## 9 ta' Mejju, 1958

Imhallin:-
Is-S.T.O. Prof, Dr. A.J. Mamo, O.B.E., Q.C., B.A., LL.D., President;
Onor. Dr. A.J. Montanaro Gauci, C.B.E., K.M., LL.D.; Onor. Dr. W, Harding, K.M., B.Litt., LL.D.

Ignazto Anastas! et.
versus
Joseph Rosslgnaud ne.
Sigurtà Nazzjonali - Socjjetà Anonima - Direttur Azzjonisti - Impjegat - "Contract of Service" - Arbitru - Appell - Nullità - Art. 44 tal-Att VI tal-1956.

Skond ll-ligi kummercjali tagnna, ma hemmx dubju li s-socfetajiet kummercjali regolarment kostitwiti jikkostitwixxu personalita legali diversa mill-personal:tà individwawli talmembri li jikkomponuha; u gnalhekk, meta dawn is-socjetajiet jimpjegaw xi persuni maghhom, ikuru huma stess, bhala aventi din il-personalità guridaka diversa, li $^{j k} \mathbf{j} u n u$ l-principal, u mhux il-membri $1 i$ jukkomponuhom. Huwa mbaghad inkontrastabbllment korrett 4 wiehed jontd illt anki d-d retturi tas-socjeta anonima, ghad 4 bhala talt mhumiex impjegati tas-socjeta, jistohu jaghmlu xoghol iehor. jew jokkupaw pozizzjoni, li fihom fitqiesu li ghandhom kuntratt ta' servizz mas-sodjetd; u allura, f'dan il-kaz, huma jaqghu taht il-Ligi d dwar is-\$igurta Nazzjonall. u huma jkunu impjegati assigurabbli taht dak l-Att,

Ghalhekk trid issir l-indagini jekk ix-xoghol li kuli wif\#ed min azzjonisti, jew dretturi, ikun gieghed jaghti is-socjeta hutotex dak ii normalment jinkombi lilhom f'dik il-kwalitit, jew jinkludix roghol fi normalment ma jsirx minnhom. Jekk minn din l-ndag̀ini jirrizulta roghol 4 mhux normalment dak li jsir mill-azzjonisti jew diretifuri tas-sodjete, allura huma jkunu impjegati tas-socjetd, assigurabbli taht l-Att ga msemmi.

Din. peró, hija kwistjon: ta' fatt, u tiddependt mill-apprezzament taghha li jaghmel l-arbitru mahtur taht id-dispozizzjonijiet tal-istess Att.

Issa, appell mid-deciżjonijiet ta' dak l-arbitru huwa permess lill-Qorti tal-Appell tal-Maestà Taghha r-Regina; imma unikament fuq punti ta' dritt.

Ghaldagstant, jekk l-appell isir mhux biex t'git mpunjala a-decisizjoni tal-arbitru dwar u-punt legali, imma dwar $i-$ apprezzament tal-fatti kif minnu maghmula, dak l-appell huwa irritu u null. B'mod illi, jekk l-arbitru jkun enuncja l-principju li a-direttur ta' socjetà anon:ma jsir impjegat tas-sodjetd jekk huwa jaghmel ghas-socjetd xoghol li mhuwiex dak li nomalment isir mid-direttur ta' socjeta, u mbghad japplika dik l-enunçazzjoni ghall-fatti kif minnu apprezzatt, u jasal ghall-konkluzjoni li kien hemm dan fxroghol, u li ghalhekk id-direttur tas-socjetd huwa tmpjegat taghha u jaqa' tant l-Att droar is-Sigurtd Nazzjonali, l-appell huwa null. ghax tkun qeohedha tigi kombattuta, mhux il-kwistjoni legali, imma l-kwistjoni jekk kienx hemm fufatt dan ix-roghol.

L-espressjoni "ktuntratt ta' servizz" - "contract of service" timporta li jkun hemm relazzjont ta' princ pal u impjegat; imma jekk tkunx teżisti jew le ir-relazzjoni hija kwistjoni ta fatt.

