## 92 ta' Cunju, 1964

## Imfallfin:

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

Onor. T. Gouder, LL.IU.
Onor. J. Flores, B.L.Caul., LL.D.
Lorenza Borg pr. et ne.

## versus

Carmelo Borg et.
EMIGRAZZJONI TA' ULIED MINORENNI - NUQQAS TA' KUNSENS TAL-MISSIER - L.N. 9/ 1962.

L-awtorizzazzjoni ghall-emigrazzjoni tat-tjal. minghajr il-ktuhsens tal-missier, ghalkemm investit bil-patria potesta ma tezorbitar mil-ğurisdizzjoni tutelart tal-Qrati. Dak li ghandu jiggwida Iill-Qorti hu finalment l-interess tat-tfal.

Il-Qorti. Rat l-att tać-citazzjoni quddiem il-Prim' Awia ta!-Qorti civili tal-Maesta Taghha r-Regina li biha l-attrici premessi d-dikjarazzjonijiet mehtiega u moghtija !provvedimenti opportuni - peress li b'sentenza ta' dika I-Qorti tat-tlettin (30) ta' Marzu. 1963 l-attrici otteniet is-separazzjoni legali minn żewgha tort unikament ticghu imhabba swat, theddid, insulti u sevizzi u l-imsemmija ninuri gew fdati fil-kura tal-attrici; u peress lil-konvenut ninn dak iż-żmien l'hawn qatt ma ra lill-imsemmija uliedu anzi qual man-nies kontra taghhom u naqas li jmantinhom u ghazel li jmur il-Habs milli jmantni lill-istess martu u uliedn u qed jal'ega minflok li ibnu minuri Giuseppe mhux lieghu; u peress li l-attrici hasset li jkun ahjar ghaliha ij
temigra ghall-Awstralja flimkien ma ommha li dan iżzmien kollu mantniha u tmur fejn missierha u hutha hemhekk billi Malta ma fadalla lill hadd; u peress li wara li ghamlet il-proceduri necessarji ghal biex temigra u giet nfurmata li tista ssiefer fix-xahar ta' Mejju meta tottjeni :-passaport ghall-imsemmija whiedha minuri; u peress li 1 Passport Officer irrifjuta ngustament li jirrelaxxja passaport ghalihom minghajr jew il-kunsens tal-missier, jew awtorizzazzjoni tal-Qorti, u dan nonostante li ghat-tenur ta' Regulation 3 mahruga b'legal notice numru 9 tas-sena 1962, maћruga skond il-poteri moghtija lill-Gvernatur b'Section 9 tal-Passport Ordinance (Kap. 98) tghid ii ghandu jinghata passaport f'każ simili jekk l-omm jew persuna ohra tipprova li hija tutricii jew kuratrici tal-minuri. wara li juru till-Passport Officer kopja tal-Ordni tal-Qorti li tpoǵgi t-tarbija fil-kustodja taghha, kif fil-fatt sar; u peress li l-attrici ghat-tenur tar-rikjesta tal-Passport Officer ghamlet rikors quddiem is-Sekond'Awla tal-Qorti Ćivili, biex il-Passport Officer jigi ordnat jirrilaxxa l-imsemmija passaporti u dik il-Qorti b'digriet taghha tat-tnejn (2) ta' Mejju, 1964 irrimettiet lill-attrici quddiem il-Qorti kompetenti stanti li l-konvenut Carme.o Borg oppona; u peress li fi kwalunkwe każ dina l-opposizzjoni fić-ċirkostanzi hija ngustifikata stanti li huwa fl-interess. tal-minuri li jsiefru ma ommhom ghall-Awstralja - talbet illi gharragunijiet premessi u dawk li jirrisultaw (1) jigi dikjarat u deceiz il-kunsens tal-attrici biex jiǵi rilaxxat passapoct lill-uliedha fil-każ presenti huwa biżżejjed skond il-ligi tal Passaporti biex il-Passport Officer jirrilaxxa l-passaporti taghhom; (2) u fi kwalunkwe każ jigi dikjarat u deçiz̀ li l-opposizzjoni maghmula mill-konvenut Carmelo Borg hija nǵusta bla bażi u kontra l-interess tal-minuri; u konsegwentement dina l-Qorti tawtorizza hija lill-Passport Officer biex jirrilaxxa l-passaporti ghall-imsemmija min-
uri; bl-ispejjeż kompriżi dawk tar-rikors anness mać-ċita azjoni.

Rat in-nota tal-ećcezzjonijiet tal-konvenut Carmelo Borg li biha jghid illi huwa ma ddekadiex mill-patria potesta skond l-artikolu 176 jew l-artiklu 180 tal-Kodicii Civili; illi l-attrici mhix tutrići tat-tfall minuri tal-kontendenti skond l-artiklu 186 tal-Kodici Civili; illi skond l-artikol:1 69 tal-Kodici Civili l-konvenut ghandu d-dritt u l-obbligu tal-manteniment u l-edukazzjoni ta' wliedu; illi l-attrici mhix kuratrici tat-tfal tal-kontendenti skond il-ligi billi 1 . istess tfal mhumiex interdetti jew inkapacitati, jew ghandhom lil missierhom assenti jew, skond l-artikolu 172 talKodići Civili.

Rat in-nota tal-ećcezzjonijiet tal-konvenut Vincent Zammit li biha jghid illi $\dot{c}$-cirkostanzi, u cioe illi l-konvenut Carmelo Borg ghandu i-patria potesta fuq it-tfal minuri u meta l-attrici trid tiehit t-tfal il-boghod minn dawn ilGżejjer !-Awstralja, meta b'hekk il-missier ma jkunx jisia jarahom aktar issugggerew prudenza massima lill-esponent fil-ghoti tal-passaporti relativi: illi l-esponent, salv ilii jopponi ruћu ghall-ispejjeż f'din il-kawża. jirrimetti ruhu ghad-direzzjoni ta' din il-Qorti.

Rat is-sentenza ta' dik il-Qorti tas-sitta ughoxrin (26) ta’ Mejju. 1964 li biha t-talbiet ta' l-attrići gew mich huda bl-ispejjeż kontra tagћha wara li kkunsidrat:-

Li dina l-kawża originat ruhha mill-opposizzjoni talkonvenut Carmelo Borg moghtija quddiem il-Qorti tasSekond' Awla fuq it-talba tal-attrići biex tkun awtorizzata tiehu maghha 1 -Awstralja lit-tfal minuri Stella, Evelyn. Nicola, Doris, u Giuseppe ahwa Borg. li qeghdin fdati taht ii-kura taghha in forza tas-sentenza moghtija fit-tlettin
(30) ta' Marzu, 1963 fil-kawża ta` separazzjoni fl-ismijiet "Lorenza Borg vs. Carmelo Borg." In vista ta' din l-opposizzjoni l-Qorti tas-Sekond' Awla b'digriet tat-tnejn (2) ta' Mejju, 1964, irrimettiet lill-attrici quddiem dina 1-Qorti.

