# 28 ta' Frar, 1997 

## Imظallfin:-

S.T.O. Joseph Said Pullicino B.A. (Hons.), LL.D. - President Onor. Carmel A. Agius B.A., LL.D. Onor. Joseph D. Camilleri B.A., LL.D.

## George Camilleri

## versus

## Direttur tar-Registru Pubbliku

## Qorti ta' Revizjoni ta' l-Attijiet Nutarili - Gurisdizzjoni Materja ta' Ordni Pubbliku

Il-Qorti ta' Revizjoni ta' l-Atti Nutarili tista' tordna biss li jsiru korrezzjonijiet ta' registrazzjoni li tkun korrezzjoni ta' indikazzjoni zbaljata u li tali indikazzjoni trid tkun tirrizulta maddaqqa t'ghajn mić-certifikat meta dan ikun gie registrat. Altrimenti ma jkunx korrelt li wiehed jitkellem dwar il-korrezzjoni ta'zball.

Materja ta' gurisdizzjoni ta' Qorti hi materja ta' ordni pubbliku li blebda mod ma tista' tigi estiza jew mibdula la mill-istess Qorti u lanqas bi ftehim mal-partijiet interessati. Dak li l-Qorti tiddecidi oltre l-kompetenza taghha kif lilha moghtjja bil-ligi hu bla ebda effett.

Il-Qorti:-

Id-Direttur tar-Registru Pubbliku interpona dan ir-rikors ta' appell minn decizjoni tal-Qorti ta' Revizjoni ta' l-Atti Nutarili:

## "Rikors tad-Direttur tar-Registru Pubbliku:

Jesponi bir-rispett:
Illi fil-Gazzetta tal-Gvern tas-6 ta' Marzu, 1996 deher binnumru 339 li fih dan li gej:

Ikun jaf kullhadd illi bis-setghat moghtija lilna bl-artikolu 257 tal-Kodici Ćivili, il-Qorti ta' Revizjoni ta' 1-Attijiet Nutarili b'digriet tat-18 ta' Jannar, 1996, ordnat il-korrezzjoni ta' 1-Att tat-Twelid ta' George Camilleri li jgib in-numru 3877 tas-sena 1969 billi ssir annotazzjoni fis-sens illi mill-15 ta' Jannar, 1992 minhabba intervent kirurgiku, l-imsemmi George Camilleri akkwista sess femminili u ghalhekk hija maghrufa bhala "Yana Camilleri". Registru tal-Qorti ta' Revizjoni ta' l-Att Nutarili, illum, 20 ta' Frar, 1996;

Illi d-Direttur tar-Registru Pubbliku jhossu aggravat b'dan id-drigriet u minnu qed jinterponi dan l-umli appell;

Illi l-aggravju huwa car u manifest u jikkonsisti fissegwenti:

Illi 3-Qorti ta' Revizjoni ta' l-Attijiet Nutarili m'ghandha ebda kompetenza li tordna bdil fid-deskrizzjoni tas-sess ta' 1 individwu meta din il-korrezzjoni tkun qed issir abbazi ta' intervent kirurgiku u mhux semplicement ghax kien hemm xi zball fortuwitu huwa u qed jiǵi redatt l-Att tat-Twelid. Dak li ghamlet il-Qorti ta' Reviżjoni ta' l-Atti Nutarili jmur 'l hemm mill-kompetenza taghha kif tidher fl-artikolu 257 tal-Kodici Civilli;

Ghaldaqstant 1-esponent qed jitlob lil dina l-Onorabbli Qorti biex thassar u tirrevoka d-digriet moghti mill-Qorti ta' Revizjoni ta' l-Attijiet Nutarili stante li din qatt ma kellha lkompetenza neċessarja skond il-ligi biex taghti t-tali digriet";

L-appellat issottometta b'referenza ghall-eccezzjoni dwar il-validita tar-rikors ta' appell tad-Direttur tar-Registru