Il-Qorti:- Rat id-deciizjoni moghtija fit-18 ta' Frar 1958 mill-Arbitru mantur tant l-art. 42 tal-Att tal-1956 dwar is-Sigurta Nazzjonali (Att nru. VI tal-1956), li biha gie ritenut illi Ignazio Anastasi ma hux persuna mpjegata
ghall-fini ta' dak l-Att, izda li Carmelo u Francis ahwa Anastasi huma persuni mpjegati, u li 1 -impjeg taghhom huwa mpjeg assigurabbli ghall-fini tal-istess Att;

Dik id-deciżjoni tghid hekk:-
Fis-7 ta' Awissu 1957 id-Direttur iddecieda 1-kwistjoni jekk Ignazio Anastasi u t-tfal tieghu, Carmelo u Francig anwa Anastasi, humiex jew le persuni mpjegati ghall-fin! u ghall-effetti tad-dispozizzjonijiet tal-Att fuq imsemm: f'sens affermattiv, billi rritjena Ii huma ghandhom impjer taht kuntratt ta' servizz ma' "Messrs Ignazio Anastar" Limited";

Ir-rikorrenti issa qeghedin jappellaw minn dik id-dr ciźjoni tad-Direttur;

Dwar il-fatti ma jidherx li hemm kontestazzjoni bejn il-partijiet; dawn jistghu jig̀u rijassunti hekk:-
(a) "Messrs Ignazio Anastasi, Limited" hija socjeta anonima li giet kostitwita per mezz ta' kuntratt publikat minn Nutar Vincenzo Maria Pellegrini fid-9 ta' Novembru 1948 ghall-perijodu ta' ghaxar snin mill-ewwel ta' Diciembru 1948: dan il-kuntratt die publikat fil-Gazzetta tal-Gvern skond kif jirrikjedi l-Kodiči Kummercjali;
(b) Ir-rikorrenti huma 1 -unicii azzjonisti tal-imsemmija socjjetà anonima, u t-tlieta huma wkoll id-diretturi taghha; Ignazio huwa ć-Chairman, Carmelo d-Direttur Generali, u Francis is-Segretarju;
(c) Ir-rikorrenti iurcievu r-rimunerazzjoni mis-soćjeta, u fil-fatt, mill-bidu tal-kostituzzjoni taghha sa xi sentein wara. Ignazio Anastasi kien đ̈rcievi $£ 80$ fix-xahar. Carmelo Anastasi $£ 65$ fix-xahar, $u$ Francis Anastasi $£ 45$ fix-xahar. Insegwitu din ir-rimunerazzioni tbiddlet; u Ignazio Anastasi beda u ghadu jiehu sal-lum $£ 45$ fix-xahar, Carmelo Anastasi 180 fix-xahar, u Francis Anastasi $£ 65$ fix-xahar;
(d) Ignazio Anastasi ma jidherx li ghandu ebda xoghol iehor fis-soćjeta hlief dak ta' Direttur. Fil-fatt, kif digà ssemma. huwa e-Chairman. Huwa jattendi if-uffićcju tassoejetà kull meta jkollu qalb, u naturalment jaghti liddiretturi 1-ohra l-pariri mehtieǵa skond 1-esperjenza kummerćjali tieghu (ara xhieda ta' Ignazio Anastasi moghtija fid-19 ta' Dićembru 1957, u dik ta' Carmelo Anastasi moghtija fl-14 ta' Novembru 1957);
(e ) Carmelo Anastasi, li huwa, kif intqal fuq, id-Direttur Generali tas-soćjetà in kwistjoni. skond kif xehed huwa stess. izomm il-korrispondenza, jiddirigi x-xoghol li j̈rrigwarda 1 -agenziji u r-rappreżentanza taghhom. jiehu l-ordnijiet relattivi ghal dawn l-agenziji u rappreżentanzi, u jaghmel ix-xoghol kollu li jkkonćerni l-importazzjoni ta' merkanzija. Huwa ghandu $\dot{c}$-ćwievet tal-ufficejju, fej̣n jattendi kulljum;
(f) Francis Anastasi. is-Segretarju tas-socjetà fuq imsemmija, skond ix-xhieda tieghu stess $u$ ta' huh Carmelo Anastasi jiddirici u jikkontrolla li stores u l-beigh milihanut: huwa ijkkontrolla wkoll l-impjegati ii jéibu l-merkanzipa fli-stores. jew jirtiraw merkanzija minnhom: meta xi hadd imur iixtri fil-hanut bl-ingrossa, l-ordni iehodha hu. Id-éwievet tal-hanut huma f'idein: huwa iffthu u ighalau. u ghalhekk iattendi kullium minn xit-8.30 jew id-9 ta' filghodu sas-6 jew is-7 ta' fil-ghaxija;
(g) Sija Carmelo Anastasi kemm Francis Anastasi ohandhom nies impjegati tahthom: 1-ewwel wiehed ghandu skrivan book-keeper u tvoist: it-tieni ghandu żewg impjegati li jaghmlu dak li jghidilhom hu;