Li bhala konsegwenza ta' dana l-provvediment il-konvenut Vincent Zammit nomine irrifjuta li jirrilaxxa passaport ghall-imsemmija tfal minuri minghajr il-kunsens talmissier jew l-awtorizzazzjoni tal-Qorti.

Li ebda prova ma giet prodotta mill-attrici li l-konvenut iddekada b'xi mod mid-drittijiet tal-patria potesta attribwita lilu mill-ligi (art. 154 Kod. Civ.). L-attricii, pero, qeghda ssostni li ghandha d-dritt li tiehu maghha lil'uliedha minuri ghaliex il-kura taghhom giet fdata lilha mill-Qorti, u ghaliex is-separazzjoni personali giet pronunzjata bi htija tal-konvenut Borg, li kien jahqar lilluliedu billi ma jmantnihomx, u l-imgieba tieghn kienet ta* hsara lit-trobbija tat-tfal.

Li huwa veru li l-Qorti ghal-raguni tajba tista taghti $\therefore$ seta lit-tifel minuri li jitlaq mid-dar ta' missieru (art. 156 (1) Kod. Civ.) ; iżda dina l-misura adottata favur il-minuri li jkun allontana ruhu mid-dar ma tneћhi xejn mid-drittijiet li jibqghu fil-missier, bhala l-unika persuna fil-familja li hija nvestita bil-patria potesta.

Li 1-Patria Potesta tispicića biss "ipso jure" jekk ittifel bil kunsens tal-missier, jitlaq mid-dar u jmur ghal rasu (art. 176 (a) Kod. Civ.). Pero, fil-kaz in disamina, ma jırriżultax li l-konvenut Borg qatt ippresta l-kunsens biex uliedu jitilqu mid-dar, anżi rriżulta li dawna jinsabu malattrici bi provvediment tal-Qorti f'kawża ta' separazzjoni u llum huva qieghed jopnoni li jitilqu minn Malta, ghaliex
b'dana 1-mod jitlef kwalunkwe kuntatt maghhom. Huwa risaput li dik id-disposizzjoni tal-ligi giet interpretata fissens li hemm bżonn li t-tifel ikun fil-fatt kapaći jghix ekonomikament indipendenti mill-genituri tieghu; tgifieri ikun emancepat "di fatto"; dak li ma jidhirx li jista jinghad ghall-każ presenti (Kollez. XXXV, I, 203); u f'kwalunkwe każ dina l-fakulta moghtija mill-ligi lill-Qorti li taghti s-seta lit-tifel li jitlaq minn dar missieru, hija esercibbli filkonkors ta' cirkostanzi gravi (Kollez. XIII, 390; XXXV, I. 203).

Inoltri l-provvediment ta' natura essenzjalment transitorja, li bih il-Qorti f'kawża ta' separazzjoni tafda l-kura tat-tfal lill-omm fl-ahjar interess taghhom, m'ghandux jittiehed bhala menomazzjoni tad-drittijiet tal-patria potesta, li l-missier jibqa jikkonserva u jeserciita ghall-finijiet personali u patrimonjali fuq uliedu minuri li jkunu gew distakkati minnu ncidentalment fil-ǵudizzju ta' separazzjoni minghajr l-ebda mod ma jkun sar pronunzjament fuq id-dekadenza tal-missier mill-patria potesta.

Li fil-Kodici 'raghna l-patria potesta hija riservata esklusivament ghavl-missier, ghad-differenza tal-Kodici Taljan li, wara debattitu, fil-Commissione di coordinamento, il-patria potesta giet attribwita, skond il-progett Pisanelli lill-genituri, b'dana pero li l-esercizzju taghha gie rimess kompletament lill-missier. Mentri fil-Kodici Francis dina l-potesta giet solidalment investita fil-missier u l-omm. Il-legislatur taghna ottjena ruhu mal-prinċipji esposti millCommissioni Senatoriali tal-Gvern Taljan. li esprimit l-opposizzjoni tagћha ghall-abbinament tal-patria potesta fiżzewg genituri; k'dawna l-kliem "Questo principio che non puo dirsi conforme alla natura della societa domestica, non é proprio delle leggi e delle tradizioni itali che le quali sempre considerano la patria potesta come attributo del pad-
re, che e il vero ed unico capo della famiglia. . . noi amiamo meglio di raffigurarci nella famiglia il vero tipo di una piccola monarchia di cui il padre e il sovrano" (Verbali Commissione di coordinamento, XIII, n.4).

Li t-patria potesta giet dejjem intisa bhala kompless ta* drittijiet u doveri li ghandu l-missier lejn it-tfal, u b'mod specjali tikkomprendi dawk inerenti ghall-edukazzjoni, ghall-manteniment u ghall-vigilanza taghhom. Issa b'effett tas-separazzjoni tal-miżżewgin ma jistax guridikament jinghad li dawna l-attributi ma jkomplux jissussistu fil-missier, jekk ma jkunx hemm pronunzjament f'kawża istitwita appositament li biha l-missier jigi dikjarat dekadut mid-drittijiet tal-patria potesta: "La decadenza della patria potesta deve essere pronumeintua espressamente dal tribunale, ed ha luogo soltanto quando tl genitore viola o trascura con grave pregiudizio del figlio i doveri ad essa inerenti." (Azzolina: "La separazione personale dei coniugi:' pag. 125) ; u Piola, ikompli jirribadixxi dana l-koncett, meta josserva: "La separazione personale agisce come cause modificatrice dell'organizzazione del potere al quale l'incapace trovasi sottoposto onde adattare il potere stesso alle necessita alle quali si deve provvedere, ma non produce l'effetto di rendere l'incapace sottoposto ad un potere diverso dalla patria potesta." (Delle Persone Incapaci, pag. 741; App. Milano, 7/X/1938, M.C.C. Monit. Trib. 1939, 142). Huwa veru li jeżistu legislazzjonijiet li jammettu d-dekadenza tal-patria potesta bhala effett tal-kawża ta' separazzjoni (kodiçi Spanjol, (Art. 169 n. 2) ; pero huwa każ sporadiku, u kważi l-awturi u l-legislazzjonijuet kontinentali huma kolhha konkordi li l-missier ma jitlifx il-patria potesta jekk mhux f'kawża u bi pronunzja. ment tat-Tribunali; ghaliex l-effikacja tal-provvediment tal-kollokament tat-tfal ghand l-omm, li jigi moghti filkawża ta' separazzjoni: "e limitata agli attributi pei quali
la disposizione fu data, ma non porta pregiudizio alla patria potesta considerata nel complesso degli attributi l'esercizio della quale compete al padre" (Piola, ibid. pag. 873; Cassaz. Torino 20 Marzu, 1879; Foro Ital. 1879, 795).

