# IT-TIENI PARTI <br> L-EWWEL SEZZJONI APPELLI ĊIVILI 

7 ta' Jannar, 1994

## Imhallfin:-

> S.T.O.Prof. Guseppe Mifsud Bonnici LL.D. - President. Onor Joseph A. Herrera BL.CAN.,LIC.CAN., LL.D. Onor Carmel A. Agius B.A., LL.D.

Dr. Austin Gatt pro et noe et

## versus

Il-Kummissjonarju Principali Eletorali pro et noe et

## Kunsilli Lokali - Elezzjoni - Registru Elettorali - Żbalji

I-principju direttiv ta' lig̀i li tirregola 1-process elettorali fi stat demokratiku huwa l-valur tać-certezza;

Jidher car mid-diversi disposizzonijiet tal-lig̀i in eżami li din trid fuq kollox tassigura certezza fid-drittijiet tal-vot u tal-votanti, f'certa data prestabbilita, b'mod illi l-posizzjoni formali li tigi kkristalizzata u rregistrata fdik id-data tittiehed bhala r-realtà legali;

Il-principju direttiv hi ghażlet il-liği qieghed fil-valur taċ-certezza Ii hawnhekk hija ppreferita ghall-valur tal-verità. L-unika
eccezzjoni kkontemplata hija dik tal-mewt tal-votant.

## II-Qorti:-

1. Fit-tieni skeda ta' L-Att XV ta' l-1993 giet ippubblikata l-mappa numru 32 li stabbiliet il-konfrini tal-lokal ta' Hal-Lija u dan ghall-iskopijiet ta' l-elezzjoni ghall-Kunsill ta' l-istess lokal, skond l-istess Att XV/93. Din il-mappa kienet tinkludi Triq Annibale Preca iz̀da l-istess triq u r-residenti kollha taghha, fosthom l-attur Saviour Demicoli, ma gewx inklużi fir-Registru Elettorali ghal Hal-Lija ppubblikat f'Awissu 1993. L-elezzjoni ghandha ssir fit-22 ta' Jannar, 1994, u minhabba dan in-nuqqas l-istess elezzjoni tkun nulla u bla effett. Ghalhekk giet proposta din 1-istanza quddiem il-qorti Ćivili Prim'Awla fejn intalab li l-qorti tiddec̈idi (a) illi r-Regegstru Elettorali ta' Awissu 1993, fejn jirrigwarda l-lokal ta' Hal-Lija mhuwiex konformi mal-lig̀i billi hemm minnu esklużi r-residenti kolha ta' Triq Annibale Preca; (b) li tiddikjara li l-itess triq u r-residenti taghha jifformaw parti mill-Kunsill Lokali ta' Hal-Lija; u (c) tikkundanna lill-konvenuti biex qabel it-18 ta' Dičembru, 1993 - meta johroğ l-avviż ghallelezzjoni ta' Hal-Lija, - jaghmlu l-korrezzjonijiet kollha mehtieġa biex ir-residenti kollha ta' Triq Annibale Preca jkunu jistghu jivvotaw;
2. Il-kummissjoni Elettorali opponiet illi l-Qorti m'ghandhiex il-poter li takkorda l-korrezzjonijiet mitluba billi dawn setghu jsiru biss mill-uffiçjali Reviżuri fit-termini preskritti mil-ligi, wara 1-pubblikazzjoni tar-Registru Elettorali liema termini kienu diga ghaddew meta l-Kummissjoni Elettorali giet avżata bl-iżball;

Dićembru, 1993, u fuq l-ećcezzjoni tal-Kummissjoni Elettorali iddisponiet hekk:-
"Dwar il-fatti m'hemmx kontestazzjoni. Triq Annibale Preca giet inkluża fir-Registru Elettorali ghall-Kunsilli Lokali bhala formanti parti mill-Kunsill ta' H'Attard u mhux ta' Hal-Lija. Mentri fil-mappa li tifforma parti mil-ligi u çjoè l-Att Nru. XV ta' 1-1993 dwar Kunsilli Lokali, din it-triq kellha tifforma parti mil-lokalità ta' Hal-Lija. Ix-xhud Joseph Scicluna, impjegat fluffiççu tal-Kummissjoni Elettorali bhala Technical Officer, ighid hekk fix-xiedha tieghu tat-30 ta' Novembru, 1993 ''Ghal dawn ir-raġunijet jirrizuulta li fir-Reġistru Elettorali, Annibale Preca Street qed tigi indikata ma' H'Attard;'

