## 22 ta' Mejju, 1991

## Imћallfin: -

# S.T.O. Prof. Giuseppe Mifsud Bonnici LL.D. - President. Onor. Joseph A. Herrera B1.Can., Lic.Can., LL.D. Onor. Carmel A. Agius B.A., LL.D. 

Nicholas Ellul
versus
Kummissarju tal-Pulizija

## Kostituzzjoni - Konvenzjoni Ewropeja - Drittijiet

## Fundamentali tal-Bniedem

Ir-rikorrent kien ghaddej proćeduri kriminali quddiem il-Qorti talMagistrati bhala Qorti Istruttorja. Hu lmenta li gew vjolati $d$ drittijlet fundamentali tieghu ghal smiegh xieraq billi l-ezebiti gew miżmuma minn persuni mhux awtorizzati u l-esperti ballistici kienu mpjegati statali f'korpi dixxiplinari. Il-Prim'A wla tal-Qorti Civili cahdet l-ećcezzjoni tal-intimati dwar in-nullità tar-rikors promotorju tal-gudizzju, irrifjutat teżerċita d-diskrezzjoni taghha in parti billi mezzi ohra xierqa kienu jeżistu ghar-rimedju talallegat ksur, u laqghet l-ilment tar-rikorrenti in kwantu kien jirrigwarda tnejn mill-esperti ballistici. Wara l-appell tal-intimati, il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat.

Ir-rikorrent kien qajjem il-kwistjoni kostituzzjonali quddiem il-Qorti tal-Magistrati. Sussegwentement, u quabel ma dik il-kwistjoni giet dekretata, huwa ppreżenta l-preżenti rikors u ddikjara fil-Qorti tal-Maǵistrati $I$ i, stante $l$-prezentata tar-rikors, ma kienx hemm lok ghal digriet, Il-Qorti osservat Ii bhala massima, riferenza kostituzzjonali Iill-Prim'A wla tal-Qorti Civili minn xi Qorti li ma tkunx I-istess Prim'Awla jew il-Qorti Kostituzzjonali, ma tinkludix il-procedura ordinarja permezz tar-rikors. Tali rikors huwa eskluż fejn jiehu l-forma ta' appell minn digriet Ii jkun iddikjara kwistjoni kostituzzjonali frivola $u$ vessatorja billi tali digriet mhux appellabbli.

II-Qorti gћandha diskrezzjoni meta jkunu jeżistu rimedji ordinarji jekk tapplikax jew le s-sanzjoni kostituzzjonali.

## Il-Qorti: - Ikkunsidrat:

L-Onorabbli Prim'Awla tal-Qorti Civili, fit-18 ta' Marzu 1991 ippronunzjat din is-sentenza:

Il-Qorti, rat ir-rikors ta' Nicholas Ellul, li bih wara li qal bil-qima illi dan hu rikors ghal rimedju kostituzzjonali kif ukoll taht il-provvediment tal-Att XIV tal-1987, fejn id-drittijiet hemm elenkati w riferiti f'dan ir-rikors, huma leżi, u forsi b'aktar immedjatezza, jistghu jigu vjolati;

## Il-fatti:

L-esponenti, akkużat quddiem il-Qorti tal-Magistrati bhala Qorti Istruttorja, oppona (i) ghall-eżebizzjoni ta' oǵgetti li baqghu, minflok taht il-harsien tal-Qorti, fil-pussess ta' nies li ma kellhom ebda nkarigu mill-Magistratura biex iżommuhom;
(ii) oppona ghall-konferma tal-istess esperti ballistici peress li tnejn minnhom huma pulizija, fil-waqt li l-iehor huwa fil-forzi armati u ghalhekk dipendenti ta' xi korp dixxiplinat tal-Istat:

Il-Qorti tal-Magistrati b'digriet tal-14 ta' Frar, 1991, ćaћdet iż-żewg̉ oggezzjonijiet. L-esponenti vverbalizza l-ilmenti tieghu taht il-Kostituzzjoni w il-Konvenzjoni Ewropeja w il-Qorti halliet l-istruttorja ghal gurnata ohra biex li tisma' t-twegiba talProsekuzzjoni, biex tara jekk tirreferix il-kwistjoni quddiem il-Prim'Awla;

L-esponenti, fuq il-bażi tas-sentenza kostituzzjonali "Alan Mifsud", deherlu li, wara kollox, tenut kont tal-fatt li kien qed jigi mpunjat digriet ta' Qorti bhala vjolanti l-Kostituzzjoni w il-Konvenzjoni riferita, ikun qed jitlob wisq mill-istess Qorti li hija stess tirreferi l-kwistjoni. Ghalhekk qed isir dan ir-rikors;

## Esawriment ta' Rimedji:

Trattandosi ta' Qorti Istruttorja, ma hemm l-ebda appell minn tali decizzjoni u dan fit-terminu utili tal-artikolu 401 talKodici Kriminali, liema terminu ma jistax jigi reintegrat fih limputat, jew hemm xi stadju iehor li l-istess benefićçju tal-eźami tar-raġunijiet biżżejjed jista' jinghata. Fl-gheluq talkumpilazzjoni l-awtorita' decizjonali dwar il-prosegwiment jghaddi ghand l-Attorney General, u l-magistrat huwa biss imsejjah jaghmel xi rinviju, jekk ikun forsi mitlub;

## Allegazzjoni tal-Vjolazzjoni:

Id-digriet lamentat jikser u jisa' jikser id-drittijiet protetti millartikolu 39(1) tal-Kostituzzjoi w l-artikolu 6 tal-Konvenzjoni

Ewropeja, kemm fejn gew aċċettati d-dolumenti f'idejn terzi, u kemm fil-konferma tal-esperti ballistici;

Il-kliem rilevanti huma fl-artikolu 39(1) tal-Kostituzzjoni; "imwaqqfa b'ligi'", u fil-Konvenzjoni Ewropcja "established by law'". Dan il-kliem jimponi mhux biss li jkun hemm liggi li tghid li.ghandu jeżisti tribunal jew qorti imparzjali u ndipendenti, imma x'poteri, x'obbligi, x'responsabilità, x'termini, ghandha tờsserva dik il-qorti. Altrimenti jkun biżżejjed li wiehed joћloq qortí ta' nies imparzjali w indipendenti, u jhalli f'idejhom li jiddeterminaw il-procedura kollha, imqar meta din il-procedura , 'egkda hemm biex tassigura dak li hu "fair trial". "Fair trial" ifisser ukoll fair mill-aspett proćedurali u cjoè, li r-'rules of game' ikunu maghrufin ghal kullhadd, ghall-'players' u ghar-'referee', biex wiehed jiehu ezempju tal-fair play mill-isports (li wara kollox, hu xempju tal-istess kunċetti);

Vjolazzjoni lampanti tal-obbligi procedurali, anke b'interpretazzjoni erroneja tal-ligi ordinarja kriminali, jikkostitwixxi tali vjolazzjoni tar-rules tal-fair play, ghaliex ilQorti đ̛̉un qed tmur kóntra l-ligi u tohrog mill-poteri taghha.

L-artikolu 562 u l-artikoli kollha dwar 1-"In genere" w ir"Reperti" jorbot lil kulhadd, li l-ezebiti gћandhom johorgu biss f'każijiet straordinarji minn taht 1 -awtorità tal-qorti, u malajr kemm jista' jkun jergghu jigu taht il-magistrat. Hawn ma gara xejn minn dan. Skond l-istess depositarji qalu li kien avukat waqt proceduri ohra li qalilhom biex iżommuhom ghandhom. Il-Qorti tal-kompilazjzoni kkwotat digriet li ma kienx jirreferi ghal dawn l-eżebiti, imma ghall-oggetti li kienu nstabu Hal-Safi. Vjolazzjoni manifesta tal-ligi ntiza biex tirregola l-fair play dwar il-provi u tevita kull possibiltà ta' tbaghbis, ma tistax imbaghad tigi
sorvolata skond ić-cirkustanzi. II-procedura kriminali hija certament ta' ordni pubbliku;

L-artikolu 651 tal-Kodic̈i Kriminali jghid li l-periti jistgћu jigu rikużati ghall-istess ragunijiet li jiği rikużat Imhallef. artikolu 734(2) Procedura Civili, - u anke interess indirett hu biżżejjed. Pulizija jiehu l-ǵrarament tal-uffiċçju. Skond il-Kodic̈i ghandu l-obbligi li jressaq il-hatjin quddiem il-Qorti, jinvestiga r-reati. Imma hawn jidhlu l-kliem "imparzjali w indipendenti". Jekk 1-esperti huma l-id il-leminija tal-Qrati, allura kif jista' jinghad illi gudizzju qed jigi bażat fuq "impartial and independent tribunal' meta l-istess tribunal ikun kostrett xjentifikament li joqghod fuq min hu 'pars' u min naturalment ma jistax ikun indipendenti. Hawn si tratta ta' principju. Kien ta' xejn li l-esponenti gibed l-attenzjoni tal-Qorti talkumpilazzjoni li kien hemm obiter importanti fis-sentenza Kostituzzjonali "Abela" dwar il-periti legali;

Ghaldaqstant, l-esponenti talab bir-rispett li din il-Qorti, in vista tal-premess:
(a) Tiddikjara li kien hemm ksur tal-Kodici Kriminali dwar l-eżebiti, u ċjoè, iż-żamma tal-istess eżebiti minn persuni li ma kinux ir-Registratur tal-Qorti, bla ma kienu ghall-inqas awtorizzati;
(b) Tiddikjara li tali vjolazzjoni tammonta ghall-ksur ghallgaranzija proċedurali ghall-fair trial, protett mill-Kostituzzjoni (Artikolu 39(1) u l-Konvenzjoni;
(c) Tiddikjara li d-digriet li bih ġiet mičћuda l-oġgezzjoni ghall-periti ballistici, impjegati statali u f'korpi dixxiplinati, jmur
kontra l-garanzija tal-fair trial u l-imparzjalità rikjesta mill-istess artikolu msemmija f'talba (b) u konsegwentement thassar u tannulla d-digriet moghti mill-Qorti tal-Magistrati (Malta) bhala Qorti Istruttorja, tal-14 ta' Frar, 1991, fil-kumpilazzjoni flismijiet inversi;

