## 26 ta' April, 1996

## Imhallfin:-

# S.T.O. Joseph Said Pullicino B.A.(Hons), LL. D. - President Onor. Joseph D. Camilleri B.A., LL.D. <br> Onor. Joseph A. Filletti B.A., LL.D., A.R.Hist.S. 

## Victor Chetcuti

versus
Onor. Prim Ministru et

## Drittijict Fondamentali tal-Bniedem - Smigh Xieraq Sentenza - Differiment ghas- - Appell

It-rikorrent ilmenta li ma kienx ġe moghti smigh xieraq f'kawża decizàa mill-Qonti ta' l-Appell Il-fatti li taw lok ghal dan l-ilment kienu ssegwenti: il-Qorti ta' l-Appell kienet iddifferiet il-kawza ghas-sentenza fuq eccezzjoni ssollevta mill-konvenut; meta l-Qorti ghaddiet ghassentenza ddecidiet mhux biss dik l-eccezzjoni imma l-meritu kollu. Ir-rikorrent immenta li $b^{\circ}$ dan il-mod gie pprivat mid-dritt tieghu it jaghmel sottomissionijiet ujitratta I-meritu tal-kawza. Il-Prim'Auha
tal-Qorti Civili sabet li l-ilment kien fondat u annullat is-sentenza talQorti ta' l-Appell. II-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat.

II-fatt li l-Qorti kienet iddecidiet il-meritu metal-partijiet kienu biss ittrattaw l-eccezzjoni waslet ghal sitwazzjoni fejn dawn gew michuda mid-dritt taghhom ghal smigh xieraq.

## Il-Qorti:-

Dan hu appell minn sentenza fuq rikors kostituzzjonali ii bih ir-rikorrent qed jallega ksur tad-dritt fondamentali tieghu ta' smigh xieraq protett mill-artikolu 39 tal-Kostituzzjoni ta' Malta u millartikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropeja tad-Drittijiet tal-Bniedem. Issentenza taqra hekk:

## "Il-Qorti:

Rat ir-rikors ta' l-imsemmi Victor Chetcuti li bih, wara li espona bir-rispett:

Illi huwa kien attur fil-kawża quddiem il-Qorti Kummerčjali fl-ismijiet Victor Chetcuti vs Joseph Farrugia, li fiha l-konvenut ghamel kontro-talba ghall-iżgumbrament tieghu mill-hanut Diver's Cave, Islets Promenade, Bugibba, San Pawl il-Bahar;

Illi din il-kawża giet decíża mill-Qorti Kummerćjali fil-5 ta' Ottubru, 1990 li ordnat l-iżgumbrament tieghu mill-imsemmi hanut;

Illi huwa appella minn dik is-sentenza u fost aggravji ghallappell, huwa qajjem l-eċcezzjonijiet ta' l-inkompetenza tal-Qorti Kummerċjali stante li, f'każ ta' rilokazzjoni, huwa l-Bord tal-Kera
u mhux il-Qorti Kummerćjali t-Tribunal kompetenti;

Illi quddiem 1-Onorabbli Qorti ta' l-Appell saru millkontendenti sottomissjonijiet esklussivament fuq l-ećcezzjoni ta' linkompetenza tal-Qorti Kummerčjali. Il-kawża giet differita ghassentenza fuq din l-eccezzjoni;

Illi, b'sorpriża kbira ghalih, l-Onorabbli Qorti ta' 1-Appell, bis-sentenza taghha tas-27 ta' April, 1993, flok iddecidiet biss ilkwistjoni ta' l-inkompetenza, kif miftiehem mal-kontendenti, ddecidiet il-kwistjonijiet kollha tal-meritu, ċahdet l-appell tieghu u ordnat lizgumbrament tieghu min-negozju tieghu minghajr ma qatt taghtu l-opportunita` li jesponi l-każ u r-raǵunijiet tieghu;

Illi dawn il-fatti jikkostitwixxu każ manifest ta' ksur tad-dritt fondamentali ta' smigh xieraq, protett mill-artikolu 39 talKostituzzjoni ta' Malta u mill-artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropeja tad-Drittijiet tal-Bniedem;

Talab, ghaldaqstant li din il-Qorti joghgobha taghtih ir-rimedji kollha li jidhrilha xierqa biex jitwettqu d-drittijiet fondamentali tieghu, fosthom billi tiddikjara l-imsemmija sentenza moghtija fid29 ta' April, 1993 mill-Onorabbli Qorti ta' l-Appell bhala nulla minhabba li kisret id-drittijiet fondamentali ta' l-esponenti protetti mill-imsemmija artikolu 39 tal-Kostituzzjoni ta' Malta u artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropeja u tiskwalifika lill-Onorevoli Mhallfin li taw dik is-sentenza milli jiehdu aktar konjizzjoni ta' dina l-kawża;

## Bl-ispejjeż;

Rat ir-risposta ta' l-intimat 1-Onor. Prim Ministru li biha espona
bir-rispett:
Illi nonostante t-tentattivi tieghu sabiex jipprova jirrintraćcja 1-process tal-kawża fil-Qorti ta' l-Appell li ghaliha hemm referenza fir-rikors promotorju tal-gudizzju sabiex l-esponenti jkun jista'jiehu konjizzjoni ta' l-atti ta' dik il-kawża l-proćess imsemmi baqa' ma nstabx mill-ufficjali tal-Qorti $u$, ghalhekk huwa ma jistax jikkummenta fuq dak li allegatament gara fil-proceduri quddiem il-Qorti ta' l-Appell izda jirriserva li jaghmel dan meta l-process relattiv jinstab u huwa jkollu l-opportunita` jeżaminah;

