma hu ukoll naturali li hekk isir. Dan ghaliex il-procedura ta' ritrattazzjoni hi mhux biss wahda straordinarja imma ukoll tippresupponi żball li jehtieg li jigi rrettifikat. Żball gravi kultant grossolan li jimporta miscarriage of justice jekk ma jigix korrett u li, bhala regola, hu pprovokat minn xi difett fil-proċeduri. Hu allura ovvju illi r-rikjam li fil-fatt gara tali żball ut-talba li dan jigi identifikat, rikonoxxut u rrimedjat, ghandha ssir fl-ewwel lok quddiem il-Qorti li kkonduciet dawk il-proceduri u tat is-sentenza. U dana dejjem. Mhux bhala xi att ta' kortesija lejn il-gudikant, imma ghax il-ligi sewwa tipperćepixxi illi dak il-gudikant hu fl-ahjar pożizzjoni li jiğgudika fuq talba simili u li japprezza l-ahjar jekk fil-każ minnu decizz kinitx saret gustizzja sostanziali u, jekk le, kif kellha ssir. Dan ghaliex fil-proceduri eciezzjonali ta' ritrattazzjoni r-rimedju mhux miftuh ghal kull infrazzjoni procedurali, imma biss ghal dawk lil-ligi stess issemmi li jkunu ta' gravita` tali li jkunu ppregudikaw il-process sal-punt li bhala konsegwenza ta' tali irregolarita` tkun ser tigi sanzjonata ingustizzja. Hu ghalhekk spiss fl-interess ta' l-istess gustizzja u tal-kontendenti illi l-kawża tigi ritrattata quddiem, u mill-istess gudikant, li jkun ta s-sentenza. Hekk per ezempju hu lkaż fejn ir-ritrattazzjoni tkun qed tintalab ghax tigi intraćcjata xi prova materjali u determinanti fit-termini tas-subinčiż (k) ta' 1 artikolu 811 tal-Kap. 12;

L-artikolu 814 wara li jiddisponi li t-talba ghar-ritrattazzjoni ghandha ssir quddiem l-istess Qorti li tkun tat is-sentenza impunjata, jkompli jiddisponi li l-istess gudikant li jkun ta dik is-sentenza u li allura jkun ha konjizzjoni tal-meritu u ddecidih, iista' joqghod biex jisma' r-ritrattazzjoni. Dan ifisser illi dak il-gudikant jista' jaghżel jew li joqghod jew li ma joqghodx biex jisma'r-ritrattazzjoni. F'dan irid jagł̆mel eżerćizzju ta' diskrezzjoni biex jiddecidi jekk ghandux jastjeni jew le fis-smigh ta' ritrattazzjoni jew jekk ghandux jew le jilqa' t-talba ghar-rikuża tieghu. F'din id-decizjoni l-gudikant ghandu jkun iggwidat ukoll mill-harsien tad-dritt fondamentali talkontendenti quddiemu ghal smigh xieraq minn Tribunal indipendenti $u$ imparzjali. Dan ifisser illi l-artikolu 814, filwaqt li na jeskludix il-posibbilita' li r-ritrattazzjoni terga' tinstema' Iddiem Qorti ppresjeduta mill-istess gudikant, bl-ebda mod ma
jimponi tassattivament li hekk isir. Ghall-kuntrarju, thalli spazju shī biex il-gudikant jassigura li l-kawża tigi ttrattata mill-gdid u decizia quddjem gudikant iehor fein hekk ikun fl-interess tas-smigh xieraq u tal-gustizzja. Allura b'rispett shik tal-libertajiet fondamentali kif saticiti fil-Kostituzzjoni u tal-Konvenzjoni Ewropeja. L-artikolu 814 hu ghal kollox konformi ma' dawn listituti legislattivi;

Il-gurisprudenza nostrana f'dawn l-ahhar snin in materja ta' rikuża u astensjoni fis-smigh waqt proceduri ghal ritrattazzjoni, kienet infatti spirata uggwidata bil-principji fuq enuncjjati kif elaborati ukoll fil-gurisprudenza tal-Qorti u tal-Konvenzjoni Ewropeja. Issir hawn ampja referenza ghall-kawża fl-ismijiet Fedele Dalli vs Coronato Sare' deciziza mill-Qorti ta' l-Appell fis-26 ta' Ottubru, 1994 li fiha gie kkunsidrat meritu identiku ghal dak imqanqal mill-appellant $\mathrm{f}^{\prime}$ din il-kawża. F'dik il-kawża l-Qorti ghaddiet in rassenja l-gurisprudenza li llum akkwistat konsistenza u waslet ghall-konklużoni illi minn eżami tal-petizzjoni tarritrattazzjoni tar-ritrattant mhix prima facie konvinta li 1 invokazzjoni tal-paragrafu (e) ta' l-artikolu 811 tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili (Kap. 12) ut-talba relattiva mhix maghmula semplicement biex jigi aggirat dak li jiddisponil-artikolu 814 (Kap. 12) u ghalhekk l-istess ećcezzjoni (ta' rikuza) giet michuda b'riserva li l-Qorti tirrikonsidra l-posizzjoni jekk fil-kors tat-trattazzjoni jirriżultaw cirirkostanzi ohra li jkunu jiğgustifikaw tibdil f'dik id-dećiżjoni;

Din is-sentenza infatti ssegwi 1 -insenjament tas-sentenzi moghtija mill-Qorti Kostituzzjonali in re Frank Cachia vs Onor. Prim Ministru ct dećiża fl-10 ta' Ottubru, 1991. Mhux il-każ li din il-Qorti telabora oltre fuq dan l-aspett tal-kawża, illum ormai
ben definit u li s-sentenza appellata gustament u skrupolożament segwiet;

Ghal dawn il-motivi l-Qorti tichad l-appell bl-ispejjeż taz-żewg istanzi kontral-appellant.

