## Quotidian.controuerffuris.

# Ex capite decimo. feptimo. 

## S V. M M A RLV M.

 Reponitur dubium pracipuй, cuins occafione difpu tario huias capitis excita sur, 此 refoluctio craditur infra, ex num. 1iz. wbirode.
2 5. Siex fündo. lpprima. If. de haredibus initituendis, materiam, latijime, atque ex profecfo tractafe authores permultos, qui hoc sumero, ©e fequent.commemorantur.
3 loannis imolenfis, in propofitobuius materia, lectura origsinalis com: mendatur.
Insitutus inve certa, virum fucce dere posit in feado, (4) inemphis tenficonciffa alicui, of filijs, aut bareditwis nis, remißuse.
Institutus in recerta, in indlus alius datus fibifurit cobares, velfi datus, mod do quoc unque hares effe noin poßit: haredis oniueryalis loco ba betur, ©f totam hareditatom con Pequitur: Et vide infra, numisiz.
6. Si verò cohares viniuerfalis datuis fuerit, illeque adiuert, erit rotig; locolegararij.
7 2uod ficoharestuniuer (alisnec adiwit, nec repudianit, fine son deliberat, ius cius ex futuro esenten decididebeht, an (cilicet cohares deliberanit adire, vel non adire, vi hoc numerra adnotatur. Exeuentu futuro multa in iure ciust lidecidi.
9. Inftututum in recerta, non effepro-:
prie legatarium, nee propric hiaredem, fiue nón poffe dics fimpliciter *) abjolute vonum aut alterum, Sed potius asomalums fucce forem appellari,qus in aliquibuslegata. iy naturam; in aliquibus autems haredisimitatur.
to Etrei fingularisratione, tanquamle gatarius habetur, at merito perfone, (t) cituli inftrutionis, corum etram que extronfecus accedisut; non nifi hares existimandus est? roe inflar aliorum haredum habeatur.
i! Inftitutas in re ceria, quibus in cafobus, fine quarum rerim respectes fit loco haredss, velloco legatarij, fine participet de uno ant alcero.
Ef rotru actionibus hareditariss rot pofsit, illiswé conueniri, atque ex lege Falcidia detraCtionem pats. Anetzam mitti debeat is polfe fionems bonorbmext. viltima.C.de edicte DiuiAdriani, remißiue.
is Infitutum snre certa dato coharederoninerf $f$ ali, habere ius accrefc ${ }^{2}$-, di, (icohares roniverfalis aree aditam hareditatem, vel ante restas torem moriatur, fiue bareditatem repudiet.
$E_{t}$ omuibis rationibus fue fundamers ticqua incentiarium excitaripoffant pleni Sumè fari.factui ab alÿs, eve hoc numero adnotatur.
13 厅. Siexfundo.l.prima .ff. de haredibus instituendes, circa nattonem, Scriptores omnesfic roariaffe, eot in refolustione, aur explanatione quaftionam eiufdem niaterios variare (4) difentive, vis quodàmodofuerit:vtpote cumeas fentètias

