# 10 ta' April, 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.

Il-Pulizija

versus
Belin sive Benigno Saliba

Kostituzzjoni - Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem Konvenzjoni Ewropeja - Smiegћa Xieraq - Kawża Kriminali - Xhieda - Assistenza Legali - Avukat Legittimu Kontradittur - Kummissarju tal-Pulizija Raguni retta u prattika

Ordni ta" riferenza mill-Qorti tal-Appell Kriminali. L-imputat kien ilmenta li quddiem il-Qorti tal-Magistrati, fid-data li nqatghet ilkawża tieghu, hu ma kienx assistit minn avukat u dan bi ksur taddrittijiet fundamentali tieghu. II-Qorti tal-Appell Kriminali rriferiet il-kwistjoni IIll-Prim'A wla tal'Qorti Civili. II-Prim'A wla ddecidiet Ii kienu gew miksura d-dritijiet fundamentali tal-imputat. Il-Qorti Kostituzzjonali rriformat s-sentenza appellata, ddikjarat li ma kienx hemm vjolazzjoni tad-dettami tal-Kodici Kriminali, u ordnat Ii 1-Qorti tal-Appell Kriminali kellha tisma x-xiehda.tal-imputat qabel ma tghaddi gћas-sentenza.

Meta tqum kwistjoni ta' riferenza huwa dover tal-gudikant li qabel jaghmel l-Ordni 1-ewwel jara 1-kwistjoni hiex kontemplata fil-ligi ordinarja $u$, jekk hija, hemmx rimedju ghall-allegata irregolarità. II-bićca 1-kbira tal-principii fondarnentali tal-procedura kriminali li kien hemm fil-Kostituzzjoni, huma ga ećcipiti fil-Kodic̈i Kriminali. Id-dover tal-Qorti ghalhekk huwa, li meta tista', tapplika r-rimedju ordinarju u mhux tag末mel l-ordni ta' riferenza. Fil-każ in deżamina, l-imputat kien irrifjuta li jaghti x-xiehda tieghu quddiem il-Qorti Inferjuri li tippermetti lill-imputat jixhed quddiemha.

Inoltre, osservat il-Qorti Kostituzzjonali, li d-dritt tal-imputat f'kawza kriminali ghandu jigi interpretat u applikat b'mod li jkun konformi mar-regoli tar-raguni retta u prattika.

Il-leġittmu kontradittur f"kawża simili huwa 1 -Kummissarju tal-Pulizizja.

## Il-Qorti: - Ikkunsidrat:

Fil-21 ta' Frar 1991, il-Prim'Awla tal-Qorti Civili ippronunzjat din is-sentenza:-

Il-Qorti: - Rat is-sentenza taghha tas-6 ta' Dicembru, 1990, li fiha hemm riportata verbatim (i) l-ordni tar-rinviju maghmul lil dina 1-Qorti mill-Qorti tal-Appell Kriminali u (ii) in-nota talpulizija, li ghalihom sejra ssir riferenza 'il quddiem f'dina s-sentenza:

Rat l-atti kollha tal-kawża u partikolarment l-atti proċesswali quddiem il-Qrati ta' 'Gurisdizzjoni Kriminali fil-kawża fl-ismijiet fuq insemmija;

Rat il-proćess verbal tas-7 ta' Frar, 1991 li minnu jirriżulta illi l-partijiet iddikjaraw illi ma kellhomx iżjed x'iżidu, u ghalhekk il-kawża baqghet differita ghas-sentenza ghal-lum:

Ikkunsidrat:

Illi b'sentenza tal-21 ta' Gunju, 1989, moghtija mill-Qorti Kriminali tal-Magistrati tal-Pulizija Gudizzjarja ghall-Gzejejer ta' Ghawdex u Kemmuna, l-imsemmi Saliba gie misjub hati talli f'Imgarr ix-Xini, Ghawdex, ghamel jew gieghel jew halla li jsir xoghol ta' bini minghajr il-permess tal-Planning Area Permits Board u gie kkundannat ghall-multa ta' hamsin lira Maltija (Lm50) u moghti żmien xahar sabiex jigi konformi mal-ligi taht penali ta' Lm25 kuljum fin-nuqqas. Saliba appella minn dina s-sentenza.

Fis-seduta tas-6 ta' Settembru, 1989, waqt is-smiegh talkawża fl-appell, id-difensur tal-appellant ghamel dikjarazzjoni li giet imniżżla fl-atti tal-Qorti bil-kliem li gej:-
"'Kif jidher mill-verbal tal-21 ta' Gunju, 1989, il-kawża giet decizáa minghajr ma l-appellant kien assistit minn avukat ta' fiduçja tieghu u minhabba f'dan il-fatt ta' nuqqas ta' assistenza ma kienx f'pożizzjoni li jixhed. Fil-fatt il-kawża ġiet deciiża nonstante $t$-talba tieghu lill-Qorti biex ikun assistit kif jixraq. Dan jilledi dritt fundamentali tiegłu."

L-istess difensur iddikjara ukoll illi Saliba "kien ġa gie liberat mill-istess akkuża fi proćess preċendenti deciiz̀ fit-18 ta' Lulju, 1988, u ghalhekk f'dan il-każ hemm il-'bis in idem'’ li wkoll jilledi dritt fundamentali tieghu."

