## 11 ta' Marmh 1963

## Imatiof:

## Owor. Prof. Joaeph Henry Xuarde, MLID.

Onor. Dr. Anton Buttigieg MLA.

## verstis

Onor. Dr. Paul Borg Olivier, noe et
Kostituzzjoni - Drittijiet Fondamentali - Prodedura - Citazujoni Rikors - Liberta ta' Kuxjenza - Mhertì tra' Fspressjoni - Att Amministrativ - Sindshablitit ta:

L-irritwalità tal-procedura ohall-protezzjoni ta' drittifiet fondamentall fil-kostituzzjoni meta dina ssir brikors u mhum b'citazzjoni ghandha tigi sollevuta qabel ma figit trattat il-meritu $u$ mhwx wara li l-prociedura tktn giet appellata fal-meritu u jkun sar rinviju lill-ewwel Qorti.

Att amministrativ huwa sindakabbili mill-Qorti, anke jekk dawn jistghu jhtunu riluttanti li jissindikaw att li meramment firregola l-funzjonament ta' dipartiment.
's-sentenza telucida n-ness li hemm $u$ d-differenzal li tohaddi bejn id-dritt tal-libertà ta' espressjoni u dak ta' liberta ta' kuxjenaa, tiddefinixxi l-kontentat tal-istess drittifiet, u tikkunsidra meta limitazajonifiet tal-istess huma kompattbili malkoncetti demokrativi.

Il-Qorti, rat is-sentenza tal-Onorabbli Qorti ta' l-Appell tal-Maestà Taghha r-Regina, tat-tnejn u ghoxrin (22) ta' Frar, 1963, li biha, wara li ddikjarat nulla s-sentenza ga moghtija min dina l-Qorti, fis-sbatax (17) ta' Lulju, 1962 ghar-ragunijiet hemm svolti, irrimettiet l-attijiet tal-prociess lil dina l-Qorti sabiex il-kawża terǵa' tiği dečiża mill-ǵdid.

Reġghet hadet konjizzjoni tal-proćess u eżaminat it-talba tar-rikorrent u l-eċceezzjonijiet tal-intimati nomine, il-provi prodotti u s-sottomissjonijiet maghmula;

Ikkunsidrat:-

Illi fis-seduta tat-tmienja (8) ta' Marzu 1963, ghal meta 1 -kawża giet rijappuntata wara r-rinvju tal-atti kif refirit, 1 -intimati nomine ppreżentaw risposta ulterjuri li bhai qalu li l-proceduri quddiem dina l-Qorti, meta l-liǵi ma tippreskrevix illibell, ghandhom isiru b'citazzjoni, u ghalhekk ir-rikors li bih giet istitwita dina l-azzjoni huwa rritu u null u l-esponenti ghandhom jiǵu liberati mill-osservanza tal-gudizzju.

Semghet lid-difensuri fuq dina l-eċciezzjoni ulterjuri.
Rat u eżaminat in-nota tal-osservazzjonijiet fuq dina listess eċcezzjoni preżentata mill-intimati nomine wara li akkordat it-talba tagћhom ghall-preżentata taghha, avanzata b'rikors tad-disa' (9) ta' Marzu, 1963;

Ikkunsidrat fuq dina l-eċceezzjoni ulterjuri:-
Illi fit-trattazzjoni orali u fin-nota tal-osservazzjonijiet taghhom, l-intimati ssottomettew illi in vista tar-rinviju talproċess lil dina l-Qorti, il-kontendenti reġghu gew imqieghdin fil-pożizzjoni qabel ma kienu qabel il-prolazzjoni tas-sentenza tas-sbatax (17) ta' Lulju, 1962, u allura jistghu jaghtu dina

I-ectersjoni kif setghu jaghtuha dikinhar qabel l-jetess prolazrjoni, u, dwar il-meritu, semmew il-kustjoni tinsab attwalment quediem 1-Onorabbli Qorti ta' 1-Appell in konnessjon: ma' kawit oltra bf-istess meritu tal-pretenti (i.e projedura talt l-Artikolu 16 tal-Kostituzzjoni) u kwindi hu opportun is wiehed jistema li jkun hemm deciajoni minn dike 1-Onocabbli Qorti qabel ma ighaddi ghas-sentenza fil-kawza prezenti.

Ill certament, taht cirkoutanzi normali, dina l-Qorti kienet tistenna 1 -pronunzjament fuq imsenmi gabel ma tghaddi biex taqta l-ećcierzjoni in kwistjoni, però ma jidhirlix li taht ić-ċirkostanzi tal-kawża prezenti dan l-attegégiement huwa opportun appuntu mhabba ci-cirkostanzi li, safejn gie sottomess ilil-Qorti, jiddifferenzjaw dana l-kmż l-iehor pendenti ft-tieni istanza billi f'dak il-kaz l-ećcezzjoni tal-irritwalitia tal-procedura giet moghtija mill-bidu u hekk ebda hage ma lahqet saret oltre 1 -ewwel att promotorju tal-gudizzju hlief l-ectezajoni u decíijoni dwar daka 1 -att atess; fil-kaź preisenti, ghall-kuntrarju (a) l-intimati nomine ma kienu qajmu ebda eecezzjoni rigward dana l-att li beda l-gudizzju, (b) matul it-trattazzjoni saret menzjoni dwar il-procedura użata u l-intimati baqghu ma semmew xejn fir-rigward u anzi komplew bit-trattazzjoni u ghamlu bl-iżjed mod eżawrienti s-sottomissjoni taghhom daq̧a kieku 1 -gudizzju kien gie mibdi bil-procedura l-aktar solenni, (c) l-intimati hallew is-sentenza tinghata $u$ appellaw minnha u ebda riferenza ma saret dwar l-irritwalità tal-procedura uzata mir-rikorrent, u fll-fatt kellhom pronunzjamenı favorevoli ghalihom f'dika H-istanza, b'mod li huma bl-ebdia mod ma kienu mfixkla fl-eċcezzjonijiet taghhom jew gew pregudikati in vista' tal-istess prociedura užata mir-rikorrenti.