Illi, fi kwalunkwe każ, anke jekk dak allegat mir-rikorrent jigi eventwalment ippruvat ir-rikorrent dejjem ghad baqaghlughaddisposizzjoni tieghu r-rimedju ordinarju ta' ritrattazzjoni. Peress il dan ir-rimedju hu parti integrali mill-mizuuri ghad-disposizzjoni talpartijiet fi process biex jassiguraw li jinghataw smigh xieraq, ma jistax jinghad li gie leż id-dritt ghal smigh xieraq qabel ma jigi eżawrit dak ir-rimedju. Dan apparti li, fi kwalunkwe każ, ghandu dejjem qabel xejn jigi ezawrit kuil rimedju ordinarju qabel ma xi parti tirrikorri ghar-rimedju kostituzzjonali;

Illi, inoltre, l-Qorti certament ma tistax tilqa' t-talba tarrikorrenti sabiex "tiskwalifika lil-Onorevoli Mhallfin li taw dik issentenza milli jiełdu aktar konjizzjoni" ta' dik il-kawża. Il"kwalifiki" ta" Mhallef huma stabbiliti mill-Kostituzzjoni fl-artikolu 96 (1) u Mhallef jista' jigi "skwalifikat" biss bil-manjiera stabbilita mill-istess Kostituzzjoni fl-artikolu 97 (2);

Jekk bi "skwalifika" r-rikorrenti jridu jifhmu "tirrikuża" certament mhux il-kompitu ta' din il-Qorti li toqghod tirrikuza lil xi Mhallef jew iehor. L-istitut tar-rikuża ta' Mhallef hu rregolat
bil-ligi ordinarja fl-artikoli 733-739 tal-Kodići ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili u dan hu r-rimedju ordinarju disponibbli gharrikorrenti minn issa stess fl-eventwalita' ta' kwalunkwe proceduri intizi biex jinficcjjaw is-sentenza tal-Qorti ta' l-Appell li ghaliha jirreferi r-rikorrent. Ghal din ir-raguni ukoll, din 1-Onorabbli Qorti ghandha ta' l-anqas tastjeni milli tiehu konjizzjoni ta' din it-talba; u tirriserva li taghmel sottomissjonijiet ulterjuri wara li, kif inghad, ikollu l-opportunita` jeżamina l-atti tal-process li gie deċiż bissentenza msemmija fir-rikors;

Rat ir-risposta ta' l-intimat Farrugia li biha espona bir-rispett:

Illi, in kwantu jirrigwarda lilu, il-gudizzju huwa res judicata;
Illi stante li l-kawża kienet thalliet ghas-sentenza ma hemmx vjolazzjoni tad-dritt ghal smigh xieraq;

Illi, fi kwalsiasi każ, huwa m'ghandux ibati l-ispejjeż ta' dina J-procedura billi l-incident in kwistjoni ma giex ipprovokat minnu;

Rat id-digriet taghiha tas-16 ta' Dicembru, 1994 li bih ordnat it-trasfużjoni tal-gudizzju f'isem l-Avukat Dottor Joselle Farrugia, il-Perit Arkitett Martin Farrugia, id-Dentista Simon Farrugia u Gordon Farrugia sabiex ikomplu l-kawża mintlok I-intimat Joseph Farrugia, li miet fil-mori tar-rikors;

Rat in-nota ta' 1 -osservazzjonijiet tar-rikorrenti (fol. 32);
Rat in-nota ta' l-osservazzjonijiet ta' l-intimat Farrugia (fol.

Rat l-atti l-ohra tal-kawża;

Semghet it-trattazzjoni ta' 1-Avukati;
Ikkunsidrat:

Li r-rikorrenti, fl-att promotorju tar-rikors tieghu, qieghed jallega li l-Onorabbli Qorti ta' 1-Appell, bis-sentenza taghha tas-27 ta' April, 1993 fil-kawża fl-ismijiet Victor Chetcuti vs Joseph Farrugia rendiet ruliha hatja ta' ksur tad-dritt fondamentali ta' smigh xieraq garantit mill-artikolu 39 tal-Kostituzzjoni ta' Malta u millartikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropeja tad-Drittijiet tal-Bniedem;

Dan 1-allegat ksur, skond ir-rikorrenti, sar fedawn ićcirkostanzi: ir-rikorrenti kien intavola kawża kontra l-intimat Farrugia quddiem il-Qorti tal-Kummerć u dan ipprevalixxa ruhu minnha u ghamel kontro-talba ghall-izgumbrament tieghu mill-hanut Diver's Cave, Islets Promenade, Bugibba; din l-istess kawża giet deciża fil5 ta' Ottubru, 1990 u r-rikorrenti gie ordnat jiżgombra mill-hanut imsemmi;

Ir-rikorrenti appelia minn din is-sentenza u fost aggravji ohra qajjem l-ećcezzjoni ta' l-inkompetenza tal-Qorti tal-Kummerć billi, f'każ ta' rilokazzjonì, kif kien dak in ezami, kien il-Bord tal-Kera li kien it-Tribunal kompetenti biex jiehu konjizzjoni tal-kawża u mhux il-Qorti ordinarja;