Fis-seduta tal-25 ta' Settembru, 1989, id-difensur ta' Saliba allega li ghar-ragunijiet imsemmija kien sar ksur talprovvedimenti tal-artikolu 39(6) (b), (c) u (d) tal-Kostituzzjoni ta' Malta fl-ewwel każ u tal-artikolu 39(9) tal-stess Kostituzzjoni fit-tieni każ; huwa talab li l-każ jigi rimess lil dina l-Qorti kif hemm mahsub fl-artikolu 46(3) tal-Kostituzzjoni ta' Maita:

Ikkunsidrat dwar l-allegat ksur tad-disposizzjonijiet talartikolu $39(6)(\mathrm{b})$, (c) u (d) tal-Kostituzzjoni ta' Malta:

Is-subartikolu (6), fost hwejjeg ohra jiddisponi kif gej:
"(6) Kull min ikun akkużat b'reat kriminali
Omissis
(b) ghandu jigi moghti żmien u facilitajiet xierqa ghallpreparazzjoni tad-difiża tieghu:
(c) ghandu jithalla jiddefendi ruhu personalment jew permezz ta' rappreżentant legali u min ma jkunx jista' jhallas ghal
rappreżentanza legali hekk kif tkun meћtiega raǵonevolment mićcirkostanzi tal-każ tieghu, jkollu dritt li jkollu dik irrappreżentanza bi spejjeż pubblic̈i:
(d) ghandu jigi moghti faćilitajiet biex jeżamina personalment jew permezz tar-rapprezentant legali tieghu x-xiehda msejha millprosekuzzjoni quddiem kuil qorti u li jikseb 1 -attendenza ta ${ }^{\prime}$ xhieda suggett ghall-ћlas ta' l-ispejjeż ragonevoli taghhom, $u$ jaghmel l-eżami tax-xhieda li jkunu ser jixhdu ghalih quddiem il-qorti bl-istess kondizzjonijiet bћal dawk li jgћoddu ghal xhieda msejћa mill-prosekuzzjoni; u

Omissis

Ikkunsidrat:

Illi fil-verbal tas-seduta tal-21 ta' Gunju, 1989, meta l-kawża kienet ghadha qeghda tinstema' quddiem il-magistrat, hemm registrat, fost hwejjeg ohra, kif gej:
"L-imputat jagћżel li ma jixhedx peress illi huwa sprovvist minn avukat."

Is-sentenza nghatat dak in-nhar stess immedjatament wara li sar dan il-verbal, u biha, kif ga intqal, l-imputat gie misjub hati u kkundannat;

Ghandu jinghad illi qabel dina s-seduta tal-21 ta' $\dot{\text { Gunju, }}$ 1989, il-kawża kienet ga dehret quddiem il-mağistrat erba' darbiet ohra, jigifieri, fit-13 ta' Settembru, 1988, 12 ta' Ottubru, 1988, 4 ta' Jannar, 1989 u 29 ta' Marzu, 1989. Fl-ewwel u fittieni seduta l-imputat kien assistit mill-avukat tieghu, u fit-tieni seduta l-kawża giet differita ghall-4 ta' Jannar, 1989 sabiex id-
difiża tkun tista' tippreżenta nota ta' osservazzjonijiet; il-verbal tal-4 ta' Jannar, 1989 ma jurix jekk l-avukat kienx preżenti, però dak in-nhar jidher li ma kien sar xejn u l-kawża thalliet ghad-29 ta' Marzu, 1989. Fid-29 ta' Marzu, 1989, fuq talba tad-difiza, il-kawża baqghet differita ghall-21 ta' G̈unju, 1989. Dak in-nhar il-prosekuzzjoni eżibit dokument, u milli jidher, ghalqet il-każ tagћha, u sar, kif ga intqal, il-verbal riportat izjed 'il fuq; minn dana l-verbal wiehed facilment jista' jiddeżumì illi !-avukat talimputat ma kienx preżenti waqt is-seduta; in-nota talosservazzjonijiet li kienet awtorizzata li taghmel id-difiża spićciat ma saritx.

Ikkunsidrat:

Illi minn dawn l-fatti jidher illi ebda ksur taddisposizzjonijiet tal-paragrafi (b) u (d) tas-subartikolu (6) talartikolu 39 tal-Kostituzzjoni ta' Malta ma kien hemm. Id-difiża kellha l-opportunità li tipprepara l-każ taghha, li teżamina xxhieda prodotti mill-prosekuzzjoni, u li tipproduci quddiem ilQorti $x$-xhieda taghha; biżżejjed wiehed isemmi illi f'dina 1kawża, wahda sommarja, kien hemm dawn id-differimenti kollha u d-difiża kellha opportunità li tqajjem, kif qajmet diversi ećcezzjonijiet kontra l-akkuża li saritilha.

Ghalhekk jibqa' biss li dina l-Qorti tara jekk kienx hemm ksur tad-disposizzjoni tal-paragrafu (c) fuq imsemmi, kif allegat li kien hemm mid-difiża:

F'dan il-kuntest tajjeb li wiehed iżomm quddiem ghajnejh mhux biss dawk id-disposizzjonijiet tal-Kostituzzjoni ta' Malta li ġa ssemmew iżda wkoll dawk tal-Kodicii Kriminali ghal dawk li huma drittijiet ghal difensur li ghandu riżervati ghalih kull
min ikun akkużat b'reat kriminali. Mill-kumpless ta' dawna ddisposizzjonijiet kollha jidher kemm hija geluża l-liği biex tara illi akkużat bhal dan ikollu miftuha ghalih il-mezz xieraq ta' rappreżentanza legali sabiex huwa jkun jista' jkollu opportunità li joffri l-ahjar difiża possibbli kontra l-akkuża li jkun qieghed jiffaççja.