Ma hemmx dubju li. skond il-ligi kummercijali taghna, is-soćjetajiet kummerćjali regolarment kostitwiti, kif del resto hijia "Messrs Ignazio Anastasi. Limited", jikkostitwixxu personalità legali diversa mill-personalità individwali tal-membri li jikkomponuhom, u ghalhekk. meta dawn is-soćjetaiiet jimpiegaw persuni, huma stess cioeè s-socjjetariet. bhala aventi dik il-personalità legali distinta. u mhux il-membri li jikkompunuhom, huma prinċipali ("em-
ployers"). Dal resto, ghall-fini tal-Att tal-1956 dwar isSigurtà Nazzjonali, din il-kwistjoni ma ghandhiex importanza, billi f'dan l-Att il-kelma "employer' tinkludi korp ta' persuni li jkunu soćjetà f'negozju, kumpannija, xirka jew soćjetà ta' persuni, sew jekk korporati sew mhux korporati, u sew jekk ghandu personalità legali jew le (art. 2 (2) ta' dak l-Att);

Inoltre, ma jista' jkun hemm lanqas ebda dubju li fost l-impjegati ta' soćjetà kummerċjali jista' jkun hemm anki l-azzjonisti, jew il-persuni li jkunu gew mahtura biex jamministrawhom, jiddiríguhom u jirrappreżentawhom, cjoè fi ftit kliem, id-diretturi;

Illi, ghalhekk, il-vera kwistjoni li tifforma l-oġgett ta' dan l-appell hija jekk ix-xoghol li kull wiehed mir-rikorrenti qieghed jaghti lis-società fuq imsemmija huwiex dak li normalment jinkombi lid-diretturi tas-socjeta anonima bhala tali, jew jinkludix ukoll xoghol li normalment ma jsirx mid-diretturi;

Ghaikemm huwa pjuttost difficili li tiddetermina bi precizizoni l-ambitu tax-xoghol tad-diretturi bhala tali, billi dan jista' jig̀i nfluwenzat minn diversi cirkustanzi li ma hemmx bżonn li jiğu hawnhekk diskussi, huwa rikonoxxut li l-funzjoni ta' direttur ta' soćjetà anonima bhala tali, kif 1 -istess isem jimplika, hija dik li flimkien maddiretturi l-ohra, meta jkun hemm, jiddirigi, jikkontrolla, jamministra, jirrappreżenta s-soçjetà, u jattwa 1 -volontà socjali skond il-ligi, skond l-att kostituttiv, u skond iddeċizjonijiet tal-lagghat generali. Ir-relazzjoni ġuridika bejnu u bejn is-socjjetà hija dik li tinterciedi bejn mandatarju u mandant, u, meta jkun il-każ, bejn rappreżentant u raporezentat. Id-direttur, bhala tali huwa ko-operatur guridiku mas-socjetà stess kunsidrata bhala persuna legali, u bhala tali, u f'dan is-sens, ma jidherx illi jintercedi bejnu u bejn is-socjjetà kuntratt ta' servizz;

