## 13 ta' Marza, 1964 <br> Imhallfin:

Is-S.T.O. Prof. Sir Anthony J. Mamo, O.B.E., C.St.J., Q.C., B.A., LL.D., President

Oapr. T. Gonder, LLAD.<br>Onor. A. V. Camilleri, B.Litt., LILD.

# Onorevoli Dottor Anton Buttigieg. M.L.A 

## versus

Onorevoli Dottor Paul Borg Olivist, ne et.
F-kazijiet li fihom kienu nvoluti kwintjonijiet godda ta' interpretazzjoni tal-Kostituzzjoni il-Qorti ta l-Appell aktarx hassitha inklinata li taghti il permess ghall-appell. F'dan il кад̇ kienu g̀ew decizi kwistjon'fiet ta' uritt li ghall-importanza taghhom jittraxxendu l-meritu intrinsiku tal-kontroversja.

Appell lin Privy Council - Art. 13 u 14, 16 (1) u (2) Tal-Malta (Constitution) Order in Council, 1961 - Sec. 2(b) u 4 tal-Order in Counci! tat-22 ta' Novembru, 1909. - Art. 908. Kodic̈i ta' Organizazz, ${ }^{\prime}$ oni u Proćedura Civili

Il-Qorti:- Rat ir-rikors flismijiet fuq imsemmija preżentat fl-erbgha (4) ta' Mejju, 1962 quddiem iî-Prim'Awla tal-Qorti Civili tal-Maesta Taghha r-Regina li bih ir-rikorrent, Dottor Anton Buttigieg M.L.A., wara li ppremetta li l-intimati nomine kienu hargu cirkolari li fost hwejjeg ohra pprojbit id-dhul fl-isptarijiet u fit-taqsimijiet tadDipartiment tagћhom tal-gazzetti li huma kkundannati mill-awtoritajiet ekklesjastiçi u li din l-ordni kienet intiża biex tipprojbixxi lill-pazjenti u lit-tobba fl-isptarijiet kif ukoll l-impjegati koliha tad-Dipartiment li jdahflu maghhom u jagraw wagt li ikunu fl-istess postijiet il-gurnali
tal-opposizzjoni ufficijali fl-Assemblea Legisiativa, fosthom in."Voice of Malta" li taghha r-rikorrent huwa ieditur, liema gazeetta giet jkkundannata b'Cirkolari talKurja Arćiverkovili tas-sitta u ghoxrin ta' Mejju 1961, u If kwantu din l-Ordni giet tolqot il-"Voice of Malta" kisret l-artikoli 13 u 14 tal-Malta (Constitution) Order in Councid, 1961, rigwardanti l-likerta ta' kuxjenza ta' espressjoni u li r-rikorrent, Dottor Anton Buttigieg, bhala membru ta' i-Assemblea Legisiativa u bhala Editur tal-"Voice of Malta', ghal raġunijiet religjuzii, kien jinsab impedut millintimati nomine li jaghti idejiet u taghrif minghajr indhil lill-pazjenti tal-isptarijiet fost nies ohra, fil-waqt hi dawn kienu mpeduti li jirċevu idejjiet u taghrif minghajr indhil; talab li skond id-disposizzjonijiet tal-artikolu 16 (1) u (2) tal-Malta (Constitution) Order in Council, 1961, jigi moghti rimedju opportun billi jinghataw dawk l-ordnijiet u tahrikiet u jigiu moghtija dawk id-direttivi li l-Qorti tqis xierqa, tiex jigu mwettqa u assigurati d-drittijiet tar-rikorrent ghall-liberta ta’ kuxjenza u ta' espressjoni li kienu gew miksura bić-cirkolari fuq imsemmija.

Rat ir-risposta ta' l-intimati li ssottomettew li c-cirkolari ma kellix forza ta' ligi, li ma kienitx intiża ghallpazjenti u li ma kienitx Klief direttiva rigwardanti certi rapporti bejn min jahdem u min ihaddem limitatament ghall-hinijiet u postijiet tax-xoghol fejn kellhom id-dritt kollu li jaghtu lill-impjegati dawk l-istruzzjonijiet kollha li fid-diskrezzjoni taghhom jidhrihom li huma opportuni a ghalhekk ir-rikorrent ma kienx qieghed jigi mfixkel fiddgawdija tal-liberta tieghu ta' espressjoni billi kien ghadu liberu jippubblika u jiccirkola dawk l-idejjiet kollha li huwa jhoss u jidhirlu li ghandu jippubblika u jićċirkola.

Rat is-sentenza tal-Qorti Civili Prim'Awla tal-hdax
(11) ta' Marzu. 1963, li, wara li cahdet l-ećcezzzjoni ta' 1-irritwalita tal-proceduri laqghet it-talta tar-rikorrent billi ddikjarat ićcickolari mahruga mill-intimati nomine bhala tivvjola d-drittijiet ta' likerta ta' espressjoni u kuxjenza tar-rikorrent, pero iżjed lit-tieni wiehed, u li kienet illegali f'dik il-parti fejn tipprojtixxi d-dhud tal-gazzetti kkundannati mill-Awtorita Ekkleżjastika fil-postijiet hemm indikati u bhala misura tiex titnehha 1 -istess vjolazzjoni ddik. jarat l-istess projtizzjoni bla evda effett u li ghandha tigi ritenuta qiesa qatt ma saret u ordnat lill-intimati jgibu :fatt ghak-konjizzjoni tan-nies ill min kienet diretta ćcírkolari oriǵinali permezz ta' cirkolari gdida, firmata minn xi wiehed mill-intimati u dana fi żmien jumejn mid-data tal-pronunzjament tas-sentenza - salv kwalunkwe provvediment iehor jekk jig̀i sottomess biikors oppożitu !i dan l-ordni ma giex otdut u eżegwit. Bl-ispejjeż kontral. intimati nomine.