Il-Kodici Kriminali ghandu mhux inqas minn sbatax-il artikolu li ghandhom x'jaqsmu mar-rappreżentanza legali ta' persuna akkużata b'reat kriminali waqt il-proċess; difatti: -
A. Ghal dawk il-proceduri li jkun hemm quddiem ilQrati tal-Pulizija Gudizzjarja

1. L-artikolu 374(a) jipprovdi illi fil-każ fejn ilprosegwiment tal-azzjoni kriminali jkun jiddependi mill-parti offiża, il-kwerelat ghandu jidher personalment iżda huwa jista' jkun assistit minn avukati jew prokuraturi legali:
2. L-artikolu 375(a) jipprovdi illi fil-każ fejn l-azzjoni kriminali tkun immexxija mill-Pulizija Esekuttiva, l-imputat ghandu jidher personalment iżda huwa jista' jkun assistit minn avukati jew prokuraturi legali:
3. L-artikolu 525(1)(b) jaghmel applikabbli ghall-Qorti talPulizija Gudizzjarja d-disposizzjoni tal-artikolu 445, u bis-saћћa ta' hekk jekk l-imputat jidher bla difensur, il-qorti ghandha tgharrfu illi huwa ghandu dritt ghal rappreżentanza legali:
4. L-artikolu 392(2) jipprovdi illi, il-każ ta' kompilazzjoni, il-Qorti ghandha, sa minn qabel ma jsir l-eżami tal-imputat fil-parti tal-bidu tal-proceduri, tgharraf lill-imputat illi huwa
jista', jekk irid, ikun assistit minn avukati jew prokuraturi legali:
5. L-artikolu 400 ikompli jgћid illi, matul ilkompilazzjoni, l-imputat jsita’ jkun assistit minn avukat jew prokuratur legali:
6. L-artikolu 402(7) jipprovdi illi l-kompilazzjoni tista' tibqa' tkompli titmexxa minghajr ma jkun preżenti l-imputat f'certi każijiet fejn ikun qieghed isir stharrig dwar il-genn talimputat, imma jekk dana ma jkunx provvist minn avukat jew prokuratur legali, il-Qorti hija fid-dmir li tipprovdi ghad-difiża gusta tieghu:
B. Ghall-dawk il-proceduri li jkun hemm quddiem ilQorti Kriminali
7. L-artikolu 445 jipprovdi illi meta l-akkużat jidher minghajr difensur, il-Qorti ghandha tgharrfu illi huwa ghandu d-dritt li jkun assistit minn avukat:
8. L-artiklu 458, fil-ћin li jaghti lill-akkużat id-dritt li jaghmel id-difiża tieghu kemm huwa stess kif ukoll permezz ta' avukat, jippermetti wkoll illi il-kontro-replika ssir mill-akkużat stess jew mill-avukat:
$\dot{\mathbf{C}}$. Ghal dawk li huma proceduri fl-istadju ta' appell
9. L-artikoli 420 u 512 jipprovdu dwar l-assistenza legali li ghandha tinghata f'ċerti każi mill-Avukat gnall-Ghajnuna Legali jew minn wiehed mill-avukati tal-Elenku:
10. L-artikolu 511 jipprovdi dwar proćeduri mill-gdid fil-
każ ta' mewt jew mard tal-avukat tal-appellant f'appell minn gurijiet:
D. Hemm imbaghad u fuq dana kollu, is-segwenti disposizzjonijiet dwar dan is-suğgett li ghandhom applikazzjoni generali ghall-proceduri quddiem kull wahda mill-Qrati ta' Gustizzja Kriminali
11. L-artikolu 519 li jqieghed fuq il-qrati ta' gustizzja kriminali d-dmir li jipprovdu ghad-difiża gusta ta' l-imputati jew akkużati:
12. L-artikolu $520(1)(e)$ li, sa fejn ma jkunx provdut xort'ohra fl-istess Kodici Kriminali, jaghmel applikabbli ghallqrati ta' gustizzja kriminali koltha d-disposizzjoni (fost ohrajn) tal-artikolu 205 tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura $\dot{\text { Civili; f'dan l-artikolu tal-aћhar hemm provdut, fost hwejjeg }}$ ohra, illi 1-Qorti, jekk fil-fehma taghha dik il-parti ma tistax tittratta l-kawża kif imiss, tista’ tordna lill-parti li ma tkunx assistita minn avukat biex tqabbad avukat; u jekk il-parti tonqos li tqabbad avukat, il-Qorti tahtar ghaldaqshekk wiehed millkuraturi ex officio magћżul bit-turn skond l-elenku:
13. L-artikolu 524 jipprovdi illi fil-każijiet fejn il-kawża tkun tista' tibda jew tkompli tinstema' minghajr il-preżenza talimputat jew l-akkużat minћabba l-imgieba hażina tieghu, il-Qorti timxi 'l quddiem biss bl-assistenza tal-avukat, jew prokuratur tieghu, u jekk huwa ma jkollux avukat jew prokuratur legali, bl-assistenza tal-Avukat ghall-Ghajnuna Legali jew ta' avukat jew prokuratur iehor mahtur mill-Qorti:
E. Hemm ukoll is-segwenti disposizzjonijiet speçjali li jghoddu ghad-difensuri ta' l-akkuzat
14. L-artikolu 570 ipog̀gi l-obbligu fuq l-Avukat ghallGhajnuna Legali li jiehu f'idejh bla hlas id-difizia ta' akkużat li ma jkunx qabbad avukat:
15. L-artiklu 571 jipprovdi ghall-obbligu tal-Qorti li tahtar avukat sabiex jieћu f'idejh id-difiza ta' l-akkużat, in sostituzzjoni ta' avukat iehor li ma jkunx jista' jżomm id-difiża ta' l-istess akkużat ghar-ragunijiet imsemmija fl-istess artikolu:
16. L-artikoli 572 u 573 jipprovdu fost hwejjeg ohra, ghaddixxiplina tal-avukat maghżul mill-Qorti biex jissostitwixxi ieћor taht l-artikolu 571, jekk kemm-il darba dana jonqos minghajr raġuni tajba, li jaqdi d-dmir lilu hekk moghti mill-Qorti.