## LiberTertlus. Capite decimofeptimo. 198

proponant, opinioneszie tueātur, qua dicti S. rationi, iuxta eorum placita magisconventant.
1.4 Emanuelis Soarez à Ribera, ad tex tum in dicto $\$$. Fiex fundo, ratıo adducitur (quef, wur) Cumant oftē ditur) (t) numeris fequent. mprobatur.
is Impoßibiles conditiones, (iwe adiectio - 2 पur nes omnesimpo ßibiles, de teftsmen tisreü ciendas fore, ©t pronon $\int$ criGison tuptis babendas.
16. Hares Juccedit in vinuerfum ius, -visti quod de fanctus habuit.
17 Impositilitas aliqua, frin species. -pl frex fundo, dict el.prime ff. de he 7. Q red inffitu. daripoffer, neg and wo in sulleit non eße, quin ea ex verbis, fue - exfacto ip fius, hoc eftex adiectio. thiler ne certa re particularis coñtingat. 18 Teiplexatatis impósiotititas, inftitu--ha tiones, © legara vitiare folet. ${ }^{1 ?}$ 12 Infturuto in re certa, reiliguam hare. ai, wive dirate obuenire propter ius accrefahto cendi, ffue in iure accrefceridifun. :ovini dari dicte $\$$ frex fundo, decifioné, ex multorum authorum fententia. 20 Contra vero ex fententia alior uin, - sisu quinon effe proprie ius accrefcendi -) in hac specie afferunt.
${ }^{1}$ Et coxü opinio ab authore probatur, 3lian num. eq.
$+2$ -22 Portio de ficiens in viure accrefcende, 천 portioni, non perfone accefcit.
23 Ioannis Marci Aquilini nullam evsy bactetus mentioners feciffe in bac - orty materia, ©欠 eiufdemobferuationem in propofito hoc loco adduci. 24 Infitutionem certa rei exfententiona 2iculeAuilini, te aliorwin, trabi ad - inai rinuerfam bareditatem propeer. E6tim?
prefumptan definct: fo tefan. tis voluntatem.
25 In contrarium camen granißimot ü sh int authorum authoritates, ©f iurls non incognita, vulgatapotios, (t) certaprincipia vigere, ut bic adSmat notatur, (t) num. seq.
26 Voannis Imolenfis is propofitorefols 24 1R tio adducitur, (t) ab autbore probatur, (t) rum. fequent.
27 Petride Peralta obferuatiaquada - io er in bac materia expenditu', (t) ab -1sq9 authore probatun, (t) num fequèt. 28 Petriewidem de Peraltatraditio, siloo guadtext. in dicto $I$. frexfundo. 2vol In fictiome potivis, qua in prafumQind ptione fanderür, poobatur, (e) nu-- ilas o pervis requentibus.
129. Prafomptio femper verfatur circa - ) Tem dubiam,qwafclicet effe, vel non effe potef.
30. Fittio ef in recerta, eius quodest - porinible, contravertiatem pro ve
 $3 t^{\text {sen }}$ Frotio dicicur quidam legis prouifio, fiue dis可ofitio tta constabilita. 32 Prafumpitio eft hominis dispofitio 5t multis in cajfious, (t) verfatur cir caid,quod eft geftum, fed ggno-- vilur ratur, qualiter geftum fuerit. s ? 33 Fictio (t) prafumpriain multis dif10n ferunt.
34 Nicolaum Bellonium, is hac ma-- 10 ry teriaconfuturum, non fine myferio dixiffe, institutum in re certa, ex legibenignitate remanere haredem in folidum detracta mensii ibs tione rei, nec de prafumptafiue ta citatestatoris voluniave aliquod -in) verbum forip fise.
-35 Gwl. Bencdict. in propofito huius
materia

