5 ta' Gunju, 1951.
Imbialler:
L-Onor. Dr. W. Harding. B.Litt., JLL.D.
Apizijnr George Mallia rersus Joeeph Azzopardj et.
Novarxjoni - Impjeg - Protenajonista -
Licensjament - Elawsole Ponali - Art. 1721 tal-Eodiet Civili.
Billi ssir midifikazzoni di tehim, me tanveraz rutha nouassjoni bejn idpartijiet, jekk mu kience hemm l-intensjowi li asir obligazajoni jdida in sostitnzzjoni ghall-antika, li tigi mill-partifiet kancellata. Ifimpjegat ghandu jüqies bhala tali, ohall-finitiet tal-ligi, aveolja jkun piofessjonista; " ahalhelth anki ghall-protessjonista hija applikabili a-dispusissjomi tal-ligi li dintitola lill-impjegat ghal nofs il-hlas - ohall-bqian taz-imien li jkun baqa' miz-imien miftiehem, meta l-impjegat juji liipazjut bla rayuni tajba qaluel dak it-imien.
Ir-rajumi tajba ghal licenajoment qabel iz-zmith uhandha tidi pruvata mill-padrun li jallegahn.
Ilmotive tallirienzjament, imbaghad, iril ikun abitwali jew ta' ierta grauita.
H-klawsole penali ma hize applikabili hlief filkgi ta' inadempjensa ta' l-obligazajoni prineijnli; u ghalhekk, jelik Limpiegat jidi lidenzjat ghal xi ragnili ma hix lentemplata fil-ftehim lighalih hija actessnria, il-klauswla prmali ma welina; b'mod li l-padrun ma jixtar jipmetondi Ti jhallas bll-impicgat licensint lammont tal-perali min.


Il-Qort:, - Rat l-att tacecitazzjoni li fih 1-attur ippremetta illi bi skrittura privaita tat-2 ta' Guniu 1938 (dok. A) hu gie impjegat bhala spizjjar u manager ta' l-'Economical Zebbug Dispensary" minu l-Ispiźjar Joseph Debono u John Meli, lit akkwistaw l-istesk sp zeriju minn ghandu b'kuntratt tat-28 ta' Lalju 1938 (dok. B) fl-atti tan-Nutar Oacar Azzoparti; ii dan l-impjey kelhu jkun ghal żmien ta' tmien suin di fermo u tmitn snin ohrat di rispetto, l-ewwel tmien snin dekorr bili mit-28 ta' Lulju 1938, data tal-bejgh fuq imsemmi, $u$ keila jkun imhallas b salarju ta' £12 fix-zahar; li l-konvenut, wara li akkwistn l-istess spizerija. u hekk dahal immedjatament fid-Itrttijiet a obligi kollh ta' l-imsemmija Spizjar Jaseph Dehono or John Meli fil-relazzjonij'et ma' l-attur, kif jiġ: pruvat fit-trattazziomi, fil-31 ta' Lulju 1948, ming末ajr gusta kawża, u bi ksur tal-konvenzjoni fuq imsemmija, illićenzjah mill-impjeg professfonali fuq imsemmi qabel it-terminu stipulat; a li inoltre 1 -konvenut, fil-31 ta' Lulju 1948, obliga ruhu li jirrestitwilu, fi żmien ǵimgha. is-somma ta' £19, bilanè avvers tal-gestjoni ta' l-isp żerija ghax-xahar prećedenti, stante li hu: kien hareg $£ 45$ ghax-xiri ta' medic̈inali; u li l-konvenut baqa' ma fallasx l-imsemmi bilane ta' $£ 19$ non ostanti l-interpellazzjonijiet l: samlu; n talab li, wara li jkunu premessi d-dikjarazzjon ijiet kollha opportuni u kull provvediment mehtieğ, il-konvenut (1) jigi kundannat jirrestitwilu s-somma ta' $£ 19$, bilanć dovut lilu ghar-raguni premesas; (9) o minn dina l-Qorti jigi dikjarat u dećiż li l-lidenzjamont tieghu da parti tal-konvenut kien minghair gusta kawka n qabel ma ghalaq it-terminu stipidat bil-konvenzjon: fuq imgempiot (dok. A) bejnu u bejn l-awturi tal-konvenut. u li ghalhegh flkonvenut huwa tenut li jhallsu d-danni, likwidabili A-\&pmont ta' salarju jew kwalunkwe parti minnu gћaż-żmien ruqanepati. R'r'żerva ta' kwalunkwe azzjoni ohra kompetenti kil-attur, o bl-ispejjéz, komprizi dawk ta' l-ittra uffićjali tad-29 ta' Ottubiu 1948, u bl-imghax legali mill-1 ta' Awiscu 1948, Yontra 1-konvenut:

Omissis:
Trattata l-kawża, ikkunsidrat:
Peress li l-attor ned jibbaza t-talba tieghu fug it-terminu ta' l-impjeg stipulat fl-iskrittura privata taf-2 to' Gunju 1938
(dok. A), fol. 6, u peress li l-konvenut, thecicezzjonijiet tieghu u fin-nota tieghu fol. 141, qieghed isostni li dik l-iskrittura ma ghadhiex operativa, ghaliex l-obligazzioni fiha kontenuta giet surrogata b'ohra gdda, b'mod li kien hemm dik l-ispeci ta' novazzjoni li tissejjah 'oggetetiva', ghalhekk hu ovvju li ghandha tigi definita l-ewwel nett dina l-kwistjoni;

131-iskr:ttura fuq imsemmija l-attur gie impjegat bhala «pizjar bis-salarju ta' £12 fix-xahar ghal żmien tmien snin di fermo a tmien snin di rispetto mill-gurnata ta' l-iskrittura; io segw:tu sar ftehim verbali illi 1-attur jaghmel ukofl ix-xoghol ta' compounder u jżidlu ghaxar liri fix-xahar mas-salarju tiestiu ta' spiżjar, li sadattant kien gie awmentat b'f4. (Ftalhekk is-salarju olobali sar £26 fix-xahar:

Issa, deher mix-xhieda ta' 1-attur.
li meta air dan it-tibdil fis-salarju, l-attur insista li tibqa' pero ssebћ, per tutt'altro. l-iskrittura fuq imsemmija. Iswa, kif josserva !- Faurent, Princip. Dto. Civ. Vol, XVIIT, para. 259 :- "Tutto quanto abbiamo detto dimostra evidentemente che la wolonia di novare é di essenza dell'obbligazione. Creditore e leb tore possono benissimo modificare l'obbligazione originaria senza pensare di estinguerla, sostituendovi quella modifi:ata; è dunque a vedere se abbiano l'intenzone di novare". Ghalhekk il-fatt li saret molifikazzjoni ma jfisser xein, jekk ma kienx hemm l-intenzjoni li sair obligazajoni gdida in sostituzzjoni ta' l-antika, li tigi mill-partijiet kancellata. F'den il-ka\%, meta sarn t-tibdiliet, Dr. Cremona kien sejjer jaghmel ver ttura ǵdida; l-attur pero sab oǵğezzjoni, zhax qal l: ried li jibughu jimxu fuq l-antika : allura Dr. Cremona qatta' dik 1: kien ged jaghmel, u baggћet l-obligazzjoni antika bit-tibdii li sar, u li ghalhekk gie aggunt maghha, bhala ftehim verbali. 1. ghalih fil-fatt inghata eżekuzzjoni. Hocar, ghalhekk, li ma kienx hemm ebda novazzjoni oǵgettiva, u li kien hemm biss lihaill b: ftehim verbali li gie aǵgunt ma' liskrittura antika, li buqgitet isseth ghall-bqija taghha, kompriż it-terminu. Dak il-ftehim verbali gie fil-fatt eżegwit;

Tkkunsidrat;
Ma hemmx dubiu li l-attur, ghalkemm professionista. ghandu jitqies bhala impjegat ghall-finijiet ta' l-art. 1721 Kap.