Pubbliku li f'dan il-kaz "l-appellant mhux biss irrimetta ruhu ghal kull deciżjoni li seta' joghgobha taghti l-Qorti talMagistrati imma talli ssuggerixxa $x^{\prime}$ digriet kellu jinghata u lQorti mxiet fuq is-suggeriment tad-Direttur tar-Registru Pubbliku. Hu ghamel referenza ghas-sentenza ta' din il-qorti flismijiet Prokuratur Legali Adrian Borg nomine us Alfred Fenech et nomine deciza fid-9 ta' Mejju, 1994. Hu iccita dik issentenza li qalet illi "billi ghat-talba li ghamel l-attur ... ilkonvenuti rrimettew ruhhom - dan 1-atteggjament mhux kompatibbli ma' dan l-appell ghaliex remissjoni hija sottomissjoni u mhux oppozizzjoni. Rilevanti hawn il-massima consensus tollit errores;

Id-Direttur tar-Registru Pubbliku ghamel rikjam ghallartikolu 257 tal-Kodici Civili li jirregola l-kompetenza tal-Qorti ta' Revižjoni ta' l-Attijiet Nutariliu li jispecifika f'liema cirkostanzi kien indikat li talba ghall-korrezzjoni ta' annotazzjonijiet żbaljati $\mathrm{f}^{\prime}$ certifikati ta' 1 -istat civili ta' persuna setghet issir quddiem dik il-Qorti. Hu jissottometti illi millewwel kliem ta' dak l-artikolu jidher li l-legislatur ried li f'certi cirkostanzi -viehed kellu jaghmel azzjoni quddiem il-Prim'A wla tal-Qorti Civili u li l-fattispeci quddiem il-Qorti kienu proprju uhud minn dawk il-każijiet li hekk il-ligi tirrikjedi. Ikompli lappellant:
"liema iter wiehed jaghżel hija kwistjoni ta' ordni pubbliku u lanqas jekk il-partijiet jaqblu bejniethom ma jista' xi gudikant imur oltre 1-poteri li taghtih il-ligi f'dik li hija kompetenza la bi qbil u lanqas b'remissjoni ghall-gudizzju talQorti ma jista' wiehed jittendi l-parametri tal-kompetenza li johorgu mil-ligi";

F'dan il-kuntest allura s-sentenza li ghaliha ghamel referenza l-appellat ma kellha l-ebda rilevanza ghax kienet
tirrigwarda mertu li kien jaqa' fil-kompetenza ta' dik il-qorti ta' Revizjoni ta' 1-Atti Nutarili;

L-appell tad-Direttur tar-Registru Pubbliku jimmerita li jigi akkolt. Il-Qorti taghmel is-segwenti konsiderazzjonijiet:

Ghandu jigi qabel xejn stabbilit illi d-digriet tal-Qorti ta' Revizjoni ta' 1-Atti Nutarili jiddikjara illi "bis-setghat moghtija lilha bl-artikolu 257 tal-Kodici Civili" hi "ordnat il-korrezzjoni ta' 'l-Att tat-Twelid ta' George Camilleri ... billi ssir annotazzjoni fis-sens illi ... minhabba intervent kirurgiku fimsemmi George Camilleri akkwista sess femminil u ghalhekk hija maghrufa bhala Yana Camilleri";

Jidher allura li l-Qorti ta' Reviżjoni qed tiddikjara li dak li ordnat hi setghet tordnah bis-setghat moghtija lilha bil-ligi u çjoè li dak li ddisponiet kien jaqa' fil-kompetenza u fil-poteri taghha. Issa hu car mill-artikolu 257 tal-Kap. 16 minnha citat illi din il-kompetenza u dawn il-poteri dik il-Qorti m'ghandhiex. Il-gurisdizzjoni ta' dik il-Qorti hi ddelineata fis-subinċiż 1 ta' dak l-artikolu f'dawn it-termini:
"B'dak kollu hi hemm fid-disposizzjonijiet ta' l-ahhar erba' artikoli qabel dan, il-korrezzjoni ta' registrazzjoni li tkun korrezzjoni ta' indikazzjoni zbaljata ta' xi wiehed jew izjed mill-hwejjeg imsemmijin (dettalji f'certifikati ta' l-Istat Civili) ... tista' ukoll issir fuq ordni maghmul bil-miktub minn wiehed mill-vicitaturi ta' l-att nutarili";

Hu immedjatament ovvju u dan ghandu jkun pacifiku illi dik il-Qorti ta' Revizjoni ta' l-Atti Nutarili tista' biss tordna li jsiru korrezzjonijiet ta' registrazzjoni li tkun korrezzjoni ta' indikazzjoni zbaljata u li tali indikazzjoni zbaljata trid tkun tirrizulta on the face tać-certifikat meta dan ikun gie registrat.