## Quotidian.controuerfluris.

materia reerba fingularia profe. runtur.
36 In fututio in re certacū fit, lex (vt author exiflimat ) non tractat de interpretanda, fiue coniecturäda, aut prafumenda de functi teftatotis voluniate, fed de re mowendo obstaculo illo, ne teftator proparte teftatus, ©6 proparte inteffatus decedat.
37 ©Antonium Gometium; ©f Fräcif= cum Manticam, ad sextum in diCZo S.fiex fundo, rationem, optimi (t) vere percepiffe.
38 Inflitutum in re certa nen dato cob rede onwer $f a l i$, ad uniser $f a m$ admitit hareditatem ex beneficio fiue dispofitione legts, qua eo cafus reiparticularismentionem adimit, rot hoc numero, (t) Sequent. obfernatur.
39. Idque institutionis verba fic importare, vot aliud effici non debuerit.
40 De institutione, certares mentione rot lex detrahat, in quo fundetur pracipue.
48 Inftitutio certio rei, quare ad vniuerfum trahatur, seec in ip fa Solare particulari (wfineatur.
42 . Institutus in re certa, ne ad roniner Sam hareditatem admittatur, (iuse plus accipere probibeatur, etiā nul lo alio cobarede dato, fiue nullo alio hatede existente, witram expreffateftatoris volustate et) dijpo(s tione efficipoßur, (t) militisnsmsi Cequent.
43 Vbi pramo loco fensentia Barioli iv propofitiodubiopracitacur.
44 Adducitur etiam pracispum furidamentun eiufdems quod deduci-
urer l.quoties $S$. fiduo.ff:de hasredibus infitituendis.
45 Et of tenditur, eius opinioniss equaces errore manifesto lap fos circaillius textus explicatisnem.
46 Deinde, in eodem $\$$.quastioné tra. Etari, que ad distributiones partiwn pertinebat.
47 Et Bartoli argumentationi, fue ing ductioni contrarie, rectè fatusfaEtum ab Imola.
48 Volùtas manife filßima dictrur etió ea, qua apparet ex coniccturis.
49 Voluntas manife fif sima, quare reguiratur in dicto $f$. $i s$ duo, recte explicatumab Imola, eti) nu. eeq.
so Vipianus Iureconfulens, dicti 5 . FB duo, author, quare attēdere nollve rit in eo sext"s ad cäiecturam, que ex a Signatione partium in inftutes iione fundi deduci poterat.
it Bartolì lecundum foindamètum ad? ducitur, © refpondetur cidem:?
52 Ioannem Marcum Aquilinum, is iuste carpere Imola, © Croti olu tionem : prowt boc numetro adno: tatur.
33 Profententia Bartoli expendicoma muniter duo iura, qua hoc numed roprocitañtur, (t) Anguili adea fo lutio, remißlinè probatwr. Bartoli fundamentum excl.quidä cum /eruum. C. de neceffarijis $\mathrm{cesz}^{-}$ wis haredibus inflitu. deductums refertur:
is Et Ioannis Imolenfis adeam legens folutio, (t) arguta cöfideratioprobatur.
\$6. Ratio cömunis, qua afsignazur ad textü in d. $\Phi$. fiex fundo, reniformis eft, et friffator prohibeat, ne infittutus

# Liber Tertius.CapiteDecimofeptimo. 199 

tutus in re certa amplupprpetere pof fit, ©f fic onniformiter s. Sbet habere locum eius dispofitio.
37 Lex antiqua, vt induxit, quod infitutiopartistraberetur ad totu ; quare non ira induxit, quod inflitu tioferuitraberetur ad libertatisdo nationem, remif siue.
¿8 Zoannis Marci Aquilini, aduerfus folutionem Imola argumencatio. nem propofitam, veram non effe; (4) ex dictis upra, ex numero 24 . manifeffe conuinci.
s9 L. Lutius. S. qua habebat.ff.ad Trebellianum, qua folet profenten tia Bartoli induci,expenditur.
60 Et eidem ìxtuivera (t) cömunis a ${ }^{\text {Signatur folutio. }}$
61 Ius accrefcendiin legatis, ©f fideicommi $\beta_{3 s}$, etiamruniuerfalibus; probiberipoffe, vnanimiter omnes docuiffe.
-62 Ins accrefcendi, etiam abSque probi bitione testator is ce ffare in $f$ wbfitutione fidecicommiffaria, (ivobus exfideicommiffarÿs repudiet parten fuam, © runc baredem inflitutium illam infe retinere.
63 Ad textü in dicta l. Lutius. \$.qua babebat; nouus intellectus adduEtus, vemißiue.
64 Fundamenta te) alia, qua pro fentens tia Bartolifolent adduci, Confulto, ideog; per auchorem ommiffa, quoddebiliafunt, et rectè per Cro tum confutata.
65 Inftitutus inre certa, neroninerfarm confequatur har ediratem, necexpreffatefatoris probibitione effici
ro. potef: ideó probibitione non abföit, tota bareditas ad fic institutü
pertinere debet ex fententia Dini.
66 Proqua expenduntur, (t) commemorantur hic auchores permulti.
67 Et tuendam effe contra Battolum, (4) Sequares, conjtanter defenditur. (6) num. -equent.