Gara li, wara li saru sottomissjonijiet miż-żewġ nahat esklussivament dwar din l-eċcezzjoni ta' l-inkompetenza tal-Qorti tal-Kummerć, il-kawża giet imhollija ghas-sentenza fuq din 1eccezzioni; iżda b'sorpriza kbira ghar-rikorrenti l-Onorabbli Qorti
ta' l-Appell, minflok ma llimitat rukha ghall-eciezzjoni ta' Iinkompetenza, kif kien miftiehem mal-kontendenti, ddecidiet ilkawża billi gew minnha deciziz 1 -kwistjonijiet kollha fil-meritu u hekk cahdet l-appell tieghu u ordnatlu jiżgombra minn negozju tieghu "minghajr ma qatt taghtu l-opportunita" li jesponi l-każ u rragunijiet tieghu";

## Ikkunsidrat:

Li huwa risaput lil-Ligi fl-artikolu 730 tal-Kap. 12 tispecifika illi:
"L-eccezzzjoni ta' inkompetenza jew ta' ... preskrizzjoni jew nullita' ta' atti, ghandhom jigu decizzi b'kapi ghalihom, gabel, jew flimkien mas-sentenza fuq il-merita";

F'kaź li gie ghad-decizjoni quddiem il-Qorti Kostituzzjonali, wara li quddiem din il-Qorti kienet tqajjmet l-eċcezzjoni talpreskrizzjoni u kien gie sottomess li din l-eciezzzoni ghandha tigi investigata qabel kull haga ohra - sottomissjoni li kienet giet michuda b'digriet appozitu - l-istess Onorabbli Qorti esprimiet ruhha hekk: "Ma teżisti ebda direttiva procedurali fis-sens li qieghed jitlob lappellant, fil-Kodici ta' Procedura Civili. Bhala regola, il-ligi thalli !-konduzzjoni xierqa tat-trattazzjoni tal-kawża f'idejn il-prudenza u r-ragonevolezza tal-gudikant li jkun qieghed jippresjedi l-Qorti. Hemm imbaghad direttivi specjali lijivvinkolaw lill-istess gudikant ..." (is-sottlinear huwa ta' din il-Qorti). Wara li tikkwota l-artikolu tal-ligi precitat, l-istess Qorti Kostituzzjonali tkompli biex tghid li huwa manifest illi f'dan il-każ ta' din l-ećcezzzjoni tal-preskrizzjoni, fost ohrajn, hija l-ligi stess li "timponi lill-gudikant decizjoni ta' 1 eçcezzjoni imma tikkoncedilu zewg alternattivi rigward iż-żmien
meta dik id-deciżjoni tista' tinghata (ara sentenza Anthony Mifsud vs Superintendent Carmelo Bonello et deċ. 26.10.1992);

Din il-Qorti, wara li eżaminat sewwa l-verbali ta' 1-udjenzi quddiem 1 -Onorabbli Qorti ta' l-Appell ma jibqaghlha ebda dubbju li l-intendiment ta' din l-Onorabbli Qorti kien car u univoku: dak cjoe` li tinvesti l-ećcezzjoni ta' l-inkompetenza qabel is-sentenza fug il-meritu. Infatti, ga` mill-bidu nett din 1-ećcezzjoni giet issollevata quddiemha, 1-imsemmija Onorabbli Qorti vverbalizzat hekk:
"L-attur appellant issolleva llum eċcezzjoni ta' inkompetenza radikali ta' l-ewwel Qorti in kwantu l-istess kompetenza tallega li tappartjeni lill-Bord li Jirregola l-Kera u billi din l-ececezzjoni trid tigi ttractata fl-ewwel lok, il-Qorti tiddiferixxi l-kawża ghall-ewwel ta' April, 1973 fid-9.30 a.m. ghat-trattazzjoni shika fuq din 1ec̀cezzjoni";

Fl-udjenza ta'l-1 ta'April, 1993, imbaghad, gie rregistrat dan il-verbal:
"Dr. V. Falzon, in sostenn ta' l-ećcezzjoni tieghu, jaghmel referenza ghas-sentenza ta' din il-Qorti (Sede Kummercjalii) tal-11 ta' Mejju, 1992 fl-ismijiet Edward Borg vs Edward Bartlett et;

Dr. A. Vella ghandu l-fakolta' li jaghmel nota ta' referenza ta' gurisprudenza;

L-appell gie ddifferit ghad-29 ta' April, 1993 ghas-sentenza";
Fil-fatt jirrizulta li Dr. Vella uzufruwixxa mill-fakolta` lilu
moghtija li jipprezenta nota ta' referenza ghaliex huwa ppreżenta din in-nota fit-12 ta'April, 1993 u ghamel referenza ghas-sentenza ta' l-istess Onorabbli Qorti ta' l-Appell fl-ismijiet Josette Magro et vs Charles Saliba decizza fid-9 ta' Mejju, 1984;

Dawn ir-res gestae ta' l-udjenzi ma jistghux jigu interpretati xort'ohra hlief li l-Onorabbli Qorti ta' l-Appell kienet ivvinkolat ruhha li fid-29 ta' April, 1993 hija tkun iddecidiet biss l-eċcezzjoni ta' l-inkompetenza $u$ dan wara li ghażlet l-alternattiva li tiddećidiha qabel is-sentenza fuq il-meritu;

Ghandu jinghad ukoll illi d-difensuri tal-partijiet, fl-udjenza tat-8 ta' Ottubru, 1993 quddiem din il-Qorti, setghu jaqblu "li flebda waqt quddiem 1-Onorabbli Qorti ta' 1-Appell ma gew ittrattati l-aggravji ta' l-appell", kif ukoll "li l-unika trattazzjoni li saret quddiem l-istess Onorabbli Qorti kienet dik dwar l-ećcezzjoni ta' 1 inkompetenza moghtija pendenti l-appell fl-1 ta' Frar, 1993";

