## 21 ta' Jannar, 1993

## Imhallfin: -

S.T.O. Prof. Giuseppe Mifsud Bonnici LL.D. - President Onor. Joaeph A. Herrera Bl.Can., Lic.Can., LL.D. Onor. Carmel A. Agiut B.A., LL.D.

Joseph Mary Vella et<br>versus

Kummissarju tal-Pulizija et

# Kostituazjoni - Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem Arrest Illegali - Tortura - Trattament Inuman jew Degredanti - Sentenza - Nullità - Okkju - Żball Kopja Awtentika - Xhieda - Nuqqas ta' Smigh - Appell <br> - Nullità ta' 

Kawża dwar arrest illegali u tortura. L-intimati appellaw mis-sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili. II-Qorti Kostituzzjonali rrevokat u rrinunzjat ghas-smigh tax-xhieda ta' 1 -intimati.

II-Prim'A wla tal-Qorti Civili kienet iddecidiet il-kawża wara digriet f'liema billi l-intimati kienu naqsu lijgibu l-provi tag\#hom, kienet halliet il-kawża ghas-sentenza. L-intimati kienu appellaw quadiem il-Qorti ta' l-Appell minn dak id-digriet u l-appell taghom kien gie ritenut null ghax mhux ta' kompetenza ta' dik il-Qorti. Lintimati, ad esklużjoni tal-Kummissarju tal-Pulizija, issa appellaw mis-sentenza tal-Prim'Awla.
n-Qorti rriteniet mhux fondat 1 -aggravju ta' l-appellantili s-sentenza kienet nulla ghax l-okkju kien riportat hażin. Il-verżjoni tassentenza li kienet torbot kienet dik awtentika wara li giet ikkollazzjonata. F'dik is-sentenza ma kien hemm lebda żball. Inoltre osservat li l-appell tagfihom precedenti li l-ebda mod ma kien iwaqqafhom milli jappellaw mis-sentenza kollha inkluż iddigriet billi dak l-appell kien gie ddikjarat null.

II-Qorti dehrilha li fiç-cirkostanzi tal-każ kellha tippermetti lillintimati jaghtu $x$-xiehda taghhom.

1. Din il-kawża nftehet b'rikors quddiem il-Qorti Civili, Prim'Awla, li fih in-rikorrenti esponew illi:
(a) fit-28 ta' Novembru, 1983, huma gew arrestati u (b) fil-jumejn sussegwenti, fid-Depot tal-Pulizija, il-Furjana, gew ittorturati bl-aktar mod krudil mill-intimati; gew imsawtin bla
hniena u bla waqfien ghal sighat shah, bis-sieq, bi-idejn, b'sigigijijet u njamiet, b'nerv, b'mod li gisimhom tghatta, kollu tbengil u grif; (ci) Francis Vella qalghulu spallejh u kisrulu żewg kustilji u wara li thalla ghal sighat twal fl-ugiegh qabel ma ttiehed l-isptar mill-Pulizija; (d) saru minaċçji serji biex huma jiffirmaw konfessjonijiet; (e) ghalkemm huma baghtu ċ-ċertifikati medici lill-Kummissarju tal-Pulizija u talbuh li jiehu l-passi nećessarji skond il-ligi, dan baqa' m'ghamel xejn;

