## 4 ta' Frar, 1964.

## Imhallef:

## Onor. Dr. E. Magri LL.D.

Gerald Vella

## versus

Air Marshal Slr Walter S. Cheschire K.G.B., G.B., G.B.E. noe.

## Azajoni kontra l-Kuruna

Skomil di-principji tad-drilt Kosliltizzjonalt Jiogltz, rlgtoardanti t-aflribuzzjonifiet tal-paler esekutiv u r-relazzfonifiet talKuruna jew ir-rappresentanti taghha fil-kolonji u l-implegati huwa stabbilit li dawna tokkupaw il-kariga taghhom a beneplacitu tal-kturuna, u kwalunkwe impjegat fista onalhekk fiòi destitwit fi kwalunkwe zmien.

Fil-Gurisprudentag taghna tirrikort komunement id-dtstinzjoni
ta' kewd personalitafiet fli-Gvern; u $\|$ t-termini "Gvern. "Stat" w "Kuruna" jikkooralnav ruhhom bejniethom; in kwantu davora fesplikavo attributi ta' sovranita, jitatesu bnala personalita' politika, 'mentri in kwantu li huma enti patrimonjali bhala tall ghandhom figu konstdrati pari ghallkwalita' tal-indtwidvoalita' jlikika u kollettiva u ghandhom figu ghalhekk sottoposti phadd-dritt komuni bnala "subjectus tdoneus' ta' selazziontjlet juridid; kwindi in kwantu ilkuruna tajdxxi th forza ta' l-ewowel prerogativa, issir insindakabbli minn dawna it-tribunali. Ghallex tkun hekk ip. provdiet "jure imperi" pero mhux hekk ghar-rigward tatttent attifiet it huma azzjont " $\dagger$ ure gestionis" u ohalhekk fdavon ll-kazk htja sottopata ohall-gurisaizzjoni tat-Tribunali.

Gie ukoll ritenut hita privat jaghmel kuntratt mal-Gvern $n$ orbita' tol-ammintstrazzioni, il-Gvern ikun obbligat firrispetta dak il-kuntratt.

## II-Qorti,

Rat l-att tać-citazzjoni li bih 1-attur, premessi d-dikıarazzjonijiet necessarji u moghtija l-provvediment opportuni - peress illi l-attur kien impjegat mal-Air Ministry f'Malta bhala fitter (motor Transport) u peress illi fid-19 ta' April, 1960 huwa gie licenzjat mill-istess impieg, u peress illi fis-seduta tal-Joint Industria! Council tat-18 ta' Lulju, 1960, gie decis, u l-Air Ministry aécettat, illi s-salarji tal-impjegati tieghu kellu jizdied bir-rata tal-hmistax film:ja u l-hlas tal-overtime kellu jiżdied bir-rata tal-hdax filmija, u peress illi ǵle decis ukoll illi dina r-rata tas-salarji u hlas tal-overtime kellu jkun effettiv sa mill-1 ta" Apri!. 1959 u peress illi ghalhekk dik kienet ir-rata ta' salarju " overtime li kienet dovuta lill-attur ghall-perijodu mill-1 ta' April, 1959, sad-data li fiha gie licenzjat fid-19 ta' April. 1960 kif intqal fuq, u peress illi l-Air Ministry irrifutat bla ebda raguni gusta li thallas lill attur id-differenza bejn is-
salarju u hlas ta' overtime effettivament imhallsin lilu ghall-perijodu fuq imsemmi u dak li huwa fil-fatt dovut lill-attur skond ir-rata riveduta ta' l-istess salarju u overtime, u peress illi din id-differenza tammonta ghal somma ta' mija u tnax il lira. (£112) jew ammont verjuri approssimativ, talab li l-konvenut nomine jigi kundannat biex ihallas liil-attur is-somma ta' mija a tnax il lira (f112) jew ammont iehor approssimetiv ikbar jew izzghar, lil dan dovuta ghall-b:land jew differenza ta' salarju, u/jew hlas ta' "overtime" minnu mandum ma tul il-perijodu mill-1 ta' April, 1959, sal-19 ta' April, 1960, bl-ispejjez u l-interessi legali.