68 Dini Conientiam rualidijsimo fundamentomuniri, quod hic expersdicur, © num. Jeq.
69 Teftator fobi imputare débet, quilegem contemp fit, quam fire debebat habere locum in fraoteftamen$t_{0}$ : te) fraliter difpofuit, fandum eft legi.
ラo Ioannis Gutierre₹ in terminis quaftioniDint, verba quadam, nowe ponderata, ©f prolata hoc leco.
7i LoannemeSiarcum Aquilinum contendiffe euertere pracipuumfundamentum opinionis Dini.
I2 Sed eius folutionem falfam e $\beta$ e, rot nowe oftendit author hoc loco.
53 Textam inl. f quisita. 74 .ff. de haredibusinfitituendis, expre $\beta$ ume ef: Sepro fententia Dini.
742 2ecroalere aliquid folutioné loans nisMarci Aquilini ad eam legem, (f) infra numero 98. (t) 99.

75 Dinifententiam, tertio quoquefun damento muniri, quod bic experditur, © numeris fequent.
76 Institutus a milite ex fundo, reel alia re pariicularicerta, non efficitur bares in roniwer fum, nifiexprefse confet de rooluntate milatis fic rootuis sé.
77 Miles expriusilegio decedere posest proparte iestatus; (t) proparte in. iestatus.
78. Textum in l.finiles ronum.ff.demi litari testamento, non iunare, nec probare

## Quotidian, controuer.iuris.

probare fententiam Dini, bababifle pro constanti Loannem Marcum Aquilinum.
79 Sed eius verba vera non effe, nec fine nota pratermitts poffe, noue probatum ab aushore, © numer. requent.
80. Voluntatus consectura, ac legis interpretationes, etiam in militistefta mento recipiendief unt.
II Decifo textus, inl. prima. §. Fiex fundosff. de haredibus infttruëdis, quadre ceffet in milite:vbi © $10 \hat{a}$ nis $\mathcal{M}_{\text {arci }}$ eA quilini ratio, nowe imprcbatur.
82 Dini opinione retenta, author adplus ra infert, que noua finnt in bac ma teria, nec per aliquem hactenus fic adnotata.
83 Doctorum opiniones, (t) diftinctionesplures in bac materia, veras mon e $\beta$ हe, ssec iuris rationi conveñire, ideo non admittendas, fed Dini opinionem abolute, (t) indiftincte. ienendam.
84 Ioannis Croti dictum in hac materia, autbori nöplacere, vo hic obSeruatur.
8s Emanuelis Cofte noud concordia in quastione pradicta, noue (t) argis te improbata, (t) num. Sequent.
86 Haredesplures instituere fubcondi tione, fombes acceptauerint, auie pluribus haredibus instituttsprobibercius acce/cendi, longe diwerfaeffe fecundum duthorem, contra Emanuelis Cofts fententiam.
87. Ius accrefcendi introduci, qua ratoose nece ffe fuit.
88. Ius accrefcendi à teftatore probiberi nomporef.
89. Iur arcref cendià trftatore probobio to, quod adhac ip Je teftatus cenjea tur, non inteftatus dece $\beta_{1} f f e$.
20 Et argumentocuidam, quod incon trarium roidetur fortiter rorgere, optime (t) -vere fatifactum, remif fize.
21 Ius accrefcendidefcendere principaliter, five immediate inuentumat. qué introductums fuije à legé, $/ e-$ cundario tamen ex tacito sudicio ieftacoris, fime tacita et coniecturata mente ip fus.
22 Ioannis eMarci Aquilini, proconciliatione contrarietatis Burtole (t) Dini concordiam (t) difinctionems adductam, nec eße veram, nec etiam nouam; rut bic nouiter often ditur, ©f num. fequent.
23 Imoexpreßectraditam perBaldisin:
24 Et comminniter reprobatam.
95 Et partem càpere abbis, qüa ineddem quaftione elngelus abfering: uit.
Q6 2na fimiliter improbarifolent:
27 Angelum variaße in hac materia,? (t) longe diner $f$ as, fiue contrarias opiniones Suftinuiße.
98 L. Si quis ita hares infitutus fuerit: If. de hared:bus inftituendis, Aqui lini distinetionem deftruete.
99 Etciurdem folutionem ád eam legè, violentam effe, (t) lisera textus repugnantem.
100 Textusin dicto $\delta$ frexfundo, vatio fandamentales, quod fic militet in institutione facta ex re certa.ficus inea, que ex aliqua baredisaria portionefiat:
xor Aymon Crawera diftinetio © Cö coor dia in hac materia adducitur.