Ikkunsidrat:

Stabbilit li d-difensur tar-rikorrenti baqa' ma ttrattax 1 -aggravji ta' l-appell tieghu qabel ma giet emanata s-sentenza tad-29 ta' April, 1993 li ddecidiet kemm l-ec̀ċezzjoni ta' l-inkompetenza kif ukoll il-meritu, jibqa' li din il-Qorti tikkonsidra jekk b'daqshekk giex li kien hemm ksur tad-dritt fondamentali ta' smigh xieraq li kien jispetta lir-rikorrenti u li huwa protett mill-Kostituzzjoni u millKonvenzjoni;

Qieghed jinghad li dan id-dritt huwa protett mill-Konvenzjoni Ewropeja ukoll ghaliex, ghalkemm huwa veru li huwa llum pacitiku tl-Organi ta' Strasbourg li d-dritt fondamentali ta' smigh xieraq ma
jinkludix id-dritt ta' Qorti ta' reviżjoni (appell/kassazzjoni), huwa ugwalment pacifiku, kif jissottometti r-rikorrenti fin-nota ta' losservazzjonijiet tieghu, li "... a state which does institute such Courts (of appeal) is required to ensure that they afford to persons subject to their jurisdiction the fundamental guarantees of article 6 (Delcourt Case - 17 January, 1970)";

Dan id-dritt ta' smigh xieraq, li huwa dritt fondamentali u inaljenabbli, iggarantit, kif ingàad, bil-provvedimenti ta' 1 -artikolu 39 (2) tal-Kostituzzjoni u tas-subincizi (1) ta' l-artikoiu 6 talKonvenzjoni, ma kienx meqjus applikabbli ghall-proceduri quddiem il-Qorti Kostituzzjonali. Din il-posizzjoni legali, pero', m'ghandhiex daqshekk rigida u kostanti fil-gurisprudenza talKummissjoni u tal-Qorti Ewropeja u anke l-Qorti Kostituzzjonali ta' Pajjiżna, fis-sentenza taghha fil-kawża fl-ismijiet Lawrence Cuschieri vs 1-Onorevoli Prim Ministru et deciża fis-6 ta' April, 1995 iddecidiet li ma tistax aprijoristikament teskludi ssindakabilita' ta' l-operat tal-Qorti Kostituzzjonali nnifisha filkondotta tal-proceduri quddiemha biex tiddetermina jekk dawn kinux konformi mad-dettami tas-subinciiż (1) ta' l-artikolu 6 talKonvenzjoni Ewropeja u ta' l-artikolu 39 (1) tal-Kostituzzjoni ta' Malta;

Kif sewwa jissottometti r-rikorrenti, il-kuncett ta' fair hearing necessarjament ghandu jimplika li jkun hemm a hearing. Dan ilprinciipju tant bażilari jinsab rifless fl-artikolu 207 tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili li jippreskrivi li meta l-appell isir mill-attur biss (u f'dan il-każ kien ir-rikorrenti blaala attur li appella), jew miż-żewg partijiet, l-ordni tas-smigh tal-kawża huwa l-istess kif jinghad fl-artikolu 202 u cjoe` l-attur ghandu jfisser ilkaż tieghu, wara jwiegeb il-konvenut u tista' ssir replika u kontro-
replika;
Skond ma gie ritenut minn din il-Qorti, fil-kawża Perit Joseph Mallia vs Onor. Prim Ministru et deciza fis-17 ta' Lulju, 1995: "Jidher minn dan 1 -artikolu tal-ligi li l-partijiet mhumiex limitati ghal dak li jkun tniżżel fić-citazzjoni jew fil-petizzjoni ta' l-appell iżda li huma ghandhom id-dritt li jaghmlu sottomissjonijiet verbali sabiex jespandu u jispjegaw ahjar u aktar fid-dettal l-argumenti minnhom imressqa fi-atti miktuba. Ir-rikorrenti proprju dwar ilksur ta' dan id-dritt qed jilmenta u ma jiggova xejn lill-intimati li jsostnu li l-argumenti tal-kontendenti kienu jifformaw parti millatti li gew ipprezentati quddiem il-Qorti. Id-dritt tat-trattazzjoni jifforma parti integrali mill-procediment gudizzjarju u ghalhekk lassenza tieghu, minhabba direttivi tai-Qorti, jammonta ghal nuqqas ta' smigh xieraq kemm-il darba tinghata sentenza fuq xi aggravju li ma jkunx ittrattat mid-difensuri fl-Awla";

Din il-Qorti taqbél' pjenament ma' dan u jidhrilha li ghandha żżid li d-dritt ghat-trattazzjoni orali dejjem kien rikonoxxut millOnorabbli Qorti ta' l-Appell. Xiehda lampanti ta' dan li qieghed jinghad huwa l-fatt li meta kien jissućcedi, ghal xi raguni jew ohtra, li jkun hemm bidla fil-kompozizzjoni ta' 1 -istess Qorti ujinzerta li jkun hemm kawżi quddiemha ghas-sentenza, id-difensuri dejjem inghataw id-dritt li jergghnu jittrattaw a benefićçju ta' dak l-Imhallef jew Imhallfin li jkunu hadu post haddiehor. Din it-trattazzjoni kienet u ghadha kkunsidrata bhala obbligu u f'każ li xi Avukat ma jkunx irid jerga' jittratta jigi vverbalizzat fl-atti li rinunzja ghat-trattazzjoni ulterjuri;