Illi fis-sottomissjoni ta' i-intimati llum l-pozizzjoni ritornat ghal li kienet wara l-fatti msemmija fl-ittri (c) u (b) talparagrafu precedenti (apparti milli fir-risposta ulterjuri ghamlu wkoll riserva ta' ećcezzjonijiet ulterjuri), u, skond l-istess
sottomissjoni huma ghadhom fil-poziizzjoni li jqajmu l-ećcezzjoni in disamina; il-Qorti però ma tistax taćcetta dina s-sottomissjoni ghax twassal ghall-konsegwenza inaċcettabbli li j-intimati setgfu jżommu dina l-arma, li ghailha huma jidhru li jsostnu m'hemmx risposta sakemm jidhriihom u mbaghad, jekk hekk jidhrilhom li jkun fl-interess taghhom, iissiguraw irrimedjabilment kull ma jkun sar sa dikinhar, u anzi l-Qorti tghid li dan ma kienx jista' jsir qabel nghatat is-sentenza precedenti, kien differenti l-każ (salva l-kwistjoni fil-meritu tal-eċċezzjoni stess), kieku l-eċcezzzoni nghatat dwar bidu u qabel kull sottomissjoni dwar il-meritu tar-rikors stess, billi allura ebda argument ma kien jista’ jinġieb kontra ec̀cezzjoni simili a bażi tal-artikolu 792 tal-Kodicii tal-Procedura Civili. Jigi wkoll però rilevat li (a) 1 -att li jinizja l-proċeduri huwa wkoll att gudizzjarju, (b) kwantu ghall-att konoxxut bhala "rikors", dak użat mir-rikorrent, hu maghruf li dan hu l-forma ǵuridika biex jintalab provvediment lill-Qorti, (c) huwa wżat ukoll biex jinizja proceduri quddiem dina l-Qorti, (d) filKostituzzjoni jissemmew "apply... for redness" u "hear and determine any application" u dan hu t-terminu Ingliż ghal dak Malti ta' "rikors" (Artiklu 16(1) u (2) ; oltre dan (e) is-subartikolu 7 ta dak 1 -artikolu 16 tal-Kostituzzjoni ssemmi wkoll "rules of Court", li jistgћu jinћarġu u sakemm dawn ma johorġux il-pożizzjoni proċedurali mhix determinata u fissa ghal kollox. Il-konsegwenza ta' dan kollu hi li, purchè l-procedura wżata tiggarantixxi s-smiegћ taż-żewg partijiet u hekk tassigura li ssir gustizzja sostanzjali, mhux opportun (u l-intimati ghal bidu hasbuha hekk) li titqajjem kwistjoni prociedurali specijalment in vista tad-dritt li tieghu qiegtda tigi allegata li saret vjolazzjoni (argument f'dana s-sens hu derivabbli missentenza fil-Kollez. Vol. XV pag. 218 u 219); imbaghad mhux lecitu li dan isir fl-istadju inoltrat meta, wara li jkunu saru s-sotiomissjonijiet kollha I-kawza tkun thallie! ghas-sentenza dana jkun negazzjoni ta' gustizzja sostanzjal! dwar drits fondamertali m*abba raǵuni procedurali, igpirata ghal rigu:
formalistiku ec̀cessiv ormai sorpassat, u I-Qorti m'ghandhiex uppermetti dan spećjalment meta, bhial fil-każ preżenti, dina 1 -kwistjoni tkun ukoll issemmiet $u$ ebda eccezzzjoni fir-rigward ma nghatat allura u !-procedura pprosegwit.