B'dawn il-misfatti r-rikorrenti gew assoggettati ghal trattament inuman u degradanti kontra dak li huwa lilhom garantit mill-artikolu 36 tal-Kostituzzjoni u ghalhekk talbu lillQorti biex tiddikjara l-intimati hatja ta' dak it-trattament inuman u degradanti bi vjolazzjoni ta' 1 -artikolu 36 tal-Kostituzzjoni u ghalhekk biex tohrog dawk l-atti u taghti dawk id-direttivi li tqis xierqa;
2. Ir-risposta ta' 1 -intimati - li tinsab a fol. 46 ta' 1 inkartament - tghid illi l-allegat m'huwiex minnu u li fi kwalunkwe każ billi m'hemm ebda allegazzjoni kontra lKummissarju tal-Pulizija, dan m'ghandux x'jirrispondi;
3. Fit-18 ta' Ottubru, 1991, dik il-Qorti ddecidiet il-kawża billi (a) iddikjarat l-intimati li assogggettaw lir-rikorrenti ghal trattament inuman u degredanti; (b) iddikjarat li 1-konfessjonijiet maghmulin mir-rikorrenti waqt l-investigazzjonijiet huma nulli u bla effett u (c) illikwidat kumpens ta' sitt elef lira (Lm6000) ghal kull wiehed mir-rikorrenti li ghandu jithallas solidalment mill-intimati u cjoè favur Joseph Mary Vella mill-intimati kollha; favur George Vella mill-intimati kollha, barra David Stubbings u favur Francis Vella, I-intimati kollha barra Joseph Picco;
4. Is-sentenza ta' din il-Qorti hija llimitata ghas-soluzzjoni ta' tnejn, mid-diversi aggravji avvanzati fl-appell interpost millintimati kollha barra l-Kummissarju tal-Pulizija;
5. L-ewwel pretensjoni hija li s-sentenza tal-Qorti ta' lewwel grad hija nulla ghaliex fl-'occhio'" tagћha ma kinux indikati l-partijiet kollha in kawża;

Ghandu jinghad li meta l-atti tal-kawża gew quddiem din il-Qorti, fosthom ma kienx hemm kopja awtentikament ikkollazzjonata tas-sentenza - tant li din il-Qorti harget immedjatament l-ordinanza opportuna lill-Agent Registratur;

Jidher illi meta l-intimati nghataw kopja informi tassentenza mir-Registru ta' dawn il-Qrati, f'din il-kopja l-kliem "l-Ispettur Joseph Picco" kienu nieqsa. Is-sentenza giet ikkollazzjonata mill-Imhallef li ppronunzjaha, fit-18 ta' Novembru, 1991, mentri r-rikors ta' Appell kien gie ppreżentat fid-29 ta' Ottubru, 1991. Fil-verżjoni kkollazzjonata l-"occhio'" huwa integru;
6. Din il-Qorti kellha ričentement, l-okkażjoni, fil-kawża deciiza fl-14 ta' Jannar, 1993, fl-ismijiet Perit Joseph Mallia vs Segretarju Parlamentari ghall-Ambjent et - li tikkunsidra din il-kwalità ta' ećcezzjoni ta' nullità ta' sentenza, u ghaliha huwa utli li ssir riferenza. Il-Qorti jidhrilha illi, bhala regola, hija Ikopja kkollazzjonata tas-sentenza li ghandha tittiehed bhala 1kopja awtentika taghha. Huwa veru li, sfortunatament, hafna darbi kopja awtentika, ma tkunx ghad-disposizzjoni ta' partijiet fiż-żmien operattiv li fih huma jkunu jridu jappellaw. B'dan kollu, dan in-nuqqas m'huwiex se jippregudika kwalunkwe dritt ta' l-appellanti li jista' jirriżulta biss mill-kopja awtentika
tas-sentenza;
7. Il-ligi tirregola l-materja affini ghal din il-kwistjoni, flartikoli 216 sa 220 tal-Kap. 12. L-artikolu 216 jghid li:
"Is-sentenza ghandha tinghata mill-Imћallef...";
L-artikolu 218, imbaghad jispecifika:
"Fis-sentenza ghandhom qabei xejn jinghataw ir-ragunijiet li fuqhom il-Qorti tkun ibbażat id-deciżjoni tagћha, u ghandu jkun hemm fiha wkoll dik il-parti tat-talba u tat-twegiba, li IQorti jidhrilha li hija biżżejjed biex sentenza tkun tiftiehem';

Finalment, l-artikolu 220 jghid:
"Ir-registratur, wara li tinghata s-sentenza, ghandu jirregistra d-decizizjoni flimkien mar-raġunijiet taghha kif moghtija mill-Qorti';

Ghalkemm il-verb "jaghti - aghti" ma jindikax precizament kif ghandha "tinghata" sentenza, u billi l-artikolu 220 jghid li s-sentenza ghandu jirregistraha r-reġistratur, dan donnu jindika li senteaza mhux nećessarjament "tinghata" bilmiktub billi din il-forma ghandha tigii addottata mir-registratur, liema forma skritta ghandha ssegwi l-ordni tas-sentenza 'kif moghtija mill-Qorti";

