## 30 ta' Marzu, 1995

## Im末allef:-

## Onor. Geoffrey Valenzia B.A., LL.D.

II-Pulizija
versus
Joseph Galea

## Citazzjoni - Nullita`

Jekk l-imputat jidher fl-aw/a korretta a jinsemghu l-provi fil-presenza tieghu, ma jistax jallega li ć-citazzjoni in kwistjoni hija nulla billi m'hemmx indikat fiha I-Qorti li quddiemha huwa gie mharrek, stante Ii l-istess presenza tieghu fl-awla korretta tfisser li ćcicitazzioni lahqet l-iskop taghha.

Il-Qorti:-

Rat id-decizjoni tal-Qorti tal-Magistrati tat-22 ta’ Frar, 1989 li biha sabet lill-imputat hati talli fí Plot 38 , Triq il-Hobbejża, IżŻejtun, ghamel xoghol ta' bini minghajr il-permessi neċessarji tal-

PAPB u wara li rat l-artikoli 16 u 17 tal-Kap. 10, ikkundannatu ghal multa ta' Lm50 u ordnatlu sabiex iwaqqa' l-imsemmija kostruzzjonijiet ossia jottempera ruhu mal-ligi fí żmien tliet xhur minn dak in-nhar, taht penali ta' Lm25 multa kuljum fin-nuqqas;

Rat ir-rikors ta' l-appell ta' l-istess Joseph Galea li bih talab ir-revoka tas-sentenza appellata u tillberah minn kull htija u piena skond il-ligi;

Rat l-atti kolhha ta' l-appell u d-dokumenti esebiti;
L-avukati difensuri kienu trattaw l-ewwel tlett (3) aggravji fir-rikors ta' 1-appellant u l-kawża kienet thalliet ghad-deciżjoni ghad-29 ta' Jannar, 1993;

Imbaghad saru hafna differimenti fejn ma sar xejn;
Fis-27 ta' Gunju, 1994 1-appell kien rega' thaila ghad-decizijoni ghas-17 ta' Ottubru, 1994;

Imbaghad rega' saru diversi differimenti fejn ma sar xejn;
Fl-20 ta’ Frar, 1995 l-appell kien gie ddikjarat deżert;
Rega' gie appuntat ghat-3 ta' Marzu, 1995 fl-10.30 a.m. Dak in-nhar l-appellant deher sprowvist mill-avukat tieghu, billi ma kienx infurmah. Kien ghalhekk tort tad-differimenti jekk l-avukat ta' fiducjja ma deherlux u ghalhekk il-Qorti, wara li rat id-diversi differimenti li kien nghataw precedentement, ordnat lill-Avukat tarRepubblika jittratta mill-gdid; qabel ma terga' thalliha ghaddecizizoni;

Dr. S. Camilleri ttratta u l-appell thalla ghal-lum ghad-decizjjoni fuq l-ewwel tlett aggravji ta' l-appellant;

L-ewwel aggravju ta' l-appellant hu s-segwenti:
"İ-citazzjoni in kwistjoni hija nulla billi m'hemmx indikat fiha l-Qorti li quddiemha l-esponent gie mharrek u kwindi s-sentenza fuq l-istess citazzjoni hija wkoll nulla";

Jidher li l-appellant irid jaghti $x^{\prime}$ jifhem li fić-citazzjoni $m$ 'hemmx indikat quddiem liema Qorti kellu jidher l-imputat (lappellant);

Fić-citazzjoni hemm indikat li l-mputat kien gie mharrek biex jidher quddiem il-Qorti Kriminali tal-Pulzijia Gudizzjarja ta' (imbaghad hemm) Hall C;

Mill-provi prodotti jirriżulta li fil-fatt l-imputat kien deher flawla korretta, f'Malta kienu nstemghu l-provi fil-presenza tieghu. Il-post iż-Żejtun, fejn sar l-allegat reat jinsab Maita. Inoitre fl-atti ta' dan l-appell gie anness il-proćess li jikkontjeni s-sentenza li biha l-appellant kien instab hati u jekk wiehed jeżaminaha u jipparagunaha ma' dak illi hemm fir-rikors ta' l-appell ma jistax ikun hemm dubbju li ma saret ebda konfuzjoni;

Ghalhekk il-komparixxi lanqet l-iskop taghha u m'hemmx lok ta' nullita'. L-ewwel aggravju mhux sostenibbli (Ara sentenzi ta' dina 1-Qorti tat-30 ta' Settembru, 1993 fl-ismijiet Pulizija vs Mario Grech; u Pulizija vs Joseph Zahra, 28 ta' Awissu, 1991);

