## 1 ta' Gunju, 1993

## Imhallfin: -

# S.T.O. Prof. Giuseppe Mifsud Bonnici LL.D. - President Onor. Joseph A. Herrera Bl.Can., Lic.Can., LL.D. Onor. Carmel A. Agius B.A., LL.D. 

# Registratur tas-Soćjetajiet 

versus

George Camilleri noe
Soçjetà - Ordinanza Soćjetajiet Kummerçjalí - Penali
Ir-Registratur tas-Soçjetajiet agixxa sabiex jig̀bor penali gћaliex allega Ii d-Direttur kien naqas minn dmirijiet statutorjament imposti fuqu Ii jsejjah laqgha generali annwali ghall-azzjonisti u jqieghed quddiem 1 -azzjonijisti r-rendikonti finanzjarji.

Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta' l-ewwel Qorti fis-sens illi aćcettat id-difiża illi d-direttur kellu ragunijiet bizzżejjed li jemmen u fil-fatt emmen illi persuna kompetenti u fdata kienet inkarigata li l-htigijiet imsemmija kienu mharsa u kienet f'posizzjoni li taqdi dan id-dmir.

Il-Qorti ta' 1-Appell cahdet ukoll il-kontenzjoni tar-Registratur illi l-penali kienet dovuta ghaliex la darba l-konvenut ma rrispondiex ghall-avviż tal-kontravvenzjoni, il-penali hija dovuta xorta. IIgurisprudenza li dawn il-Qrati stabbilew kemm ilha li daћlet in vigore l-ordinanza hija fis-sens illi dak is-subartikolu jistabbilixxi favur l-attur presunzjoni 'jjuris tantum' li l-konvenut ghandu dejjem 1-opportunità $l i$ jikkumbatti bil-provi rilevanti u konkludenti. In-nuqqas ta' risposta ta' l-avviż kellha però rifless
fuq 1 -ispejjeż.

1. Ić-citazzjoni fil-Qorti tal-Kummerć talbet il-kundanna tal-konvenut, sabiex ihallas erbgha u hamsin lira u hamsin centeżmu (Lm54.50ć) penali, inkwantu huwa bhala direttur talkumpanija Roger Camilleri (Properties) Limited, kien naqas li jara li ssir il-laqgha generali annwali ghas-snin 1979 u 1980 u, fl-iste ; snin konsegwentement ma ppreżentax il-kontijiet soċjali, u fl-1978, naqas li jibghat ir-reżokont annwali lill-attur;
2. Il-konvenut eććepixxa illi (a) il-ligi ma tikkontemplax penali ghal nuqqas taht l-art. 112, Kap. 168, biss, izda jrid ikun hemm nuqqas taht l-art. 111, ukoll - kif kjarament jiddisponi l-art. 113 Kap., 168; (b) ghal nuqqas ta' l-art. 135, Kap. 168 ma jidhirx li l-attur ghandu dritt li jinfliğgı penali; (c) l-esponenti ma jistax jiddistingwi bejn id-diversi kontravvenzjonijiet jekk l-attur, kif ghamel, jinfliggi penali wahda; (d) huwa ma kienx f'posizzjoni illi jesegwixxi dak li tghid il-ligi u fi kwalunkwe każ ghandu japplika l-proviso ta' l-art. 140 Kap. 168;
3. Fil-11 ta' April, 1991, il-qorti tal-Kummerć iddećidiet il-kawża billi ċaћdet it-talba attrici, ghall-motiv principali:
"'Illi mid-dikjarazzjoni guramentata tal-konvenut u l-aktar mix-xhieda tieghu moghtija fl-udjenza tat-23 ta' Jannar, 1991, jirriżulta bl-aktar mod car illi kienet haga prattikament impossibbli ghall-konvenut li jottempera ruhu ma' l-imsemmi artikoli ta' l-Ordinanza u dana billi ma kellux il-possibbilità li jaćcedi fl-uffićjju tas-soćjetà u lanqas li jiltaqa' mad-diretturi lohra, hutu, minhabba glied bejniethom;

Irriżulta li dan il-ğlied kien wiehed ta' natura gravissima
li fih kienu involuti sparaturi b'armi tan-nar;
Certament, id-disposizzjonijiet ta' l-Ordinanza jridu jiğu obduti però, fil-fehma tal-Qorti, wiehed ikun qed jippretendi l-impossibbli jekk wiehed jistenna li direttur ghandu jottempera ruhu ma' l-artikoli 112 u 134 akkost ta' kollox inkluż li jpoġgi 1-istess hajtu f'perikolu serju u imminenti. Il-massima legali 'ad impossibilia nemo tenetur' ' (certament tapplika f'cirkostanzi ećċezzjonali bhal ma rriżultaw fil-każ odjern;

Illi l-proviso ta' l-imsemmi artikolu 139 jiddisponi illi tkun difiża tajba jekk direttur jipprova li kellu raǵunijiet biżżejjed li jemmen u li kien emmen li persuna kompetenti u fdata kienet inkarigata biex tara illi l-htigijiet imsemmija kienu mharsa u kienet f'posizzjoni li taqdi dak id-dmir;

Illi rriżulta li l-imsemmija dmirijiet setghu jiğu moqdija, apparti mid-diretturi l-ohra, anke minn impjegati li kienu mhallsa precizament biex isir dak kollu rikjest mil-ligi;