## Liber Tertius.CapiteDecimofeptimo. 200

102. Et nouiter improbatur per authorem.
103 Teftator, qui expreffeprohibet, ne institutus inre certa, reliquam be reditatem obtineat, in totum videtur abinteśtato decedere, velle tamen taliter infitutorem certam iure fideicommifı deberi, idque ex fententia quor undam.
104 2uam effe fallam, cöludenter © noue ost cndit author, (4) numero Sequenti.
ios Testariquod quis roluerit, ©60tiuste fatus, quam inte fatus dece dere, ex haredis inflitutione clare prebatur.
106 Infitutus in re certa, ©f vitera ca20. pere à ceftatore probibicus, refiduumprater rem certä grauatus cenfecur ex fiaeicommiffo venien t:bus ab inteffato restitucre; nec resinere poterit, fue ius accrefcendis non habebit, idque ex Jententia Sá liceti.
-107 Pro qua triafundamenta expenduntur.
108 Sed cötrariafententia qua ab Imó la (t) alÿsrecipitur) ab authore ma gis prebatur.
109 Acprocatextus in l.fitaquishares inffitutus fusrit.ff. de hared. infitu.ponderatur. $\qquad$ 110 2 Sec Bartoli adeum sextum folus tio admittitur.
ift. Eapotius secte improbatur ab Imola, vi hic oftenditur.
112 Contra Salicetum, concludensra: Le tiopropofita.
113 Furdamesto fecundo refpondetur, giod profententia Saticeti addu: ctam furt upra.

114 Textum in l.peto ff. delegatis fecü do, Saliceti fententiam non proba$r e$, \&f in diverfo cal uloquutà, reEte Imolan reßondiffe.
i1s Et in contrariul male concendiffe Gre gorium Lopez, nowe (t) evidenter. demonstratur hic.
116 Saliceti fundamento tertio in eadem quaflione respondetur.
117 Inftitutus in re certa, babetur pro harede vninerfali, © totam hareditatem confequitur, vbi cohares runtuer falis datus non eft, vel datus non adit, non folum in foro exteriori, fed etiam inforaconfcien tia intertori.
\$18 Et Peirum de Peralea, latißune omnium in propofito firibentem, erudite © चere respanaiße omnibus, qua in contrarium poterans excitari.
iio Patremetiam Ludouicü N. $_{\text {olina }}^{\text {a }}$ riCte in eiurdem dubij refolutionefc babuiffe, (t) fingulariter obfor uaße nannulla, ve bic adnotatur.
120. Inflituensinze certa, vbitefator expre $\beta$ e prohibuit, ne volira raperepaffer, falua confcientia-zleraca pere, fiue retinere non poterit, fed reliqua bona venientibusab intestato tencbitur refituere, ex fententia multorum.
\$2i Ubi (t) patris Ludouici Moline abferwationes in propofito; nowiner. expenduncur.
122 Contra vero ex Cententia aliorum; rot hic adnotarur.
123 Infitucus in re cerza, nullo alio heredé foripto, cutrum iure Regio roniwerfam confequatur haredicate $\sqrt[3]{\text { fcut iure communi confeque- }}$ batur,

## Quotidian.controuerfiuris.

batur, (t) multis numeris fequenr. refque in finem capitis.
124. Vbiloannss CMatienci primo loce refertur fententia, que ius commugis correctienem inducit, (t) in ITi- $^{2}$ turo inve certaius accref cendi, fiue in cateris rebus incrementum denegat.
125. Eiufdem fundamenta expenduntur, et ad duo principaliser reducuntur.
126 Et $\AA$ Ceothbricorum duorum, eiwf. dem opinionis Cequacium, mentio fit
127 Deinde Burgenjis Salon de Pace contraric omnino proponitur Sentētia, inflitutü inquam inrecerta, alio cobarede non dato, ettam iure regio ad roniwerfam bareditatem admitci, nec abrogari ius comune ex decifione l.prmme, titulo 4 . libro s.compt.