Li t-talba tal-attrici timpiika allontanament definitiv minn dawna l-Gżejjet, feju joqghod żewgha, tat-tfal, li skond il-ligi l-missier ghandu fuqhom id-dritt tal-vigilanza, li jidderiva mill-patria potesta (art. 155, Kodići Civili). Dana d-dritt ma jkunx jista jigi ezerecitat mill-missier, li allavolja ma baqax jabita ma wliedu, jibqalu l-prerogativa li jippartecipa fil u japprova dawk l-atti kollha diret. tivi fondamentali tal-hajja ta' wliedu, bhala ma huma iavvjament ghall-professjoni jew mestier, u simili, li fucjhom ma jista jkollu ebda nfiuwenza u kontroll jekk uliedu jittedu minn dawna l-Gżejjer. Kien gialhekk li l-Gurisprudenza Taljana, f'każ ta' divergenza bejn il-ġenituri fuq kontingenzi simili. iddelegat lit-Tribunal ordinarju, jew lillImhallef Tutilari (Qorti tas-Sekond' Awla) is-soluzzjoni relativa. (App. Bara - 7/XI 1924, Ex Golucci e Manggio Foro Rep. 1925, 1652).

Li l-attrici f'dina l-kawża ma ghamlet ebda talba specifika ghall-pronunzjament tal-Qorti dwar id-dekadenza ta' zewgha mill-patria potesta; biss illimitat il-pretenzjoni taghha fuq il-motiv tal-opposizzjoni ngustifikata tal-konvenut zewgha, tal-konvenut Zammit nomine kif ga fug esposti.

Li skond l-art. 180 (1) (a) u (b) tal-Kodici Civili, iimissier jista jigi mnehhi mill-Qorti, mill-jeddijiet kollha ta' seta ta' missier, jew minn bićća minnhom f'kull wiched mill-katijiet hemm kontemplati u fosthom, jekk il-missier jahqar lit-tifel, inkella ma jieћux §sieb tal-edukazzjon!
treghu; u jekk l-imgieba tal-missier taghmel hsara lit-trobbija tat-tifel.

Li huwa veru li mill-kawża ta’ separazzjoni rriżultaw xi whud minn dawna l-motivi li ghalihom il-konvenut seta jigi privat mill-patria potesta, iżda dina l-Qorti m'ghandha quddiemha ebda pronunzjament gudizzjarju u anqas talba apposita biex tista tesawdixxi l-awtorizazzjonj mitluba mill-attricí.

Li skond l-artikolu fuq citat il-Qorti ma tistax "marte proprio", tippronunzja d-dekadenza tal-konvenut millpatria potesta, ghaliex tkun qeghda tesorbita mill-konfini ' i fiha giet delimitata 1 -kontroversja; u quddiemha anqas ma' jista jkun lecitu li jigu prodotti provi f'dana s-sens molto piu li l-konvenut qiegted jikkontesta t-talba; u dana j-atteġgjament mhux indifferenti kien jirripeti ruhu kieku ssir it-talba ghad-dekadenza tieghu mill-patria potesta fuc uliedu. Ghalhekk dina l-Qorti, f'dina l-kawża, ma tistax tiehu in konsiderazzjoni t-talbiet tal-attrici, fin-nuqqas la' talba apposita fis-sens ga fuq enuncjat.

Li anki t-Tribunali taghna huma tal-istess parir, u filkawża "Grech vs. Calafiore" dećiża mill-P.A. fl-erbgha (4) ta' Dićembru, 1896, ġie stabilit il-prinćipju li: "l'abuso del potere paterno non produce di diritto la decadenza dalla medesima ed appartiene all'autorita giudiziaria di decidere, avuto riguardo alle circostanze, se il genitore siasi reso colpevole di atti talmente gravi da incorrere in siffata decadenza" (Kollez. XV, 625).

Li sewwa ghamlet il-Qorti ta' durisdizzjoni volontarja meta rrimettiet lill-attriči fil-kontenzjuż ghaliex, kaz bhal dana, illum huwa ta' rikorrenza ordinarja frekewenti,
u kien mehtieg li l -awtorita amministrativa tiehu direttiva mill-Qorti, biex tkun tista timpedixxi awtorevolment ifhrug ta' passaport favur dawk il-minuri li ta' spiss jipprovaw isiefru anki kontra l-vo'onta ta' missierhom. Il-Qorti mhix awtorizzata tissupplixxi l-kunsens tal-missier sakemm dana jikkonserva integra l-patria potesta; in bazii ghall-adagju tas-sapjenza Romana; "In potestate nostra sunt liberi nostri, quos ex justis nuptus procreascimus" (pr. J. re potr. pot. 1, 9; ghaliex altrimenti tkun qeghda tagevola b'mod l-aktar anti-guridiku l-process ta' disfaciiment tal-familja billi tippermetti li l-ulied minuri, jabbandunaw lill-missierhom fl-avventura tal-emigrazzjoni, li mhux dejjem jista jkollha ghalihom dawk l-assikurazzjonijiet morali, patrimonjali u soćjalj, meta huma jiǵu biex jaffrontaw dina s-sitwazzjoni ǵdida u diffićli minghajr !ghajnuna, il-gwida u l-appogg ta' min giebhom fid-dinja. In vista tal-konklużjoni li gha!iha waslet dina l-Qorti, ma tidherx mehtiega l-indagini u deciiżżjoni tat-talbiet l-ohra li minnha jiddependu.

Rat in-nota li biha l-attrici proprio et nomine appellat minn dik is-sentenza u l-petizzjoni taghha li biha talbet li tigi revokata u t-talbiet taghha jigu milqugha bl-ispe,jjeż taż-żewǵ istanzi kontra l-konvenut appellat.

Rat ir-risposta tal-konvenut Carmelo Borg li qal illi s-sentenza appellata hi gusta $u$ timmerita konferma blispejjeż.

Rat ir-risposta tal-konvenut Vincent Zammit li biha rrimetta ruhu ghad-decizzjoni tal-Qorti, b'dana illi ma ghandux ibati ebda spejjeż.

Rat l-atti kollha tal-kawża. semghet xi xhieda u kkun-sidrat:-

Il-fatti li taw lok ghal din il-kawża jistghu jigu rijassunti kif ser jinghad.