B'danakollu, kif inhuwa risaput, il-prattikaf'dawn il-Qrati hija li l-imhallef "jaghti" s-sentenza, bhala regola, billi "jjippronunzja"’ almenu d-disposittiv tas-sentenza, u generalment "jaqrah, viva voce";

U tabilhaqq, dan li trid il-ligi, ghaliex dik li "ghandha tinghata'' ta' l-artikolu 216 hija t-traduzzjoni tal-verżjoni originali bit-taljan ta' 1 -artikolu 242 ta' l-Ordinanza IV ta' l-1854:
"dev'essere proferita"’ fejn "proferire" tfisser 'pronunziare le parole spiccandole bene";
8. Ghalhekk fis-sistema taghna s-sentenza ghandha tigi ppronunzjata u wara, ghandha tigi rregistrata, $u$ huwa manifest illi f'sistema bhal din hija l-verżjoni rregistrata tal-forma verbali li ghandha tipprevali f'kull kontroversja li tista' tinqala' rigward il-kontenut prečiż tas-sentenza li tkun giet ippronunzjata. U dik ir-registrazzjoni tar-Registratur issir u tigi minnu attestata wara li l-kontenut ikun gie kkollazzjonat mill-imhallef li jkun ippronunzja s-sentenza. U l-kollazzjonar huwa preciżament dak l-eżerćizzju ta' riskontru u konfront bejn l-orig̀inal ta' l-imaћllef u l-verżjoni proposta ghar-registrazzjoni mir-reġistratur;
9. Ghalhekk l-ewwel lament fuq id-difett fl-"occhio' talkopja informi tas-sentenza, ma jistax jigi milqugh, billi s-sentenza awtentika tal-Qorti hija dik li tigi rregistrata mir-Registratur kif ikkollazzjonata mill-Imhallef;
10. Fit-13 ta' April, 1989, waqt il-procediment quddiem l-ewwel Qorti l-avukat dottor Joseph Brincat ghall-intimati, barra 1-Kummissarju tal-Pulizija, talab biex jinghata sat-Tnejn ta' wara - jigifieri tlett ijiem - żmien biex jippreżenta I-provi ta' lintimati b'affidavits (sic) billi dawn kienu dig̀à gew abbozzati;

Ir-rikorrenti opponew it-talba ghaliex fis-seduta preciedenti l-istess intimati kienu obbligaw irwiehhom li sa l-aћhar ta' Marzu kellhom jipproduciu l-provi kollha tagћhom permezz ta' affidavit.

Dan kien fit-28 ta' Frar, 1989;
Il-Qorti całdet it-talba billi l-intimati kienu dig̀a obbligaw ruhhom li jaghmlu l-provi kemm fid-19 ta' Jannar, 1989, kif ukoll fit-28 ta' Frar, 1989, imma m'ghamlu xejn;
11. L-intimati appellaw dan id-digriet ta' cahda tat-13 ta' April, però indirizzaw rukhom lill-Onorabbli Qorti ta' l-Appell flok lejn din il-Qorti Kostituzzjonali u konsegwentement dak lappell gie ddikjarat irritu u null;
12. Ir-rikorrenti, issa, ghalhekk, billi l-intimati qeghdin jerğghu jitolbu lil din il-Qorti biex tirrevoka d-digriet u b'hekk tippermettilhom jixhdu - qeghdin jobbjettaw, illi din it-talba ma tistax issir ghaliex il-kwistjoni digà giet deciiża u ghaddiet in ǵudikat;
13. Din is-sottomissjoni tar-rikorrenti mhix però aćcettabbli ghaliex dak li ghamlu l-intimati kontra d-digriet, irriżulta rritwali u ghalhekk bhallikieku ma sarx u la ma sarx appell validu minn dak id-digriet interlokutorju, l-appell preżenti jinvolvi l-appell kontra dak id-digriet ukoll;
14. L-intimati giebu ruhhom b'mod irresponsabbli, abbużiv u dispreġgjattiv fil-konfront tal-Qorti u b'mod vessatorju ghar-rikorrenti, meta ghal żewg seduti tal-Qorti li fihom kellhom jipproduću l-provi taghhom naqsu li jaghmlu dak li ppromettew li jaghmlu. Id-digriet ta' cahda kien iǵgustifikat. Sussegwentement, huma kellhom jerġghu jirrikorru ghat-tielet difensur taghhom;
finanzjarjament pjuttost gravuż ghall-intimati, din il-Qorti thoss li jkun fl-interess tal-Gustizzja jekk l-intimati jinghataw l-ahhar opportunità biex jixhdu;