Rat ir-risposta tal-Kummissarju tal-Pulizija li biha espona bir-rispett illi preliminarjament ill-proceduri odjerni li nbdew birrikors ta' Nicholas Ellul tat-18 ta' Frar, 1991, huma nulli peress illi kif jirriżulta mill-istess rikors ir-rikorrent issolleva lkwistjonijiet Kostituzzjonali mertu tar-rikors quddiem ii-Qorti tal-Magistrati (Malta) bhala Qorti Istruttorja fl-atti talkumpilazzjoni "Il-Pulizija vs. Nicholas Ellul'" u ghalhekk ilprocedura korretta u tassativament prevista mill-Kostituzzjoni u mill-Att XIV tal-1987 hija dik indikata fl-artikolu 46(3) talKostituzzjoni u fl-artikolu 4(3) tal-Att XIV imsemmi. F'dan irrigward issir riferenza ghas-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali tal-11 ta' Jannar, 1989, fil-kawża fl-ismijiet ' Angelo Spagnol vs L-Onor. Prim Ministru noe et'’;

Illi subordinatament, u minghajr preġudizzju ghall-premess, in vista tal-fatt li l-interess tar-rikorrent fit-talbiet mertu tar-rikors promotorju tal-gudizzju huwa limitat u cirkoskritt ghallkumpilazzjoni pendenti quddiem il-Qorti tal-Magistrati (Malta) bhala Qorti Istruttorja u ma ghandu ebda interess ieћor fihom barral-parametri ta' dawn il-proceduri, il-lanjanzi odjerni tieghu jistghu biss jigu sollevati fil-parametri ta' dawk il-procieduri bilmod previst fl-artikolu 46(3) tal-Kostituzzjoni u 4(3) tal-Att XIV tal-1987 u ghalhekk ghandha tigi dikjarata 1-irritwalità u nullità tar-rikors imsemmi;

Illi subordinatament, u mingћajr pregudizzju ghall-premess,
ir-rikors odjern huwa fi kwalunkwe.każ improponibbli mirrikorrent, in vista tal-fatt li darba li huwa ghażel li jissolleva llanjanzi mertu tal-istess rikors quddiem il-Qorti tal-Magistrati (Malta) bhala Qorti Istruttorja, fil-proceduri istruttorji kontra tieghu, u dan ghat-tenur tal-artikolu 46(3) tal-Kostituzzjoni u 4(3) tal-Att XIV tal-1987, issa ma jistax jietu triq ofra billi jissolleva dawk tal-artikoli 46(1) tal-Kostituzzjoni u 4(1) tal-Att imsernmi u dan peress li "electa una via non datur recursus ad alteram'';

Illi subordinatament u minghajr pregudizzju ghall-premess, ir-rikorrent ma eżawriex ir-rimedji ordinarji ghad-disposizzjoni tieghu u gћalhekk din il-Qorti ghandha tiddeklina milli teżercita $s$-setghat taghha skond il-ligi. Difatti l-anqas biss sar xi tentattiv da parti tar-rikorrent sabiex jirrekuża lil xi hadd mill-periti ghal xi motiv imsemmi fil-ligi ordinarja. L-anqas xi talba ghal xi nomina ta' periti addizzjonali ma saret. Inoltre, il-proceduri istruttorji li fihom ir-rikorrent issolleva l-lanjanza tieghu ghadhom ma humiex stadju fejn tista' tittiehed xi deciizjoni fil-mertu talimputazzjonijiet dedotti kontra r-rikorrent u ghalhekk diversi rimedji ghadhom disponibbli ghalih fosthom talbiet ghar-revoka "contrario imperio' tad-digrieti tal-Qorti tal-Magistrati, sottomissjonijiet lill-Qorti dwar hemmx ragunijiet biex l-imputat jitqieghed taht Att ta' Akkuża peress li l-Qorti ghadha f'posizzjoni li tiddikjara li ma hemmx tali ragunijiet $u$ dan, fih innifsu, jikkostitwixxi wkoll rimedju ordinarju; u fl-eventwalità li l-Qorti Istruttorja tiddecidi li hemm ragunijiet biżżejjed biex l-imputat jitqieghed taht Att ta' Akkuża, 1-Avukat Generali ghad jista' jiddecidi xort'oћra, u fi kwalunkwe każ, hemm quddiem il-Qorti tal-Magistrati bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali kif ukoll quddiem il-Qorti kriminali skond il-każ u jekk ikun il-każ irrikorrent ikun ghadu f'pożizzjoni li jaghmel dawk l-ećcezzjonijiet
xierqa li jidhirlu dwar l-ammissibilità ta' provi bir-rimedju ulterjuri ta’ appell lill-Qorti kompetenti.

Dan kollu qieghed jinghad permess li gie ripetutament ritenut fil-każistika tal-organi ewropej, kif dal tronde gie ukoll ritenut mill-Qorti Kostituzzjonali tagћna fil-kawża "Emmanuel Formosa vs. Kummissarju tal-Pulizija'" dec̈iza fis-16 ta' April, 1973, li kienx hemm jew le vjolazzjoni tal-artikolu 6(1) talKonvenzjoni Ewropeja (artikolu 39(1) tal-Kostituzzjoni) jista' jigi determinat biss fil-kuntest tal-process shih u mhux necessarjament fuq il-bażi ta' xi incident partikolari u dan ma jistax isir f'dan 1 -istadju peress li din il-Qorti ma tistax tipprogetta ruhha fil-futur u anqas tista' tikkunsidra konkretament il-lanjanzi tar-rikorrent fil-kumpless kollu tal-process;

Fil-mertu, ma huwiex car mir-rikors liema partijiet milhartikoli citati mir-rikorrent qeghdin jigu allegatament miksura. Fir-rikors jissemmew "imwaqqfa b'ligi, 'fair trial" u anki "imparzjali w indipendenti". Bir-rispett kollu, l-esponenti ma jistax jifhem l-argumenti tar-rikorrent dwar fejn suppost hemm xi ksur in konnessjoni mal-kliem "inwaqqfa b'ligi'". Dawn ilkliem kemm fi-artikolu 6(1) tai-Konvenzjoni Ewropeja kemm fl-artikolu 39(1) tal-Kostituzzjoni jirreferu ghal tribunal jew qorti rispettivament. Hemm l-icken dubju li l-Qorti tál-Magistrati hi qorti mwaqqfa b'ligi? Ir-rikorrent jgћid hafna affarijiet, iżda anqas hu ma jallega dan. Dwar f'hiex ma kienx hemm .'fair trial", jew "smiegh xieraq", ir-rikorrent prattikament ma jghid xejn, hlief li jallega li l-Qorti Istruttorja interpretat hazin iddisposizzjonijiet tal-Kodici Kriminali applikabbli ghall-"in genere" u "reperti"; il-Qorti Istruttorja interpretat korrettement id-disposizzjonijiet relevanti anki fuq l-iskorta ta' gurisprudenza kostanti tal-Qrati ta' kompetenza Kriminali, iz̀da fi kwalunkwe
każ din m'hix materja kostituzzjonali u din il-Qorti ma ghandha ebda kompetenza fir-rigward. Dwar "imparzjali w indipendenti" dawk ukoll, fl-artikolu 6(1) tal-Konvenzjoni Ewropeja u flartikolu 39(1) tal-Kostituzzjoni jirreferu ghat-tribunal jew qorti rispettivament. Ma nġiebet anqas I-icken raguni ghala l-Qorti Istruttorja ma hix Qorti imparzjali windepenti. F'dan ir-rigward inghad hafna fir-rikors dwar it-periti nominati mill-Qorti iżda l-kliem "imparzjali w indipendenti'" fl-artikoli msemmija ma jirrigwardawx periti, li ma jiddec̀idu xejn, izda jirrigwardaw littribunal jew qorti. Dan kollu apparti l-fatt li dak li sar mill-Qorti Istruttorja certament ma jistax jikser l-artikolu 39(1) talKostituzzjoni in vista tal-artikolu 47(7) u tal-Ewwel Skeda talistess Kostituzzjoni Il-lanjanzi tar-rikorrent, ghalhekk, mhux biss huma insostenibbli, iżda huma frivoli u vessatorji; dan forsi jispjega ghala f'daqqa kien hemm bdil fil-hsieb u wara li gew sollevati dawn il-kwistjonijiet quddiem il-Qorti Istruttorja rrikorrent subitanejament ipprezenta dan ir-rikors u aćcenna ghassentenza tal-Qorti Kostituzzjonali fil-kawża "Alan Mifsud et vs. L-Avukat Generali et" tat-23 ta' Novembru, 1990;

Inoltre ghandu jigi rilevat li din il-qorti ma ghandha ebda kompetenza tiddećidi dwar it-talba enumerata (a) fir-rikors peress li din hi ta' kompetenza Kriminali u konsegwentement anqas tista' tilqa' t-tieni tabla enumerata (b) peress li din hi konsegwenzjali ghat-talba enumerata (a). It-talbiet l-ohra ma jistghux jintlaqghu ghar-raǵunijiet ġà msemmija w ghal dawk li jissemmew fit-trattazzjoni tar-rikors;

Dwar il-fatti allegati fl-ewwel parti tar-rikors jidher li hu minnu li r-rikorrent oggezezzona ghall-eżebizzjoni ta' xi oġgetti li jidher li kienu baqghu fil-kustodja tal-periti nominati millMağistrati Inkwirenti. Jidher ukoll, ghalkemm dan ma jirriżultax
mill-verbali quddiem il-Qorti Istruttorja, li r-rikorrent oppona ghal xi esperti aktarx ghaliex dawn kienu pulizija. Ma jidhirx li $r$-rikorrent kien oggezzjona ghal xi perit li hu fil-forzi armati. Illi b'digriet tal-14 ta' Frar, 1991, il-Qorti tal-Magistrati ordnat l-eżebizzjoni tal-munizzjoni u kkonfermat in-nomini tal-esperti ballistici. Fl-istess data r-rikorrent qajjem quddiem dik il-Qorti "il-kwistjoni ta' vjolazzjoni tad-drittijiet fundamentali taht ! artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropeja' u ghamel riferenza wkoll ghall-artikolu 39(1) tal-Kostituzzjoni u talab lil dik il-Qorti tirriferixxi ghat-tenur tal-artikoli 46(3) tal-Kostituzzjoni u i-Att XIV tal-1987. L-aћhar paragrafu tal-parti intestata "il-fatti" fih $x$ 'haseb ir-rikorrent $u$ naturalment dwar dan ma jidhirx li l-esponenti hu msejjah li jirrispondi xi haga bid-digriet ta' din il-Qorti tad-19 ta' Frar, 1991;