Illi, però, fil-każ preżenti hemm iżjed minn dawna l-fatti u cioè hemm ukoll dawk imsemija taht l-ittra (c) tal-paragrafu qabel il-prećedenti - 1 -oghti tas-sentenza appell minnha $u$ sentenza mill-Appell b'rinviju ta' l-atti lil dina l-Qorti, wara 1-annullament tas-sentenza mill-gdid, naturalment fuq 1 -istess atti. Dawn huma fatti li giraw u li ghandhom importanza fuq il-proćedura jew svolġiment tal-kawża, inkluża ssentenza stess li giet annullata $u$ dan in vista' tal-meritu jew sostanza li kienet intisa biex tiddisponi minnhom u fil-fatt iddisponiet ghalkemm f'forma dikjarata proceduralment hażina, dawna l-fatti jipprekludu lill-intimati jqajmu l-ećcezzjoni preżenti f'dana 1 -istadju ghar-raguni li din tolqot u timmina i-procedura kollha mill-bidu u hekk, dikjarat null il-prociediment (f'każ ta* akkoljiment tal-eććezzjoni), suppost li ma jkunux setghu saru l-atti kollha li saru, kompriżi l-Appeil missentenza annullata u s-sentenza in sede ta` Appell u anke rrinvju billi dawk koliha jippostulaw bhala bażj taghhom proćeduri inizjati validalment u almenu sentenza moghtija validament cioè fuq proċeduri validi; il-konsegwenza logika ma tistax tkun, in vista tal-motivazzjoni fis-sentenza tal-Appell, hlief li dina 1 -Qorti ghandha terga' tghaddi biex taghti s-sentenza taghha bl-istess mod u fuq, dak li kien filha sottomess sa dak iz-żmien - salv id-dritt ta' 1 -intimati li jqajmu din lećċezzjoni fi stadju ulterjuri, jekk ikun il-każ u jekk dan jista jsir, t-istess kif kienet il-pożizzjoni taghhom wara s-sentenza precedenti ta' dina l-Qorti. Diversament infatti, imhabba l-ećcezzjoni ulterjuri u f'każ ta' akkoljiment taghiha ma jkunx hemm il-pronunzjament da parti ta' din il-Qorti, li hija, skond us-sentenza li biha giet lilha rinvjat il-process, ghandha taghmel bl-osservanza ta' dawk ir-regoli ta' proćedura msemmija
t'dika s-sentenza u qabel mhux segwenti, mhux lecitu li l-intimati japprofettaw ruћhom minn pronunzjament sussegwenti (sentenza ta' l-Appell) ghall-istadju li fih kienet waslet ilkawża fl-ewwel istanza u ċioè ghoti tas-sentenza u mhux semplici differiment ghas-sentenza (apparti u bla preğudizzju ta' dak li ntqal fir-rigward), biex ma jhallux dika s-sentenza tingћhata fuq . bażi ta' dak li sa dikinhar kien gie lilha sottomess. Huwa f'dana s-sens ghalhekk li ghandha tiftiehem is-sentenza tal-Onorabbli Qorti ta' 1-Appell li rrinvijat 1-process lil dina l-Qorti u dina l-interpretazzjoni logika taghha ssib ukoll bażi u raġuni fil-konsiderazzjoni ta' dik l-Onorabbli Qorti setghet, annullata s-sentenza precedenti ta' dina l-Onorabbli Qorti tghaddi ghaliex tippronunzja ruћha fil-meritu fuq 1 -istess atti; ma jidhirx minn dika s-sentenza li l-procedura wżata mir-rikorrent kienet ukoll raguni ghall-annullament tassentenza preċedenti billi dina l-Onorabbli Qorti segwiet u akkoljiet is-sottomissjonijiet tal-intimati stess f'dan ir-rigward $u$ dawn ma kienux semmew 1 -irritwalità ta' 1 -istess procedura; huma ma kienu qalu xejn l-anqas qabel rigward taghha meta misshom hekk jghidu, la darba kienet issemmiet, kif wiehed jista' jiddeduċi mir-riferenza ghaliha fis-sentenza annullata; dina r-riferenza turi wkoll li l-istess kwistjoni kienet ukoll quddiem l-Onorabbli Qorti ta' l-Appell li annuilata dik is-sentenza u li però kif intqal, ma semmiet xejn fuq dan 1 incident u anzi ghaddiet biex tipprovdi fuq l-appell a bażi talistess atti.

Ghal dawn if-motivi, il-Qorti tiddikjara li 1 -ećcezzzjoni moghtija mhix iżjed sollevabbli u f'kull każ mhix sostenibbli, u gћalhekk u ghal kull fini tičhad l-istess eċceezzjoni, bl-ispejjeż kontra ! intimati nomine. u tghaddi biex tassolvi l-kompiIu tagћha !i terga' tippronunzja ruћha fuq id-domandi tar-rikorrenti.

Iknusinas nuq Instess domandi:

Illi bir-rikors theghu prezentat fl-erbgha (4) ta’ Mejju, 1962, ir-rikorrent wara li espona (a) li l-intimati nomine kienu hargú ć-čirkolari (li kopja taghha giet esibita mar-rikors), li biha fost hwejjeg ohra pprojbew id-dhul fi-Isptarijiet u fittaqsimiet tad-Dipartiment taghhom il-gazzetti li huma kkundannati mill-Awtoritajiet Ekkleżjastiči, u (b) li dan l-ordni hu intiż biex jipprojbixai l-pazjenti u t-tobba ff-Isptarijiet kif ukoll l-impjegati kollha tad-Dipartiment tas-Sanha milli jdahhlu maghhom u jaqraw waqt li jkunu fl-istess postijiet il-gurnali tal-Oppozizzzjoni ufficjali fl-Assemblea Leǵslativa, čioè talMalta Labour Party, fosthom il-"Voice of Malta" li taghha rrikorrent stess hu . Editur barra milli hu membru tal-istess Oppozizzzioni, liema gazzetta ġiet ikkundannata b'čirkolari talKurja Arćiveskovili as-sitta u ghoxrin (26) ta' Mejju, 1961, u (c) li dan l-ordni is kwantu jolqot il-"Voice of Malta" huma ksur tal-Artikoli M u 14 tal-Malta (Constitution order in Council, 1961, li jirmgwardaw il libertà ta kuxjenza u l-libertà tal-espressjoni hurris bhala Membru tal-Assemblea Legiclativa u bhala Fditar al-"Voce of Malta" ghal ragunijiet religjuzai, jinsab impedu mill-konvetuti li jaghti idejat u taghrif minghajr indfil thingazens ta l-Isptaryet fost mes ohta u dawr huma mpedu i i jorevuhom winghay indtiil -- talab li dina l-Qorti skond il-Dispokazonjict tal-Anikolu 16(1) a (2) tai-Order of Countififent aghti r-smedju opporman billi taghti dawk i-ordmget, tobeg thenrikiet a taghti dawk iddirettivi li tgies xherqa shores twettag jew sizgura t-twettieq tad-drittijiet tieghu al-liberta ia kuxjenza a tal--ibertà tal-espressjoni li gew mit sura bič-cirkolari imsemmija.