B'sentenza ta*-tlettin (30) ta' Marzu, 1963 moghtija mill-Prim' Awla tal-Qorti Cvi i l-appellanti Lorenza Borg giet legalment separata mill-appellat Carmelo Borg, żewǵha, fuq il-kawżali ta' swat, theddi, mohqrija u ngurji gravi da parti tieghu kontra taghha. Kontra Carmelo Borg gew applikati d-dekadenzi kontemplati fl-artikolu 56 tal-Kodici Civili: il-kura tat-tfal komuni Stella, Evelyn. Nicola, Doris u Giuseppe giet fdata fidejn l-appellanti, u l-appellat Borg gie kundannat biex ihallas lillappellanti ghaliha ughall-im emmijin tfal pensjoni alimentarja ta' t!ett liri u tnax-il-xelin ( $£ 3.12 .0$ ) fil-gimgha.

B'sentenza ohra ta' l-istess Qorti tas-sebgha (7) ta' April, 1964, fuq talba ta' l-appellanti, giet dikjarata xjolta l-komunjoni ta' l-akkwisti kejnhs u l-appellat Borg, gie likwidat l-assi socijali konjuga'i u l-istess appellat Borg gie kundannat jirrestitwixxi lill-appellanti l-beni taghha, dotalı u parafernali.

Fit-tlettin (30) ta' Apri', 1964 1-appellanti ppreżentat rikors quddiem is-Sekond' Awla tal-Qorti Civili tal-Maesta Taghha li bih, wara li esponiet li l-appellat żewgha, nonostante l-imsemmija kundanna tieghu ghall-hlas ta' l-alimenti ghaliha u ghall-uliedha. kien naqas li jissomministra dawk l-alimenti, u li hi kienet sejra temigra ghall-Awstraia flimkien ma ommha bil'i l-familja taghha kienet tinsab j -Awstralia, u li riedet tiehu maghha lill-imsemmija uliedha minuri, iżda l-Uffićjal tal-Passaporti kien, inġustament, irrifjuta li johrog passaport ghal dawk il-minuri minghajr ordni tal-Qorti, talbet li dik il-Qorti tordna lill dak l-Uffićjal biex joћroǵ il-passaporti mehtieġa ghall-imsemmija

47-48 Vcl. XLVIII, P.1., Sez. 1.
minuri skond il-ligi. Peress illi, fir-risposta tieghu ghal dak ir-rikors, l-appellat Borg oppona t-talba, dik il-Qorti, biddigriet taghha tat-tnejn (2) ta' Mejju, 1964 irrimettiet lill. appellanti lill-Qorti kompetenti.

Minn hawn twieldet il-kawża presenti li giet maghmula in kontestazzjoni tant ta' l-imsemmi Carmelo Borg, żewġ i-appellanti, kemm ta' Vincent Zammit bhala Ufficjal talPassaporti. Biha l-appellanti talbet li:-
(1) Jig̉i dikjarat u deciziz illi l-kunsens taghha, cioe ta' lappellanti stess, biex jigi rilaxxat il-passaport lill-uliedha hu skond il-ligí, tiżżejjed fil-każ preżenti biex l-Uffičjal tal-Passaporti johrog dak il-passport; u
(2) Fi kwalunkwe każ, jig̀i dikjarat u dečiż illi l-opposiz zjoni mag $\hbar \mathrm{mula}$ mill-appellat Carmelo Borg hi nġusta, bia bażi u kontra l-interess tal-minuri u l-Qorti ghalhekk ghandha tawtorizza l-hrug tal-passaporti msemmija.

Bis-sentenza issa appellata. Lewwel Onorabbli Qurti candet iż-żewǵ talbiet ta' l-9ppellanti. Sostanzjalment dik i!-Qorti rriteniet illi, bis-separazzjoni personali, ankorke fuq htija tal-missier, dana ma jitlifx ebda wiehed mill-attributi tal-patria potesta li l-ligi taghna tinvesti esklusivament fih. Fl-provvediment f'sentenza ta' separazzjoni per. sonali, li bih il-kura u kustodja tat-tfal jiǵu affidati lillomm ma jǵlb ebda monomazzjoni tad-drittijiet tal-patria potesta. Biex dawn id-drittijiet jiğu nieqsa jinhtieǵ illi jkun hemm pronunz.jament f'kawża istitwita appożitameni ghalhekk li bih il-missier jigigi ddikjarat dekadut minn dawl: id-drittijiet. Fost dawn id-drittijiet hemm dak ta' l-etukazzjoni, manteniment u vigilanza tat-tfal. Dan id-dritt ma jkunx iista jiǵi ezercitat mill-missier jekk it-tfal jiğ:l
allontanati definitivament minn dawn il-Gzejjer, ghaz b'dan il-mod il-missier jitlef kwalunkwe nfluwenza u kontroll fuq uliedu. Ghalkemm mill-kawża ta' separazzjoni jirrizultaw xi whud mill-motivi li ghalihom l-appellat Borg sata jigi prival mill-patria potesta, b'dana kollu fil-kawża presenti l-Qorti ma ghandiex quddjemha ebda talba apposita biex tista tigi pronunzjata dik id-dekadenza. U sa kemm il-missier jikkonserva dik il-potesta, il-Qorti m'hix awtorizzata li tissuplixxi l-kunsens tal-missier biex l-ulied isiefru bhala emigranti.

In vista ta' din il-konklużżjoni l-ewwel Onorabbii Qurti dehrilha illi ma kienetx mehtieǵa l-indaġni u d-deciiżżjoni tat-talbiet l-ohra (ta' l-appel anti) hi minnha jildeperdu

Issa l-ewwel ilment ta' )-appellanti kontra clik is-sentenza huwa illi bil-mod li ddisponiet mill-kawża l-ewwel Onorabbli Qorti, giet deciża d-domanda suborlinata, filwaqt li thalliet bla konsiderazzjoni u dećiżżjoni t-taiba principnli. Skond din it-talba l-Passport Officer messin gie ordnat jirrilaxxja l-passqporti in kwistjoni ga la daba ghallhrug taghhom kien hemm il-kunsens taghha. Ghallfinigiet ta' din it-talba - tgh'd l-appelanti - hi rrilevanti l-kwistioni tal-patria potesta li ghoda talvolta nvertita fl'appellat Borg u dan ghaliex skond ir-regolament nra. 3 tar-Regolamenti pubblikati bil-Legal Notice nru. 9 ta' $1-1962$, l-omm ghanda d-dritt li titlob il-hrug ta' passaport ghall-uliedha minuri, ankorke l-missier jkun ghadu haj. jekk h'ordni talQorti hi jkollha taht idejha l-kustodja ta' dawk uliedha. L-appellanti ssostni illi l-ewwel Onorabbli Qarti miessa nvestiet din il-kwistjoni u ma kienx ikollha bzionn tidhol fit-tieni kwistjoni (dik li fil-fatt iddecidiet) kieku laqghet l-civwel domanda.