Rat id-dikjarazzjoni ta' l-a'tur u n-nota tax-xiedha neghu.

Rat in-nota tal-ećcezzjonijiet tal-konvenut nomine li biha qal ii d-domanda tal-attur hija infondata peress illi meta gie moghti 1-Award tal-Joint Industrial Council huwa ma kienx ghadu fl-impieg billi kien gie licenzjat minhabba li kkommetta reat u li f'kull kas l-attur ma' ghandhux dritt ta' azzjoni kontra l-Kuruna peress illi r-rapport beja I-Istat u l-impiegat huwa unilaterali u mhux kontrattwali u minnu ma tidderivax reciprocita' ta' drittijiet u doveri, b'riserva ta' ećcezzjonijiet ohra;

Rat . . . omissis . . .
Ikkunsidrat:

Li huwa xieraq ii qabel xejn tigi trattata u deciza "in primis" l-ećcezzjoni mogh'ija mill-konvenut nomine fit-tieni lok, jekk cioe' l-attur ghandhux dritt ta' azzjoni kontra lKuruna peress illi r-rapport bejn l-istat u 1 -impiegat huwe unilaterali $u$ mhux kontrattwali u minnu ma tidderivax re-
čiprocita' ta' drittijiet u ta' doveri;

## Ikkunsidrat:

Li ma hemmx kwistjoni li l-attur kien impjegat mal-Air Ministr, u li meta gile licenzjat fid-19 ta' April, 1960, ghad ma kienx gie proferit l-Award tal-Arbitru Hugh Lloyd WilLam li sar effettiv fit-18 ta' Lulju, 1980, b'effett retroattiv. ghal dak li jirrigwarda s-salarji u l-overtime tal-impjegati interessati, mill-1 ta' April, 1959.

## Tkkunsidrat:

Li ma jistax jigi obbjettat li l-attur m'ghandux interess li jippromuovi dina 1 -azzjoni llum wara li gie licenzjat, ghaliex il-mot:v a basi ta' dina l-kawia mhuwix dak li l-attur jottjeni hlas ta' galarju u overtime li mhumiex doruti lilu wara l-ličenえjament iżda biex jigi dikjarat jekk huwix intitolat ghaz-zieda fis-salarju u fl-overtime skond l-imsemmi award, minn mindu dana sar effettiv retroattivament u sakemm huwa kien ghadu impjegat mal-konvenut nomine, inoltri, jekk il-konvenut ikollu favur tieghu dikjarazzjoni simili ma jistax jinghad li huwa ma jistax jinfurzaha u jesegwiha (Kollez. XXXVI, 1, 127) salv dak li sej. jer jinghad dwar il-limiti ta' dina l-esekutorjeta fil-konfront tal-Kuruna.

Ikkungidrat:
Li, dejjem ghal fini tal-ececezizjoni in desamina, dina iQorti mhix sejra tidhol tiddiskuti l-opportunita' u il-gustizzja tal-provvedimenti li bih l-attur gie licenzjat mill-impieg, haga li l-attur anqas ma huwa jippretendi u anke kieku ma kienx hekk, dina I-Qorti kienet tkun preklusa li
taghmlu ghaliex dina hija materja li tesorbita mill-kompetenza taghha; Infatti skond il-principji tad-Dritt Kostituz. zjonaii Inglis, rigwardanti 1-attribuzzjonijiet tal-poter esekutiv, u r-relazzjonijiet tal-Kuruna jew ir-rappresentanti taghha fil-Kolonji, u l-impjegati, huwa stabilit li dawna jokkupaw il-karika taghom a benepladitu tal-Kuruna, u kwalunkwe impjegat jista ghalhekk jigi destitwit f'kwalunkwe zmien; u s-seta' tal-Kuruna f'dana r-rigward hija l.ondizzjoni implicita fil-konferiment tal-impieg: Kif gie ritenut fid-decizijoni tal-Kumitat Gudizzjarju tal-Kunsill Privat, tat-2 ta" Frar, 1895, in re "Shenton vs Smith", irregolamentj Kolonjali ma jikkostitwixxux kuntratt bejn ilGvern u l-impjegat, imma jirraprezentaw serje ta' normi stabiliti kiex iservu ta' gwida lill-Gvernatur el-esplikament tad-dmirijiet tieghu, u dwar l-osservanza taghhom huwa ghandhu jaghti soddisfazjon lis-Segretarju tal-Istat, u jistghu jigu, ghalhekk, alterati, f'kwalunkwe imien, anke minghajr il-kunsens tal-impjegat "as they do not constitute a contract between the Crown and its servants" (Kolleż. XXI, 1, 433) ;