23, li jghid li kull min jbghat impjegat bia raguni tajba qabel iż-̇̇mien stabbilit, hu obligat jáftih nof; il-flas li jmissu jithallas ghall-bqija taż-zm'en miftihem;

Hu ear lli 1 -prova tar-"raguni tajba" (meta l-fatt tallicenzjament hu pacifiku) tmiss lill-padrun li jallegaha. Infatii l-konvenut ged jallega l-fatt tal-motiv gust, ughalhekk ghandu jipprova dak il-fatt. "The burden of proving a fact", ighid it-Powell, "On Ev'dence", page 150, "rests, as a rule, on the party who affirms the fact, and not on the party who denies it. Ei incumb t probatio qui dicit, non qui negat''. Filkawża "Amos vo. Hughes", Nisi Prius, 1835, 1 M. \& Rob. 464, citata, il-Cockle':- Cases and Statutes on Evidence, pag. 131, jinghad l-istess - "the burden of proof of any particular fact in issue is upon the party who alleges the affirmative thereof' ';

Koerentement ghal dawn il-princ̈ pji, il-Qorti, fol. 27, ordnat lill-konvenut jippreżenta nota tal-faiti li huwa jallega ithala mot vi gusti tal-licenzjament; u meta din in-nota giet prozentata, fol. 38, ordnath, fol. 40 , hi japtomel il-provi tieghu dwar dawk il-fatt. Il-provi ma sostnewx l-allegazzjoni tal-konvenut ;

Gie mintir allegat.
titalhekk 1 -addebiti mossi kontra 1-attu: me jirizultawx. In propozitu, ghandu jingtad ill l-motiv tal-licenzjamens ghandr jkun ta' eerta gravitá. Dik il-qravita t'sta' tiğ millfatt fh 'mnifsu, jew inkella mir-reiterazzjoni sistemat ka ta' fatti diversi. П-kagistika gurisprudenzjal: lokali u estera tillustra dana l-principju. Hekk, per eżempju. fil-kawża "Caroll vs. Zarb", deë ża minn dina l-Qorti mill-Tmhallef Prof. Dr. Ederar Ganado fis-6 ta' Gunju 1983, gie affermat il-principju itli ' l 'insubordina\%ione del commesso puó essere causa del suo immediato licenziamento da parte del principale, se la stessa sia abitrale o di natura grave". Hekk ukoll, I-Imћallef Dr. Paolo Debono, sedent f'din il-Qorti, filkawża 'Serbi vs. De Piro ne.", 23 ta' Dicemrbu 1898, kellı okkażjoni jeżempl: fika xi kawzi irusti ta' licenzjament, u semma "la incapacità del locatore di opara di adempiere le obblicazioni assunte, la sua infedelta' de: serviz o, la sua abituale insubord nazione i gravi danni da lui recati all'interesse del padrone

Kwantu ghall-gurisprudenza estera, 1 -istess prinċipju jista' jig̀i konvenjentement argumentat mid-diversi decizjonjiet talQrati Taljani riportati mill-Fadda, cormm, art. 1628, fin-nomri $160,179,183,187,211$. Kwantu ghall-gurisprudenza talQrati Francíżi, jista' jiğ: 1 -stess argumentat m'd-diversi kazijiet ditati mill-Baudry, Locaz. Vol. II, Parte I, pay. 621. li hemm bzonn thun xi haǵa gravi fiha nnifisha, jew ghaliex abitwal: u s:stematika. Issa, fil-kaz̀ prezenti, mhux talli ma kien hemm xejn, la gravi fib innifsu u lanqas minhabba l-abitwalita, imms fil-fatt ma rrizulta ebde addebita kontra l-attur ; ${ }^{11}$ evidentement kollox kien pretest. L-attur qeda tajjeb iddmirijeet tieghu, u ghamel mill-shjar li seta', avoolja kelluz litvantagg ta' farmacija li ma kienetx stokkjata tajieb, b'mox li kien jonqosha spiss oggetti ta' uzu korrenti;

## Iklransidrat;

Tlli, galadarba ma rriz̈ultax motiy gust ghall-licenziament ta' l-attur. hemm lok ghall-hlas ta' l-indennizg kontemplat f-art. 1721 Kap. 23 ;

Ank: hawn il-konvenut issolleva l-éciezzioni illi l-indenרizz hu limitat ghas-somma ta' $£ 50$ skond l-iskrittura fol. 6 (ara l-athar para. tan-nota tal-konvenut fol. 142 $)^{\circ}$ :