Ghaldaqstant u ghal ragunijiet ohra li jirrizultaw fittrattazzjoni tar-rikors, it-talbiet tar-rikorrent ghandhom jigu respinti u fl-eventwalità ta' decizjoni fil-mertu t-talbiet tieghu ghandhom jigu dikjarati frivoli u vessatorji;

Rat l-atti kollha tal-kawża u d-dokumenti eżebiti, fosthom il-kopja tad-digriet mertu tal-kawża tal-14 ta' Frar, 1991;

Semghet it-trattazzjoni tal-abbli difensur;
Ikkunsidrat:

Il-Qorti tikkunsidra l-ewwel l-ećcezzjonijiet procedurali tal-intimat:
(a) L-intimat jeċcepixxi qabel in-nullità tal-proceduri in
kwantu jissottometti li l-proćedura korretta u tassattivament prevista hija dik indikata fl-artikolu 46(3) tal-Kostituzzjoni ta' Malta u l-artikolu 4(3) tal-Att XIV tal-1987. Il-Qorti ma taqbilx illi dawn il-provvedimenti jillimitaw id-dritt ta' persuna li hi nvoluta f'xi proceduri f'xi Qorti li ma tkunx il-Prim 'Awla, u li tallega li d-drittijiet fundamentali taghha jkunu gew jew ikunu ser jig̀u mhedda li tadixxi direttament lill-Prim'Awla ghar-ridress. Fil-fehma tal-Qorti l-artikolu 46 tal-Kostituzzjoni ghandu jinqara shih u jigu interpretat b'mod omogeneju. L-artikolu jistabbilixxi il-gurisdizzjoni orig̀inali tal-Prim'Awla li tisma' każıjjiet dwar id-drittijiet fundamentali ad esklużjoni ta kull Qorti ohra. Issubinciiż (3) jipprovdi xi procedura ghandna ssegwi Qorti ohra li quddiemha tqum kwistjoni simili u tassigura li tali kwistjoni tigi dejjem riferita lill-Prim'Awla, salv fejn jigi determinat illi l-kwistjoni tkun 'semplicement'' frivola u v'ssatorja'. Din Iahћar salvagwardja hi komuni ghall-Qrati kollha li jigu 1-ewwel investiti bi kwistjoni ta' ksur tad-drittijiet fundamentali - inkluża 1-Prim'Awla -- u hi ovvjament intiza biex jigi assigurat li ma jsirx abbuż mill-oghla istituzzjoni gudizzjarja fil-pajjiż. Jinghata risalt lill-kelma 'semplićement' li tindika li mhux biżżejjed illi 1 -kwistjoni jew l-ilment ikunu 'frivoli' u vessatorji'. Iridu jkunu hekk biss $u$ xejn aktar minn hekk. Jekk, apparti l-frivolosità u l-vessatorjità, iqum xi aspett li ma jistax jigi hekk kwalifikat, l-Ewwel Qorti hi fid-dover li taghmel ir-riferenza lill-Prim'Awla;

Fil-fehma tal-Qorti tal-Appell - kondiviża minn din il-Qorti fil-kawża "Alan Mifsud et. vs. 1-Avukat Generali et." (decizza 23/11/90 - Rikors 295/90), l-ghażla jekk jipprocedix b'riferenza jew b'rikors dirett quddiem il-Prim'Awla, hija f'idejn il-persuna li tallega l-ksur tad-drittijiet fundamentali taghha. Mhux korrett ghalhekk l-intimat meta jsostni n-nullità tar-rikors fuq il-bażi li ma setax jittenta din il-procedura in kwantu l-procedura
korretta kienet dik li jqajjem ii-materja quddiem il-Qorti talMagistrati bhala Qorti Istruttorja u li konsegwentement kienet biss dik il-Qorti li setghet kellha gurisdizzjoni biex tiddetermina jekk ić-ćrkustanzi kienux tali li jigggustifikaw ir-riferenza lill-Prim'Awla;
(b) Dan kollu japplika wkoll ghall-ećcezzjoni moghtija, in subordine, tal-irritwalità u nullità tar-rikors in vista tal-fatt li l-interess tar-rikorrent fit-talbiet mertu tieghu, huwa limitat $u$ ćirkoskritt ghall-kumpilazzjoni pendenti quddiem il-Qorti talMaǵstrati u li m'ghandu l-ebda interess fihom, barra l-parametri ta' dawk il-proceduri. Dan ghaliex l-artikolu 46(1) hu redatt f'termini mill-aktar wiesgha u ma jeskludix il-possibilità li tigi adita l-Prim'Awla direttament anke f'każijiet fejn il-kwistjoni ta' vjolazzjoni tad-drittijiet fundamentali tinvolvi proceduri quddiem Qorti ohra bhal ma hu f'dan il-każ;
(c) L-intimat jećcepixxi inoltre, illi r-rikors odjern hu improponibbli in vista tal-fatt li ladarba hu ghażel li jissolleva 1-lanjanza mertu ta' dan ir-rikors quddiem il-Qorti tal-Magistrati bhala Qorti Istruttorja u dana f'dawk il-proceduri a tenur talartikolu 46(3) tal-Kostituzzjoni u tal-Att fuq citat, hu ma jistax issa jissolleva l -istess mertu, b'rikors dirett quddiem ilPrim'Awla. Din l-ećcezzjoni tippresenta certa diffikultà, anki in vista tad-dritt tal-ghażla enunçjat fis-sentenza "Alan Mifsud et....." fuq citata, u tal-kunsiderazzjonijiet konsegwenzjali li jiskaturixxu mill-eżerċizzju ta' dak id-dritt.

Il-fatti bażici ta' dan l-aspett tal-vertenza huma s-segwenti:
(i) Fil-21 ta' Jannar, 1991, id-difiża, ghar-rikorrent, preventivament irriżervat sa minn dak in-nhar, li tqajjem
oġgezzjoni dwar il-konferma tal-periti ballistici nominati waqt l-inkjesta u li tqajjem oggezzjoni dwar il-konferma taghhom u dan "ghar-ragunijiet legali indikati f'sentenza recenti kostituzzjonali";
(ii) Fl-14 ta'Frar, 1991, il-Qorti tal-Magistrati ddekretat il-konferma tal-esperti ballistici fl-atti ta' kumpilazzjoni kif ukoll iddečidiet dwar l-ammissibilità bhala prova ta' certi eżebiti. F'dik il-ġurnata stess, wara li nghata dan id-digriet, id-difiża ssollevat il-kwistjoni tal-vjolazzjoni tad-drittijiet fundamentali tahí lartikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropeja u l-artikolu 39(1) talKostituzzjoni u talbet li ssir ir-riferenza lil din il-Qorti a tenur tal-artikolu 46(3) tal-Kostituzzjoni. Il-Prosekuzzjoni talbet żmien biex tirregola ruћha;
(iii) Fis-seduta ta' wara, fit-18 ta' Frar, 1991, id-difiża infurmat lill-Qorti bil-preżentata tar-rikors li hu llum quddiem din il-Qorti fuq l-istess mertu tal-verbal taghha tal-14 ta’ Frar, 1991, u ddikjarat li "ghalhekk in-neciessità li jinghata digriet minn din il-Qorti (tal-Mağistrati) hu sorpassat". Sa dak il-tin ilProsekuzzjoni kienet ghadha ma esprimietx ruhha u wisq anqas kienet ippronunzjat ruhha l-Qorti;
(iv) Fl-20 ta' Frar, 1991, il-Qorti tal-Magistrati "bil-qbil tal-partijiet lejn (sic) ir-rikors li ghalih saret riferenza fil-verbal preċedenti, li gie debitament preżentat," astjeniet milli tieћu konjizzjoni tal-verbal tad-difiza tal-14 ta' Frar, 1991, fejn intalbet ir-riferenza;

Dawn il-fatti owjament ipprovokaw l-oġgezzjoni tal-intimat li r-rikorrent ma setax jittenta dan ir-rikors una volta kien lahaq qajjem l-istess kwistjoni quadiem il-Qorti tal-Mağistrati. Electa
una via non datum recursus ad alteram. Ma hemmx dubju li r-rikorrent qajjem il-materja kostituzzjonali mertu ta' dan irrikors, esplicitament quddiem il-Qorti tal-Magistrati bhala Qorti Istruttorja w espressament talab li ssir ir-riferenza ai termini talartikolu 46(3) tal-Kostituzzjoni. Indubbjament kieku dik il-Qorti lahqet hadet konjizzjoni tat-talba u ddecidietha, ir-rikorrent ma kien ikollu l-ebda dritt li jipproćedi bil-preżenti proćedura. Filfatt, però, dik il-Qorti ma lahqetx hadet konsiderazzjoni tat-talba tar-rikorrent u 1 -Prosekuzzjoni ma kellhiex l-opportunità tesprimi ruhha fuqha. Il-kwistjoni rrisolviet ruhha bi qbil bejn ilProsekuzzjoni u d-Difiza li r-rikors quddiem il-Prim'Awla ii fl-ahћar mill-ahћar dejjem ghandha l-gurisdizzjoni ordinarja in materja bir-riserva fuq imsemmija - tithalla tiehu konjizzjoni tal-vertenza u tiddecidiha. Kien fid-dawl ta' dan il-ftehim ii 1Qorti tal-Magistrati astjeniet milli tiehu konjizzjoni tat-talba taddifiza li ssir ir-riferenza kostituzzjonali;

Ghal din il-Qorti dan ifisser li r-riferenza ma kienx hemm aktar lok li tig̀i kunsiderata in vista tar-rikors tad-difiża li direttament investa lill-Prim'Awla bil-kunsiderazzjoni tal-punti nvoluti. Ifisser ukoll li kemm il-Prosekuzzjoni kif ukoll il-Qorti tal-Magistrati hassew li l-punti nvoluti ma kienux "sempliciement frivoli u vessatorji'" ghaliex kieku l-Prosekuzzjoni kienet ab initio u immedjatament tirrežisti li l-Qorti tal-Magistrati tastjeni waqt li dik il-Qorti kienet hekk tiddikjara li kienu l-lanjanzi tad-difiża $u$ hekk ukoll sommarjament tiddisponi minnhom. Fil-fehma ta' din ii-Qorti f'materja kostituzzjonali - waqt li l-provvedimenti procedurali ghandhom jigu osservati biex tigi assigurata certa ordni u regolarità fil-proceduri - huwa l-ispirtu gwida taghhom u mhux il-formaliżmu żejjed li ghandu jispira l-gjudikant. Hu car li l-ћsieb tal-legislatur hu li kull materja rigwardanti l-ksur tad-drittijiet fundamentali li ma tkunx semplicement frivola u
vessatorja kellha tig̀i trattata u deċiża mill-Prim'Awla tal-Qorti Civili. Dan hu dak li qed isir f'dan il-każ, bil-kunsens inizjali tal-partijiet fil-kawża u dejjem salv "il-prinċipju fundamentali tas-sistema j̇uridika nostrana bażata fuq żewǵ gradi gurisdizzjonali" (ara Alan Mifsud et .... ga citata);

Ghalhekk 1-ećcezzjonijiet tal-intimat dwar 1-irritwalità u nnullità tar-rikors qed jigu mičhuda.