Ikkunsidrat:

Li, pero', dina l-Qorti thoss li hija kompetenti li tiehu konjizzjoni tal-pretensjoni tal-attur, ghaliex dina ma tirrigwardax censura jew impunjazzjoni tal-opportunita' jew tal-gustizzja :a' xi provvediment amministrativ; izda sempliči interpretazzjoni tal-applikabilità o meno tal-effetti talimsemmi award ghaz-zmien meta l-attur kien ghadu fl-impeg.

Ikkunsidrat:
Illi fii-gurisprudenza taghna tirrikorri komunement id-
dıstinzjoni ta' zewg personalitajiet fil-Gvern; u li t-termini "Gvern", "Stat" u "Kuruna" jikkoordinaw ruhhom bejniethom; in kwantu dawna jesplikaw attribwiti ta' sovranita' jitqiesu bhale personalita' politika, mentri in kwantu li huma enti patrimonjali bhale tali ghandhom jigu konsidrati pari ghall-kwalita' tal-individwalita' fisika u kollettiva, u ghandhom jigu ghalhekk sottoposti ghad-dritt komuni, bhala "ubjectus idoneus" ta' relazzjonijiet guridici, kwindi in kwantu l-Kuruna tagixxi in forza ta' l-ewwel prerogativa. issir insidakabbli minn dawna t-Tribunali, ghaliex tkun hekk ipprovdiet "jure imperii", pero' mhux hekk ghar-rigward tat-tieni attijiet li huma azzjoni "jure gestionis" u ghalhekk, il-Kuruna, f'dawna. l-kazi, "tanquam privatus egisse censetur", u hija sottoposta ghal gurisdizzjoni tat-Tribunali (Kollez. XVII, 111, 69, P.A. 15 ta' F'rar, 1894, in re "Busuttil vs Le Primaude'; Appell 1 ta' Gunju, 1925, in re "Dr. Busuttil vs Onor Prof. Mallia; Kollez. XXVII, 1, pag. 164. Appell 9 ta' Novembru, 1935 in re Galea vs Onor Galizia noe, A ppell 28 ta' Frar, 1912, in re "Boselli vs Ronpell"; Kollez. XXXV, 1,83) ; gie ukoll ritenut li meta privat jaghmel kuntratt mal-gvern fl-orbita tal-amministrazzjoni il-Gvern ikun obbligat jirrispetta dak il-kuntratt (Kollez. XXX1, 1. 398).

F"dina 1-materja l-Qrati taghna kelhom diversi okkazzjonijiet biex jaffermaw il-prinčipju li "se l'atto del potere escutivo lede un diritto civile o patrimoniale, i tribunali sono competenti a prendere cognizione di quel fatto, salvo che una legge speciale non vieti il ricorso all'eutorita' giudiziaria" (Kollez. XX, I, 147); u l-Qrati taghna ghandhom sahansitra il-poter li jikkunsidraw il-validita' ta' att ${ }^{\prime}\{$ ' poter esekutiv u legislativ, fis-sens li jaraw jekk dawk batti jidhlux fl-attribuzzjonijiet tal-Awtorità li ordnathom, jew gietx osservata l-forma stabilita mill-ligi (Kollez.