Dak li se jinghad huwa wkoll paradossali, imma xorta wahda validu. Il-proceduri fuq allegazzjonijiet ta' vjolazzjonijiet ta' drittijiet fundamentali ghandhom isiru b'celerita anki aktar minn dik tal-kawżi ordinarji, ghaliex huwa ragonevolment preżunt li dawk il-vjolazzjonijiet ma jistghux jittolleraw dewmien;

Issa fil-każ preżenti, ir-rikorrenti sofrew 1-allegati vjolazzjonijiet ta' natura serja u gravi f'Novembru 1983, imma b'danakollu pprocedew bir-rikors promotur fil-15 ta' Lulju, 1986, sentejn u tmien xhur wara. Huma akkwiexxew u ppermettew, fil-proćediment li, per eżempju, fis-27 ta' Novembru, 1987 isir differiment hekk:
"Peress li l-Qorti okkupata fl-Appell il-kawża tibqa' ghad-9 ta' Marzu, 1988";

L-intimati appellanti, da parti tagૌhom, fil-15 ta' Gunju, 1987, gew abbandonati mill-avukat difensur li kellhom sa dak inhar u l-ewwel indikazzjoni, mill-process, li kellhom difesur iehor, jidher mill-verbal tad-9 ta' Marzu, 1988;

Minn dawn l-indikazzjonijiet kolha, din il-Qorti ffurmat il-konvinzjoni illi avolja huma l-appellanti li l-aktar li kkontribwew ghal dak li gara billi però n-nuqqasijiet talproċedura l-ohra huma attribwibbli ghar-rikorrenti anke jekk indirettament ghaliex gejein min-naha tać-"cirkostanzi" li jaffliġgu kull proćess - f'dan il-każ konkret, huwa opportun li tinghata d-direttiva li se tissemma aktar 'l isfel, biex tigi
assikurata ġustizzja sostanzjali shiła minghajr l-iciken ombra anke jekk artifiçjali u indebita - ta' ingustizzja minhabba 1-procedura';
15. Ghal dawn ir-raġunijiet din il-Qorti qed tirrevoka ssentenza appellata, tibghat l-atti tal-kawża biex quddiem !Onorabbli Qorti Ćivili Prim'Awla, sabiex din, jekk fi żmien hmistax ( 15 )-il gurnata millum, 1 -appellanti jkunu ppreżentaw, ix-xhieda taghhom, jew ta' min minnhom, permezz ta' affidavit guramentat quddiem wiehed mill-Assistenti Gudizzjarji - dik il-Qorti, jekk ikun mitlub - tiffissa gurnata jew granet, ghall-kontro-eżami "'viva-voce" ta' kull appellant li jkun ippreżenta affidavit u wara dan - thalli l-kawża ghas-sentenza, minghajr ma tisma' provi ohra da parti ta' l-intimati, hlief jekk u meta r-rikorrenti jipproduću provi ohra biex jikkontrabattu I-provi ta' l-appellanti hekk prodotti;

İ̇-żmien ta' hmistax-il gurnata huwa perentorju u f'ebda każ ma jista' jigi estiż ghaliex, kif qalu l-istess appellanti, ixxiehda bl-affidavit ilha lesta $u$ m'hemm ebda raguni ghaliex dak iż-żmien m'ghandux issa jkun finali - Hlief ghal dawk il-fatturi katastrofici li fuqhom il-bnedmin m'ghandhomx kontroll;

L-ispejeż ta' dan l-appell huma naturalment, xorta wałda a karigu ta' l-appellanti hlief ghal dawk tal-Kummissarju talPulizija, li ghandu jissaportihom huwa.