Illi kontra dina t-talba 1 -intimati nomine, ećcepew illi ćcèrkolari m'ghandiex forza ta' liġi, (b) illi hi mhix intiża ghall-pazjenti, u (c) illi hi mhix hlief direttiva rigwardanti certi rapporti bejn minn jandem u minn iたaddem, limitatament ghall-hinijiet u postijiet tax-xoghol - fejn huma ghandhom id-dritt kollu li jaghtu lill-impjegati dawk l-istruzzjonijiet
kollha li fid-deskrizzjoni taghhom jidhrilhom li huma opporluni - u ghalhekk ir-rikorrent mhux qieghed jigi mfixkel fittgawdija tal-libertà tieghu ta' espressjoni, billi ghadu liberu li jippubblika u jićcirkola dawn l-idejiet kollha li jhoss u jidhirlu Ii ghandu jippubblika u jićċirkola, bl-istess mod kif baqghu liberi t-talba u l-impjegati li r-rikorrenti ghamel riferenza ghalihom fir-rikors. Dawn l-eċcezzzjonijiet gew ulterjorment svolti mill-intimati f'nota ta' osservazzjonijiet, fejn gie sottomess li (a) ić-cirkolari in kwistjoni mhix sindakabbli millQorti ghaliex hija tikkostitwixxi att amministrativ pur, (b) li ma tmurx kontra l-Artikolu 14 (1) tal-Kostituzzjoni kif jghid ir-rikorrent, u subordinatament (c) jekk tmur kontra dan !Artikolu jew ahjar subartikolu, hija però hija fil-limiti tar-restrizzjoni anness fis-subartikolu (2) tal-istess Artikolu 14.

Ikkunsidrat:-
Illi minn dan hu evidenti li, salva l-kwistjoni pregudizzjali tas-sindakabilità o meno tać-ċirkolari in kwistjoni, il-kontendenti jsostnu testijiet opposti fil-meritu fa-sens li r-rikorrent ighid li hemm ksur tad-drittijiet rikonoxxuti lilu fil-Kostituzzjoni u l-intimati jinnegaw dana 1 -ksur. Jig̀i però notat f'dan aћhar rigward li mentri r-rikorrent isemmi 1-Artikoli numri 13 (libertà tal-kuxjenza) u 14 (libertà ta' espressjoni), l-intimati semmew biss dana l-ahhar artikolu, in konnessjoni ma' dina l-konstatazzjoni ta' fatt il-Qorti, tosserva li ghalkemm dawn il-likertajiet huma differenti però jistghu jiğu leżi b'att uniku kif jig̀ri jekk wiehed, imhabba veduti li ghandu dritt ikollu in vista tal-libertà ta' kuxjenza, ma jinghatax id-dritt ta' espressjoni tal-istess veduti mhabba l-kontenut taghhom stess; f'dana l-każ infatti wiehed ikun qed isofri wkoll menomazzjoni tad-dritt ta' kuxjenza fil-lat estern tieghu, li huwa wkoll protett, imhabba l-veduti li hu liberu li jkollu billi l-koncett ta' libertà hu nkonċiljabbli ma' dak ta' menomazzjoni: anzi ż-żewǵ koncetti huma antitici u kwindi rrikonciljabblı
wkoll. U f'din il-materja l-Qorti żżid tghid li fl-waqt il-liberıà ta' espressjoni tist.n' ssofri, biex wiehed isenilha hekk, gra dazzjoni ta' lessjonijiet billi wiehed ikun jistá jesprimi i-istess veduti f'xi post jev f'xi hin jew lil certi nies biss, u hekk in gravita tal-lesjoni kun alleggerita $u$ ssir kull tant tant haffa If wiehed ma jaghtix każ, ma jistax jinghad l-istess haga dwar il-libertà ta' kuxjenza bili din hi kwalità li hi haga wahda mal-personalità tal-indiwidwu b'mod li kull vjolazzioni furrigward taghha hija gravi per se u trid dejjem tigi rigwardata bhala tali.

Illi wara dina -preciziazzjoni ta' fatt u kumment fuq l-istess, hu l-każ li wiehed jghaddi gћall- eżami tal-kontraversja u naturalment l-ewwel li irid tigi nvestita hija l-pregudizzjali dwar is-sindakabilità o meno tal-att tal-konvenuti nomine, kosititwit mič-Ćirkolari risaputa. Kopja ta' dan ǵiet preżentata mir-rikorrent a fol. 5 li però ma turix ić-Ćirkolari preċedenti numru 34 hemmhekk dikjarata bhala "sub joined"; kopja ohra tać-Ćirkolari bir-riproduzzjoni tać-Ćirkolari precedentí giet preżentata mill-intimati nomine $u$ tinsab a fol. 8 tal-process;

## Ikkunsidrat:-

Illi fuq dina $\dot{c}$-ċirkolari qamet ukoll il-kwistjoni lil min tinsab diretta: dina l-kwistjoni ghandha importanza duplici billi hija konnessa mal-pregudizjali fis-sens li tista’ titqies att amministrativ pur biss jekk diretta lil u tapplika ghall-impjegati biss (salv u kwindi apparti, ghalissa, l-konvenut tagћha) u tinsab riallaććjata mal-meritu wkoll, fil-każ li ć-Ceirkolari tiği ritenuta li hi att sindikabbli, fis-sens jekk oggettivament (filkontenut tagћha) din tilledix drittijiet u, f'każ affermativ, jekk dan taghmlux f'miżura legittima o meno, dejjem skond ilKostituzzioni.