Din il-Qorti, ghalleekk, fuq I-iskorta tas-sentenza precitata u anke fuq 1-iskorta ta' tliet sentenzi ohra ta' din il-Qorti, wahda tl-
ismijiet Joseph Bonnici vs 1-Agent Prim Ministru (dec. 10.08 .90 ), l-ohra fl-ismijiet Paul Debono vs l-Agent Prim Ministru et (dec. 27.09.90) u finalment dik fl-ismijiet Simon Brincat vs l-Onor. Prim Ministru et (dec. 31.08.90) - dawn ittnein ta' l-ahhar kienu gew ikkonfermati mill-Qorti Kostituzzjonali fis-7 ta' Dicembru, 1990 u fil-11 ta' Dice embru, 1990 rispettivament - fejn ir-rizultanzi processwali kienu analogi hafna ghal dawk in ezami - ssib li l-imsemmija sentenza ta' 1-Onrabbli Qorti ta' !Appell;

Appell moghti fid-29 ta'April, 1993 inghatat bi ksur tad-dritt fondamentali tar-rikorrenti ghas-smigh xieraq kif protett millartikolu 39 (2) tal-Kostituzzjoni ta' Malta u mill-artikolu 6 (1) talKonvenzjoni Ewropeja minhabba li huwa ma giex moghti iopportunita` li, permezz tad-difensur tieghu, jittratta dwar l-aggravji ta' l-appell tieghu qabel ma giet emanata l-istess sentenza;

L-intimat Farrugia ssottometta li ancorche' din il-Qorti ssib ii kien hemm dan il-ksur tal-Kostituzzjoni u tal-Konvenzjoni ssentenza tal-Qorti ta'l-Appell tad-29 ta' April, 1993 m'ghandhiex tigi annullata jekk il-Qorti tasal ghall-konklużjoni li din kienet sentenza sostanzjaiment gusta;

Bir-rispett kollu lejn l-abbli difensur ta' dan l-intimat, il-Qorti ma taqbilx li l-posizzjoni ghandha tkun kif qieghed jippretendi hu. Skond l-artikolu 46 tal-Kostituzzjoni, kull persuna li tallega ksur ta' xi wahda mid-disposizzjonijiet minn 33 sa 45 (inklussivament) ghandha dritt li tirrivolgi rukha lejn din il-Qorti u titlob rimedju u din il-Qorti trid tiżgura t-twettiq ta' kull wahida mill-imsemmijin disposizzjonijiet li ghall-protezzjoni taghom tkun intitolata dik ilpersuna;

Minn dan isegwi li kieku din il-Qorti kellha teżamina sientenza biex tara jekk hijiex sostanzjalment gusta u occorrendo ikkonfermaha, hija tkun qiegfida tinbidel f'Qorti ta' revizjoni ta' j̧udikat ta" l-Onorabbli Qorti ta' l-Appell u tali funzjoni ma tista' tkun qatt konformi ma' l-Ordinament guridiku taghna ghaliex, waqt ii l-Onorabbli Qorti ta' 1-Appell qieghda biex tirrivedi 1-gudikati ta' Qorti ta' l-ewwel istanza, tkun haga insensata kieku kien possibbli li Qorti ta' l-ewwel istanza tirrevedi sentenza ta' 1-Onorabbli Qorti ta' l-Appell;

## Ghal dawn il-motivi:

Taqta' u tiddecidi r-rikors billi tilqa' t-talba u, filwaqt li tiddikjara s-sentenza tad-29 ta'April, 1993 emanata mill-Onorabbli Qorti ta' 1-Appell, nulla u bla effett minhabba l-ksur tad-dritt fondamentali tar-rikorrenti protett mill-imsemmijin artikoli talKostituzzjoni ta' Malta u tal-Konvenzjoni Ewropeja - dik cjoe" tassmigh xieraq - tordna li s-smigh ta' l-appell tar-rikorrenti missentenza tal-5 ta' Ottubru, 1990 jerga' jsir mill-gdid; b'dan pero' li f'dan ir-rimedju m'ghandux jitqies li l-Qorti qieghda "tiskwalitika" lill-Onorevoli Mhallfin li taw is-sentenza li qieghda tigi annulata billi m'hemm xejn x'jindika li l-lament tar-rikorrenti huwa mmirat lejhom, iżda pjuttost lejn żball li aktarx sar bi żvista minnhom u li issa qieghed jigi rrimedjat bilii r-rikorrenti ser ikollu l-fakolta` li jaghmel it-trattazzjoni tieghu fuq l-aggravji kollha minnu ssollevati wara s-sentenza tal-5 ta' Ottubru, 1990;

L-ispejjeż, fič-cirkostanzi, jibqghu bla taxxa bejn ilkontendenti";

L-unika prova illi hi verament rilevanti ghall-kwezit
kostituzzjonali hi dik li tohrog mill-verbal tat-8 ta' Ottubru, 1993 a fol. 28 tal-process:
"Id-difensuri tal-partijiet jaq̧blu illi fl-ebda waqt quddiem lOnorabbli Qorti ta' 1-Appell ma gew ittrattati l-aggravji ta' l-appell u jaqblu ukoll li l-unika trattazzjoni li saret quddiem l-istess Onorabbli Qorti kienet dik dwar l-ećcezzjoni ta' 1-inkompetenza moghtija pendenti l-appell fl-l ta' Frar, 1993';

Jirrizulta ppruvat kif sewwa kkonstatat fis-sentenza appellata illi l-Qorti ta' 1-Appell fis-sentenza taghtha tas-27 ta' April, 1993 meta ddecidjet il-meritu kollu, iddeliberat u ddecidiet oltre dak li gie oralment ittrattat quaddiemha u oltre dak li hi stess iddikjarat li kienet ser tiddeciedi. Dana wara li kienet iddirigiet lill-kontendenti li jillimitaw it-trattazzjoni taghom ghall-ećcezzjoni ta' 1inkompetenza ssollevata;