Ikkunsidrat:

Fil-mertu, r-rikorrent qed jissottometti illi d-digriet tal-14 ta' Frar, 1991, jikser jew jista' jikser id-drittijiet protetti millartikolu 39(1) tal-Kostituzzjoni u tal-artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropeja li jinghata smiegh xieraq "minn Qorti" ndipendenti u mwaqqfa b'ligi'". Mhux qed jig̀i kontestat illi l-Qorti talMagistrati bhala Qorti Istruttorja m'hix (recte, hi) Qorti indipendenti u mwaqqfa b'liği. Jidher illi l-ilment tar-rikorrent hu l-aktar bażat li xi proćeduri matul il-process quddiem dik ilQorti jiksru jew jistghu jiksru d-dritt ghal smiegh xieraq;

Irrsikorrent qed jinficja d-digriet tal-14 ta' Frar, 1991, in kwantu l-Qorti tal-Magistrati cahdet l-og̀gezzjoni tad-difiza ghalleżebizzjoni ta' oǵgetti li baqgћu, flok taht il-harsien tal-Qorti, fil-pussess ta' nies li ma kellhom ebda nkarigu mill-Magistratura biex iżommuhom. Jiği notat $u$ dan hu essenzjali, illi f'dan irrigward il-Qorti ddekretat biss "illi I-munizzjoni in deżamina presentement fil-kustodja tal-esperti ballisticic, jiğu eżebiti minnhom stess tl-atti ta' din il-proćedura'. Issa l-eżebizzjoni ta' dokumenti fih innifsu waqt proceduri gudizzjarji bl-ebda mod ma jista' jinghad li jippregudika d-drittjiet tal-akkużat. Hu filfatt dover tal-prosekuzzjoni li teżebixxi d-dokumenti kollha u
oggetti materjali ohra li fuqhom ikun sar il-process verbal (artikolu 550(4) tal-Kap. 9). Tibqa' miftuha w impregudikata, kull kwistjoni dwar il-mod kif dawn l-oggetti gew preservati, dwar I identità u l-istat taghhom. Kif jibqghu validi wkoll issottomissjonijiet li d-difiza jidhrilha li ghandha taghmel fuq ilvalur probatorju ta' dawn l-eżebiti u kif dan seta' gie affett, filfehma taghha negattivament, $b^{\prime}$ xi allegat ksur tad-disposizzonijiet tal-Kodici Kriminali in materja;

Dawn huma kwistjonijiet li jistgћu u ghandhom jigu sottomessi ghall-gudizzju imparzjali, f'dan il-każ tal-Qorti talMagistrati bhala Qorti Istruttorja, il hi l-Qorti kompetenti biex tiddetermina dawn 1 -aspetti tal-kawża, u tiddecidi fuq 1 oggezezjonijiet sollevati skond kif previst fil-Kodići Kriminali. Ma hux kompitu ta' din il-Qorti, bhala Qorti Kostituzzjonah, li tintrometti ruhha f'dawk il-proceduri u tiddecidj hi dak li ghandu proprjament jiği dečiż minn Qorti ohra. Il-Qorti taqbel mas-sottomissjonijiet tar-rikorrent illi l-artikolu 562 tal-Kap. 9 u l-artikoli l-ohrajn dwar l-in genere, jorbtu lil kulhadd. Però, l-allegata vjolazzjoni ta' dawn l-artikoli tista' se mai tincidi, fuq il-valur tal-eżebiti bhala prova imma certament ma ghandhiex tosta ghall-produzzjoni tad-dokumenti f'dan l-istadju talproceduri. Hu car li ghadhom miftuha ghar-rikorrent f'din issitwazzjoni, diversi rimedji biex jigi rettifikat il-preǵudizzju li talvolta jista' jsofri minhabba l-allegati vjolazzjonijiet talprovvedimenti tal-Kodici Kriminali. L-aqwa rimedju fosthom, hu dak li r-rikorrent jikkonvincii lill-Qorti bil-validità tassottomissjonijiet tieghu li l-valur probatorju tad-dokumenti esibiti bil-verbal tal-14 ta' Frar, 1991, gie serjament pregudikat bilvjolazzjonijiet lamentati. F'tali eventwalità it-teżi tar-rikorrenti tigi naturalment riflessa fid-deċizjoni tal-Qorti. Dan apparti rimedji ohrajn li r-rikorrent ghandu kemm f'dan l-istadju tal-
proceduri kontrih, kif ukoll fi stadji ulterjuri. Rimedji provduti fl-istess Kodici Kriminali u fil-Kodicii tal-Organizzazzjoni u Proćedura Civili li ghandhom qabel xejn jigu epurati mirrikorrent qabel ma jadixxi, kif ghamel, lil din il-Qorti;

Fir-rigward ta' dan l-ilment, ghalhekk, il-Qorti tifhem, li fić-c̈rkustanti, ghadhom ma jirriżultawx elementi li jiğgustifikaw l-intervent taghha u li hu l-każ li tapplika l-provvedimenti talartikolu 46(2) tal-Kostituzzjoni kif ukoll l-artikolu 4(2) talKonvenzjoni Ewropeja. Dawn, anke jekk b'xi differenzi, it-tnejn jiddisponu illi 1-Qorti adita ghall-harsien tad-drittijiet fundamentali tista', jekk tqis li jkun desiderabbli li taghmel hekk - kif thoss li hu f'dan il-kaz limitatament ghal dan l-aspett tattalbiet tar-rikorrent - tirrifjuta li teżerċita s-setghat lilha moghtija, meta tkun sodisfatta li mezzi xierqa ta' rimedju ghallhsara, jew huma - kif ghadhom f'dan il-każ - jew kienu, disponibbli favur ir-rikorrent;

Il-Qorti taċcenna wkoll f'dan l-istadju, ghax hu rilevanti, ghall-principju, li mhux kull vjolazzjoni tal-provvedimenti prociedurali tal-Kodici Kriminali tarmmonta ghall-vjolazzjoni taddritt fundamentali ghal smiegћ xieraq. "The commission has always taken the position that in abstracto, no enumeration of criteria can be given (to determine when a hearing is fair) but that in each individual case, the course of the proceedings as a whole has to be assessed. (Nielsen case - Yearbook IV, 1961)". Dan il-principju gie segwit ukoll fil-ġurisprudenza tagћha fil-każ "Emmanuel Formosa vs. Kummissarju tal-Pulizija", deċiz mill-Qorti Kostitozzjonali fis-16 ta' April, 1973. 'Ilprincipju aćcettat f'din il-materja tad-dritt ghall-'fair trial', hu li l-apprezzament ghandu jkun tal-gjudizzju kollu fl-assjem tieghu." Issa, waqt li hu veru li fil-każ in eżami l-proceduri waslu
fii stadju delikat, f'certu sens decizzjonali, u li taht certu aspett jista' wkoll ikun determinanti, jibqa' l-fatt li dan hu biss stadju fil-process li ghalih qed jigi sottopost ir-rikorrent. Kif hu fatt li 1-Qorti tal-Magistrati ghadha sallum ma espremietx ruhha fuq il-validità tad-dokumenti li ippermettiet l-eżebizzjoni taghhom. Presumibilment, meta taghmel dan, tesprimi ruћha bilkonoxxenza shiha tal-fatturi li jistghu jinfluwenzaw id-deciżjoni taghha li jigu lilha sottomessi kemm mill-prosekuzzjoni kif ukoll mid-difiża;

Fir-rigward ta' dan l-aspett tal-ilment kopert fl-ewwel u fittieni talba tar-rikorrent, din il-Qorti ghalhekk tqis li hù desiderabbli li ma teżerċitax is-setghat lilha mogћtija, ghax hi sodisfatta li r-rikorrent ghandu mezzi xierqa ta' rimedju miftuha ghalih a tenur tal-artikolu 46 (2) tal-Kostituzzjoni;

Differenti hi l-pozizzjoni fir-rigward tat-tieni ilment tarrikorrent, u çjoè, l-opppożizzjoni tieghu ghall-konferma talesperti ballistici maghmula bid-digriet impunjat tal-14 ta' Frar, 1991. L-oppożizzjoni tar-rikorrent hi bażata fuq il-fatt li tnejn minn dawn l-esperti huma pulizija, fil-waqt li l-ieћor huwa ufficjal tal-forzi armati, u ghalhekk ilkoll dipendenti u f'korp dixxiplinat tal-Istat. A differenza mić-ċirkustanzi rigwardanti l-eżebiti, fejn il-Qorti tal-Magistrati b'dak id-digriet semplicement akkordat 1-eżebizzjoni taghhom, fir-rigward tal-esperti ballisticii, hi kkonfermat in-nomina taghhom bhala esperti u sejhitilhom biex jaghtu x-xiehda taghhom f'din il-vesti. Hu ovvju li lkonklużjonijiet taghhom, bhala effett dirett ta' dak id-digriet ser jifformaw parti mill-process, bhax-xiehda taghhom fir-rigward, lị l-magistrat ghandu neċessarjament jiehu konjizzjoni taghhom bhala parti mportanti mir-riżultanzi proċesswali. Hi valida ghalhekk f'dan l-istadju, l-oġgezzjoni tad-difiża ghall-konferma
taghhom bhala periti, u din il-qorti ghandha tinvestiga jekk ilhatra ta' dawn il-periti jippregudikax id-dritt ta' smiegh xieraq tar-rikorrent;