Aliorum etiam ineodem placito pracitatur opinio, ©ூ ipffmet consienies austhorss oftendisur refolutio.
${ }_{128}$ Primumquè pro caparce expenditurf fundamenstum, © © num. (eq9.
125 Lex nosa interpretaridebert, vt po
1... tiuss difinguatur per legem antiquam, fine cömurem, quam quod illam corrigere) fine abrogare rooluert.
T30 Legè nouam coarigere antiquam, vaw rebi nonconitar, fed ronam generaliter, alteram $\beta$ Pecialiter loqui: tunc correction non inductruy, fed ronapotius abalera dectaratur.
-13 Interprectatioper quam sus commune fexnatur iledelum, fanerabilis dicitur; (t) omaino amptritenda.
132. Secundum adducriurproeadem $f$ en
tentia fundamentam contra $M a$ tuençum: (t) declaratur l.prima, ti tulo 4. de los teftamentos, libro s.ra. uac colle Ctions $R$ Regia.
133 Omißum, tuine dici in disp of fitione iuris communis relictum, quando nibil fuit amnino à lege nona, fuse. fatuto determinatum.
Testatorem nulla ex paxte intestausm décedere, roerum eßè in capa adhuc propeffto,quando filicet ex re certa aliquem inffituis, ?
1dtamẽ nö cötingere ex 60, quod Má̉ tiençus existimanit, fed potius ex alo,quod nome et eloganier confi-, deratur bic per aushovem:
i3s Argumétum pracipuum, inqutio Ma tiençus infiflit, nibilirargere, rvt boc toco suidseneer ofienditiur ab aus thore.
136 L. Prima. titulo 4.lib. s.bowa col-
कhms lectionis Regie, quid de souno at-- 2 s tulerit.

137 Testator quoties non dispofuit, ad - quem harrediras debeat peruenives, prafumittur rolui $\beta e$, quod perue niat ad legitimos haredes abinteStato.
138 Teftatorem, quifecit teftamentum; fed nuillum haredem inftituit, nul - Wis vis ibex parte decedere inve fatum iure Regio ex Jententia Ioannis
 139 Contra veroexfententia TelliFer (omel dinan.et D. Ferd. Vafq. de Më chaca.
240 Qusatum opinionem veriorem af Serit, (t) nous confirmar author, (t)
 -4i Succedentés abintefiatos fise exfiCta morientis rodunitare, fine taci-