Meta, però, 1-attività ta' direttur tônrog mill-isfera ta' attivitajiet fuq brevement riferiti. fis-sens li huwa. oltre dawk l-attivitajiet, jaghmel u jaghti xoghol iehor li nor-
malment ma jsirx minn direttur, imma minn impjegat tas-soćjeta, tkun kemm tkun gholja i-pożizzjoni ta' dan l-impjegat, allura bejn dak id-direttur u s-soçjetà titwieled̃ relazzjoni guridika ohra, li tikkorrispondi ghal dik li tinterċedi u teżisti bejn principal u mpjegat; u bhala konsegwenza, bejn l-istess direttur, impjegat, u s-socjetà, principal. jinterciedi, kif jinterčedi del resto bejn kuli impjegat u l-princijal tieghu, kuntratt ta' servizz. Hija certament kwistjoni ta fatt meta jissućciedi dan; u sabiex dan ilfatt jigi stabbilit, wiehed ghandu jiehu in konsiderazzjoni ċ-cirkustanzi kollha;

Min eżami taċ-cirkustanzi tal-każ preżenti hịja opinjoni tieghi illi, ghal dak li jirrigwarda r-rikorrent Ignazio Anastasi, ma jistghax jinghad li huwa qieghed jaghmel ebda xoghol iehor hisef dak ta' direttur, u ghalhekk inhoss li bejnu u bejn is-soćjetà in kwistioni ma jeżistix kuntratt ta' servizz li firrendi l-impjeg tieghu assigurabbli. 1l-fatt illi huwa aieghed jircievi rimunerazzioni fixxahar mhuwiex, fil-hsieb tieghi, element deciżiv, billi wiehed jista' jírcievi rimunerazzioni anki meta ma jezistix kuntratt ta' servizz, kif jista' jkun hemm kuntratt ta' servizz anki minghajr rimunerazzjoni;

Però, fil-hsieb tieghi, il-pożizzjoni tar-rikorrenti Carmelo u Francis, ahwa Anastasi, hija diversa minn dik ta' missierhom, l-isemmi Ignazio Anastasi. Minn dak li ntqal aktar il-fuq jiena nhossni konvint li parti mill-attivita tar-rikorrenti Carmelo Anastasi, bhala dik li tirrigwarda l-ordnifiet minn barra u x-xoghol kollu konness maghhom, u b'mod ferm aktar markat parti mill-attività tar-rikorrenti Francis Anastasi, johorgu mill-isfera talattività ta' direttur ta" soćjetà anonima "ut sic". Del resto, 1 -istess rikorrenti Francis Anastasi, fix-xhieda tieghu tad19 ta' Dićembru 1957, jammetti li "kieku ma hemmx jien naghmel ix-xoghol li semmejt, naturalment il-Kumpannija trid tqabbad lil xi hadd biex jaghmlu; naturalment dan japplika wkoll ghal hija". Dan iwassal ghall-konklużjoni li l-imsemmija rikorrenti Carmelo u Francis, ahwa Anastasi, oltre li huma diretturi tas-socijetà inkwistioni, huma wkoll, biex nghid hekk, l-impjegati ewlenin tas-socjetà
"Ignazio Anastasi, Limited" ; billi r-rikorrenti Carmelo Anastasi huwa 1-gerenti responsabbli ghax-xoghol taluffićċju, u r-rikorrenti Francis Anastasi huwa 1 -gerenti responsabbli tal-hanut y ta' li-stores. Huma ma humiex semplici mandatarji u rapprezentanti tas-socjetà, imma anki lokaturi d'opera, u bhala tali l-impjeg taghhom huwa assigurabbli skond id-dispozizzjonijiet tal-Att tal-1956 dwar is-Sigurtà Nazzjonaii;