Illi l-Qorti, eżaminata $\dot{c}$-Ćirkolari u kkonsidrata l-istess fid-dawl tal-iskop li kellha ć-Cirkolari precedenti, u cioè li taghti direttivi dwar dak li kien jista' jew ahjar ma jistax isir mill-impjegati governativi stess, ma tistax taćcetta t-teżi tarrikorrent fis-sens li anke l-pazjenti u t-tobba (li m'humiex impjegati, ghandu wiehed jifhem) ma setghux idahhlu l-gazzetti fil-lokien hemm indikati; ma dawn kieku kien ikun ilkaż li jiżdiedu wkoll il-viżitaturi. Il-kliem użat, fl-idea talQorti, ma jhallix dubju u billi r-regola li.hi ċ-ċirkolari tapplika ghall-impjegati ammenocchè ma jirriżultax minnha li ma ghandux ikun hekk $u$ dan ma jirriżultax, l-istess Cirkolari ghandha titqies li tillimita d-digriet hemm kontenut, dwar dhul ta' gazzetti kundannati mill-Awtorità Ekklesjastika, lillimpjegati biss, in vista' mbaghad tad-dikjarazzjoni tal-istess intimati nomine, f'dana s-sens, 1 -istess Cirkolari ghandha dejjem tig̀i ntiża bhala applikabbli ghall-impjegati biss, ghallfinijiet tal-kawża preżenti.

Illi gwardata fil-forma tagћha u ntiża fis-sens premess, ić-Cirkolari tidher li hija att amministrativ esegwit mill-intimati nomine fl-eżercizzju tal-poteri inerenti ghall-karika rispettiva taghhom dwar it-tmexxija tad-Dipartiment u lokien ohra li jagћmlu miegћu; huwa bhala att tali li l-istess intimati jissottomettu li ć-Ćirkolari mhix sindikabbli mill-Qorti: Dina ssottomissjoni però ma tistax tiği akkolta in linea ta principju, ciioè nuqqas assolut tal-poter tal-Qrati li jissindikaw att simili, ghalkemm f'każ partikolari, trattandosi ta' att li jirrigwarda 1Policy amministrativa u liema mizuri kwindi twassal ghall-iskop prefiss mill-istess amministrazzjoni, il-Qorti certament ma jkunux disposti li jiddisturbaw dika l-miżura partikolari, kif però gћandhom dritt jagћmlu, jekk mhux ghal raǵunijiet ferm gravi, dana naturalment qed jingћad bla pregudizzju ta' dawka l-kazi fejn wiehed ikun qieghed in dubju u kwindi jikkontesta 1-fakoltà li jsir l-att attakkat fis-sens li min jagћmlu ikun qed jagixx "ultra vires". Il-Qorti enuncjat daka 1-principiu gene-
rali ta' sindakabilità mill-poter gudizzjarju dwar atti tal-poter esekutivi in vista tal-principju ǵdid fil-Kostituzzjoni li jaghti dana d-dritt anke fil-kamp legislattiv, li tiehu dak amministrattiv mhux hlief l-esplikazzjoni, billi ghandu jigi ritenut, bhala postulat essenzjali, li dana l-ahhar att hu sornett minn ligi li tawtorizza, sia pure generikament jekk mhux specifikament, dak l-istess att, ghax differentement wiehed ikollu jara f'dak l-att xi haga li mihiex awtorizzata ii ssir u kwindi wiehed ikun agixxa "ultre vires", kif ga intqal.

Illi però ćcirkolari in kwistjoni, apparti mill-forma taghha, trid tigi wkoll eżaminata fil-kontenut taghha biex wiehed jara jekk hux il-każ li proprju l-Qorti thoss dik ir-rilevanza li tbiddel l-att li jkun sar, ghax konness intimament mal-"policy' tad-Dipartiment, b'mod li, jekk tbiddlu, allavolja tista' tkun qieghda taroga ghaliha funzjoni prettament amministrativa, u kwindi m'ghandhiex tiddisturba l-istess att. Il-Qorti ma tarax fic-církolari in kwistjoni att amministrativ simili, kif sottomess mill-intimati, u dana minhabba l-materja jew attività regolata fl-istess ciirkolari, infatti f'din ma hemm ebda direttiva dwar dak li ghandu jsir mill-impjegati ghal dak li jirrigwarda $x$ xoghol minnhom mistenni u li l-intimati nomine. iridu jikkordinaw biex l-iskop tad-Dipartiment jiği rağğunt, iżda jirrigwarda dak li l-istess impjegati m'ghandhomx jaghmlu waqt ix-xoghol u fil-lok tax-xoghol ghax m'ghandux x'jaqsam mal-veru xoghol taghhom, u li anzi jekk isir, jista' jfixkel dan l-istess veru xoghol; l-intimati ghalhekk qeghdin jirregolaw attività estranea gFal dak ii jidhol fix-xoghol li huma jridu jikkoordinaw, liema aftività però ghandhom dritt jirregolaw ukoll sakemm din tinfluwixxi fuq l-andament finali tad-Dipartiment. F'dana r-regolament però u specijalment in vista li, meta qieg hdin jagћmlu dan, kif sejjer jissemma, qeghdin jimmoderaw drittijiet tar-rikorrent, li mhux impjegat taghhom, huma m'ghandhomx ikollhom dika l-istess miżura ta' insindakabbilità li ghandha lilhom tigi rikonoxxuta f'materja li direttament
u intimtament tkun attinenti ghall-iskopi tad-Dipartimen tagћhom, u hija a bażi tal-"policy" tal-istess, f'liema każi, kif inghad, il-Qorti jkunu ferm riluttanti li jissindikaw l-opera! amministrativ ghalkemm dan, bhala principju, hu sindakabbli u anzi jista' jiżdied, li, konsiderata n-natura ta` l-attività regolata fić-Cirkolari u l-effetti ta' din fil-konfront ta' terzi persuni, dina kienet tkun ukoll sindakabbli, anke kieku ma kienx japplika dana 1 -prinċipju generali ta' sindakabilità, u taht dan irrifless, ghathekk, hija iżjed inaćcettabbli l-preğudizzjati oppos ta mill-intimati nomine.