Il-meritu ta' dan ir-rikors kostituzzjonali hu tista' tghid identiku ghal dak tal-kawz̀a Perit Joseph Mallia vs Onor. Prim Ministru et deciza minn din il-Qorti kif ippresjeduta fil-15 ta' Marzu, 1996. F'dik il-kawża kienet il-Qorti Kostituzzjonali mhux il-Qorti ta' l-Appell li kienet idderigiet lill-partijiet biex jittrattaw 1-aggravji dwar in-nullita' ta' l-okkju tas-sentenza u hekk giet limitata t-trattazzjoni orali. Il-kawża kienet giet imbaghad iddifferita mill-Qorti ghas-sentenza fuq dak i-aggravju. Il-Qorti Kostituzzjonali pero` spicicat biex ippronunzjat is-sentenza u ddeterminat ukoll 1-aggravjil-ohra fil-meritu li dwarhom kienet sa dak il-hin eskludiet it-trattazzjoni. Din il-Qorti fis-sentenza taghha tal-15 ta' Marzu, 1996 ikkonfermat is-sentenza tal-Prim'Awla talQorti Civili li ddikjarat ii kien hemm ksur ta' dritt fondamentali tas-smigh xieraq billi l-kawża kienet giet deciza minghajr ma l- parti kienet giet moghtija l-opportunita` li tiddefendi rulha;
Il-konsiderazzjon:jiet kollha li din il-Qorti ghamlet f'dik ilkawża japplikaw mutatis mutandis ghal din il-kawża. Dan ghaliex ukoll l-eccezzjonijiet issollevati mill-intimati ul-argumentazzjoni dwarhom huma tista' tghid identici. Il-Qorti taghmel ampja referenza ghalihom ghaliex jirrispondu ghall-kweżiti mqanqla filpetizzjoni ta' l-appellant. Mhux melitieg li jigu hawn riprodotti, imma biex il-Qorti tissodisfa l-vot tal-ligi li timmotiva din issentenza ser tičcita s-segwenti konsiderazzjoni principali:
"Smigh ta' kawża jista' u ghandu normalment u generalment jigi kondott oralment imma dan ma jeskludix li jista' jsir - anke esklussivament - bil-kitba u fiż-żminijiet tal-ium anke b'mezzi aktar avvanzati u moderni - b'mod li anke hekk ikun qed jigi sodisfatt u assigurat il-jedd ghal smigh xieraq ghal dak li hu l-aspett kostituzzjonali tieghu. Dan ma jfissirx pero` li l-Qorti tista' tiddipensa ghal kollox mit-trattazzjoni jew li ma tagĥtix lillkontendenti l-opportunita` shifa li jaghmlu s-sottomissjonijiet taghhom fí-limiti dettati mir-raguni ... f'kull każ il-Qorti trid tassigura li l-proceduri jkunu kondotti b'mod li l-kontendenti oggettivament huma mistennija li jhossu li jkunu nghataw smigh xieraq. Certament dan ir-rekwiz̈it mhux sodisfatt meta l-Qorti mhux biss taghti l-impressjoni lill-kontendenti li t-trattazzjoni fuq certi aspetti importanti u fondamentali tal-meritu tal-kawża mhix nećessarja jew mixtieqa minnha imma addirittura tindirizzahom biex jillimitaw is-sottomissjonijiet taghom fodak l-istadiu ghall-punt partikolari tal-kawża u ghal dak biss ghax dak kien ser jiği decìz";

L-appellant f'din il-kawża - bhal fil-kawża tal-Perit Mallia vs Onor. Prim Ministru ukoll jissottometti illi f'kull każ ir-
rikorrent kellu r-rimedju ta' ritrattazzjoni illi seta' kien aċċessibbli ghalih u seta' utilizza biex jirrettifika l-iżball tal-Qorti ta' 1-Appell. F'dan ir-rigward ukoll japplikaw sa certu punt il-konsiderazzjonijiet li din il-Qorti gぁamlet fil-kawża c̀citata bid-differenza pero' illi filwaqt li fil-kawża tai-Perit Mallia 1-Qorti kkunsidrat jekk hiex possibbli li ssir ritrattazzjoni minn sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali - materja li hi ferm diskussa u fuqha l-gurisprudenza ghadha pjuttost negattiva - hawn si tratta ta' sentenza tal-Qorti ta' l-Appell li ghaliha hemm indubbjament bhala regola miftuh ir-rimedju ta' ritrattazzjoni. Dan pacifiku. Li mhux pacifiku hu jekk in-nuqqasijiet procedurali li minnhom jilmenta r-rikorrent fil-kawża preżenti kinux tali hi jinkwadraw ruhhom f'xi wahda mis-subincizizi ta'l-artikolu 811 talKodici ta' Organizzazzioni u Prociedura Civili u b'mod partikolari fis-subinciż (l) ta' dak l-artikolu. Din il-Qorti diga' kellha okkazjoni tikkummenta obiter fuq fatti analogi fil-kawża fl-ismijiet Lawrence Cuschieri vs Onor. Prim Ministru deciza fis-6 ta' April, 1995 tis-sens ti ma jidhirx li r-rikorrent f'sitwazzjoni simili seta'jirrikorti ghar-rimedju ta' trattazzjoni u li ma kienx tant car illi wiehed seta' jakkampa d-dritt ghal dan ir-rimedju f'każ ta' żball jew irregolarita' ta' din ix-xorta taht dan is-subinciz (1) jew xi subinciż iehor ta' listess artikolu. Konsidrat li r-rimedju ta' ritrattazzjoni hu wiehed straordinarju u ta' strettissima interpretazzjoni, din il-Qorti ma jidhrilhiex li f'dan l-istat ta' incertezza ghandha tiddeklina milli teżencita` l-poteri kostituzzjonali taghiha biex tassigura smigh xieraq lir-rikorrent una volta gie stabbilit li lezjonı ta' dan id-dritt kienet verament tokkorri, una volta mhux tant ċar jekk ir-rikorrent eżawriex jew le r-rimedji l-ohra miftuha ghalih taht il-ligi ordinarja;