Ir-regolament citat mill-appellanti gie mahrug mill-

Gvernatur, bis-setghat li hu kellu skond l-artikolu 9 ta' lOrdinanza dwar il-Passaporti (Kapitolu 98) li jaghmel, minn zmien ghal żmien, regolamenti dwar il-forma, ilhrug., il-pussess, l-eżami u t-tigdid ta' passaporti f'Malta. Dak ir-regolament jghid hekk: $\qquad$
"(3) Children under eighteen years of age shall not be granted passport facilities without the written consent of their father, or, if he is dead, of their mother, tutor or curator. If, while the father is alive, the mother or any other person claims to be the tutor or curator of the child, she or he must produce to the Passport Officer a copy of the Court order committing the child to her or his custody."

Fis-sottomissjoni ta' l-appellanti dan ir-regolament ifisser illi l-Passport Officer kien obbligat li jirralaxxjala 1passaport ghat-tfal una volta li hi ghandha, bis-sentenza Las-separazzjoni, il-kustodja taghhom u producietlu kopja ta' dik is-sentenza. L-appellanti kellha dan id-dritt, li titlob dak il-passaport, ankorke hi ma gietx nominata tutrici jew kuratrici ta' wliedha, ghaliex il-kliem "claims to be the tutor or curator of the child" fir-regolament hawn fuq riportat jirriferixxu biss ghal-"any other person" u mhux ukoll ghall-omm. Il-kwistjoni tal-hrug tal-passaport - tissokta tghid l-appellanti - skond dak ir-regolament, ghandha titqies indipendentement minn kull patria potesta ji jista jkollu l-missier, salv kull dritt li hu jista jkollu permezz ta' azzjoni specifika.

Jekk ir-regolament in kwistjoni jinqara letteralment u jiġi nterpretat biss in bażi ghar-regoli tal-grammatika. hu éar fil-fehma tal-Qorti illi ma jistax ifisser dak li tippretendi l-appellanti. Letteralment u grammatikalment, ilkliem "claims to be the tutor or curator of the child" ov-
vjament jirriferixxu ghall-kliem kollu li hemm qabilhom cioe "the mother or any other person." Kieku dan kien ilveru sinjifikat, biex jinghata passaport lill-tifel taht itimientax il-sena, meta l-missier hu haj, kien ikun jinhtieg illi l-omm li titolbu tkun tutrici jew kuratrici ta' dak ittifel $u$ mhux biss ikollha l-kustodja tieghu.

Iżda l-Qorti tahseb illi dik ma hix l-interpretazzjoni vera ta' dak is-sub-regolament u li l-inter pretazzjoni vera tirriżulta, inveće, meta dak ir-regolament jitqies fil-kumpless kollu tieghu, kunsidrata wkoll ir-regolamenti I-ohra u l-oggett u li skop reali tieghu. L-ewwelnett il-Qorti tirrikjama l-attenzzjoni ghas-subregolament immedjatament precedenti li jhid illi:
"(2) In the case of a child under sixteen years of age for whom a separate passport is required, a form known as Form B obtainable from the Passport Officer, shall be completed by the father, mother, tutor or curator of the child, in his or her own handwriting."

Jigi osservat illi l-omm, hi menzjonata separatomeat ghaliha mit-tutor jew kuratur.

L-istess haga hi ripetuta fl-ewwel parti ta' l-istess subregolament in diskussjoni, li jghid illi:-
"Children under eighteen years of age shall not be granted passport facilities without the written consent of their father or, if he is dead, of their mother, tutor or curator.

Insibu l-istess hagn wkoll fis-subregolament (2) tarregolament 6 fejn jissemmew "the father, mother, tutor or curator."

Dawn il-kontesti juru, fil-fehma tal-Qorti, illi l-omm qieghda tigi kkunsidrata fil-kwalita taghha bhala toli u mhux in kwantu jista jkollha l-kwalifika legali ta' tutrici jew kuratrici. Ghar-rigward tas-subregolament in kwist. joni l-Qorti jidhrilha illi ghandha ragun 1 -appellanti meta tghid illi kieku kien mehtieg illi $1-0 \mathrm{~mm}$ tkun tutrici jew kuratrici ma kienx ikun hemm ebda bionn li tissemma se. paratament minn "any other person", ghaliex din il-frass generika kienet tkun tikkomprendiha.

Il-kliem ta' l-istess sub-regolament juri illi dak li hu rikjest li jkollu prova tieghu 1.Passport Officer biex imexxi domanda ghal passaport ghal persuna ta' taht it-tmientax. il-sena meta l-missier ghadu haj. mhux il-provvediment tal-Qorti li jinnomina persuna bhala tutu: jew kurntur, izda l-provvediment tal-Qorti li jaghti l-kustodja ta' dik il-persuna. Dan hu spjegabbli bil-fgtt illi 1-ghoti ta' "passport facilities' mhumiex relatati ma l-amministrazzjonl tal-beni jew anki mar-rappresentanza ghall-finijiet ċivili tal-persuns. minorenni. iżda huma relatati mal-movimenti tal-persuna, u dak li jinteressha taht dan l-aspett hu l-kustodja legali taghha.

Dan li qed jinghad jidher konvalidat minn 'Nota Bene' stampata taht in-nota 4 (d) tan-'Notes' fuq il-Form B la' l-applikazzjoni ghal passaport ghal tfal taht is-sittax-il-sena. Din in-nota turi x'inhi l-intenzzjoni u l-portata vera in sintesi tar-regolament. Hi tghid:-
"N.B. The mother or any other person claiming legas custody during the lifetime of the father most produce the court order committing the child to her or that person's custody."
Ghalhekk il-Qorti hi ta' fehma illi s-subregolament in
kwistjoni ghandu rettament jinqara u jigl nterpretat bhal li kieku kien jghid:
"If the father is alive the mother or any other person who claims to be the tutor or curator, must produce to the Passport Officer a copy of the Court order com. mitting the child to be or his custody."

Vwoldiri illi l-omm, ghall-finijiet ta' dan is-subregolament ma ghandiex bżonn tipprova illi hi tutricii jew kurat. rici tat-tifel: dak li ghandha tipprova huwa illi b'ordni talQorti hi ghandha l-kustodja legali tieghu.