Ikkunsidrat:-
Illi dwar il-meritu veru tal-kawża, u cioè jekk ić-Cirkolari in kwistjoni tirrivjolax xi dritt b'mod li tirrendi necessarju l-intervent gudizzjarju gћar-rimozzjoni ta' l-istess vjolazzjoni, hu evidenti li d-dritt vjolat irid ikun tar-rikorrenti. F'dan ri-rigward hu utili wiehed jiftakar dak li ga ntqal fis-sena li ć-ċirkolari giet ritenuta applikabbli ghall-impjegati biss, mentri li skond il-Kostituzzjoni d-dritt ghar-rimedju kontemplat fl-Artikolu 16 jista’ jig̀i eżerċitat mill-persuna li tkun sofriet jew tibża' li sejra ssofri, leżjoni ta' dritt taghha. Dana qed jinghad ghar-rağuni li diversament wiehed jista' jkun indott li jaghti l-importanza wisq lil dak li verament jirrigwarda lill-impjegati, milquta bić-Ćirkolari u li ma' jistax jikkomunika ruћu lirrikorrent ghax personali ghalihom; raǵuni ohra li dan qed jissemma hi li, proprju gћal din 1 -a $\hbar \hbar \frac{1}{}$ raguni, ma' tistax issib applikazzjoni -limitazzjoni tad-dritt ta' kuxjenza mhabba li din tirriferixxi lill-impjegati tal-Gvern billi r-rikorrent ma jidholx taht din il-kategorija; jekk hu dritt personali tieghu li qed jig̀i vjolat, dina 1 -vjolazzjoni, jekk neceessarja, trid tinżammi fil-limiti tracejjati fl-ittra (a) u mhux (b) tal-Artikolu 14 (2) tal-Kostituzzjoni, ghall-anqas dan ghandu jkun il-principju is jirregola dina l-vjolazzjoni allegata mir-rikorrent sa fejn dan jista' isir billi hemm interdinendenza bejn id-dritt tar-rikorrent
u d-dritt tal-impjegati koncernati billi $\dot{\text { c }}$-Ċirkolari tolqot proprju dawk l-istess idejiet u taghrif moghtija mir-rikorrent fil-gazzetta edita minnu u li l-impjegati ma' jistghux idahhlu maghhom fil-lok fejn jah̆dmu, li però ghandha tinżamm dina d-distinzjoni jidher car meta wiehed jirrifletti li l-istess att jista' jolqot b'mod differenti lil min jaghti l-idea u lil dak li ghandu jirceviha meta l-mezz użat hija gazzetta: jekk persuna wahda biss tigi prekluża milli taqra l-gazzetta, l-editur ma tantx isofri materjalment (salva l-kwistjoni tal-principju), iżda ghallqarrej ifisser cahda assoluta ta' dritt anke fil-fatt (salva wkoli il-kwistjoni tal-principju).

Illi dana premess, $u$ in vista ta' l-istess, il-vjolazzjoni taddritt allegata mir-rikorrent tigi tikkonsisti fil-fatt li hu, bhala Editur ta' gazzetta politika, ma' ghandux l-istess drittijiet li ghandhom edituri ohrajn ta' gazzetti simili ghal tieghu, fissens li l-gazzetta tieghu ma tistax minhabba $\dot{c}$-Církolari in kwistjoni, tiġi mdaћたla fil-lokien hemm indikati mill-impjegati governativi li jahdmu fl-istess lokien. U peress li ma jistax ikun hemm dubju li gazzetta hija wiehed mill-mezzi kif wiehed jesprimi l-idejat $u$ jaghti taghrif, u gazzetta politika hija ntiża biex ikollha l-iżjed cirkolazzjoni possibbli, jigi, li, bhala effett taci-cirkolari, ir-rikorrenti qieghed sib indhil millintimati nomine fid-dritt tieghu (li ghandu jkun ugwali daqs ta' haddiehor fl-istess pożizzjoni tieghu ta' politikant) biex jippropaga l-idejiet tieghu, ghal hekk hemm menomazzjoni, jew vjolazzjoni tad-iritt tieghu dwar il-libertà ta' espressjoni, kif allegat mir-rikorrent, bilii dan irid jitqies mhux biss, kif sottomess mill-intimati nomine, mil-lat ta' min jippubblika u jicecirkola gazzetta iżda anke mil-lat ta' dak li ghalih hija ntiza u restrizzjoni lil dan ta' -ahhar tolqot ukoll lill-Editur u tigi tirrestringi d-dritt tieghu wkoll. Dana naturalment qed jinghad bhala principju u kwindi, bhala principju, il-vjolazzjoni lamentata mir-rikorrent dwar il-libertà ta' espressjoni teżisti, kwantu però ghàll-estensjoni tal-menomazzjoni ta' dana d-dritt, il-

Qorti thoss li, fić-ċirkostanzi rizultati (u cioè li l-gazzetta in kwistjoni hi pubblikata biss darba fil-gimgha, lejliet il-vaganza tal-Hadd, fit-tard, in-numru ta' impjegati nvoluti, il-postijiet ceirkoskritti fejn ma jistax tidhol u simili), 1 -istess menomazzjoni, a paragun tan-nies li l-gazzetta tista' tilhaq, jekk dawn iridu verament jixtruha u jaqrawha, hija talment żgћira li wiehed jista' jikkunsidraha negligibbli u kwindi tali li ma taffettwax materjalment (apparti l-principju) l-istess libertà ta' espressjoni.