Rat ir-rikors tal-imsemmija Carmelo u Francis ahwa Anastasi, li bih appellaw minn dik id-decizjozoni tal-arbitru, a talbu li tigi riformata minn din il-Qorti, billi tigi konfermata in kwantu rriteniet illi Ignazio Anastasi mhux persuna mpjegata ghall-fini tal-Att fug imsemmi, u revokata in kwantu rritenjet illi Carmelo u Francis, ahwa Anastasi, huma persuni mpjegati, u illi l-impjeg taghhom huwa assigurabbli ghall-fini tal-istess Att; billi jigi minflok deciż ilhi l-istess Carmelo u Francis, ahwa Anastasi, ma humiex persuni mpjegati, u ghalhekk ma humiex assigurabbli;

Rat ir-risposta ta' Joseph Rossignaud nomine, li biha ssottometta, preliminarment, li d-decizizoni tal-arbitru f'dan il-każ mhix appellabbli lil din il-Qorti, peress illi 1 appell mhux fuq punt ta' ligi; u li subordinatament, filmeritu dik id-dećiżjoni hi gusta; u talab illi l-appell jiği dikjarat null, jew, subordinatament, jigi michud; bl-ispejjeż;

Semghet it-trattazzjoni fuq lecicezzjoni tal-inappellabilità, u dwarha kkunsidrat;

Skond l-art. 44 tal-Att tal-1956 dwar is-Sigurtà Nazzjonali, hemm appell lil din il-Qorti minn dečizjoni talarbitru unikament fuq punt ta ${ }^{\prime}$ dritt;

Issa, id-dečiżjoni tal-arbitru fil-każ preżenti tista' tinqasam f'erbgha parti, kif ser jinghad:-

1. Fl-ewwel parti hu elenks l-fatti li dwarhom, kif qal espressament ma kienx jidher li kien hemm kontestazzjoni bejn il-partijiet;
2. Mbghad, 1-arbitru qal illi, skond il-ligii taghna, is-socjjetajiet kummerčjali regolarment kostitwiti, kif hija s-soćjetà "Ignazio Anastasi, Limited", jikkostitwixxu personalttà legali diversa minn dik individwali tal-membri; żied, però, jghid, illi din il-kwistjoni ma ghandhiex importanza fil-każ preżenti;
3. Fit-tielet lok, l-arbitru qal illi ma jistghax ikun hemm dubju ilii fost l-impjegati ta' soċjetà kummerćjali jista' jkun hemm l-azzjonisti jew il-persuni li jkunu gew mantura biex jamministrawhom, jiddiriguhom, u jirrappreżentawhom, ćjoè, fi ftit kliem, id-diretturi;
4. Fl-ahћharnett, l-arbitru qai ili l-vera kwistjoni kienet jekk ix-xoghol li kull wiehed mit-tliet persuni nvoluti fil-proceduri, éjoè Ignazio Anastasi u ż-żewg uliedu Carmelo u Francis, qieghed jaghti lis-socjetà fuq imsemmija hux dak li normalment jinkombi lid-diretturi ta" socjjeta anonima bhala tali, jew jinkludix ukoll xoghol li normaiment ma jsirx mid-diretturi; f'dan l-ahhar każ jista' jkun hemm bejn id direttur u s-socjetà reiazzjoni guridika ofra ta' impjegat u principal, djoè kuntratt ta' servizz. "Hija certament kwistjoni ta' fatt", issokta jghid l-arbitru, "meta jissućciedi dan, u sabiex dan il-fatt jigi stabbilit, wiehed ghandu jiehu in konsiderazzjoni cecirkustanzi kollha". L-arbitru, wara li ghamel eżami tać-cirkustanzi tal-każ preżenti, wasal ghall-konklużjoni tiegћu;