U la tirrizulta l-lezjoni tad-dritt, ghandu jinghata r-rimedju li 1-Qorti jidhrilha xieraq fic̈-cirkostanzi. Hu veru illi mhux kull vjolazzjoni ta' dritt kostituzzjonali tista' tigi rettifikata billi jigi
annullat dak 1-att li pprovoka l-leżjoni. Kif diga' aćċennat aliunde, wiehed irid jikkonsidra l-assjem tal-proceduri u kif dawn gew kondotti biex wiehed jiddetermina jekk effettivament is-smigh li gie moghti kienx wieked xieraq u adegwat. Spiss l-att li jkun ipprovoka l-leżjoni jkollu finalita` li ma tkunx tista' tigi revokata jew rettifikata jew li, jekk dan isir, thun ser tigi kkreata ingustizzja akbar mal-parti l-ohra li htija ma kellhiex. Fejn pero' 1 -leżjoni tista' tigi rrimedjata billi jigi annuilat l-att li pprovokaha, u dan minghajr dawn l-effetti negattivi ma hemmx raguni ghaliex il-Qorti m'ghandhiex hekk tirrevokah b'mod li tpoggi lill-partijiet fl-istess sitwazzjoni li kienu gabel avvera ruhu l-att li pprovoka 1-lezjoni kostituzzjonali. Dan konsidrat ukoll illi din il-Qorti ghandha diskrezzjoni shifa fl-ghažla ufl-ghoti ta' rimedju xieraq u opportun skond ić-cirkostanzi tal-każ. Hekk allura sewwa ghamlet is-sentenza appellata illi rrevokat is-sentenza tal-Qorti ta' l-Appell li in effetti cahdet lill-appellat mid-dritt fondamentali tieghu ta' smigh xieraq. Is-sottomissjoni ta" l-appellanti Farrugia illi "galadarba huma ottenew il-pussess tal-fond huma m'ghandhomx jigu penallizzati ghall-affarijiet li huma m'ghandhom ebda Fitija ghalihom", hi ghal kollox insostenibbli. Apparti l-fatt li hu dover ta' kull cittadin u allura anke tal-parti l-ohra in kawża illi jirribella kontra ksur ta' dritt fondamentali u li ma jostakolax Li dan jigi rettifikat, certament $m^{\prime}$ ghandux jigi suggerit li xi parti in kawża tiehu vantagg mill-fatt illi bhala konsegwenza ta' tali leżjoni l-kontro-parti sokkombenti thun giet imcahda mill-jedd ta' smigh xieraq;

Dan qed jingtiad ghax jirriżulta mill-atti illi l-appellanti Farrugia pprocedew ghall-esekuzzjoni gudizzjarja tas-sentenza infićcjata meta kienu jafu diga` illi l-konvenut kien qed jattakka din is-sentenza bhala irregolari in kwantu leziva tad-dritt fondamentali tieghu $u$ insistew fuq l-esekuzzjoni taghha nonostante
l-opposizzjoni tieghu. Huma allura kienu nećessarjament konxji tar-riskju reali li kienu qeghdin jiehdu f'każ li s-sentenza tig̀i, kif fil-fatt qed tigi, annullata;

Ir-rikorrent appella incidentalment ghax hass ruhu hekk aggravat:
"Fost ir-rimedji ssuggenti mill-esponenti fir-rikors tieghu kien hemm li 1-Qorti "tiskwalifika Lill-Onorevoli Mhallfin li taw dik issentenza milli jieh̆du aktar konjizzjoni ta' dik il-kawża";

L-ewwel Onorabbli Qorti caßdet dan ir-rimedju billi, skond il-Qorti r-rimedju li l-esponent qieghed jitlob kien immirat "pjuttost lejn żball li aktarx sar bi żvista" mill-Qorti;

Huwa anti-guridiku li tiddistingwi bejn vjolazzjonijiet doluzi ta' dritt kostituzzjonali u vjolazzjonijiet kolpuzii. Il-leżjoni mhix dipendenti mill-intenzjoni jew animus, bhal fid-dritt kriminali, imma hija ogggettiva;

Anke kieku ma kienx hemm vjolazzjoni ta' dritt kostituzzjonali, huwa ripunjanti li l-istess gudikanti li ga' esprimew ruhhom fưq materja kontenzjuża, jergghu jesprimu ruhhom it-tieni darba fuq 1 -istess materja;

Ahseb u ara kemm huwa ac̈cettabbli li l-esponent jigi ggudikat mhux biss minn gudikant li ga` esprima ruhu formalment kontra tieghu, imma, biex jesprimi ruhu kontra tieghu wasal bjex jivvjola d-drittijiet fondamentali tiegћu. Fil-każ ta' 1 -esponent mhux raguni wañda hemm ghaliex il-gudikant ghandu bil-fors jigi skwalifikat, imma tnejn";