It-tieni aggravju ta' 1 -appellant hu fis-sens li:
"Il-post li fuqu sar l-allegat bini kontra l-ligi mhuwiex indikat kif trid il-ligi biex ma jkunx hemm ebda ekwivoku dwaru. Dan peress illi "Plot 38 " mhuwiex xi numru ufficjalment mahrug mill-awtorita' kompetenti u ghalhekk biex ma jkun hemm ebda dubbju kellhom jigu ndikati l-irjieh tal-proprjeta` in kwistjoni";

L-istess ragunament li ghamlet il-Qorti dwar l-ewwel aggravju ghandu japplika wkoll ghat-tieni aggravju ta' l-appellant. Fil-fatt mill-provi prodotti (ara relazzjoni tal-Perit Huntingford u 1-pjanti esebiti $u$ anke $x$-xhieda ta' 1 -istess appellant fol. 9-11), jirriżulta li ma kien hemm ebda dubbju dwar liema bini kien qed jigi akkużat 1-appellant;

Ghalhekk lanqas dana l-aggravju m'hu sostenibbli;
It-tielet aggravju ta' l-appellant hu fis-sens li:
"Kif jirriżulta minn semplici eżami tal-komparixxi, jidher car illi fit-22 ta' Frar, 1989 il-Magistrat sedenti l-ewwel iddifferixxa l-kawża ghas-16 ta' Mejju, 1989 u ordna li jinhareg mandat kontra l-esponent u wara dahђlu biex jaghmel il-kawża li giet ittrattata kontra l-volonta* tieghu u deciiża bla ma huwa kellu l-opportunita` li jaghmel sottomissjonijiet. Dana peress illi sfortunatament il-Qorti ma tatux opportunita` illi jkun assistit mid-difensur tieghu";

Illi dina l-kawża (sommarja) bdiet fil-5 ta' Frar, 1987 u giet iddifferita ghat-30 ta'April, imbaghad ghat-28 ta' Lulju, imbaghad ghall-10 ta' Novembru, 1987, meta xehed Philip Bonnici u l-Qorti nnominat lill-Perit Huntingford sabiex jaćcedi fuq il-post u jisma'
x-xhieda bil-gurament, jaghmel pjanta ta' 1 -allegat bini bla permess u jirrelata dwar il-każ. Il-kawża mbaghad giet iddifferita ghall-11 ta' Marzu, 1988, imbaghad ghall-11 ta' Lulju, 1988, l-1 ta' Dicembru, imbagћad gћat-22 ta' Frar, 1989 meta skond il-verbal a fol. 3 I-AIC Joseph Huntingford xehed fuq ir-relazzjoni minnu ppreżentata Dok. X. Il-kawża giet dećiża (ara fol. 3);

L-appellant qed jilmenta li l-Magistrat dahnal lill-appellant biex jaghmel il-kawża li giet ittrattata kontra l-volonta' tieghu u deċiza bla ma huwa kellu l-opportunita` li jaghmel sottomissjonijiet. Dana peress illi sfortunatament il-Qorti ma tatux l-opportunita` illi jkun assistit mid-difensur tieghu;

Jigi rrilevat li, ghalkemm hemm indikat lifis-seduta ta' Frar il-kawża kienet ser tigi ddifferita ghal Mejju, imbaghad instemghet dak in-nhar meta tface ca l-imputat, ma jirrizultax (mill-verbali) li limputat (l-appellant) talab ghall-assistenza legali jew talab ghal differiment biex ikun jista' jigi assistit;

Kif gie dečiż minn dina l-Qorti (ara App. Krim. Pulizija vs Joseph Falzon ta' l-10 ta' Gunju, 1994) in-nuqqas ta' assistenza legali meta espressament mitluba ma tammontax ghal nuqqas ta' formalita` sostanzjali liggib it-thassir tas-sentenza skond l-artikolu 428(3) tal-Kodici Kriminali. F'dana l-każ ma jirriżultax lanqas li lappellant (imputat) talab ghall-assistenza legali. Dina kienet kawża sommarja. L-istess principju gie ribadit fis-sentenzi App. Kost., 10.4.91, Il-Pulizija vs Belin sive Benigno Saliba u App. Kos. Pulizija vs Victor Caruana et, 27.11.91. L-uniku rimedju f'każijiet simili kien li l-appellant jixhed fis-Sede ta' l-Appell ghalkemm f'dan il-każ l-appellant (imputat) kien diga` xehed filQorti tal-Magistrati;

Ghalhekk lanqas dana l-aggravju m'hu sostenibbli;
L-appell jibqa' differit ghall-kontinwazzjoni gћall-Ġimgћa, 21 ta' April, 1995 fil-11.30 ta' filghodu.