Meta ma' dan id-dećiżjoni tal-arbitru, hekk rijassunta, jigi konfrontat ir-rikors tal-appell, u anki dak li ssottomettew l-appellanti fit-trattazzjoni orali, jidher assolutament car illi l-appell jirrigwarda biss u esklużivament irraba' parti ta' dik id-dećiźjoni. Infatti, dwar l-ewwel parti ma hemm ebda kwistjoni. It-tieni parti hija irrilevanti u, fi kwalunkwe każ, inkontroversa. Fit-tielet parti, huwa veru, l-arbitru enuncja principju ta' ligi; imma dan ma hux queghed jigi kwerelat; difatti lanqas jista' jigi kwerelat gha'iex. kif qal l-arbitru, dwaru ma jista' jkun hemm ebda dubju. Huwa inkonstrastabilment korrett li tghid illi, ghad li d-direttur ta' soćjetà anonima mhux, bhala tali, impjegat taht kuntratt ta' servizz, jista' diret-
rur jaghmel xoghol ietor ghas-socjetà jew jokkupa pozizzjoni ii minhabba fihom jitqies li ghandu kuntratt ta' servezz mas-socjjetà. Jekk dan hux il-każ jew le hija purament kwistjoni ta' fatt dipendenti mic-cirkustanzi. Issa, huwa appuntu mill-apprezzament tal-fatti li ghamel 1-arbitru u l-konklużjoni li ǵibed minnhom li geghedin jilmentaw i-appellazti;

L-ahjar prova illi lerbitru ma ghamelx hag'ohra âlkaż prezenti hlief applika postulati tal-ligi ii dwarhom, sif ga itqal, ma hemmx kwistjoni, ghall-fatti kif valutati minnu, huwa l-fatt illh, fuq l-eżami ta' dawk il-fatti, huwa vasal ghal konklużjoni wahda dwar Ignazio Anastasí u konklużjoni ohra dwar iż-żewg appellanti;

Issa, l-appellanti jippretendu illi dan l-apprezzament A' fatti da parti tal-arbitru huwa żbaljat, ghax jirritjenu Ali bejuhom u bejn is-socjeta "Ignazio Anastasi, Limited" ma hemmx kuntratt ta' servizz. Kif digà ntgal, l-arbitru na ezentax lil Ignazio Anastasi mill-applikazzjoni tal-ligi dwar is-Sigurta Nazzjonali minhabba xi principju illi Tirettur ta' socjjetà anonima ma jista' qatt ikun ukoll impjegat ta' dik is-socjeta taht kuntratt ta' servizz; anzi, ohala principju ta' ligi l-arbitru irritjena l-kuntrarju, u mhuwiex ji-punt li 1 -appellanti qeghedin jimpunjaw. Larbitru eżentah ghaliex, bhala fatt, hu sab, kuntrarjament gha! dak li sab ghar-rigward taż-zewg appellanti, li filkonfront tieghu ma kienetx teżisti r-relazzjoni ta' kuntratt ta' servizz oltre dak ta' direttur;

L-espressjoni "contract of service" użata fill-liġi taghna in kwist joni, kif, del resto, il-lięi kollha dwar is-Sigurtà Nazzjonali, hi ta' oriǵini ngliz̀a. Kemm il-darba l-Qrati Ingliżi kelhhom okkażjoni li jesprimu runhhom ghar-rigward ta' dik l-espressjoni in konnessjoni appuntu ma' kwistjonijiet ta' appellabilità. In-"contract of service" jimporta li jkun hemm relazzjoni ta' pi incipal u impjegat; imma dawk il-Qrati rritenew, kif jidher mid-dećizjonijiet citati fil-Willis's "Workmen's Compensation", 34th edition, p. 162, illi "whether or not that relationship exists is a
question of fact", $u$ illi "a finding one way or the other cannot be disturbed if there is evidence to support it";

Ghalhekk, l-ećezzzjoni tal-inappellabilità, sollevata mill-appellat, ghandha tigi milqugha;

In vista ta' dan, din il-Qorti tiddikjara l-appell maghmul minn Carmelo u Francis, ahwa Anastasi, irritu u null; bi-ispejjeż kontra l-appellanti.