Ijida, fil-fehma tal-Qorti dan ifisser biss, illi l-Ufficju tal-Passaporti, jista meta ghandu applikazzjoni quddiemu maghmula minn omm li ghandha l-kustodja legali tat-tfal minorenni per eżempju b'sentenza ta' separazzjoni personali, jaghti "passport faciiities" ghal dawk it-tfal, fil-hajja tal-missier. Ma' jfisserx, kif tippretendi l-appel'anti, illi t'kuAl każ simili dak l-Uffičjal hu obbligat li jaghti dawk ilfačilitazzjonijiet minghajr ma jeżigi. f'każ part*kolari fein hu jidhirlu xieraq, direttiva speċjali mill-Qorti. Is-sub. regolament in kwistjoni jippreskrivi x'ghandu jigi ppreżentat lill-Passport Officer biex l-applikazzjoni tista tigi kkunsidrata iżda ma jimpedixxi b'ebda mod illi dak l-Ufficjal jirrikjedi l-gwida tal-Qorti f'čirkostanzi speċjali. Il. provvedimenti tal-Qrati dwar il-kustodja ta' minorenni huma notarjament sugggetti ghall-kontroll ta' l-istess Qrati.

Fil-każ presenti l-appellanti ma kienetx qieghda titloh sempliči hruǵ ta' passaport ghall-uliedha f'cirkostanzi normali, nghidu ahna ghal semplicii visita barra minn Malta, iżda kienet qeghda titlob, kif spiega l-9ppellat Zammit, iddokument spećjali approvat bejn iż-żewg Gvernijitet biex emigranti minn Malta jistghu jmorru bih l-Awst:alja. Hu hass
illi fič-ċirkostanzi speçjali kellu jkollu awtorizzazjoni 'ad hoc' mill-Qorti u l-Qorti jidhrilha illi dan kien sewwa u prudenti. Il-Qorti nfatti tinkoraǵgixxi kawtela simili da parti tal-Passport Officer kuill meta jista jkun hemm dubju jew diffikulta!

Kizku stezs jigghad illi din l-awtorizazzjoni specjali, fittermini tar-regolament fuq imsemmi, ma kienetx necessar ja ghale ghati llat parsaport th inntfsu, il-Qorti ma ghandha ebda dubju illi hi kienet indispensabbli ghall-ap. pellanti hiex temigill t-tfal kommees ghall-kustodign thghha. Il-provvediment generiku moghti fis-sentenza tas-geparazzjoni li bieh it-tfal gew fdati lilha jikkopri ndubbjament il-kura u kustodja tat-tfal ghall-finijiet ordinarji u normali. Iżda att ta' nstura straordinarja $u$ anormali bhal ma hi l-emigrazrjoni, z̀gur, fil-fehma tal-Qorti, li jirrikjedi ordni specijali.

Ghalhekk il-Qorti fil-kaz̀ presenti ma tistax takkolji j-ewwel talba ta' l-appellanti minghajr ma qabel tigi kkunsidrata t-tieni tulba. Jekk jt-tieni talba ma tistax tigi jew ma tigix fil-fatt akkolta, is soluzzjoni ta' l-ewwel talba tkun, fit-termini tać-citazzjoni u écérkostanzi maghrufa tal-kaz priva minn kull utilita guridika.

Ga ntqal illi 1-ewwel Onorabbli Qorti rriteniet, in vista tal-ezistenza fil-missier tal-drittijiet ta' patria potesta illi awtorizazzjoni simili ma tistax tinghata.

Il-kwistjoni hi gravi u delikata u l-Qorti hasbet fuqha ansjosament u bir-reqqa kollha. Jekk hi waslet ghall-konklużżjoni diversa dan hu certament minghajr ma tissottovaluta jew tonqos li tapprezza r-ragonamenti qawwija maghmulin fis-sentenza elatorata ta' l-ewwel Onorabbli gorti.

Każ li, fil-fattezzi generali tieghu ma kienx dissimili ghal dak presenti, kien dak fl-ismijiet "John Cutajar vs. Amelia Cutajar et" deciiz mill-Prim' Awla tal-Qorti Civili fit-imienja u ghoxrin (28) ta' Jannar, 1956. Il-konvenuta li kienet separata legalment b'sentenza minn żewgiha, 1attur, u kellha l-kustodja ta' binthom minuri, kienet otteniet mis-Sekond' Awla l-awtorizazzjoni biex tiehu t-tifla maghha l-Awstralja fejn kien bi hsiebha temigra flimkien mal-genituri taghha. L-attur impunja dak id-digriet: izda :-Prim' Awla ikkonfermat ghaliex irriteniet illi l-provvediment kien fl-ahjar interess u vantaǵg tal-minuri.

Din il-Qorti tikkondividi ma dik il-Qorti l-fehma illi fi kwistjoni ta din ix-xorta dak li ghandu jiggwida l-Qorti fin. alment hu l-interess tat-tfal. Dana. s intendi, ma jfisserx, illi ghandhom jew jistghu jiǵu konkulkati jew injorati d-drittijiet tal-patria potesta. İ̇da, fil-fehma tal-Qorti hu veru, anki fil-ligi taghna, dak li jghid Laurent "Per chi, in caso di conflitto fra il preteso diritto del padre ed il diritto vero del figlio, dovra l'interprete pronunziarsi? Evidentemente pel fanciullo. E'cin' che ha fatto la gurisprudenza." (Vol. 4 \$260).

Ghad illi s-separazzjoni personali, anki jekk fuq htija tal-missier, per se ma ttellifux id-drittijiet tal-patria potesta, b'dana kollu ma' jistax ikun hemm dubju illi, meta l-kura u kustodja tat-tfal ma tkunx giet afdata lilu, l-eżercizzju prattiku ta' dawk id-drittijiet rigward il-persuna ta' wliedu jiǵi severament modifikat. Certament jispičça l-obbligu tat-tfal li jghixu fid-dar ta' l-missier jew fil-post li hu jiddestinalhom. Tassew li normalment il-missier jibqghalu, meta l-kustodja tkun giet kommessa lill-omm, iddritt li jivvigila fuq l-edukazzjoni tat-tfal (kif jibqghalu l-obbligu ta' l-alimenti), iżda dak id-dritt jibqghalu mhux ghaliex dak hu attribut tad-patrik pmitenta. Infatti bl-ar-
tikolu 14 tal-Kodici Civili l-obbligu ta' l-edukazzjoni hu mpost fuq iź-tewǵ genituri u fl-artikolu 69 l-istess dritt ta' vigilanza hu riżervat anki lilltomm fil-kaź li l-kustodja tkun g̀iet afdata lill-missier. $U$ dan id-dritt ta' sorveljanza filmissier l-anqas hu talment marbut mal-patria potesta ii ma jistax jigi privat minnu hlief jekk jiddekadi mill-patria potesta: tant hu hekk illi fis-sentenza tas-separazzjoni jew bi provvediment wara, indipendentement mill-fatt li l-patria potesta tkun ghada tezisti, il-Qorti tista, jekk hekk jirrikjedi l-interess tat-tfal, per fino timpedixxi lill-missier kwalunkwe aciess lejn it-tfal.