Ikkunsidrat:

Illi l-Qorti hija tal-fehma illi dawna d-disposizzjonijiet kollha tal-Kostituzzjoni ta' Malta u tal-Kodic̈i Kriminali ghandhom ikunu applikati $\mathrm{f}^{\prime} k u l l$ waqt li fih il-persuna akkużata b'reat kriminali tinstab quddiem il-Qorti; ikun ghalxejn illi jkollok disposizzjonijiet ta' ligi ta' dina x-xorta - kollha ntizi biex ikun hernm difiza gusta li nećessarjament timplika l-partecipazzjoni ta' persuna kwalifikata biex taqdi l-funzjoni ta' difensur .- jekk imbaghad, f'xi hin waqt il-proceduri kriminali jew, per eżempju, f'mumenti kritici taghhom fejn forsi l-akkużat jew l-imputat liżjed li jkollu l-bżonn tal-konfort tal-assistenza legali, wiehed jasal biex jgћid illi l-ligi stess tasal biex ma tara li hemm xejn hażin jew mhux giust filli l-istess akkużat jew imputat jithalla jfendi ghal rasu. Il-preżenza tad-difensur ma ghandha tkun nieqsa' qatt
sakemm l-istess akkużat ma jkunx ha f'idejh id-difiża tieghu nnifsu; anzi, biex wiehed ikun iżjed preċiż, hawnhekk ghandu jissemma' u jig̀i emfasizzat il-fatt illi l-ligi stess trid li akkużat jew imputat xorta wałda ghandu jkun provvist b'difensur, anke f'dawk il-każijiet fejn huwa jkun irid jikkonduċi d-difiża tieghu innifsu, jekk dina l-awto-difiża, fil-fehma tal-Qorti, ma tkunx tista' tasal biex taghtih irpar adegwat ghall-akkuża li huwa jkun qieghed jikkumbatti.

Il-ligi trid li jew l-akkużat jagћmel huwa stess id-difiża tiegћu, jew jagћmilha permezz ta' l-avukat jew prokuratur legali skond il-każ; l-ghażla (ghalkemm mhux dejjem ghandu l-ahhar kelma) qeghda f'idejh; u darba jkun ghaźel li jkun assistit minn difensur, dina l-assistenza ma ghandha tigi mćahћda lilu qatt; anzi huwa dmir tal-Qorti li tara li dana jsehh, kemm jekk ilproċeduri jkunu dwar akkużi ta' delitt, kemm jekk ikunu ta' imputazzjoni ta' kontravvenzjoni; sakemm si tratta ta' reat kriminali, id-dritt ghad-difensur jibqa' hemm.

## Ikkunsidrat

Biex wiehed jirritorna ghall-fatti ta' dan il-każ, ikun utili li l-Qorti turi x'inhu essenzjalment is-sinjifikat li ghandu jingћata lill-verbal tal-21 ta' Gunju, 1989; il-verbal huwa redatt b'dawn il-kliem:
"L-imputat jagћżel li ma jixhedx peress illi huwa sprovvist minn avukat."

Ghall-Qorti dana jfisser li l-imputat ried li jkollu assistenza legali waqt li kien resaq il-mument li fih huwa wasal biex jaghti x-xiehda tieghu - xiehda li ma riedx jaghtiha jekk mhux fil-
preżenza tad-difensur. Fi kliem iehor, $\mathrm{f}^{\prime}$ dan l-istadju tal-proċeduri l-imputat ried assistenza legali, dik l-istess assistenza li l-ligi tintitolah ghaliha. Galadarba l-affarijiet hekk qeghdin, din ilQorti hija tal-opinjoni illi l-proćeduri kriminali ma messhomx komplew mixjin 'il quddiem qabel ma l-imputat ikun provdut b'avukat jew prokuratur legali biex jiddefendih. Sfortunatament dan ma sarx u l-proćeduri mxew 'il quddiem sa ma l-kawża spičċat biex giet decíża dak inhar stess.