Illi però fir-ricerka tar-raǵuni li wasslet ghal dina l-istess menomazzjoni, li dejjem kienet neciessarja in vista tal-allegazzjoni tar-rikorrent li dan kien qed jig̈ri mhabba rağuni reliğjuża biss, wiehed kien jistenna li dina ma kienitx verament irrağuni u li ghall-kuntrarju din tirriżulta dovuta ghal xi raġuni li tigg ustifikaha fis-sens tal-Artikolu 14 (2)(a) tal-Kostituzzjoni, dan kien iżjed mistenni ghaliex ma jirriżultax li, ghallistess raǵuni ndikata mir-rikorrent, ittiehed xi pass kontra tieghu taht ligijiet speċjali, li jipproteġgu r-Reliġjon Kattolika (e.g. dik kriminali u partikolarment dik ta' l-istampa stess) u ebda c̀irkolari simili ma saret f'Dipartimenti ohrajn (nehhi f'ta I-Edukazzjoni - li però hu fuq bażi differenti minn dak tasSaћћa), u hekk ir-raǵuni kienet mistennija tirrizulta suggerita minn raguunijiet speċjali rigwardanti d-Dipartiment partikolari li ghalih biss saret, u dana allavolja ćc-Ćirkolari kienet tindika $r$-raguni fis-sens indikat mir-rikorrent u cioè l-kundanna talgazzetti mill-Awtorità Ekklesjastika. Dina 1-indikazzjoni però rriżultat konfermata mill-Onorevoli Dottor Borg Olivier fixxhieda tieghu, billi $x$-xhieda tieghu sostanzjalment tekwivali ghaldaqstant - infatti l-aċcenn li ghamel ukoll ghad-dixxiplina $u$, hu stess, bażat fuq is-sentiment religjuż ta' dawk 1impjegati li ma jaqblux, f'dana l-kamp, mar-rikorrent - u hekk il-projbizzjoni kontra l-gazzetta edita mir-rikorrenti hija verament bażata fuq raġunijiet reliğjużi biss, u dina r-riflessjoni ghandha tigi ripostata ghall-konsiderazzjoni li saret pre-
cedentement fis-sens li $\dot{c}$-cirkolari in kwistjoni kienet qieghda tirregola xi haga estranea ghal, u differenti mill-attività talimpjegati fix-xoghol taghhom, verament minnhom rikjest ghall-aћjar tmexxija u raġǵunzjament ta' skop li ghandu di mira d-Dipartiment fejn jaћdmu. U fil-waqt li dik il-konsiderazzjoni tassumi, f'dana l-kontest, izjed karattru u forza, millhanda l-ohra, f'dana 1-fatt issib il-konkretizzazzjoni taghha 1konsiderazzjoni l-ohra, li wkoll saret, fis-sens li ćcickolari giet - olqot ukoll d-dritt ial-libertà tal-kuxjenza tar-rikorrent billi lina l-libertà ghar-ragunijiet religjużi, giet bxi mod ristretta 'l hekk ma baqghetx iżjed libera; jekk din ir-restrizzjoni kielet verament neciessarja ghall-ahjar tmexxija tad-Dipartiment, \& wiehed jista' jigggustifika att simili b'dak li hemm dispost flArtikolu $14(2)$ (a) tal-Kostituzzjoni, dan però kien jesigi i li tigi ristretta l-libertà ta' kulhadd biex hekk ma jkunx hemm diskriminazzjoni la darba l-Kostituzzjoni ma tiddiskriminax fir-rigward. Dan kien ukoll iqieghed partita ta' kondizzjoni 1istess impjegati ta' l-istess Dipartiment ghal ragunijiet partikolari tad-Dipartiment - ghalkemm, kif intqal, ir-raǵunijiet ta' l-impjegati mhux il-kaz li jistennew wisq billi mhux necessarjament kommikabbli lir-rikorrent. f'dana l-kontest. però dina r-riferenza ghall-pożizzjoni krejata bejn l-impjegati, bhala konsegwenza diretta tać-cirkolari, turi li l-poteri moghtija lill-intimati nomine, ghall-ahjar direzzjoni tad-Dipartiment ma gewx użati sew billi restringew indebitament $u$ mhux uniformament, u kwindi mhux gंustament attività li ma tidholx flambitu veru ta' 1 -istess poteri u kwindi sar ù̀u mill-istess poteri differenti minn dak kif kienu ntiżi li jiğu użati meta gew moghtija u l-eżerċizzju li sar minnhom ghalhekk (i.e. ghall-protezzjoni tal-kuxjenza ta' parti biss mill-impjegati), huma "ultra vires", u illegali, u billi dana l-eżercizzju gieb vjolazzjoni tad-dritt ugwali tal-kuxjenza fir-rikorrent u fl-impjegati l-ohrajn, dina l-vjolazzjoni hija ukoll illegali, u ma tistax tithalla bhala tali.