Rat is-sentenza ta' din il-Qorti tat-28 ta' Gunju 1963, li biha gie respint i'-punt preliminari rigwardanti l-irritwalita tal-procedu!a kif sollevat mill-int'inati u giet konfermata s-sentenza ta' l-ewwel Qorti in kwantu ddikjarat li l-ečéerzjoni ta' l-irsitwalita ma kienitx aktar sollevabbli f'dak l-istadju u fuq dan il-kap cahdet l-appell ta' l-intimati appellanti bl-ispejjeż kontra taghhom u ordnat if i-appell jitkompla fil-meritu.

Rat is-sentenza l-ohra wkoll ta' din il-Qorti ta' 10 ta' Jannar, 1964, hi cahdet l-appell ta' l-intimati fil-meritu u kkonfermat is-sentenza ta' l-ewwel Qorti kl-ispejjeż kontra 1 -intimati nomine.

Rat il-petizzjoni ta' l-intimati li biha talbu li dina 1 . Qorti tathom il-permess li jappellaw mill-imsemmija sen-
tenza ta' din il-Qorti ta' 10 ta' Jannar, 1964 lill-Kumitat tal-Kunsill Privat tal-Maesta Taghha r-Regina.

Rat ir-risposta ta' Dr. Buttigieg li tiha oppona ruhu ghall-permess mitlub.

Semghet it-trattazzjoni u kkunsidrat:
It-talba fil-petizzjoni hi evidentement maghmula taht section 2(b) ta' l-Ordni fil-Kunsill tat-22 ta’ Novembru, 1909 kif emendat H-Ordni fil-Kunsill tal-5 ta' Novembru, 1942, li jiddisponi li jista jsir appell lill-Kunsill Privat talMaestà Taghha min sentenza ta' din il-qoiti meta, fiddiskrezzjoni taghha l-Qorti tkun ta' fehma illi l-kwistjoni hi tali li minhabba 1 -importanza ktira taghha generali jew pubblika jew xort'ohra jixraq li tigi mressqa quddiem ilKunsill Privat.

F"Każijiet li fihom kienu nvolut kwistjonijiet godda ta nterpretazzjoni tal-Kostituzzjoni din il-Qorti fl-imghodd: aktarx hassitha nklinata li taghti l-permess ghall-appell. Fil-każ prezenti ma jidherx li jista' jigi negat illi gew diskussi u dečiżi kwistjonijiet ta* dritt li. ghali-impo:tanza taghhom jittraxendu l-meritu intrinsiku tal-kontraversja. Ghalhekk - ghalkemm si tratta ta' sentenza li fiha 1 -membri kollha ta' din il-Qorti kienu unanimi u li biha giet konfermata s-sentenza moghtija mill-ewwel Qorti; u, inoltre lkwist joni tal-meritu forsi ma tistax tigi ghal kollox astratta mill-isfond lokali - il-Qorti jidhrilha li ghandha taghti 1 -permess mitlub.

Is-sentenza ta' l-ewwel Qorti kienet ga giet eżegwita qabel l-appell lil din il-Qorti bil-hrug ta' cirkolari ohra kif ordnat minn dik il-Qorti li thassar ice-cirkolari mpunjata: u Dr. Frendo ghall-petizzjonanti ddikjara li huma jobbli-
gaw rukhom li, fil-pendenza ta' l-appell lill-Privy Counci' ma jaghmlu xejn li jiddisturba di "status quo" presenti: jigifieri ćcirkolari mahruga in eżekuzzjoni tas-sentenza ta' 1.ewwel Qorti ghandha tikqa fis-seht. Ghalhekk m'hemm lok ghal ebda provvediment ulterjuri rigward l-eżekuzzjoni tas-sentenza.

Kwantu ghall-malliverji kontemplati fl-Order in Council, gie ritenut illi l-Gvern hu eżenti milli jaghti dawk ilmalliverji (art. 908 Kudici ta' Organizazzjoni u Procedura Civili, u Kollez. Vol. XXXVII, I, 194).

Ghal dawn il-motivi 1-qorti tilqa $t$-taiba kontenuta filpetizzjoni u taghti lill-petizzjonanti l-permess kondizzjonali biex jappellaw li!l-Kunsiil Privat tal-Maestà Taghina missentenza ta' din il-Qurti ty' 1-ghaxra (10) ta* Jannar, 1964, u tipprefiggigilhom iz̀-żmien ta' tliet xhur tiex jipprokuraw it-tlestija u t-trasmissjoni ta' l-inkartament tal-kawża lil:Kumitat Gudizz jarju skond is-section 4 ta' $!$-imsemmi Order in Council.

L-ispejjeż jibqgћu riscrvati gha!I-provvediment dwar it-permess finali.