Il-konvenut semma min kienu dawn l-impjegati u din ilQorti hi sodisfatta, mill-fatt kif jemergiu mid-deposizzjoni talkonvenut, li ma giet bl-ebda mod kontradetta, li l-konvenut irnexxielu jaghmel prova sodisfaćenti ta' l-elementi kkontenutì fl-imsemmi proviso;

Illi 1 -attur argumenta illi l-konvenut sar direttur ta' 1 imsemmija soçjetà volontarjament u kien imissu jirriżenja minn direttur meta ra li ma setax jaqdi dmirijietu;

Illi dana l-argument fih certu valur però fil-każ odjern jisfa fix-xejn billi din il-Qorti diǵà waslet ghall-konklużjoni li l-
konvenut ghandu difiża tajba a tenur ta' l-imsemmi proviso ta' l-artikolu 139;

Ghal dawn il-motivi:

Prevja li takkolji s-seba' ećcezzjoni tal-konvenut, tićhad ittalba ta' l-attur;

L-ispejjeż fić-citazzjoni jibqghu bla taxxa bejn il-kontendenti'';
4. L-attur hassu aggravat bis-sentenza $u$ dan principalment ghaliex l-artikolu 140 ma japplikax ghall-każ ghaliex il-konvokazzjoni tal-laqgha generali huwa dover taddirettur tal-kumpanija, bhal ma huwa l-konvenut, u mhux ta' l-impjegati tal-kumpanija. Barra minn dan il-penali kienu dovuti skond ma jipprovdi l-art. 192(2) dejjem tal-Kap. 168;

## 5. L-art. 140, jghid:

'"F'każ ta' nuqqas ta' tharis ta' xi wahda mill-htigijiet ta' 1-art. 13 sa 18 tal-Kodići tal-Kummerć jew l-art. 135 ta' din lOrdinanza, skond il-każ, jew ta' xi waћda mill-htigijijet ta' lartikoli 135 sa 139 ta' din 1-Ordinanza, kull min bhala direttur ta' kumpanija jonqos li jiehu l-passi kollha xierqa biex jiżgura t-tharis mill-kumpanija tal-htigijiet imsemmija jista' jehel, dwar kull nuqqas, penali ta' mhux izjed minn mitejn lira;

Iżda tkun difiża jekk jipprova li kellu raġunijiet bižżejírd li jemmen $u$ li kien emmen li persuna kompetenti u fdata kienet inkarigata biex tara illi l-htigijiet imsemmija kienu mharsa u kienet ${ }^{\text {Pposizzjoni li taqdi dak id-dmir'"; }}$
waqt li l-artikolu 134 jghid:
"(1) Id-diretturi ta' kull kumpanija ghandhom, mhux aktar tard minn tmintax-il xahar wara r-registrazzjoni taghha u wara dan ghall-anqas darba kull sena skond il-kalendarju, iqieghdu quddiem il-kumpanija f'laqgha generali, kont tal-qligh u telf ghaż-żmien, fil-każ ta' l-ewwel kont, mir-registrazzjoni tal-kumpanija, u f'kull każ iehor, mill-kont ta' qablu, maghmul sa data mhux qabel id-data tal-laqgћa b'iżjed minn disa' xhur;
(2) Id-diretturi ghandhom jaraw illi ssir f'kull sena skond il-kalendarju, u li titqieghed quddiem il-kumpanija f'laqgћa generali, karta tal-bilanċ skond id-data li fiha jsir il-kont tal-qligh u telf';

Il-Qorti thoss li l-qari ta' dawn l-artikoli huwa biżżejied biex tinduciha li ećcezzjonalment, tghid illi r-risposta ghall-aggravji principali ta' l-attur tista' tieqaf wara u ma' l-istess qari;
6. Jibqa' 1-lament fuq il-pretiża ta' l-attur ibbażata fuq l-artikolu 192(2) Kap. 168, illi, galadarba l-konvenut ma rrispondiex l-avviżi ta' kontravvenzjonijiet, dawk il-penali huma dovuti fi kwalunkwe każ;

Fuq dan il-punt, ormai, il-ğurisprudenza li dawn il-Qrati stabbilew kemm ilha li dahlet in vigore l-Ordinanza X ta' $1-1962$ - illum Kap. 168 tal-Ligijijet - hija fis-sens illi dak is-subartikolu jistabbilixxi favur l-attur presunzjoni "juris tantum", li lkonvenut però, ghandu dejjem l-opportunità li jikkumbatti bilprovi rilevanti u konkludenti. Naturalment, ukoll, l-attur, finnuqqas ta' risposta ghall-avviż, fil-kawża li ssegwi, m'ghandux jehel spejjeż ghaliex dak in-nuqqas jigggustifikah li jaghmel kawża

- sakemm, u daqstant iehor naturalment, ma jkollux ghaliex serjament jahseb illi, avvolja hemm dak in-nuqqas, ilpersegwiment ta' kawża ma jkunx igġustifikat;

7. Ghal dawn ir-ragunijiet l-appell ta' l-attur huwa respint u s-sentenza appellata hija kkonfermata hlief ghal dak li jirrigwarda l-kap ta' l-ispejjeż inkwantu dawk ta' l-ewwel grad ghandu jbatihom kollha l-konvenut, waqt li dawk ta' dan l-appell ghandhom jigu sopportati kwantu ghal sesta parti (1/6) millkonvenut u l-hames sesti ( ${ }^{5} / 6$ ) l-ohra mill-attur.