Dina l-eciezzjoni mhix sostnuta. Il-klawsola numru 4 tikkontempla speċifikatament il-każ li fih "lispiżerija ma trunx tiflah l-jspejjez 1: jkollhe'". K: josserva 1-Itaurent (Op. cit. Vol. XVII, para. 427, pag, 329), "lo scopo della "lausola penale ne determina il carattere e gli effetti. Perchè sieno dovuti i danni e interessi, e quindi roorra il pagamento di unn penale, e mest eri che non sia stata eseguita lobbligazione principale. Nel saso di stipulazione d; una pena vi sono due obbligazioni: una chiamata principale, e l'altra cui la dottrina dá il nome di accessoria. La clausola penale é acessoria. nel senso the non pus concepirs: indipendentemente da uns altra obbligazione, di cui mira ad ass:curare l'adempimento";

Issa, hu inekwivokament car mit-termin ta' l-iskrittura (klaweola numru 4) illi l-obligazzjoni prinćipali kawtelata bilpenali hi biss dik li l-isp żerija ma tiflahx l-ispejjet li jrolitha; mentri 1 -każ li ghancha quddiemha l-Qorti, ank: skond is sistema defensjonali adottat mill-konvenut fif-trattazzjoni kollha.
ma hax dak ta' licenzjament ghaliex l-ispizerija ma tiflatx l-ispejjeż, imma kaz li filı il-konvenut jippretendi li kellu dritt jillicenzja lill-attur qabel iżżmien stipulat ghall-motivi li bu plenka fol. 38. Del resto, hu car il-gtaliex fil-kaz kontemplat id-danini gew l'mitati gifal somma relativament żghira. Infatti, k eku ¿vverifika iuhu, dan kien ikur` każ li fh ma kjen ikno hemm ehda azzjoni illegali mill-parti tal-konvenut, imma kienet than eventwal th accidentali barra mill-kontroll tiegbu,
 i-kà ta' liceuzjament, jekk ikun ingiust, hu materja ta' tort tal-konvenut, li, jekk ma riedx jirrendi ruttu responsabili ghal danni f'xomma akbar. kien jddependi minnu j'mxix sewwa jew le. Gbalhekk il-konvenut, fil-wagt li kellu l-interess jillimita r-responsabilita ghall-eventwalità ta' forza maggur:, ma kellux interess hekk mpel'enti ghal kad li kien iken jiddependi mill-ağir tiegtu:

## Ikkunsidrat;

L-indennize hurgolat mil-ligi (art, fou imsemmi). Iżzmien miftiliem............. Filfatt hu pacifiku li E-ferminu di rispetto nbeda. Hu wkoll pacifiku li l-licenzjament sar fil31 ta' Tرulju 1948 , cjoe sitt snin nieqes erbat ijiem gabel l. gheluy tak-zmen stipulit. Ghalhekk, skond il-ligi, l-attur ghandu d-dritt ghall-indemizz korrispondenti ghal nofs il-hlas li kien imissu jithallas shall-bqija tȧ̇-żmien;

Issa, - l-obligu fl-skrittora kien li l-attur jbqa' impjegat ghal dak iż-zimien bthala spzjar (u mhux bhala compounder). Ghathekk ma ytandox jitqies l-ammont addizzjonali ji vien jircievi bhala li k'en jagfmel ukoll ix-xoghol ta' compounder, impar ghandu jitqies biss istsalarju tieghu ta' spizjar, li fiżzmien tal-licenzjament kien ta' fil6. Ghalhekk l-attur ghandu l-jectd ghas-somma ta' £573. 17. 4, li hi nofs is-salarjo: l! kien fadallu, ejoe sitt snin nieges erbat ijiem. Din is-somma whandha tithallas in blokk, 17 mhux perijodikament. kif dan il-poni gie deè'z̀ fil-kawża "Harding vs. Viqo", Appell 27. 11. 33:

Ghat dawn il-motive tiddecidi;
Rilli tastjeni if tiekt: konjizzjoni ta' l-ewwel talba stante rinonzia ghall-ヶneritu taghia, iżda tikkundanna lill-konvenut ghalt-thas ta' l-ispejjeż relativi;
"'ilga" t-tien talba fis-senc li taghmet id-dikjarazzjoni mitiuba a tikkundama lill-konvenut ghall-hlas tas-somma ta' £573. 17. 4. bl-inghax kummercjali ml-lum, u bl-ispejjez.