Il-Qorti qieghda tirrileva dana biex turi illi, nonostante li s-separazzjoni personali bejn il-genituri, anki jekk fuq htija tal-missier, minnha nnifisha ma jgibx id-dekadenza tieghu mill-patria potesta, b'dana kollu l-Qorti tista in konnessjoni u bhala konsegwenza tagkha, indipendentement minn kull kwistjoni formali ta' dik id-dekadenza, taghti provvediment li, fil-fatt, jissottrahu t-tfal ghal kull ingerenza jew influenza effettiva fuq it-trobbija u l-edukazzjoni taghhom da parti tal-missier, dejjem jekk, fil-fehma taghtha. dan ikun neciessarju ghall-ahjar gid tat-tfal.

Anki apparti mis-separazzjoni personali, it-tfal, ghalkemm soggetti ghall-patria potesta, jistghu mill-Qorti, u minghajr ebda pronunzja ta' dekadenza tal-missier mina dik il-potesta, jigu, ghall-kawża gusta awtorrizzati jhallu a.dar tal-missier. Meta bis-sahta ta' din id-disposizzjoni $t$ tifel jitqieghed taht kustodja diversa jew. per ezempju, jigi kollokat f'istitut, "non vi è dubbio come il genitore rimanga nel fatto privo di ogni potere direttivo sulla educazioni del figlio, rimessa invece ad altre persone . . . Tale sanzione è ben diversa da quella . . la quale commina la perdita della patria potesta.'

Dana kollu jaqbel ma dak li rriteniet il-gurisprudenza Taljana, nvokata fis-sentenza appellata fis-sens illi "f'każ la' divergenza bejn il-genituri fuq kontingenxi simili (jigifieri ta.' konflitt bejn id-drittijiet tal-patria potesta u l-interessi veri tat-tfal) is-soluzzioni hi delegata lill-Imhallef Tutelari jew lit-Tribunali Ordinarji.

Fil-fehma ta' din il-Qorti l-awtorizazzjoni ghallemigrazzjoni tat-tfal, minghajr il-kunsens tal-missier, ghalkemm investit bil-patria potesta, ma teżorbitax millgurisdizzjoni tutelari tal-Qrati. Il-provvediment hu ndubbjament drastiku u jista jkun penus, iżda f'dati kontingenzi jista jimmanifesta ruhu essenzjali jew inevitabbli biex jiği assigurat l-ahjar gid tat-tfal, li, kif ga ntqal, hu flahhar annalisi, il-kriterju suprem ghas-soluzzjoni ta' dawn il-konflitti: U m'hemmx bżonn illi biex dak il-provvediment jista jinghata, fil-kontesti fuq imsemmija, illi l-missier ikun iddekada minn dik il-potesta. Bosta drabi meta provvedimenti ta' din ix-xorta jkunu necessarji (partikolarment fil-każ ta' separazzjoni personali bejn il-genituri bi htija tal-missier) ikun hemm anki lok dekadenza: iżda ma jidherx li hu logiku li, ghaliex il-provvediment ikun nečessarju fl-interess tat-tfal, wiehed ghandu igieghel bil-fors, biex il-provvediment jista jinghata, illi tigi pronunzjata qabel xejn dik id-dekadenza. Manifestament dan anqas hu fl-interess tal-missier. Ghaliex l-interess tat-tfal jista jeżigi menomazzjoni ta' certi attributi tal-patria potesta, m'hi ebda raǵuni, fil-fehma tal-Qorti, biex tigi rikjesta bhala kondizzjoni, s-soppressjoni totali jew parzjali ta' attributi ohra (per eżempju dwar il-beni tat-tfal) li m'hix necessarja jow mitluba.

Minn dan li ntqa! hawn fuq jidher, fil-fehma tal-Qorti, waqt illi hi vera l-proposizzjoni illi d-dekadenza tal-
missier mill-patria potesta trid tkun espressament pronunzjata mit-tribunal fuq talbe ghalhekk (hlief meta tokkorri 'ipso jure'), minn dan ma jsegwix illi f'kawza ta' separazzjoni jew in konsegwenza taghha jew anki f'certi każi apparti minn kawża simili l-Qorti ma tistax taghti provvedimenti dwar il-kura, kustodja u trobbija tat-tfal li, fil-fatt, minghajr ebda pronuncja ta' dekadenza, jincidu fuq l-ezerċizzju u jimmenomaw materjalment uhud millattributi ordinarji ta' dik il-potesta.

Kif intqal din il-Qorti ma hix ta' fehma illi minn dawn il-provvedimenti hu eskluk, in principju, dak li jawtorizza s-safar tat-tfal. Forsi tista ssir riferenza ghas-sentenza ta' din il-Qorti Vol. XXII, I, 121, li tidher li ma rriprovatx 1 ghixien ta' l-uljed ma l-omm separata, f'pajjiz barra minn Malta u sahansitra rrikonoxxut id-dritt taghhom ghallalimenti jekk ikunu fil-bżonn u jigi ippruvat illi kien flinteress taghhom li jibqghu jghixu f'dak il-pajjiz.

Tibqa l-kwistjoni jekk dan il-provvediment hux gustifikat fil-każ preżenti.

Dwar din il-kwistjoni, din il-Qorti, thossa fortement impressa bir-ragonementi kontenuti fis-sentenza tal-Prim' Awla ga fuq citata in re "Cutajar vs. Cutajar." Anzi forsi ć-cirkostanzi tal-kaz̀ prezenti jidher aktar impellanti.

Is-separazzjoni fil-każ preżenti giet pronunçjata fuq htija esklusivament ta' l-appellat Borg, konsistenti fi swat, theddid, mohqrija u ngurji gravi. Il-kustodja tal-hames itfal minuri giet affidata lill-appellanti. Gie ga rilevat illi bejn l-appellanti u l-appellat żewgha giet anki terminata u likwidata l-komunjoni ta' l-akkwisti, dak li jidher li jirrendi l-prospetti ta' rikončiljazzjoni wisq aktar remoti.