Illi ghalkemm il-Kodici Kriminali ma jikkontjeni ebda disposizzjoni specifika li tirregola talba ghal differiment ta' kawża bhal ma hemm provdut fl-artikolu 195 tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Proċedura Civili, b'danakollu l-Qorti talMaġistrati fuqu imsemmija dejjem kellha fakokltà li jew tipposponi jew tiddifferixxi l-kawża sabiex fil-frattemp l-imputat ikollu difensur.

L-ilment ta' Saliba f'dan il-qasam ghalhekk huwa gustifikat.
Ikkunsidrat dwar l-allegat ksur tad-dispożizzjonijiet talartikolu 39(9) tal-Kostituzzjoni ta' Malta -

Illi l-Onorabbli Qorti ta' 1 -Appell Kriminali fil-parti talahhar ta' l-ordni tal-5 ta' Frar, 1990, filwaqt li baghtet dawk il-kwistjonijiet li ssollevat id-difiza li ghadhom kif gew trattati f'dina s-sentenza ghad-deċiżjoni ta' dina l-Qorti skond dak li jrid l-artikolu 46(3) tal-Kostituzzjoni ta' Malta, naqset illi ssemmi b'mod koncis u car il-fatti li minnhom inholqot il-kwistjoni dwar il-ksur tas-subartikolu (9) tal-imsemmi artikolu 39; dana nnuqqas imur kontra dak li jitlob ir-regolament 5 (1) tarRegolamenti tal-Qorti ta' l-1964 dwar id-Drittijiet u Libertajiet Fundamentali (A.L. 48 ta' 1-1964); kull ma ghamlet l-imsemmija

Onorabbli Qorti kien li f-ordni rriproduciet verbatim lallegazzjonijiet li kien ghamel id-difensur ta' Saliba quddiem 1istess Qorti dwar il-ksur tal-imsemmija disposizzjoni talKostituzzjoni ta' Malta, minghajr ma semmiet ebda fatt li seta' jissorreġgi dawk l-allegazzjonijiet. Forsi l-Qorti dana ma ghamlitux ghaliex ebda prova ma kellha quddiemha dwar lesistenza ta' dak li kien qieghed isostni li kienu l-fatti li fuqhom kien ried joqgћiod l-istess difensur ta' Saliba biex jissostanzja lallegazzjoni tieghu.

Barra minn dan, l-ordni tal-5 ta' Frar, 1990, ma jgћidx li dina l-kwistjoni partikolari kienet qeghda tintbaghat quddiem 1-Qorti ghad-deciiżjoni taghha fuqha.

Ghalhekk dwar l-allegat ksur ta' dina d-disposizzjoni talKostituzzjoni ta' Malta, dina l-Qorti tiddikjara illi l-ordni fuq imsemmi m'huwiex wiehed li jista' jitqies bhala ordni li bih ilkwistjoni giet riferita lil dina l-Qorti skond dak li jingћad $u$ hemm mahsub fl-artikolu 46(3) tal-Kostituzzjoni ta' Malta, u ghal dina r-raguni ma tiehux konjizzjoni ulterjuri tal-kwistjoni.

Dwar il-kwistjoni l-ohra riferita ghad-decizjoni, dina l-Qorti taqta' u tiddecidi li, ghar-ragunijiet fuq imsemmija, fil-proceduri quddiem il-Qorti Kriminali tal-Magistrati tal-Pulizija Gudizzjarja ghall-Gżejjer ta' Ghawdex u Kemmuna, fil-kawża fl-ismijiet "Il-Pulizija kontra Belin sive Benigno Saliba", maqtugha fil-21 ta' Gunju, 1989, kien hemm ksur taddisposizzjonijiet tal-artikolu 39(6)(c) tal-Kostituzzjoni ta' Malta meta 1-Qorti msemmija kompliet bis-smiegh tal-kawża f'ћin meta l-imputat ma kellux assistenza legali; tiddikjara wkoll li flimsemmijin proceduri ma kien hemm ebda vjolazzjoni taddisposizzjonijiet tal-paragrafi (b) $u$ (d) tas-subartikolu (6) tal-
imsemmi artikolu 39 tal-Kostituzzjoni ta' Malta.
Fl-ahharnett il-Qorti tordna li l-process tal-kawża kriminali fl -ismijiet fuq imsemmija jitqieghed mill-gdid quddiem il-Qorti tal-Appell Kriminali sabiex il-kawża tkun tista’ tkompli tiehu 1-kors taghha skond il-ligi.

Minn din is-sentenza appella l-Kumissarju tal-Pulizija.

1. F'proceduri kostituzzjonali - kif diga' kellha lokkażżjoni li tiddikjara - din il-Qorti m'hix strettament marbuta mat-termini ta' forma u prassi procedurali, li hija normalment issegwi. Din il-flessibilità hija mehtieg̀a billi fil-kamp tad-drittijiet fundamentali u l-libertajiet ta' l-individwu li daћlu fis-sistema taghna fl-1962 - huwa inevitabbli illi r-ricerka ghall-ahjar normi procedurali li ghandhom jigu adottati, fid-diversi Qrati, fil-gradi kollha tagћhom, ghadha fi stadju evoluttiv.
2. Ghalkemm sejrin isiru xi ripetizzjonijiet ta' dak li ga $\dot{g}$ ie registrat fis-sentenza riportata, dan huwa necessarju ghallaћjar intendiment ta' dak li se jigi espost.
3. Ir-riferenza kostituzzjonali saret mill-Onorabbli Qorti ta' 1-Appell Kriminali b'digriet tal-5 ta' Frar 1990, li '‘inter alia" jgћid:
"Rat illi fl-udjenza tal-25 ta' Settembru, 1989, id-difizaa talbet, li l-ewwel punt imqajiem minnha.... jigifieri li kien hemm ksur tad-dritt fundamentali ta' 1-appellant meta I-ewwel Qorti ghaddiet ghas-sentenza nonstante li l-appellant talab li jkun assistit minn avukat ta' fiducja tieghu, waqt li jixhed, jigi rimess lill-Qorti Kostituzzjonali.