Ir-ragunijet, skond l-istess xhud, kienu li, minhabba pressjoni ta' xoghol ma setghux jistennew li tigi ppubblikata lligi bil-mapep maghha $u$, assumew li 1 -mapep li kienu baghtulhom il-Mapping Unit kienu sejrin ikunu identici ma' dawk li kienu sejrin jigu ppubblikati mil-liġi;

Lanqas m'hemm kontestazzjoni li l-appell lill-Uficjali Reviżuri ma sar minn ebda attur f'din il-kawża fil-perjodi u taht il-modalitajiet stabbiliti fit-Taqsima VII ta' l-Att Nru. XXI ta' 1-1991 dwar 1-Elezzjonijiet Generali;

Fin-nota ta' l-osservazzjonijiet taghhom l-atturi jsostnu li dawn il-provvedimenti tal-liǧi dwar l-ambitu ta' gurisdizzjoni ta’ 1-Uffiçjali Reviżuri ma japplikawx ghall-każ preżenti. B'risposta l-konvenuti jibbażaw ruhhom fuq it-teżi li dawn huma 1-uniku rimedju u jekk dan ir-rimedju ma giex utilizzat ladarba t-termini ghal appell quddiem l-Uffiçjali Reviżuri ghaddew dan in-nuqqas huwa fatali $u$ m'hemmx rimedju;

Din il-qorti ghalhekk ghandha teżamina jekk din il-fatalità hijiex l-unika mod korrett biex tiddetermina din il-każ jew inkella ghandhiex hi d-dritt li teżamina din il-kwistjoni $u$, jekk ikun ilkaż, tordna lill-konvenuti biex jaghmlu j-korrezzjoni mitluba;

L-atturi jikkwotaw l-Artikolu 124 (10) tal-Kostituzzjoni ta' Malta fejn il-Qorti ghandha l-poter u d-dritt li teżamina jekk xi persuna jew awtorita tkunx qdiet dawk il-funzjonijiet skond il-Kostituzzjoni jew xi ligi ohra;

Ovvjament l-Att Numru XV ta' l-1993 huwa proprju ligi ohra li ghaliha qieghed jaghmel referenza l-istess Artikolu 124 (10) tal-Kostituzzjoni. Il-Qorti, ghalhekk, ghandha d-dritt u ddover skond 1 -istess Artikolu li teżamina jakk il-kummissjoni Elettorali qdietx il-funzjoni taghha skond din il-lig̀i;

Kontra dak li hemm ipprovdut fl-Att li jirregola l-Elezzjoniet Generali dak li jipprovdi ghar-regolament ta' l-elezzjonijiet ghallKunsill Lokali, ghar-raġunijiet ovvji, jipprovdi ghat-tqassim f'lokalitajiet;
"Lokalità tfisser kull area b'konfini stabbiliti kif imsemmi fit-Tieni Skeda li tinsab ma' dan 1-Att" - Taqsima 1, Artikolu 2 ta' istess Att u 'popolazzjoni ta' lokalità' tfisser in-numru totali ta' persuni li, fost tekwiziti ohra, huma residenti fil-lokalità';
[l-mapep, ghalhekk, fit-Tieni Skeda huma parti essenzjali tal-ligi u huma dawn il-mapep li jindikaw mhux biss il-lokalitajiet izda wkoll dawk in-nies li ghandhom jivvutaw f'dan jew iehor mil-lokali li fihom hemm jew sejjer ikun hemm Kunsilli Lokali;

Ir-Reğistru Elettorali, ghalhekk, kellu jirrispekkja din illigi u jinkludi fih dik il-popolazzjoni fil-lokalità gusta skond ilmapep fit-tieni Skeda ta' l-istess ligi;

Il-Kummissjoni Elettorali, ghalhekk, ma kellha ebda dritt li tassumi ghaliha l-poter legislattiv meta assumiet li 1-mapep li baghtulha l-Mapping Unit kienu sejrin ikunu identici mal-mapep li, kif intqal, effettivament jifformaw parti mil-ligi ta' pajjiżna fil-materja tal-Kunsilli Lokali. Il-fatt li l-Kummissjoni ghamlet dan b'buona fede totali u biss minhabba pressjoni ta' xoghol fthin propens mhux bl-ebda mod dubitat minn din il-Qorti. Però dan il-fatt ma jbiddilx il-fatt illi r-riżultat huwa Registru Elettorjali li ma jikkonformax mal-liği;

Il-funzjoni ta' l-istess Kummissjoni, invece, hija li tassigura ruhha proprju li l-ligi tig̀i segwita fil-provvedimenti kollha taghha;

Din il-Qorti ghalhekk hija tal-fehma li 1-Artikolu 124 (10) jaghti lilha 1-awtorità li tiddetermina l-każ preżenti;