Anke fil-kawza c̀citata fl-ismijiet Perit Mallia vs Onor. Prim Ministru l-appellat kien issuggerixxa l-istess rimedju - rimedju li gie rrifjutat bis-sentenza ta' l-ewwel Qorti u li minnha l-appellat appella quddiem din l-Onorabbli Qorti, u dan bl-istess motivazjonijiet. Din il-Qorti hekk iddeliberat f'dik is-sentenza:
"Il-Qorti ma tarax li hu l-każ li "tordna" lill-Imhallfin komponenti allura l-Qorti Kostituzzjonali (jew dak minhom li ghad jista' hekk jagtimel u čjoe' s-Sinjurija Tieghu I-Imballef Carmel A. Agius) li ma jihux konjizzjoni ulterjuri tal-każ sa minn dan l-istadju. Tifhem li tali decizjoni ghandha tittiehed fl-ewwel lok mill-istess Imhallef u kolleggjaiment mill-Qorti li minnha jifforma parti, fiddawl tal-konsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti f'din is-sentenza u talkonsiderazzjonijiet l-ohra li din l-istess Qorti ghamlet f'kawzii ohra fosthom is-sentenza moghtija ilum, fil-kawża fl-ismijiet Francesco Saverio Borg vs Direttur Generali et dwar is-smigh xieraq minn Tribunal indipendenti $u$ imparzjali anke fir-rigward ta' $l$-apparenza tal-proceduri. Jibqghu f'dan ir-rigward riservati d-drittjiet ta'l-attur si et quatenus";

Il-Qorti żżid biss illi diga' gie aćċennat f'diversi gudikati fuq 1-opportunita` li tigi detinita l-aćcessibbilita’, f’kazi kongruwi ta' leżjoni ta' dritt fondamentali ghal smigh xieraq, ghar-rimedju straordinarju ta' ritrattazzjoni mahsuba biex jovvja ghall-ingustizzji gravi minkabba żbalji fi-proćeduri. Il-Kodici ta' Proćedura jipprovdi illi l-kawża tista' tigi ritrattata mill-istess Imhallfin li kienu ggudikaw il-meritu tl-ewwel lok. Infatti huma l-istess Imhallfin li ghandhom jikkonsidraw it-talba ghat-trattazzjoni mill-gdid. Il-gurisprudenza mbaghad evolviet u ghadha qed tevolvi, fir-rigward ta' liema każijiet hu indikat illi dawn l-Imhallfin ghandhom jastjenu jew jaćcettaw talba ghar-rikuża taghhom. Din il-Qorti ma tarax ghaliex x'ghandhiex tkun din it-triq segwita anke f'kazijiet tax-xorta li qed jigu f'din is-sentenza kkunsidrati. Dan mhux biss ghaliex l-Imhallef ghandu jkun fl-ewwel lok l-arbitru ta' l-integita' u indipendenza tal-ġudizzju tieghu u ghandu jkun preżunt li hu jagixxi skond iddettami tal-kuxjenza tieghu ul-ligi, imma ukoll ghaliex mhux eskluż li jokkorru cirkostanzi fejn ikun proprju fl-interess tal-gustizzja u tal-parti li d-dritt taghha fondamentali ghal smigh xieraq ikun gie vvjolat, illi l-każ jerga' jigi ttrattat proprju quddiem l-istess Imhailfin li jkunu diga` hadu konjizzjoni tal-kawża. Hu ghalhekk li l-Qorti ma tqisx li ghandha aprioristikament tiddekreta li teskludi - fi kliem ir-rikorrent tiskwalifika - lill-Imhailfin li diga` semghu l-kawża milli jisimghu l-istess kawża mill-gdid, u tirriserva lir-rikorrenti d-drittijiet tieghu f'dan ir-rigward. Hu car illi d-dritt fondamentali tar-rikorrent ghal smigh xieraq jibqa" jippersisti tul il-proceduri kollha sal-gudizzju finali;

L-appellat appeila ukoll incidentalment fuq il-kap ta' lispejjeż, imma anke hawn il-Qorti hi tal-fehma illi ghandha ssegwi l-konsiderazzjonijiet li ghamlet fuq appell simili fil-kawża Perit Mallia vs Onor. Prim Ministru:
"Fir-rigward tal-kap ta' l-ispejjeż, il-Qorti taqbel malkonsiderazzjoni li ghamlet l-ewwel Qorti u tifhem li l-ispejjeż ta' lewwel istanza ghandhom ikunu, kif deciiż, irriservati ghall-gudizzju finali mill-Qorti Kostituzzjonali. Mhux il-kaz li jigi applikat ilprinciipju error judicis error partis ghax dan ikun jaggrava ingustament lill-attur, pero' una volta si tratta sostanzjaiment ta' incident procedurali waqt is-smigh tal-kawża kostituzzjonali hu sewwa li tali responsabbilita' ghall-ispejjeż tigi ddeterminata malmeritu";

L-ispejjeż ta' l -appell ghandhom pero' jigu ssopportati millappellant li pprovokah. L-appellant ghandu jbati l-ispejjeż ta' lappell inçidentali li ma jirriżultax sostnut;

Ghal dawn il-motivi l-Qorti tiddeceidi 1-kawża billi tièkad 1appell inċidentali, tičbad 1 -appeli prinčipali, 1 -ispejjeż talprim'istanza jibqghu kif ga` decizizi, dawk ta' $l$-appell principali jkun a karigu ta' 1 -appellanti, waqt li dawk ta' 1 -appell incidentali jkunu a karigu ta' 1 -appellat.