## Omissis

Ghalhekk din il-Qorti, wara li rat l-artikolu 46(3) talKostituzzjoni, u wara li qieset li hija haga mixtieqa li dan ilpunt tar-rappresentanza ta' l-akkużat mill-avukat, mhux fis-sens
 partikolari li jista' jkun involut f'dan il-proċess, jigifieri li meta l-Qorti tkun tat il-fakoltà kollha lill-avukat ta' l-akkuzat jidher, izda ghal xi raguni jew ohra, mhux l-inqas il-htiega, li 1-Qorti ma tikkonċedix differiment semplicement ghaliex l-avukat in kwistjoni fil-mument partikolari, jagћżel, jew ma jkunx jista', jkun preżenti quddiem dik il-Qorti, ukoll minhabba impenji ta' xoghol ohra, (recte, iehor) li hu fil-qofol tal-process kriminali u konsegwentement ma jistax ikun li kwistjoni konnessa mieghu, tista' tkun frivola jew vessatorja, qeghda tibghat din il-kwistjoni quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Civili ghad-deciizjoni tagћha fuqha.

Fil-Qrati ta' kompetenza Kriminali, f'kull grad u f'kull funzjoni, jigifieri kemm ta' gudikatura kriminali kif ukoll ta' Istruttorja, meta - tigi sollevata kwistjoni hekk imsejha "kostituzzjonali" u partikolarment, il-vjolazzjoni ta' xi wiehed mill-principji sanciti fl-artikolu 34 tal-Kostituzzjoni - huwa lewwelnett dover tal-magistrat jew imhallef li jeżamina jekk dik il-kwistjoni hijiex (a) digà kontemplata fil-liği ordinarja u (b) jekk hija, hemmx rimedju ghall-allegata irregolarità. Huwa manifest illi l-bićċa l-kbira tal-principji fondamentali tal-prociedura kriminali li hemm fil-kostituzzjoni kienu ilhom rećipiti fil-Kodici Kriminali. Huwa daqstant iehor manifest illi fejn il-Kodici Kriminali jfornixxi rimedjúu tajjeb u sodisfacenti dan ghandu jigi mill-ewwel applikat, u ebda Qorti, f'din is-sitwazzjoni m'ghandha twaqqaf dak ir-rimedju, u twaqqaf il-proceduri, biex tistenna r-rimedju kostituzzjonali.
4. F'dan il-każ, per eżempju, l-Onorabbli Qorti ta' lAppell Kriminali - Sede Inferjuri - bejn is- 6 ta' Settembru 1989 - meta giet sollevata ghall-ewwel darba l-kwistjoni, sal-5 ta' Frar 1990 - meta tat id-digriet kwotat - m'ghaddietx, kif kellha taghmel, biex teżamina jekk il-lament ta' Benigno Saliba - kienx qabel kollox bażat fuq id-drittijiet lilu moğtija fil-Kodići Kriminali. Meta dan ma jsirx minn dik il-Qorti, ikun irid jsir mill-Onorabbli Qorti Civili Prim'Awla u eventwalment minn din il-Qorti. U difatti hekk gara f'dan il-każ.

Kif qalet sewwa s-sentenza appellata, l-Kodicii Kriminali fih mhux anqas minn sbatax(17) l-artikolu li ghandhom $x^{\prime}$ jaqsmu mar-rappresentanza legali ta' persuna akkuźata b'reat kriminali. L-ebda wahda minn dawn ma giet konsiderata mill-Qorti li ghamlet ir-riferenza kostituzzjonali. U dan ir-rifless huwa biżżejjed biex juri kemm huwa vitali l-proviso li hemm fl-artikolu 46(2) tal-Kostituzzjoni li jawtorizza lill-Prim'A wla tal-Qorti Civili li tirrifjuta li teżercita s-setghat taghha f'kull kaz meta tkun sodisfatta li mezzi xierqa ta' rimedju ghall-ksur allegat kien disponibbli favur il-persuna li qed tallega l-ksur, skond xi lig̀i ohra, li mhix il-Kostituzzjoni.
5. • $B^{\ell}$ dan kollu, l-Onorabbli Qorti Civili, Prim'Awla, xorta waћda kompliet tisma' 1 -kawża bir-riżultat illi l-eżerċizzju tagћha huwa essenzjalment rivista u nterpretazzjoni ta' dawk is-sbatax (17) l-artikolu tal-Kodici Kriminali u mhux tant l-artikolu 39 tal-Kostituzzjoni.