Jidher li l-eċcezzjoni sollevata mir-rikorrent kienet provokata minn obiter fis-sentenza moghtija fil-Qorti Kostituzzjonali fis-7 ta' Dicembru, 1990, fil-kawża "Joseph Abela vs. J-Onorevoli Prim Ministru et." Hemm intqal riferibbilment ghan-nomina tal-Ispettur Nicholas Ciappara bhala espert flinkjesta magisterjali u fil-kumpilazzjoni li "il-Qorti tosserva li r-rikorrent jillamenta min-nomina tal-Avukat Dr. Joseph Micallef Stafrace billi dan kien gie diga nominat fl-inkjesta magisterjali u kien irraporta sfavorevolment ghar-rikorrent, mentri ma qal xejn ghan-nomina - hafna aktar ogggezzjonabbli - tal-Ispettur tal-Pulizija Nicholas Ciappara, bhala perit legali f'kawża li fiha l-Kummissjarju talPulizija, is-superjur tiegћu, huwa l-parti kontrarja fil-process". Bhala fatt jirriżulta li fil-verbal tal-14 ta' Frar, 1991, gew konfermati bhala esperti ballistici fl-atti tal-kumpilazzjoni, 1esperti li kienu gew nominati mill-Magistrati inkwirenti. Dawn l-esperti huma l-Kurunell Maurice Calleja, il-P.S. 1315 Emmanuel Sammut u l-P.S. 31 Guido Agius. Kif jirriżulta millverbal tat-22 ta' Frar, 1991, il-partijiet qablu li tal-ewwel ghadu illum, ufficjal fl-Armata, waqt li t-tnejn l-ohra ghadhom fil-Korp tal-Pulizija;

## Il-Qorti taghmel dawn il-konsiderazzjonijiet:

(1) Il-Qorti tal-Mägistrati kemm bhala Qorti Inkwirenti, kif ukoll bhala Qorti Istruttorja, hi obbligata li tahtar esperti "filkażijiet kollha li fihom ghall-eżami ta' persuna jew ta' haga tkun tehtieg hila jew sengћa speçjali"' (artikolu 650(1) tal-Kap. 9). Ma hemmx dubju li l-ballistika tehtieg hila jew sengha speçjali
u li l-Qorti ghandha tappunta esperti fiha biex jassistuha;
(2) Ma hemmx dubju li l-Qorti ma hiex obbligata li toqghod ghall-fehma tal-periti kontra l-perżważżjoni taghina (artikolu 656 tal-Kap. 9). Imma hu daqstant ovvju li l-ġudizzju tal-gudikant ikun neċessarjament kondizzjonat bl-opinjonijiet espressi mill-esperti minnu mahturin. Fil-fatt aktar ma tkun teknika l-materja, aktar tikber id-dipendenza tal-gudikant fuq tali opinjonijiet. Il-ballistika hi fil-fatt materja mill-aktar teknika;
(3) Il-periti nominati mill-Qorti jistghu jigu rikużati gharraġunijiet kollha li ghalihom jista' jigi rikużat Imhallef skond il-Kap. 12 (vide artikolu 743 tal-Kap. 12 u artikolu 651 (1) talKap. 9). Minn dawn ir-ragunijiet hu biss ta' interess ghal din il-kwistjoni s-subinċiż (e), li jeżigi rikuża ta' Imhallef (jew ta' perit) 'Jekk hu jew il-mara tieghu jew ir-ragel taghha jkollhom interess dirett jew indirett dwar kif tinqata' I-kawża";

Ghalkemm dan is-subinciiz jista' b'xi mod jigi b'interpretazzjoni mġebbed biex jestendi u japplika ghall-każ preżenti, fil-fehma tal-Qorti l-interess "dirett jew indirett'" li 1legislatur kellu f'moћћu, huwa toto coelo. differenti mill-interess li wiehed jista' jkollu f'relazzjoni tax-xorta li r-rikorrent qed joğgezzjona ghaliha. Dan l-interess "dirett jew indirett"' irid ikun fl-eżitu tal-kawża. Dan hu divers ghal dak li qed jopponi ghalih ir-rikorrent, u ćcjoé, il-preġudizzju, fis-sens ristrett tal-kelma, li jsita' jkollu l-espert, favur il-prosekuzzjoni bhala rizultat tarrelazzjoni tieghu ta' haddiem ma' min ihaddem, aćcentwata billealtà li tig̀ minn persuna fis-servizz f'korp dixxiplinat. U dan mhux necessarjament b'malafede jew intenzjonijiet ulterjuri;
(4) Fil-fehma tal-Qorti gћalhekk ma jidhirx li r-rimedju
tar-rikuża abbażi tal-Kap. 9 u tal-Kap. 12 neċessarjament seta' jiği tentat mir-rikorrent b'sućcess;
(5) Fil-każ preżenti ma hiex qed tigi attakkata 1 kostituzzjonalità tal-provvedimenti tal-Kodiçi Kriminali u talKap. 12 dwar ir-rikuża tal-perit per se. Qed tigi attakkata bћala leżiva tad-drittijiet fundamentali tar-rikorrent ghal smiegh xieraq, in-nomina ta' dawn il-persuni in kwantu jokkupaw il-karigi li qed jokkupaw. Qed jigi i sottomess illi ma jirriżultax rimedju filligi ordinarja, čjoè, fil-Kodicijijet imsemmija, biex tali leżjoni tigi rettifikata. Dan ifisser li l-provvedimenti tal-artikolu 47(7) tal-Kostituzzjoni u tal-Ewwel Skeda taghha huma salvati u osservati in kwantu r-rikorrent qed ifittex rimedju bażat fuq iddritt tieghu ghal smiegh xieraq, bla ma jpoggi fid-dubju lkostituzzjonalità tal-Kodici Kriminali u tal-Kodicici talOrganizzazzjoni tal-Proćedura Civili;
(6) Il-Qorti, a skans ta' kull ekwivoku, taghmilha cara li qed taghmel distinzjoni netta bejn il-hatra tal-Kurunell Calleja, li hu uffičjal fl-armata u dik taż-żewg̀ uffičjali tal-Pulizija. Filkaż tal-Kụrunell Callejja ghalkemm veru li hu uffiçal f'korp dixxiplinat, ma hemm ]-ebda dubju li hu m'huwiex b'xi mod konness mal-korp tal-Pulizija li, fil-procieduri quddiem il-Qorti hi responsabbli ghat-tmexxija tal-prosekuzzjoni f'dan l-istadju. Il-lealtajiet u doveri ta' ufficjal fl-armata huma kompletament differenti, anki kostituzzjonalment, minn dawn ta' uffiçjal filkorp tal-Pulizija. Konsegwentement ma hemm xejn x'josta ghannomina u konferma tieghu bhala espert, kemm fil-fażi nkwirenti kif ukoll f'dik istruttorja. Fir-rigward tiegћu, ghalhekk, treg̀gi l-oggezzjoni tal-intimat illi kontral-hatra tieghu r-rikorrent kellu, u jista' ghad ghandu rimedju adegwat ghal kull allegata vjolazzjoni tad-drittijiet tiegћu, anki bil-procedura tar-rikuża,
jekk ić-c̈rkustanzi jokkorru;
(7) Minn naha l-ohra ma hemmx dubju li ufficjjal talPulizija huwa subaltern tal-Kummissarju tal-Pulizija li huwa lparti kuntrarja fil-process kriminali, u li huwa direttament responsabbli ghat-tmexxija tal-prosekuzzjoni. Hu veru illi binnomina tagћhom, il-persuni nominati ma jibqghux periti ex parte, la tal-prosekuzzjoni u l-anqas tad-difiża, imma jsiru esperti tal-Qorti. Però, fid-dawl tal-princ̈ipju - kull tant abbużat li l-gustizzja mhux biss ghandha ssir, imma ghandha wkoll tidher li qed issir - din il-Qorti jidhrilha li mhux konducenti ghal smiegh xieraq li jigu nominati fil-proceduri Kriminali esperti li mhux biss ghandhom konnessjoni mill-qrib mal-prosekuzzjoni, imma fil-fatt huma dipendenti taghha;
(8) Il-Qorti ma tistax ma tirriflettix ukoll fuq ićcirkustanzi, anki ricenti, fejn gew allegati u pruvati rregolaritajiet mill-aktar serji waqt investigazzjonijiet mill-pulizija, li wkoll wasslu ghal proceduri kriminali minnhom kontra persuni, anke fil-konsapevolezza tal-innoćenza taghhom, stabbilita wara millQrati. Dan jirrendi ghalhekk impellenti ghal "fair trial" li 1esperti nominati mill-Qorti, ikunu kompletament indipendenti minn influwenzi ta' xi parti jew ohra fil-kawża;
(9) Il-Qorti f'dan l-istadju, tenfasizza illi d-difiża f'dan ilkaż ma hi qed taghmel l-ebda allegazzjoni ta' irregolarità jew nuqqas ta' korrettezza, da parti tal-periti, uffiçjali tal-pulizija nominati. Fil-fatt waqt it-trattazzjoni, id-difiźa gћamlitha ċara illi l-oġgezzjoni tagћha bl-ebda mod, ma ghandha titqies bhala rifless fuq l-integrità personali taghhom, jew fl-operat taghhom. Dan hu fattur tal-akbar importanza meta l-Qorti tal-Magistrati tghaddi biex taghmel 1-apprezzament taghha, tar-riżultanzi
migjuba quddiemha, imma bl-ebda mod ma jnaqqas il-validità tal-oǵgezzjoni tad-difiza ghall-konferma tagthom f'dan l-istadju;
(10) Il-Qorti taghmilha cara illi l-oǵgezzjoni tad-difiza firrigward tan-nomina ta' dawn iż-żewg uffiçjali, hi valida biss in kwantu tirreferi ghall-opinjonijiet esperti teknici minnhom riferiti. Dan bl-ebda mod ma jimpedihom milli jkunu xhieda kompetenti tal-fatti u tal-kostatazzjonijiet materjali li huma rriskontraw waqt l-investigazzjoni w l-inkjesta. Fl-istess waqt innomina tal-Kurunell Calleja, bhala espert, tibqa' ghal kollox valida in kwantu l-perit nominat mill-Qorti jista' wkoll ikun wiehed (Artikolu 650(4) Kap. 9);
(11) Il-Qorti tifhem lil-oggezzjoni tar-rikorrent hi valida wkoll in omagंg tal-principju tal-"equality of arms" sancit kemm bil-Kostituzzjoni kif ukoll bil-Konvenzjoni Ewropeja. Hi tagћmel riferenza ghall-Bonisch Case deciiź mill-Qorti Ewropeja fis-6 ta' Mejju, 1985. Dan kien jirrigwarda l-hatra mill-Qorti Awstrijaka ta' espert li kien irrediga rapport li pprovoka proćeduri kriminali kontra r-rikorrent. Ghalkemm ić-cirkustanzi m'humiex identici i u f'dak il-każ il-pregudizzju seta' kien aktar markat, il-princ̈ipju jibqa" l-istess. "However, the principle of equality of arms required there to be equal treatment as between the hearing of the Director (l-espert nominat mill-Qorti) and the hearing of persons called by the Defence. The Court considerd that such equal treatment had not been afforded ... By reason of his appointment as 'expert', by the Regional Court, the statements of the Director of the Institute must have carried greater weight than those of the expert witnesses called by the Defence, and yet the Director's independence and impartiality were capable of appearing open to doubt. (Case law of the European Court of Human Rights - Vincent Berger 1989);"
(14) Fl-ahћarnett il-Qorti tinnota li r-rikkorrent ghandu dritt ghal smiegh xieraq iz̀da dan is-smiegh xieraq waqt li jipproteği l-preżunta innoćenza tal-akkużat, ghandu wkoll ikun fair mas-soċjetà li tkun giet oltraggata bid-delitt. Il-Qorti tifhem li ma tistax $u$ ma ghandhiex tinfatam mir-rejaltajiet tas-soc̈jetà li fiha topera, u li ghalhekk irid jinћoloq bilanć gust bejn l-interess suprem tal-Gustizzja u l-interessi tas-Soçjetà li tipproteği ruћha kontra reatj ta' certa gravità. Waqt li mhux kompitu tal-Qorti li tissuggerixxi rimedji in materja, jidher li s-soluzzjoni ghallproblema - tenut kont tal-limitazzjonijiet serji tal-pajjiż f'dan ir-rigward - jista' jinstab filli s-sezzjoni xjentifika/forensika, illum fi hdan il-korp tal-Pulizija, tigi stabbilita bhala enti awtonomu u separat, taht struttura li tassiguralha certa ndipendenza b'mod li tkun tista' tkun utli, kemm ghall-Pulizija kif ukoll ghall-Qrati;