Altrimenti ma jkunx korrett li wiehed jitkellem dwar ilkorrezzjoni ta' ¿ball;

Issa mid-digriet appellat innifsu hu manifest illi meta gie registrat it-twelid fl-att ta' l-istat ta' l-appellat dan ma kien fih ebda żball. Tant li kien biss wara li sar l-intervent kirurgiku li avverat ruhha c-cirkostanza li l-appellat "akkwista" sess femminili. Tant hu hekk illi l-istess digriet jirrikonoxxi li lQorti ma setghet taghmel l-ebda korrezzjoni tac-certifikat ta' 1att tat-twelid tieghu imma kellha tillimita ruhha li tordna li ssir annotazzjoni fl-istess certifikat biex tiregistra dak il-fatt storiku ta' intervent kirurgiku li sehh wara t-twelid. Annotazzjoni li certament tmur lil hinn mill-gurisdizzjoni ta' dik il-qorti li ma kellhiex il-vires li hekk tiddekreta. Rilevanti d-dicitura uzata mill-Magistrat fid-digriet tieghu tat-18 ta' Jannar, 1996 li jibda bil-kliem:
"Tichad it-talba ghall-korrezzjoni kif mitlub izda tornda li a tergo tad-certifikat tat-twelid ecc";

Il-Qorti stess alura qed tiddikjara li ma kien hemm lok ghall-ebda korrezzjoni u allura minn din id-dikjarazzjoni stess hu manifest li dik il-Qorti kienet qed tmur oltre dik ilgurisdizzjoni li kellha u li taghtiha l-ligí;

Kif sewwa ssottometta l-appellant Direttur tar-Registru Pubbliku materja ta' gurisdizzjoni ta' Qorti hi materja ta' ordni pubbliku li bl-ebda mod ma tista' tigi estiza jew mibdula la millistess Qorti u lanqas bi ftehim mal-partijiet interessati. Dak li lQorti tiddecidi oltre l-kompetenza taghha kif lilha moghtija billigu hu bla ebda effett. Din il-Qorti tinnota ukoll li mhux preciiz li jinghad illi d-Direttur irrimetta ruhu ghal kwalsiasi decizjoni tal-Qorti bla ebda riserva. Ghal kuntrarju d-Direttur ghamilha mill-ewwel cara illi hu qed jirrileva illi:
"il-ligi vigentí ma tipprovdix mezz biex wiehed ibiddel status ta' persuna minn ragel ghal mara sakemm dan ma jkunx zball fl-istess att tat-twelid cjoè illi bi zball tnizzlet tarbija ta' sess maskili flok femminili b'mod allura illi c-certifikat tattwelid ma jkunx jirrifletti l-fatt storiku li gara fit-twelid talpersuna li dwarha sar l-izball";

Żball illi l-Qorti tar-Reviżjoni irravvizat li ma kienx hemm tant li ceahdet it-talba ghall-korrezzjoni. Minn dan kollu ghandu jkun car illi ghaikemm formalment id-Direttur tar-Registru Pubbliku bhala procedura rimetta ruhu fis-sens ti ma kienx qed jagixxi in kontestazzjoni tal-parti l-ohra $u$ halla fil-gudizzju talQorti kif keliha tiddecidi, hu ha l-prekawzjoni debita u f'waqtha li jattira l-attenzjoni tal-Qorti ghall-istat tal-ligi kif kien sallum. Rikjam li d-Direttur kellu kull ragun jahseb hi kien ser jigi notat $u$ konsegwentement il-ligi kienet ser tigi segwita;

Ghal dawn il-motivi 1-Qorti tirrevoka d-digriet tal-Qorti ta' Reviżjoni ta' 1-Atti Nutarili tat-18 ta' jannar, 1996 b'dan irrikors appellat. L-ispejjez jibqghu bla taxxa bejn il-kontendenti.