Hawnhekk ghandu jigi wkoll innotat illi fid-digriet ta' riferenza tal-Qorti ta' 1-Appell Kriminali - Sede Inferjuri filwaqt li jinghad illi Saliba qed jallega li fil-konfront tieghu nkisru d-disposizzjonijiet ta' l-artikolu 39(6)(b)(c) u (d) tal-Kostituzzjoni,
dak li hija rriferiet bhala kwistjoni kostituzzjonali - ghalkemm żbaljatament ma ndikatx preċiżament liema disposizzjoni kostituzzjonali nkisret - huwa evident illi mis-subinciziz ta' 1 art. 39 insemmija minn Saliba, dak li huwa rilevanti ghall-każ specifiku huwa s-subinċiż (6)(ċ) li jgћid:
"ghandu jithalla jiddefendi ruhu personalment jew permezz ta' rappreżentant legali....."
6. Is-sentenza appellata - ghalhekk hija essenzjalment interpretazzjoni ta' dawk is-17 artikolu tal-Kodici Kriminali li kumulattivament kunsidrati, jindikaw drittijiet li jmorru anki oltre dak li huwa provvdut fil-Kostituzzjoni.
7. Din il-Qorti taqbel, b'mod generali, dak li bl-istess mod generali, hemm espress fis-sentenza appellata rigward id-dritt ta' kull imputat li jkun assistit minn avukat jew prokuratur legali, skond il-kaz. L-applikazzjoni ta' dan il-principju fil-prattika forensi ghandu fl-istess hin, ikun dejjem però sottomess ghaddettami tar-rağuni retta u prattika tal-gudikant.
8. Meta s-sentenza appellata ghaddiet, kif qalet, ghall-fatti tal-każ, waslet ghall-konklużżjoni illi meta l-imputat Saliba ghażel li ma jixhedx peress li kien sprovvist minn avukat, il-Qorti ma kellhiex tkompli miexja u taghti s-sentenza dakinhar stess. B'hekk - qalet il-Qorti - inkiser id-dritt kostituzzjonali ta' l-imputat ghaliex dan jammonta ghal li l-imputat ma thalliex jiddefendi ruhu permezz ta' avukat.

Issa $x$ 'gara effettivament fil-kawża?: -
(a) Saliba gie mharrek biex jidher u jirrispondi ghall-
imputazzjoni fit-13 ta' Settembru 1988. Dakinhar huwa deher - assistit mill-Avukat Dr. Franz Refalo -. li talab illiberazzjoni tieghu a bażi ta' l-eċcezzzjoni "ne bis in idem".
(b) Fit-12 ta' Ottubru 1988 l-istess avukat, ghall-imputat, ippreżenta nota ta' eććezzjonijet, u talab li jippreżenta nota ta' osservazzjonijiet u l-kawża giet differita ghall-preżentata ta' dik in-nota.
(c) Seduta ta’ l-4 ta' Jannar 1989 - ma sar xejn.
(d) Seduta tad-29 ta' Marzu 1989 - ma sar xejn.
(e) Seduta tal-21 ta' Ġunju 1989 - L-imputat jagћżel li ma jixhidx peress li huwa sprovvist minn avukat - il-kawża giet deciza.

F'dawn ić-cirkostanzi, din il-Qorti m'hix lesta li tghid illi d-dritt kostituzzjonali ta' Saliba li jiddefendi ruhu permezz ta' rappreżentanti legali - gie b'xi mod ivvjolat.

Is-sentenza appellata qalet dan billi rriteniet illi:
"Il-presenza tad-difensur ma ghandha tkun nieqsa qatt sakemm l-istess akkużat ma jkunx ha f'idejh id-difiża tiegћu nnifsu; anzi biex wiehed ikun iżjed precizz, hawnhekk ghandu jissemma u jigi enfasizzat il-fatt illi l-liği stess trid li akkużat jew imputat xorta wahda ghandu jkun provvist b'difensur, anki $\mathbf{f}^{\prime}$ dawk il-każijiet fejn huwa jkun irid jikkonduc̈i d-difiża tieghu nnifsu, jekk din l-awto-difesa, fil-fehma tal-Qorti ma tkunx tista' tasal biex taghtih ripar adegwat ghall-akkuża li huwa ikun qieghed jikkumbatti'’.

Din l-obiter dicta tista' tigi nterpretata f'sens assolut li ma jkunx konformi mar-regoli tar-raguni retta u prattika. L-imputat ghandu d-dritt inaljenabbli li f'proceduri kriminali jkollu lassistenza ta' persuna kwalifikata biex tiddefendih u ghax-xelta tieghu, imma dan id-dritt irid jigi wkoll armonizzat ma' l-obbligu tal-ġudikant li jittratta l-kawża u jiddeċidiha. Fil-proceduri kriminali ghalhekk huwa essenzjali illi l-Qorti tespleta d-doveri taghha b'mod li ladarba l-kawża tibda' din tibqa' tigi trattata $u$ decizza minghajr interruzzjoni nkwantu kull differiment johloq problemi rigward il-preżenza tar-rappreżentant legali ta' limputat. Huwa veru li 1-Qorti - meta l-imputat ma jkunx assistit - tista' u ghandha, taghti hin ragonevoli biex l-imputat jissostitwixxi difensur b'iehor meta l-ewwel wiehed ma jkunx preżenti ghat-tieni seduta, imma din is-soluzzjoni, valida kemm hija valida (anzi, hija l-unika, f'hafna kazi, bhal ma kien dan "de quo agimur") xorta wahda, xi ftit jew wisq, ma tissodisfax l-imputat.
9. Il-Qorti ghalhekk hija obbligata li tirregola u tikkontrolla rigorożament id-differiment tal-kawżi kriminali. Ghandha tkun parsimonjuża mat-talbiet ghad-differiment da parti tal-prosekuzzjoni u aktar liberali mat-talbiet ta' l-imputat - b'dan però li dawn ta' l-ahhar jinghataw bl-avviż li l-kawża qed tig̀i differita' b'ċertu riskju ghall-istess imputat inkluż dak li huwa - jekk ma jkollux l-assistenza tad-difensur tieghu filgurnata li ghaliha tkun differita l-kawża, jigi mill-Qorti moghti hin ragonevoli biex jissostitwixxi difensur b'iehor biex il-kawża - dakinhar - tiği trattata u dećiża. Hekk tghidlek ir-raǵuni prattika u hekk ghandu jsir.