Ghal dawn if-motivi, il-Qorti tiddisponi mir-rikors billi:
(1) Tichhad l-ećezzjonijiet tal-konvenut dwar in-nullità u l-irrittwalità tar-rikors;
(2) In forza tal-artikolu 46(2) tal-Kostituzzjoni tirrifjuta li tezéerčita s-setghat taghha fir-rigward tal-ewwel u t-tieni talba tar-rikorrent in kwantu hi sodisfatta li mezzi xierqa ta' rimedju ghall-ksur allegat huma jew kienu, disponibbli ghalih skond xi Ligi ohra. Dan japplika wkoll ghat-tielet u r-raba' talba biss inkwantu jirreferu ghan-nomina u konfermá tal-Kurunell Calleja bhala espert ballistiku fil-proceduri Kriminali kontra r-rikorrent;
(3) Tilqa' it-tielet u r-raba' talba tar-rikorrent limitatarnent ghan-nomina ta' P.S. 1315 Emmanuel Sammut, uP.S. 31 Guido Agius, bhala esperti ballistici, u ghall-konferma taghhom u f'dan
is-sens biss tirrevoka d-digriet tal-Qorti tal-Magistrati bhala Qorti Istruttorja tal-14 ta' Frar, 1991, waqt li tikkonferma li huma xhieda kompetenti fir-rigward biss tar-riżultanzi fattwali li dwarhom jistghu jiddeponu. Ghall-bqija tikkonferma d-digriet tal-14 ta' Frar, 1991;

L-ispejjeż, stante 1 -komplessità u n-novità tal-mertu jibqghu bla taxxa;
(1) L-intimat appella, u kif espona fir-rikors ta' appell, l-aggravji tieghu huma dawk li hemm fir-risposta inizjali tieghu, ghall-att promotrju ta' Ellui, billi jidhirlu li s-sentenza appellata ma hemmx fiha risposti adegwati ghal dak li huwa espona;
(2) L-ewwel aggravju jirrigwarda dak li gie deciziz minn din il-Qorti fil-kawża Angelo Spagnol vs L-Onorevoli Prim Ministru nomine et - deciżza fil-11 ta' Jannar 1989, u l-fatt illi l-ewwel Onorabbli Qorti, ma kkunsidratx dik is-sentenza, u segwiet, ghall-kuntrarju gudizzju iehor ta' din il-Qorti, çjoè dak tat-23 ta' Novembru 1990, fl-ismijiet Alan Mifsud et. vs. LAvukat Generali et.;

Fil-kawża msemmija - Angelo Spagnol kien issolleva ećcezzzjoni ta' natura kostituzzjonali waqt li kien qed jirrispondi akkuża quddiem il-Qorti Kriminali tal-Mag̉istrati (Malta) u dik il-Qorti tatu xahar żmien biex jaghmel kawża kostituzzjonali filQorti Civili Prim'Awla;

Is-subartikolu (3) tal-artikolu 46 tal-Kostituzzjoni jipprovdi illi:
'Jekk f'xi proceduri f'xi qorti li ma tkunx il-Prim'Awla tal-

Qorti Civili jew il-Qorti Kostituzzjonali tqum xi kwistjoni dwar il-ksur ta' xi wałda mid-disposizzjonijiet ta' l-imsemmija artikoli 33 sa 45 (inkluzii), dik il-Qorti ghandha tibghat il-kwistjoni quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Civili kemm-il darba fil-fehma taghha t-tqanqil tal-kwistjoni ma tkunx semplicement frivola jew vessatorja; u dik il-Qorti ghandha taghti d-decizjoni taghha fuq kull kwistjoni mibghuta quddiemha skond dan is-subartikolu $u$, bla hsara ghad-disposizzjonijiet tas-subartikolu ta' dan l-artikolu, il-Qorti li quddiemha tkun qamet il-kwistjoni ghandhà tiddisponi mill-kwistjoni skond dik id-deciiżjoni;"

F'dik is-sentenza, din il-Qorti qalet illi d-digriet tal-Qorti Kriminali tal-Magistrati:
'li bih tat xahar żmien lir-rikorrent biex jagћmel il-kawża kostituzzjonali huwa kontra l-insemmija disposizzjoni talKostituzzjoni u kwindi irritu u null bil-konsegwenza wkoll li lprocieduri prezenti, maghmula in segwitu u konformement ma' 1-imsemmi digriet, huma wkoll nulli. Meta tqanqlet il-kwistjoni kostituzzjonali fuq imsemmija quddiem, il-Qorti Kriminali talMagistrati kellha l-obbligu li ssegwi l-proćedura speċjali mposta fuqha bl-artikolu 46(3). In-nuqqas li taghmel dan iwassal ghannullitajiet fuq imsemmija;'’

Fil-każ preżenti, il-proċedura segwita ma kenitx l-istess;
Ir-rikorrent qajjem il-kwistjoni quddiem il-Qorti Kriminali tal-Magistrati fil-kors ta' kumpilazzjoni $u$ dan gie registrat filverbal tas-seduta tal-14 ta' Frar 1991, u l-kawża dakinhar giet differita ghat-18 ta' Frar 1991, 'sabiex il-prosekuzzjoni tirrispondi" fuq il-kwistjoni sollevata;

Fit-18 ta' Frar 1991 gie registrat dan il-verbal:
"Dr. Brincat ghall-imputat jghid illi stante li dalghodu gie ppreżentat rikors fuq l-istess mertu tal-verbal (jigifieri dak tal-14 ta' Frar, 1991);

Peress li l-imputat fuq il-bazi tas-sentenza kostituzzjonali Alan Mifsud (sic) dehrlu li wara kollox, tenut kont tal-fatt li kien qed jigi mpunjat digriet tal-Qorti bhala vjolanti (sic) ilKostituzzjoni u l-Konvenzjoni riferita, jkun qed jitlob wisq millistess Qorti li hija stess tirreferi l-kwistjoni u ghalhekk, in-nećessità li jinghata digriet minn din il-Qorti huwa sorpassat'";

Il-Qorti tal-Magistrati fl-20 ta' Frar 1991, wara li kkonstatat li effettivament il-preżenti procedura kienet giet inizjata minn Nicholas Ellul - astjeniet milli tiehu konjizzjoni tal-verbal taddifiża tal-14 ta’ Frar 1991 - dak ćjoè, fejn gew avvanzati lećcezzzjonijiet ta' natura kostituzzjonali;

Il-prosekuzzjoni fl-istess seduta ma ac̀cettatx dan id-digriet ta' astensjoni $u$ difatti hemm verbalizzat is-segwenti:
"'Dr. Silvio Camilleri jirrileva illi din il-Qorti giet sollevata quddiemha kwistjoni ta' natara kostituzzjonali u ghalhekk.... sakemm din il-kwistjoni ma tigix irtirata minn min issollevaha, din il-Qorti obbligata li tipprocedi skond kif tipprovdi lKostituzzjoni fl-artikolu 46(3) u l-fatt li f'xi Qorti ohra gie ppreżentat rikors fejn qed issir allegazzjoni identika ma jfissirx bl-ebda mod li l-kwistjoni quddiem din il-Qorti giet sorpassata u li ghalhekk din il-Qorti giet b'xi mod eżonerata milli tipproćedi skond kif provvist (sic) fl-artikolu 46(3) tal-Kostituzzjoni.