## Liber Tertusus.Capitedeceimofeptimo. 201

ia aut prafumpta fuccedere dicantur, vere et) proprie non dicsntur fubfituti, autroocatià teflatore, fed ì lege.
142 Succedentes abinitestaro, non habereformalem ritulum ab homine, fed ìlege, ©f fic improprie ruenire, ideft, tacite exvoluntate dif fun eti, proprie vero ex legis difpofitione.
143 Necpoffe dici haredes institutos:
44 Nöetiam innouari ius communé iure Regio in hoc, contra Matien cum noua authoris confideratio.
145 Infitusus in re certa, daro cobarede vniver alt, votrum iure Regio oniuerfan cölequiatur bareditasem, 9 i uniuer $\sqrt{ }$ alis cohates ante te Statorem moriatur; vel hareditasem repudiet, aut alia quacüqué ratione hareditatem rö adeat, ©o? nu. ©equët. obbirefolutio traditur, (t) pars affirmatisa probatis.
i46 Ius accrefcende de iure huius Regn: Sublatum noneffe.
147 L.prima, titulo 4 . de losteftamen tos, libr. s. nous collectionis Regia, noura declaratio proponitur.
$34^{8}$ E: quafitionis agitata $\int_{\text {upras }}$ ex numero 14 . concluderis ratio, (t) refo lutio traditur.
449 Infitutus in re certa, vorrï iareRegio ad rniuer $\int a m$ admitt atur haredicatē ${ }_{3}$ cum teftator expreßeprobrbuit, ne ex bonis aut haredidate fua veltra confequi poffer, fiwerems illam certam, aut partem tantum habere, © num. fequent.
Iso Vbi Ioannis Matienci Pensentia in propofite recipitur, eiufdem tamen ratio improbasur, (t) nows, di-
nerfaqué ratio redditur.
1ss Gregorium Lopez, male citarifiue expendiper Matrençum in quaifiome fuperiori, prout noue ©f vere adnotauit aut hor hoc loco.
152 Teftatorem poffe bodie post decifio. neml.prima, titulo 4 libro s. nona collectionisRegia, ius accrefie. diexpreffe probibere, imò (t) ta. cite probibuife, fufficere, vt bic adnotatur.
153 Insfitutio in re certa, facta perverba obliqua, aut communia, non direCta, vtrum iure Regio ad vniuerfum traharar, alio non datocobarede uniust fali.
Siue quid eocaju debeat ob feruari.


NSTITVTVSInre certa, nullo dato cohe. rede vniuerfali, vel dato nolente, aut non valente hereditatem adire, flue ante tefta. torể decedente, iure noftro Regio, ac poft decifionem l. primz, titulo 4 . lib. s. noux collect. Regix, nunquid habeatur loco ha redis, anloco legatarij. Virum etiam vniuerfam cófequatur ha redicatem, \& rei cerea mentio detrahatur, an rem ipfam in qua eft inftitutus, duntaxat, fie ve reliquum hæredibus legitimis, fiue abinteftato fuccefforibus debeatur : difficilis equidem \& necelfaria, dilucide tamen nunc \& fingulariter, fiue aliter, \& melius, quàm exteri huius Regni Scriptores fecif. fent, explanata, atque elucidata queftio. Vbi \&Burgéfis Salon Ce de

## Quotidian.controuerf. iuris.

de Paze opinio, aduerfus Ioan. nem Matiençum, \& Neorhesicosalios, noue defenfa \& recepta, corundem argumentis vere \& concludenter fatisfactum, \& plures cafus, quam antea fuiffent, diftincti \& confiderati per authorem. Deinde, inftitutus in re certa, an, \& quibus caft. bus, fiue quarum rerum refpectu \& effectu habeatur loco hxredis, vel leco legatarij, \& de materia, \& ratione ad textum, in 5 . fi ex fundo. 1. primx. If. de haredibus inftitu. cum concordantibus, Itricte \& accurate actū, \& permulti authores com memorati, qui ciufdem 5 .maferiam, latifsimè tractarunt, atque exornarunt. Demũ depré dictis om nibus quod attinct ad forum interius, fine conficientię. Et vtrum inftitutus in re certa habere debeat reliqua bona, quando teftator hoc prohibuit, expreflavè reftatoris difpofitione \& prohibitione, vtrum ceffet difpofitio dictis 5 . fiex fundo, fitue ius accrefcendi in hac materia, an eriâ regulariter, \& quare illud fuerit introductü: vbi Dy ${ }^{2}$ ni, Bartoli, \& aliorú authorum côtrarieras proponitur, \& Dyni opinio contra Bartolum, fic fufinctur, vt in tuto relinqui videatur, multaque \& noue \& fingulariter adnotantur, qux fic tacta, nulibi inuenies, nec abf-
què fudio \&labore ingen-
ti, ita ordinarí potuif.
fent.