Hekk ukoll, kellu jaghmel il-magistrat fis-seduta tal-21 ta' Gunju 1989. Imma kellu jagћmel hekk skond interpretazzjoni
ghaqlija $u$ kumulattiva ta' ${ }^{\prime}$-artikoli msemmija tal-Kodici Kriminali taghna u b'daqshekk ma vvjolax ebda provvediment tal-Kostituzzjoni. Ikun kompletament inkongruwu lif'każ bhal dak preżenti jigi dikjarat li l-imputat ma thalliex jiddefendi ruhu permezz tar-rappreżentant legali tieghu meta:
(a) l-avukat deher fl-ewwel appuntament u ssottomettalewwel eċcezzzjoni,
(b) deher fit-tieni seduta $u$ ghamel bil-miktub serie ta' ec̀ċezzjonijiet u
(c) talab differiment biex jaghmel nota' ta' osservazzjonijiet - u moghti din il-fakoltà ta' difizáa mit-12 ta' Ottubru 1988 sal-21 ta’ Gunju 1989 - baqa' ma ppreżentahiex - billi l-istess avukat ma kienx preżenti - minghajr ebda raguni jew gustifikazzjoni; - b'hekk, wara tmien (8) xhur u billi limputat ma riedx allura jixhed ghaliex l-avukat mhux preżenti - jista' jig̈i rettament ritenut li b'daqshekk Saliba sofra vjolazzjoni kostituzzjonali.
10. Ir-rimedju ta' dan kollu - dejem fl-ambitu tal-lig̀i tagћna ordinarja - kien naturalment li $f^{\prime}$ dawn ić-cirkostanzi 1-Onorabbli Qorti ta' 1-Appell Kriminali - Sede Inferjuri proprju fil-kors normali ta' l-appell u skond l-interpretazzjoni assenata tal-procedura kriminali, tisma' bil-gurament lill-imputat allavolja huwa ma xehedx quddiem il-magistrat inkwantu kien gustifikat li ma jixhedx billi l-Qorti tal-Magistrati ma taghtux ftit tal-ћin biex jistruwixxi difensur meta d-difensur originali tieghu li kien assistih ghal disa' (9) xhur shah, dakinhar tas-seduta tal-21 ta' Ġunju 1989 ma deherx.

U hekk tiddisponi mill-punt principali tas-sentenza appellata.
11. Fl-istess sentenza hemm aćcenn ghall-allegat ksur ta' l-artikolu 39(9) tal-Kostituzzjoni però fuq daqshekk ma kien hemm ebda riferenza fid-digriet tal-Qorti ta' l-Appell Kriminali u din l-allegata vjolazzjoni allegata f'xi verbali tal-process imma m'hix fir-riferenza - u ghalhekk m'hix in konsiderazzjoni.
12. Fir-risposta ta' l-appellat hemm oǵgezzjoni ghall-fatt illi l-appell sar mill-Kummissarju tal-Pulizija u mhux - milllegittimu kontradittur, li huwa l-Onorevoli Prim Ministru.

Din is-sottomissjoni hija żbaljata ghaliex - anzi, ghallkuntrarju, il-legittmu kontradittur principali fil-kawża huwa lKummissarju tal-Pulizija - kif gie spjegat fis-sentenzi ta' din il-Qorti fl-ismijiet Joseph Abela vs L-Onorevoli Prim Ministru et - Rikors Numru 278/89 tas-7 ta' Dićembru 1990, u - Paul Debono vs L-Agent Prim Ministru et - Rikors Numru 307/90 ta' 1 -istess data.
13. Ghal dawn ir-raǵunijiet din il-Qorti, filwaqt li tiddisponi mill-appell interpost fis-sens hawn qabel imsemmi, tirriforma s-sentenza appellata, billi filwaqt li tiddikjara li ma kienx hemm vjolazzjoni tad-dettami kostituzzjonali nkorporati fl-artikolu 39 tal-Kostituzzjoni - imma minhabba dak li dig̀à gie spjegat rigward l-artikoli tal-Kodic̈i Kriminali - tibghat lura 1-inkartament tal-kawża lill-Onorabbli Qorti tal-Appelli Kriminali

- Sede Inferjuri - biex l-appeil ta' Benigno Saliba jkompli jinstema' u jig̀ dečiż.