Ghalhekk jinhtieg li jew id-difiza tipprecizza (sic) biex tirtira jew le 1 - kwistjoni minnha sollevata quddiem din il-Qorti u finnuqqas li tigi ritirata l-istess kwistjoni, allura din il-Qorti ghandha ghar-ragunijiet imsemmija tirrevoka "contrario imperio" iddigriet taghha li biha astjeniet li tiehu konjizzjoni tal-verbal taddifizia tal-14 ta' Frar 1991 u tipprocedi kif previst fl-artikolu 46(3) tal-Kostituzzjoni'";

II-Qorti tal-Magistrati caћidet din it-talba u qalet li m'hix "f'pożizzjoni li terga tirrintegra l-kompetenza taghha biex tiddecidi l-materja'";

Ghalkemm, ghahhekk f'dan il-każ ir-rikors ta' Nicholas Ellul sar spontanjament u mhux in segwitu ghal digriet tal-Qorti li ffissatlu żmien biex jipproćedi, kif kien il-każ ta' Angelo Spagnol, xorta wahda, l-intimat qed jippretendi li dan ir-rikors huwa null, fuq l-iskorta ta' dik is-sentenza ta' din il-Qorti fil-kawża ta' Angelo Spagnol, ga kwotata;

Ghandu jigi notat però illi f'dik is-sentenza gie annullat iddigriet tal-ewwel qorti li ffissat żmien biex Spagnol jipprociedi b'rikors; u r-rikors gie annullat per konsegwenza - ghaliex kien null id-digriet li pprovokah. Hawnhekk l-intimat qed jippretendi li r-rikors huwa null indipendentement mid-digriet tal-Qorti li, minhabba fih, astjeniet milli tiehu konjizzjoni tat-tqanqil talkwistjoni kostituzzjonali, billi l-operat ulterjuri taghha gie preciedut mill-preżentata tar-rikors;

Ir-rikorrent ippreżenta dan ir-Rikors qabel ma l-Qorti setghet tiddecidi fuq it-talba tieghu biex issir riferenza, u galadarba dik it-talba giet b'daqshekk effettivament irtirata, ilQorti ma kenitx aktar obbligata li tiddecidi fuq 1 -istess talba ghar-riferenza;
(3) Il-Qorti thoss li ghandha tinvesti din il-kwistjoni u tikkunsidra 1-linja procedurali korretta li ghandha tigi segwita fil-kwadru generali tal-proceduri kostituzzjonali kontemplati filKostituzzjoni - art. 46 - kif ukoll ghall-procedura speçjali kontemplata fil-kwotat subartikolu (3) tal-art. 46;
(a) I1-Kostituzzjoni preżenti bdiet topera mill-21 ta' Settembru 1964;

Fid-9 ta' Novembru 1964 fil-kawża quddiem il-Qorti Kriminali tal-Maġistrati tal-Pulizija Gudizzjarja ta' Malta (kif kienet dak iż-źmien il-Qorti Kriminali tal-Magistrati (Malta) tallum) - fl-ismijiet "Il-Pulizija (Spettur A. Mifsud Tommasi) vs. Ganni Camilleri, Salvu Agius, Carmel Grima, Joseph Mazzelli, Joseph Tabone, u Alfred Grixti'" billi gew sollevati ec̀cezzjonijiet li jinvolvu kwistjonijiet kostituzzjonali, dik il-Qorti, b'applikazzjoni tal-art. 47(3) tal-Kostituzzjoni (illum art. 46 (3) baghtet l -istess kwistjonijiet quddiem il-Prim' Awla talQorti Civili;

Fis-17 ta' Novembru 1964, l-istess persuni, cjoè Ganni Camilleri, Salvu Agius, Carmel Grima, Joseph, Mazzelli, Joseph Tabone u Alfred Grixti, ippreżentaw rikors filPrim'Awla tal-Qorti Civili kontra 1-Onorevoli Dottor Giorgio Borg Olivier bhala Prim Ministru u Vivian de Gray bhala Kummissarju tal-Pulizija, fejn avanzaw l-istess kwistjonijiet li kienu eċcepew fil-kawża kriminali u li fuqhom kienet saret irriferenza lill-Prim'Awla tal-Qorti Civili, u talbu li jiği dikjarat li 1-Proklama tal-Gvernatur tal-15 ta' Settembru 1964 - kien leżiv tal-libertajiet taghhom ta' espressjoni, ta' ghaqda u assocjazzjoni u ghalhekk invalidu u "ultra vires";

Ir-riferenza tal-Qorti tal-Magistrati giet deciza millPrim'Awla tal-Qorti Civli, fis-7 ta' Jannar 1965, filwaqt illi rrikors gie decizz mill-istess'Qorti fid-9 ta' Jannar, 1965;

Dan kollu gie recitat biex il-Qorti turi li sa mill-bidu nett, tista' tghid mal-ewwel okkażjoni li dan seta' jsir - il-procedura ta' riferenza b'ebda mod ma giet kunsidrata li teskludi lproćedura b'rikors mill-istess persuni li l-eċcezzjonijiet taghhom ikunu taw lok ghar-riferenza;

Din il-prattika, del resto, hija suggerita minn żewg kunsiderazzjonijiet:
(a) illi filwaqt li r-riferenza tkun limitata u c̈rkoskritta ghas-soluzzjoni tal-kwistjoni kostituzzjonali li tkun tinteressa lproćedura partikulari li tkun miexja quddiem il-Qorti li taghmel ir-riferenza, fil-waqt illi r-rikors, ghalkemm jirrigwarda 1 -istess kwistjoni jista' jkollu finalitajiet ohra, bhal, per eżempju, il-ћlas bhala kumpens ghall-vjolazzjoni li tkun digà giet subita, jew biex tottjeni ordni biex tigi evitata vjolazzjoni prospettata li se tigri lir-rikorrent; u
(b) fil-waqt li r-riferenza tkun nećessarjament limitata ghall-partijiet li jkunu preżenti fil-proćedura quddiem il-Qorti li tkun ghamlet ir-riferenza, ir-rikors jitsa' jigi propost kontra kull persunali r-rikorrent jidhirlu li huwa l-legittimu kuntradittur tal-istanza, speçjalment il-persuna li minghandha jigi pretiz ilkumpens jew li kontra tagћha jintalab l-ordni rimedjali tal-Qorti. Riferenza minn proceduri ta' natura volontarja u mhux ta' natura kontenżjuża, difatti, f'dan ir-rigward hija problematika ghaliex ma jkunx hemm legittimu kontradittur, tara sentenza ta' din il-Qorti tat-22 ta' April 1991-"Fl-atti tar-rikors ta' Martin Vella'’ - Rif. Kost. 263/89).

Ghalhekk ghal dik li hija l-procedura kostituzzjonali jista' jingћad li, bhala massima, riferenza Kostituzzjonali lillPrim'Awla jew din il-Qorti Kostituzzjonali, ma teskludix ilprocedura ordinarja permezz ta' rikors quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Civili;
(4) Naturalment din il-massima generali tigi kwalifikata skond ič-c̈rkustanzi diversi li jirrikorru w li jitolbu tali kwalifiki:
(a) Diğ̀ intqal li din il-Qorti fil-kawża Angelo Spagnol vs L-Onorevoli Prim Ministru ne et tal-11 ta' Jannar 1989 irriteniet illi l-Qorti Kriminali tal-Mağistrati (Malta) li quddiemha giet sollevata kwistjoni kostituzzjonali kellha l-obbligu li ssegwi l-procedura mposta mill-art. 46(3);
(b) Fis-sentenza ta' din il-Qorti fir-Rikors numru 149/85 - Anthony Coreschi vs. Kummissarju tal-Pulizija et tal-21 ta' Lulju 1989 - l-intimat tallum, ta l-istess ećcezzjoni li qieghed jaghti llum, u çjoè illi r-rikors ta' Coreschi kien irritu u null ghaliex, billi l-istess Coreschi kien imputat f'process quddiem il-Qorti Kriminali tal-Magistrati, ma kellux a disposizzjoni tieghu 1-azzjoni permezz ta' rikors li ghalhekk kienet irrita w nulla ghax tmur kontra d-dispost tas-subartikolu (3) ta' 1 -art. 46 talKostituzzjoni - u din il-Qorti kkonfermat dak li ddeceidiet ilQorti Civili Prim'Awla, fuq dan il-punt u qalet illi " $\ldots .$. iź-żewg azzjonijiet kontemplati rispettivament fis-subartikolu (1) u (3) tal-art. 46 mhumiex limitazzjoni ta' xulxin iżda paralleli ta' xulxin...." B'dan kollu, l-istess Kummissarju tal-Pulizija, filpreżenti istanza, qieghed jerga' javvanza l-istess ećċczzjoni u jippersisti fiha, anki f'dan il-grad ta' appell;
(c) Finalment, din il-Qorti, kif illum kostitwita, fis-
sentenza wara r-Rikors numru 295/90. "Alan Mifsud et vs. L-Avukat Generali et" tat-23 ta' Novembru 1990, qalet illi:-
''kull persuna li waqt xi procediment quddiem xi qorti li m'hix il-Prim'Awla tal-Qorti Civili jew il-Qorti Kostituzzjonali, jidhrilha li qamet xi kwistjoni kostituzzjonali - dik il-persuna trid taghżel - jew li tipproćedi permezz ta' rikors quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Civili jew billi tissolleva l-kwistjoni sabiex dik il-Qorti tibghat l-istess quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Civili;

Ghalhekk f'din is-sentenza wkoll rega' gie affermat id-dritt ghall-proćedura permezz ta' rikors dirett mill-persuna li tkun qeghda f'kawża fejn tirrikorri kwistjoni kostituzzjonali - mentri l-intimat anki f'dan l-appell jippersisti li jghid "l-procdura korretta $u$ tassattivament (niente di meno) prevista millKostituzzjoni hija dik ta' riferenza;

Ghandu jinghad li f'din l-ahћar sentenza, din il-Qorti kkunsidrat ukoll l-import tas-subartikolu (5) tal-art. 46, li billi jekk it-talba ghar-riferenza tigi michuda in kwantu hija semplicment frivola jew vessatorja, ma hemmx appell minn dik ić-ċahda, din il-Qorti eskludiet il-proćedura sussegwenti permezz ta' rikors, meta dik il-procedura timplika appell indirett middecizjoni li l-kwistjoni sollevata hija semplićement frivola jew vessatorja;

Ghalhekk dan l-aggravju tal-intimat huwa ghal kollox infondat u çjoè ma jsib ebda bazi la fil-Kostituzzjoni u l-anqas fil-ğurisprudenza;
(5) L-appellant fil-paragraf $14,15,16,17$ u 18 tar-rikors
ta' l-appell tieghu jinsisti hafna fuq l-obbligu li kellha l-Qorti Kriminali tal-Magistrati li taghmel ir-riferenza, skond issubartikolu (3) tal-art. 36 tal-Kostituzzjoni;