Nonostante l-kundanna ta' l-appellat Borg bis-sentenza tas-separazzjoni, l-appellanti xehdet illi hu ma tahix manteniment la ghaliha u lanqas ghall-uliedhom, fi zmien ta'aktar minn sena, hlief xi darbtejn jew tlieta biss u dan kien ikun ghaliex hi kienet tissekwestralu l-paga. Minhabba f'hekk hi u wliedha kienu kostretti li jghixu b'dak li kienet tirdevi mir-relief u b'xi haga li tghina ommha. Jirrizulta mill-pedina penali ezibita, illi bejn t-tlieta u ghoxrin (23) ta' Awissu, 1962 u t-tmientax (18) ta' April, 1964 l-appellat Borg gie ghal erba darbiet kundannat ghal detensjoni talli halla lill-appellanti u I-ulieda bla ghajxien. U fissebgha ughoxrin (27) ta' April ta' din is-sena hu gie anki kkundannat talli ngurja gravament lill-appellanti.

Oltre Ii naqas li jmantni lill-appellanti u lill-uliedu hu kien anki persistentement jittraskura li jmur jara lill-uliedu ghad illi l-appellanti kienet regolament tehodomlu Jghassa biex jarahom. Dan mhux vuoldiri li ma mar qatt itda aktar ma marx inkella mar. L-ahhar li mar jarahom, qabel din il-kawza, kien ilu aktar minn sena.

Wara s-separazzjoni l-appellanti kienet saret taf ilii j-appellat Borg kien ser jitlaq lejn l-Ingilterra u żammitu b'impediment ta' partenza.

Thejn mit-tfal ta' l-appellanti li xehdu qalu illi missierhom anqas meta jiltaqa maghhom fit-trieq ma jieqaf biex ikellimhom.

L-appellanti ghandha l-familja tagtha kollha cioe 1 . missierha $u$ hutha l-Awstralja. Ommha tinsab hawn Malta unikament ghaliex meta beda l-inkwiet bejn l-appellanti u żewgiha hi giet biex tghina. Veru li omm l-appellanti xe iodet, b'generozita u mhabba ta' omm, illi jekk l-appelnet ma ssieferx, hi bi hsiebha tibqa hawn Malta ghal.
kemm zewghe u wliedha l-ohra kollha huma msiefra, "ghaliex inkella ma jkolliex mohhi kwiet." Izda l-Qorti ma jidhriliex li hadd ghandu d-dritt jetigi dan is-sagrificeju. semplicement biex l-appellanti jkollha minn jghinha ghax l-appellat naqas u qed jonqos mid-doveri tieghu lejn mar. tu u wliedu.

L-appellanti xehdet ilfi fil-fehma taghha t-tfal fl-Awstralja jkunu ahjar. Hawnhekk hi ma tistax tahdem biex tghajjex sewwa lill-uliedha pereas illi tnejn mit-tfal huma żaghar hafria u ghaliex hawnhekk l-uniku xoghol li tisia taghmel hu li tidhol man-nies. L-Awstralia tkun tista tingabar mal-familja taghha u jkollha l-ghajnuna taghhon. Mad-Dipartiment ta' 1-Emigrazzjoni l-pratiki huma kollha kompletati biex hi u wliedha jistghu jsiefru.

Certament l-emigrazzjoni f'pajjiż imbieghed hi pass serju li mhux dejjem jirnexxi. Min-nanha l-ohra, pero forsi wiehed anqas ghandu jkabbar iżżejjed ir-riskju u l-isvantaġgi taghha minghajr ma jahseb ukoll illi ghal bosta u bosta eluf ta' maltin offriet soluzzjoni u vantaggi li jeccedu dawk li setgha joffri pajjiżna. F'cirkostanzi normali hu veru ill tfal taht l-eta ma ghandhomx "jabbandonari lill-missierhom fl-avventura ta' l-emigrazzjoni . . . meta huma jigu biex jaffrontaw din is-sitwazzjoni gdida minghajr l-ghajnuna, il-gwida u l-appoǵg ta' min giebhom fiddinja." Iżda din ir-riflessjoni ma jidherx verament $H$ ghandha rilevanza ghaci-cirkostanzi partikolari tal-kaz. Appuntu minhabba l-kondotta skorretta tieghu u n-nuqqas ta' l-osservanza tad-doveri tieghu lejn martu u wliedu. :appellat ikkagiuna s-separazzjoni minn martu u giegni! lill-Qorti li taffida lit-tfal ghall-kura u l-kustodja ta' ommhom. Edba ghajnuna jew gwida jew appoge u ebda hsieb serju ghall-edukazzjoni u t-trobbija taghhom, l-anqas
ghall-ghajxejn materjali, ma ta' u qed jaghti l-appellat Borg lill-uliedu.

Fil-fehma tal-Qorti hu aktarx ghar ghat-trobbiji tattfal li jibgghu jghixu taht it-tensjoni tal-konflitti li kkagunat u baqghet tikkagiuna l-kondotta tal-missier lejn ommhom. Ghal dawk li jistghu jkunu l-prospetti taghhom ta' skola u xoghol il-Qorti ma ghandha ebda raguni biex tahseb li jistghu jrunu ghalihom ghar gewwa l-Awstra! ja.

Jekk l-appellanti tiddeciedi li temigra - kif ma jidherx li lilha jista jigi negat id-dritt - minghajr it-tfal, 1 . alternativa li dawn isibu ruhhom fiha tkun illi jew jigu 'affidati lill-appellat Borg, u dan ga gie rikonoxxut mill-Qorti inespedjenti ghall-interess taghhom, jew li jigu kollokati f'istituti li, kif illum kulhadd jirrikonoxxi m'hux rimedju li ghalih wiehed ghandu jirrikorri sa kemm tkun possibbli :-hajja fil-familja naturali jew almenu, meta l-genituri jkunu separati ma l-omm jew mal-missier skond lil min minnhom tkun giet avdata l-kura u kustodja taghhom.

Ghal dawn il-motivi u fić-ċirkostanzi fuq delineati din il-Qorti hi ta' fehma illi l-oppozizzjoni ta' l-appellat Borg ghall-ghoti ta' passaport ghall-uliedu u ghas-safar taghhom ma l-appellanti ommhom hi ngustifikata u kontra 1 interessi taghhom: $u$, kwindi tiddeciedi billi tilqa l-appell, tirrevoka s-sentenza appellata, u tilqa t-talbiet ta' l-appellanti fis-sens illi tawtorizza lill-appellat Zammit li jirrilaxxja l-passaporti jew dokumenti mehtiega ghas-safar tattfal ghall-Awstralja u tawtorizza lill-istess appellanti li tohrog maghha minn Malta. diretti ghall-Awstralja, l-imsemmija wliedha.

L-ispejjez kollha tal-kawża jibqghu minghajr taxxa, iżda d-dritt tar-Registru ihallsu l-appellat Borg.