## XXXIII, 1, 65; XXVII, 1, 553, XXVI, 1, 236) ;

Ikkunsidrat:

Li, ghalhekk, taht dawna éciirkustanzi u in vista talprincipji fuq esposti, dina l-Qorti tirritjeni li hija kompetenti li tiehu konjizzjoni tat-talba tal-attur, u konsegwentement tirrespingi l-ećcezzjoni relativa tal-konvenut nomine, bl-ispejjes kontra tieghu;

## Ikkunsidrat:

Li fuq I-ewwel ećcezzjoni tal-konvenut li doe' l-attur mhux intitolat ghaż-zieda kontemplata mill-imsemmi award billi ma kienx ghadu fl-impieg meta dana l-award sar effettiv, dina 1 -Qorti, wara eżami matur u akkurat tać-cirkostanzi kollha involuti f'dina l-materja, waslet ghall-konkluzr zjoni li dina l-ećezzjoni jisthoqqilha li tigi milqugha, ghallmotivi infraskritti;
(a) Meta gie licenzjat l-attur mill-impieg l-award ghadu ma kienx gie degretat, u kwindi, ma jistax jinghad li leffetti tieghu kienu sospizi;
(b) 1-ispirtu li anima dana l-award huwa dak li jigi rikonoxxut "the need to improve productivity and efficiency in the sectors of employment;" issa ma jistax jigi konćepit, anqas per ipotesi, li l-attur licenzjat, kien sejjer inoss l-influwenza ta' dana r-rikonoxximent ghall-fini tal-produt†IvIta' tieghu bhala impiegat.
(c) Ghalkemm l-effetti tal-awment kontemplat flaward jirrisalu ghaż-żmien meta l-attur kien ghadu impiegat, dana jfisser li l-award kellu jkollu dana l-effett filkonfront tal-impjegati attwali biss, u mhux ta' dawk li gja
spicdaw mis-servizz. Kieku kellu jigi applikat il-principju invers, l-effetti ta' dawna l-award messhom jestendew ruhhom anki ghall-impjegati l-ohra li ghal xi raguni jew ohra (pensjoni; inabilita' ghax-xoghol; terminazzjoni tal-kuntratt tal-impieg etc.) kienu ghadhom fis-servizz fiz-żmien kontemplat mill-award, izda ma kienux ghadhom impjegati meta' dana. 1-award gie degretat u sar effettiv. Ipotesi dina li ma tistax tigi kollawdata, ghaliex kuntrarja ghal principji vigenti in materja ta' awment retroattiv ta' salarji, u ghaliex meta wiehed jirtira mis-servizz ma jibqax jirciievi r-kumpens ghax-xoghol li jaghti, taht aspett ta' salarju, iżda kumpens ghax xoghol li ikun gja ta taht il forma ta' pensjoni, gratuita', etc;

Ikkunsidrat:

Li in materja ta' retroattivita' biex jigi stabilit, fost ilvarji kriterji sugggeriti mill-awturi, liema huwa dak li ghandhu jigi preferit, il-Pacifici Mazzoni, jafferma "deve essere preferito quello del diritto quesito". (Istituzione Vol. 1 para. 28 pag. 70) u l-istess awtur jikklassifika fost dawk li ghandhom effett retroattiv.:'Le leggi che riguardono l'ordine la salute e la sicurezza pubblica, giacche' riguardo alla materia regolata da esse niuno puo' avere diritto quesiti, il cui rispetto importa lesione di tali interessi sociali" (ibid. para. 29 pag. 79)

## Ikkunsidrat:

Li taht dana 1-aspett il-provvediment tal-award ma jistax jinghad li huwa "ut sic" retroat'iv, ghaliex kwestjoni ta' awment ta' salarju ma tirrivestix ir-rekwiziti gja fuq enunéjati; però dina r-retroattività giet stabilita mill-istess award fil-konfront tal-impjegati; u ghalhekk id-dritt
kwesit taghhom ghall-effetti tal-award jigsussisti in kwantu huma fil-mument li gie rikonoxxut dana d-dritt huma kienu ghadhom impjegati; ghaliex id-dritt kwesit intant jesisti in kwantu jiddependi mid-dritt li attwalment qeghdha tigi applikata ghalih ir-retroatEivita'. Fin-nuqqas tal-attwalita' ta' dana d-dritt, mhuwiex koncepibbli fl-estensjoni tal-applikazzjoni tieghu ghal drittijiet precedenti ghall-avverament tal-fatt li ta lok ghar-retroattivita' tal-provvediment in kwistjoni;

Ghal dawna 1-motivi:
Tiddeciedi billi tichad it-talba tal-attur bl-ispejjè minghajr taxxa, izda d-dritt tar-Registru jigi sapportat millattur.