Ghandu jigi osservat, f'dan il-kuntest, illi l-ewwel tifsira li ghandu dan is-subartikolu hija, li nkwantu il-Prim'Awla tal-Qorti Civili ghandha gurisdizzjoni esklussiva, fl-ewwel grad, biex tikkunsidra kull kwistjoni li tirrigwarda d-Drittijiet u l-Libertajiet Fundamentati ta' l-Individwu, 1 -ebda Qorti ohra ma ghandha gurisdizzjoni biex tikkunsidra tali kwistjoni hlief meta tqis dik il-kwistjoni semplicement frivola $u / j e w$ vessatorja. Ghalhekk meta dan ma jkunx il-każ, billi kull kwistjoni mqanqła f'kawża trid tigi riżoluta, dik il-Qorti ghandha tirriferi l-kwistjoni lillPrim'Awla tal-Qorti Civili, ghas-soluzzjoni taghha. Dan lobbligu naturalment, ma jissusistix meta, dik il-kwistjoni tkun se tigí riżoluta, f’xi procduri, li jkunu u diğà gew inizjati quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Civili - bhalma gara fil-każ preżenti. Altrimenti r-riferenza tispićca biex tirdoppja inutilment proceduri ntizi biex isolvu l-istess kwistjoni;

Naturalment ukoll, l-istess obbligu ta' riferenza ma jisussistix meta l-kwistjoni kostituzzjonali li tigi sollevata, tkun diğà g̀iet riżoluta rnill-Prim'Awla tal-Qorti Ciivili jew mill-Qorti Kostituzzjonali, u l-ewwel qorti tghaddi biex tapplika din iddecizizjoni billi kull riferenza fuq 1 -istess kwistjoni tkun inutli; u meta dik il-kwistjoni tkun digà giet deciza negattivament, l-ewwel qorti tista' infatti, tikkunsidra $1-k w i s t j o n i ~ s o l l e v a t a ~ f ' s e n s ~$ kuntrarju ghad-deciżjoni - frivola $\mathrm{u} / \mathrm{jew}$ vessatorja;

Dan kollu juri illi 1-kwistjoni tal-g̀urisdizzjoni hija dik li ghandha tirrisolvi l-interpretazzjoni korretta tas-subartikolu (3) tal-art. 46 tal-Kostituzzjoni wl-obbligatorjetà imposta fuq l-ewwel

Qorti ghandha tiftiehem f'dan is-sens $u$ mhux fis-sens formalment mekkaniku li jippretendi l-appellant;

F'dan il-każ, la r-riżoluzzjoni tal-kwistjoni kienet se ssir millPrim'Awla tal-Qorti Civili wara r-rikors tal-appellant, l-ewwel Qorti ma kellha ebda obbligu li taghmel ir-Riferenza ghassoluzzjoni tal-istess kwistjoni;
(6) Dan kollu jista' jig̀ rikapitolat, fil-gosor, kif ġej:
(a) Kull meta f'xi proceduri f'xi qorti li ma tkunx ilPrim'Awla tal-Qorti Civili jew il-Qorti Kostituzzjonali, xi wahda mill-partijiet jidhrilha li tirrikorri xi kwistjoni kostituzzjonali dik il-parti tista':
(i) taghmel rikors quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Civili;
(ii) tqanqal il-kwistjoni quddiem il-Qorti fejn ikunu ghaddejjin il-proceduri u titlob li dik il-Qorti biex tirriferixxi 1kwistjoni lill-Prim'Awla tal-Qorti Civili;
(b) jekk u meta l-ewwel Qorti tichad ir-riferenza ghaliex il-kwistjoni mqanqla tirriżulta semplicement frivola $u / j e w$ vessatorja, allura l-partì ma tistax tirrikorri ghall-prociedura tarrikors sabiex, fuq l-istess mertu tal-kwistjoni, effettivament tkun qed tappella minn dik id-decizzjoni li l-kwistjoni hija frivola u/jew vessatorja;
(c) l-ewwel qorti hija obbligata li tirrispetta l-gurisdizzjoni esklussiva tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili f'kull kwistjoni li tirrigwarda l-artikolu 33 sa 45 tal-Kostituzzjoni, b'mod illi, tali kwistjoni sollevata quddiemha ghandha tig̀i riżoluta mhux minn
dik il-Qorti imma mill-organi li ghandhom dik il-ġurisdizzjoni - hlief meta dik l-ewwel qorti, tqis li l-kwistjoni sollevata hija semplicement frivola w vessatorja;
(6) It-tieni aggravju tal-appellant huwa li r-rikorrent ma kienx eżawrixxa r-rimedji ordinarji qabel ma ghamel il-preżenti proćedura - proviso tas-subartikolu (2) tal-art. 46 tal-Kostituzzjoni;

Huwa pacifiku li dan il-proviso jafda fid-diskrezzjoni talimhallef sedenti fil-Prim'Awla tal-Qorti Ćivili li jara u jqis jekk huwiex desiderabbli li jirrifjuta li jeżerčita s-setgha li dik il-Qorti ghandha biex tipprovdi rimedju ghal-lanjanza kostituzzjonjali f'kull każ meta huwa jkun sodisfatt li mezzi xierqa ta' rimedju ghall-ksur allegat huma, jew kienu, disponibbli favur ir-rikorrent, skond xi ligi ohra;

Is-sentenza appellata infatti adottat dan 1-atteggjament f'direzzjoni negattiva ghar-rikorrent, fuq l-ewwel u t-tieni talbiet tieghu rigward il-preservazzjoni tad-dokumenti eżebiti filkumpilazzjoni, u r-rikorrent akkwijexxa ghal din id-deciżjoni talewwel Onorabbli Qorti;

Dan juri li dik il-Qorti altru milli kienet attenta u konxja fl-operat taghha, biex thares u tindokral-princiipju generali taddritt ordinarju taghna li meta jipprovdi rimedju adegwat ghallament allegat, ma ghandux jigi sottomess inutilment biex jissanzjona rimedju straordinarju li fil-fatt ma jkunx ghalhekk , straordinarju xejn. Din hi r-"ratio constitutionis" tagћha. Ghalhekk din il-Qorti taqbel perfettament mal-ewwel Onorabbli Qorti li dehrilha li ghandha tipprovdi rimedju fuq it-tieni lament tar-rikorrent - dak li jirrigwarda l-periti ballistici nominati mill-

## Qorti Kriminali tal-Magistrati;

Naturalment dik il-Qorti kkunsidrat illi wara dak li qalet din il-Qorti fis-sentenza tas-7 ta' Dićembru 1990 il-kawża flismijiet "Joseph Abela vs. L-Onorevoli Prim Ministru et", u l-prattika kostanti u spissa tal-Qrati Kriminali tal-Magistrati meta tirrikorri l-htiega ta’ nomini tal-periti giudizzjarji kemm legali u kemm teknici, kien anzi desiderabbli li f'din l-ewwel okkażjoni li din il-kwistjoni tqajjmet - hija teżerċita l-poter kostituzzjonali taghha u tirregola l-materja, konformement ma' l-istess Kostituzzjoni;

Ghalhekk anki dan l-aggravju ma jistax ma jiğix rigettat;
(7) L-aggravju rigward is-subartikolu (7) tal-artikolu 47 li jippriżerva l-Kodic̈i Kriminali minn imputazzjoni ta' antikostituzzjonalità, ma jżid xejn ma' dak li s-sentenza appellata korrettement irrispondiet illi:
"ir-rikorrent qed ifittex rimedju bazat fuq id-dritt tieghu ghal smiegh xieraq bla ma jpoğgi fid-dubju 1-kostituzzjonalità tal-Kodici Kriminali u tal-Kodicic ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili'";

Dan huwa korrett. Imma mieghu ghandha tiżdied ilkunsiderazzjoni illi per eżempju - dak li huwa l-artikolu 546 tal-Kodici Kriminali mhuwiex protett mis-subartikolu 47(7) inkwantu dan l-artikolu gie promulgat bl-artikolu 16 tal-Att III tal-1971, li ssostitwixxa b'mod sostanzjali l-artikolu 540 tal-istess Kodiči li kien "in vigore"' fil-21 ta' Settembru 1964, billi huwa l-Kodici Kriminali kif kien dik inhar, li gћandu l-protezzjoni kostituzzjonali u mhux il-bidliet li saru fl-istess Kodici wara dik id-data;

F'dan ir-rigward ukoll, l-appellant jippretendi illi billi limsemmija disposizzjoni kostituzzjonali - art. 47(7) tghid: "ebda haǵa maghmula skond l-awtorità ta' xi ligi bhal dik ma titqies li tkun saret bi ksur ta' dawk l-artikoli' ' allura, jekk, per eżempju, il-magistrat bl-awtorità li kien jaghtih 1 -artikolu 542 tal-Kodic̈i Kriminali vigenti fil-21 ta' Settembru 1964 - kien jinnomina, ghall-aċcess fejn sar omicidju, periti li b'xi mod jew iehor, kienu nteressati fl-istess delitt, allura dan l-eżercizzzu tal-awtorità konsentita b'mod semplici mill-Kodici - teżenta dak l-operat mill-harsien ta' dak li huma l-elementi fundamentali tas-smiegh xieraq fil-process li jista' eventwalment jigi celebrat u dawk irrapporti tal-periti jkunu jikkostitwixxu prova;

Jekk din hija l-pretensjoni fl-aggravju tal-appellant li ghaliha jalludi fil-qosor fil-paragrafu tiegћu numru 22 - allura din ukoll trid tigi kompletament rigettata. U dan qed jinghad, ghal dak li jirrigwarda l-artikolu 542 kostituzzjonalment "pur" tal-Kap. 12 ta' allura - (biex ma jkun hemm ebda dubju fuq dak ii huwa 1-hsieb tal-Qorti in rigward) ghaliex naturalment, japplika b'izjed qawwa ghal dak li hemm fl-artikolu 548 ta' llum Kap 9. emendat mhux ftit, waral-1964 u ghalhekk kostituzzjonalment "impur'. ghall-iskopijiet tal-protezzjoni;
(8) Ghall-bqija - ghal dak li huwa l-mertu preciiż rigward id-digriet tal-Qorti Kriminali tal-Magistrati (Malta) - bhala Qorti Istruttorja :- tal-14 ta' Frar 1991 - din il-Qorti m'ghandhiex x'iżżid ma' dak li hemm fis-sentenza appellata;
(9) Ghal dawn ir-ragunijiet, filwaqt li tirrespingi l-appell tal-intimat, din il-Qorti tikkonferma s-sentenza appellata;

Spejjeż tal-ewwel istanza kif regolati; dawk ta' dan l-appell ghall-intimat.