IMi f'dana r-rigward, il-Qorti giet invitata biex tikkunsidra Kl-użu li sar minn dawn il-poteri hu ğustifikat, mill-"way of life" lokali in vista tar-rispett sa llum dovut lill-Awtorità Ekklesjastika, b'mod li r-restrizzjoni lamentata hija konfacenti mal-hajja demokratika lokali, f'dana r-rigward il-gudikant preźenti gie nvitat biex jikkontribwixxi l-veduti tieghu dwar il koncett ta' demokrazija. Certament dina s-sottomissjoni ghandha valur spec̀jalment meta wiehed jiftakar il-liǵjijet li ghandhom bhala rağuni taghhom dana r-rispett $u$ jiftakar ukol! l-att I tal-1922 li rrikonoxxa r-Religion Kattolika, bhala r-Keligjon Nazzjonali ta dawna i-Gźejjer, mill-banda l-ohra però ma jkunx realista minn ma jirrikonoxxix il-fatt dikjarat mir-rikorrent tu rizultai waqt il-kawża fis-sens hi nonostanti $\dot{z}$ żmien (issa kważi sentejn) is ghadda minn meta l-gazzetta minnu edita giet kundannata mili-imsemmija awtorità, dina ghadha tiği stampata u čirkolata; bhala propozizzjoni ta' dritt (u dan hu wkoll il-qofol tal-kwistjoni) il-Qorti ma tistax ma tirrikonoxxix dana d-dritt fir-rikorrent, $h$ evidentement jirrigwarda izjed dak ta' kuxjenza milli ta' espressjoni u dan juri iżjed kemm hi bażata l-konklużjoni preċedenti is-sens li ćcirkolari in kwistjoni tivvjola dana d-dritt ta' kuxjenza tar-rikorrent, u quddiem dana l-fatl riżultat tal-kontinwata pubblikazzjoni tal-gazzelta kundannatit, minkeija l-istess kundanna, ma jistax jitqies demokratiku dak l-att li ma jirrikonixxix iddritt li dan isir fuq ir-raguni li dan qabel ma kienx isir. billi biex jirrağuna hekk whehed ma jkunx qed jaghti l-piz̀ debilu lit-tibedil li sar fić-citkostanzi. Ta dina l-fehma taghtha, it Qorti kif preseduta tara konferma fin-nuqqas ta' xi pass 1 l jixhat lic-Cirkolari in kwistioni da parti tad-Dipartimenti l-ohra komparabbli ma' dak taft id-direzzjoni tah-intimati nomine, (u cioè feịn id-direttiva hija diretta lejn nies supposi furniti a tal-opinjoni formata taghhom a differenza minn dawk li ghad qeghdin jiğu formati bhal ma huma $t$-tfal tal-iskola), kif ukoll fin-nuqqas ta' xi azzjoni taht liǵ ofra kontra r-rikorrent: infatti anke dan l-atleǵgiament passiv da parti ta' min
kien kieku jkun d-dover li jićcaqlaq jirrifett l-idea li hu ghandu tad-demot razija fić-ċirkostangi attwsti u anke dina 1 . kontribuzzjoni gtall-koncett ta dina licea tant invokata ghandha l-piz tag ha. Dan i-atteggjameet ma jiftissirx li queghed jiddiskonore 1-portata ta' l-Att I tal-1922 li hu koncil. jabbli mal-Kosticuzjoni, li tipproklama $\frac{1}{}$ ibertà ta' kuxjenza, liema libertà tispil a iżjed fejn ikun homm religjon nazzionali, !-anqas ma jiff sser li d-Dipartimesti l-ohrajn ma humiex immexxija fl-ispira tal-istess Att ghax m'ghamlux citkolari bhal dik in kwistjoni, kif wiehed ghandu jifhem li kien ukoll immexxi u cioè skond dan !-ispirtu, id-Dipartiment in kwistioni qabel u ćioè minghaji ić-ċirkolari, u anzi l-limitazzjoni dikjarata mill-intimati dwar l-applikazzjoni ta' 1 -istess cirkolari ghall-impjegas biss tikkonferma wkoll il-veduta fuq espressa dwar dak :- koncett ta demokrazija jesigi fl-applikazzjoni tiegћu, parti olarment imharsa dina 1 -limitazzjoni dikjarata taht ir-rifless :ad-dikjarazzjoni l-ohra li r-restrizzjoni taddhul tal-gazzetta kundannati saret biex ma jkunux irritati impjegati u li jaqblux mal-istess gazzetti kundannati; infatti l-mezz uzat, la daba mhux gererali, ma jistax ikollu effett generali u komplet kif xieku kien mixtieq u mistenni li jsir, ! hu logiku ghalhekk wieked jikkonkludi li r-raguni tal-limitazzjoni tar-restrizujoni kienet dik li ghadha kif issemmiet, u huwa proprju mhabba din ir-raguni li ghaliha ć-cirkolari ma tistax tigi sostnuta, u cioe billi ma tirrispettax id-drittijiet ta' haddiehor ugwali gñal ta dawk li r-rispett taghhom issuggeriha.

Ghal dawn il motivi:-

Il-Qorti tipprovdi fuq it-talbiet, tar-rikorrenti, fil-meritu billi (a) tilqa' l-istess talbiet u tiddikjara li ċ-cirkolari tivvjola d-drittijiet ta' liberià ta' espressjoni u ta' kuxjenza tar-rikorrenti, però izjed giavament lit-tieni wiehed, u hija wkoll illegali, f'dika !-parti fejn tipprojbixxi d dhul tal-gazzetti kkun-
dannati mill-Awtorità Ekklesjastika fil-postijiet hemm indikati, u (b) bhala miżura biex titnehha l-istess vjolazzjoni tiddikjara l-istess projbizzjoni ta' ebda effett u ghandha tigi ritenuta qiesha qatt ma saret u tordna lill-intimati li dina d-dikjarazzjoni tingieb a konjizzjoni tan-nies lil min kienet diretta $\dot{c}$-cirkolari, precedenti permess ta Cirkolari gdida, iffirmata minn xi wiehed mill-intimati, u dana żmien jumejn mil-lum - salv kull provvediment iehor jekk jigi sottomess b'rikors appositu, u pruvat lill-Qorti, b'dan l-ordni ma jkunx gie obdut u esegwir. L-ispejjeż jithallsu mill-intimati nomine.