Ghaldaqstant hija tilqa' $t$-talbiet attrici, tiddikjara u tiddeciidi illi r-Reǵistru Elettorali ghal Kunsilli ta' Hal-Lija ppubblikat f'Awissu, 1993 mhux konformi mal-ligi peress illi jeskludi minn dan ir-Reǵistru Triq Amibale Preca u r-residenti kollha ta' go fiha meta din it-triq tinsab fil-konfini stabbiliti f'mappa numru 32 tat-'Tieni Skeda ta' L-Att XV ta’ 1-1993, u tiddikjara konsegwentement li Triq Annibale Preca u r-residenti ta' go fiha jifformaw parti mill-Kunsill Lokali ta' Hal-Lija ghall-finijiet u effetti kollha tal-Ligi u tikkundanna lill-Konvenuti li fi żmien qasir u perentorju, iżda f'kull każ qabel it-18 ta' Dićembru, 1993, jaghmlu l-korezzjoni mehtiega biex jinkludu Triq Annibale Preca
u r-residenti ta' go fiha fil-proceduri kollha relattivi ghall-hatra tal-Kunsill Lokali ta' Hal-Lija:

Il-Qorti, però, tixtieq iżżid illi hija tifhem il-hsibijiet serji li qajmu l-konvenuti fin-nota ta' l-osservazzjonijiet taghhom u tiddikjata li waslet ghall-fuq imsemmija konklużjoni minhabba l-partikolaritajiet tal-każ $u$ m'ghandhiex tinghata 1 interpretazzjoni libera li hija ghandha sservi biex il-proceduri normali ghal revizjoni tar-Registru Elettorali jigu evitati u li, f'kull każ ghandhom jinqabżu jew jiǵu injorati l-proceduri preskritti mil-ligi ghal appelli fuq ir-Registru Elettorali, dejjem, dement, li anke bi żvista, bhall-każ preżenti, 1-istess Kummisjioni Elettorali tkun segwiet a puntini l-ligi tal-pajjiż;

Minhabba n-natura partikolari tal-każ l-ispejeeż ta' din ilkawża ghandhom jigu diviżi ugwalment bejn l-atturi u l-konvenuti'’;
4. Il-Konvenuti appellaw, Il-punt rilevanti huwa - illi anke jekk il-Qorti tawtoriżża korrezzjonijiet, dawn ikollhom effett mid-data tal-pubblikazzjoni tar-Registru Elettorali li jkun imiss u mhux immedjatament. Il-ligi tirregola l-fenomenu ta' l-iżbalji li jistghu jirrikorru u dawk il-provvedimenti ghandhom jiǵu segwiti;
5. Il-Qorti trid fl-ewwel lok tiffoka l-attenzjoni taghha,「kawża li tirrigwarda l-elezzjoni ta' Kunsill Lokali, fuq dan 1artikolu hamsa ta' l-Att li jghid:-
"(1) Il-Kummissarju Elettorali ghandha taghmel Registru Elettorali ghall-Kunsilli Lokali li jkun jigbor fih il-persuni kollha li ghandhom jedd ikunu rregistrati bhala votanti ghall-elezzjonijet
ta' Kunsilli Lokali skond dan l-Att;
(2) Il-Kummissjoni....ghandha tinkludi fir-Registru ....idpersuni kollha li jkollhom jedd sew jekk tkun saret applikazzjoni ghar-registazzjoni sew jekk le;
(3) Il-Kummissjoni ...ghandha tiehu hsieb li tippubblika $r$-Registru ghall-Kunsilli Lokali fil-Gazzetta, darba fis-sena, fixxhar ta' Novembru,...u dak ir-Reǵistru...ikun fih il-persuni kollha li jkollhom jedd li jivvotaw fl-aћhar jum ta' Ottubru ta' dik is-sena;

Izda l-Kummisjoni ghandha b'żieda, tippubblikat rRegistru....b'meżżż elettronići;

Iżda wkoll l-ewwel Reġistru ....ghandu jkun ippubblikat mhux aktar tard mill-31 ta' Awissu, 1993, u dak ir-Registru ghandu jkun fih il-persuni kollha li jkollhom jedd li jivvutaw fil-31 ta' Lulju, 1993'';
6. L-artikolu 7 huwa rilevanti wkoll ghaliex jistabbilixxi min ghandu d-dritt tal-vot:-
''il-persuni li ghandhom jedd li jivvotaw f'elezzjoni ta' Kunsilli Lokali huma dawk il-persuni li jkunu rreġistrati bhala votanti f'dik it-Taqsima tar-Registru Elettorali ghall-Kunsilli Lokali li tirreferi ghal-lokalità li ghaliha se jkunu eletti Kunsillieri lokali";
7. L-Att XV ta' l-1993, fit-Taqsima I tat-Tielet Skeda mbaghad, hemm Regolamenti u numru 7 jippreskrivi illi:-
"Id-disposizzjonijiet kollha fl-Att ta' l-1991 dwar lElezzjonijiet Generali u li ghandhom x'jaqsmu marregistrazzjoni, trasferiment u thasir ta' registrazzjoni ta' eletturi fir-Registru Elettorali stabbilit b'dak l-Att, kif ukoll li ghandhom x'jaqsmu mal-hatra ta' uffiçjali reviżuri u appelli lilhom ghandhom ''mutatis mutandis' japplikaw ghall-Kunsilli Lokali mwaqqia bl-artikolu 5 ta' dan l-Att'';

Ir-Regolament 13 jirregola l-konsegwenti ta' kull korrezzjoni li tistà tigi ordnata minn Uffičjal Reviżur;
8. Din il-qorti jidhrilha li fl-ewwel lok ghandu jigi osservat, u anki enfasiżżat, illi l-prinċipju direttiv ta' liǵi bhal din, li tirregola l-process elettorali fi stat demokratiku, huwa l-vlur tać-ċertezza. Il-liği in eżami, jidher car mid-diversi disposizzjonijiet taghha li l-ligi trid fuq kollox tassikura ciertezza fid-drittijiet tal-vot u tal-votanti, f'certà data prestabbilita, b'mod illi l-posizzjoni formali li tigi kkristallizzata u rregistrata f'dik id-data, tittiehed bhala r-realtà legali billi hawn, si tratta wkoll minn drittijiet politici pplasmati mil-ligi. Dan ifisser illi huwa possibbli li ma jkunx hemm konkordanza perfetta bejn il-fatt u d-dritt, u r-Registru Elettorali fid-data ta' l-gheluq difinittiv qabel elezzjoni ikun jikkontjeni informazzjoni li ma tkunx taqbel mal-verità tal-fatti. Il-prinċipju direttiv li ghażlet il-ligi qieghed fil-valur tać-certezza li hawnhekk hija ppreferita ghall-valur tal-verita u dak li jistabbilixxi l-ahhar Registru Elettorali qabel elezzjoni, fid-data tal-chiusura stabbilita, tant irid ikun cert illi ghandu biss sens skond il-massima guridika "juris et de jure pro veritate habetur," jissodisfa 1-valur tal-verità. L-unika eċcezzjoni kkontemplata hija dik tal-mewt tal-votant (Regolament 14);

Fl-aћћarnett, ghandu jig̀i osservat illi l-possibbilità ta' skorrettizzi u żbalji f'registri elettorali li jikkomprendu eluf ta' eluf ta' ismijiet, konjomijiet u dettalji ohra, huwa tant gholi, li biex tigi assikurata $\dot{c}$-ćertezza neċessrja, u eventwalment isserjetà ta' kull manifestazzjoni elettorali, illi l-ligi ghandha ragjonevolment tillimita 1 -merkanżiżmu korrettiv ta' l-istess dettalji ghaliex altrimenti tkun qed tippremetti eżerċizzju li jispičca biex jipperikola serjament il-princípju direttiv imsemmi u johloq area ta' suspetti u kongetturi li jimminaw il-finalità talproćess elettiv u !-perjodu limitat ta' poteri li dak il-process jikkonferixxi;
9. Ghalhekk din il-Qorti hija tal-fehma li t-teżi talKummissjoni Elettorali ghandha tipprevali - b'dan il-korrettiv - illi fil-każ preżenti l-iżball li ttieћed kien tant grossolan illi kieku l-istess gie b'xi mod a konoxxenza taghha, u dan'fit-terminiutili, l-istess Kummissjoni Elettorali kellha d-dover, skond dak li jiddettalha l-artikolu 5 , li taghmel sewwa dak li hija stess tirrikonoxxi bhala pależament imghawweǵ;
10. Ghal dawn ir-ragunijiet, is-sentenza ta' l-ewwel grad tat-3 ta' Dicembru, 1993, hija rriformata fis-sens illi filwaqt li hija kkonfermata ghal dak li ddecidiet rigward il-kompetenza tagtha u s-sindakabbiltà ta' l-operat tal-Kummissjoni Elettorali, hija rrevokata ghal dak li g̀ie dec̈iż fil-meritu u ghalhekk it-talbiet ta' l-atturi huma rrigettati;

[^0]
[^0]:    Spejjeż taż-żewġ istanzi bla taxxa bejn il-partijiet.