## Caput decimum-

feptimum.
 NSTITVTVS in re certa, non dato fibi coharede vniverFati, fiuce nullo alio hxrede feripto, nunquid holilie poft deafionem 1. primx, titulo 4 . de los teftamentos, libro quinto, nouxicollectionis,Regix, yniuerfam onfequatur hareditatem: an veroremillam, in qua eft inftitutus, duntaxat, habere debeat, \& reliquum ad hęredes legitithos pertineat: \& fic de iure noftro Regio, virime etiag obtineat legis primz. $\overline{5}$. fi ex fundo. ff. de hared.inftitu, cum concordant. decifio, ficut de iure communi obtinet: difficilis equidem eft, \& neteffaria quaftio, nec fatis diftincte \& plene (vt credo) explicata. Enimvero Scriptorom huius Regni nonniulli, intactam illam relinquant, aut breuiter nimis abfoluût, alij vero latius aliquantulum infintunt, fed non omnino autconcludenter eam declarant. Quocirca, cum adeô lata \& profunda fit dictis $\wp$. fi ex fundo, materia, \& â multis authoribus plena manufcripta, fciens confultoquê pratermittenda duxi quam plurima, quæ ad eandem materiam pertinere, fed ad quaftionis prodictxexplicationem neceffaria noneffe agnoui, \& his duntaxat hoc capite contentus effe, qux prodilucida \& certa eiufdem dubij refolutione omitti vere non polfunt. Et vt clarior pręfentis difputationis cognitio, atque explanatio haberi pofsit, decreui primo \& neceffario conftituendum, hifce de rebus, latifsime ( vt antez dicebam) multifquê in locis frripfiffe authores noftros, \& ab eis in propofito refoluta, atque obferuata, ex profeffo, atque originaliter If me euoluta, atgue pralecta fuiffe. Sic enim (quanuis afsiduo \& importunolabore) quid ipfi dixerint, \& intenderint,
quid etiam prafenferint, affeuerare po rero,nec aliorũ relatione (quod frequé ter contingit) decipiat. Et ad rem accedendo, dicti g .fi ex fundo, materiam ira Ctarũt latifsimé gloffa ordinaria, Barto Lus, Albericius, Cumanus, Angelus, \& reliqui fcribétes communiter ibidem, \& in alijs legibus eiufdé tituli, prout fta timaduertäa Et prac cęter is diffuffe, vriliter etiä, magiffraliter, \& fubtiliter loquitus eft Ioannes de Imola, videndus omnino, atque originaliter, in d. ¢. fi.ex fundo, ex num.rivfque ad num. $9^{2 .} \& 2$ 1.quoties.g. fiduo, pertotum; \&tin 1.ex fácto, â numero 7 . vfque ad numiri. \& inl.fi ità quis,pertotam.ff.eo.tit.de hx-
 nali,num: 6 \& fequent.ff.de vulg. \& pù pil. fubft. I a fon, in l. cum quidamiff. de liberis \& pofthumis,idem IaIon, Salicetus, Alexãder, Albericus, Fulgofius; Romanus, Corneus, \& Decius, inlit.C. de teftamento.militis, \& in l.quoties; C. de hæred.inftitu. Decius ipfe, \& Cagno lus, in Lius noftrum. ff. de regulis iliris, Gozadinus, in confilio 2 r. Columna $6_{6}$ Craueta, de antiquitate temporum, in 4. par.hiu. $12 g$ \& in confilijirimu. 13.\& in conf.186. col.1 \&iz. Decianus, in confil. 18.numero 25.libro 2. Francifcus, Dua* renus, libro 2.de iure accrefcendi, cap. 14. \& i5. Viglius, in §s. hareditas, inftitut.de hared. inftitu. \& ibidem Antonius Pichardus, Gregorius Lopez, inl. 14.titul.3.partita 6. per totam $1 . \&$ in l.6. eod.tit. \& part.gloff.penultima,Bartho Iomxus Socinus, regula340. Gualdenfis, de arte teftandi, titulo 6 . cautela 15 . Rodericus Suarez, in I.quoniam in prio ribus,quxftione 7.â numero 2.Ioannes Crotus, in l. reconiunctí.ff. delegatis 3 . thumero 57.8 numero 61. cum fequentibus, Nicolaus Belonius, fupputationum iuris, libro 4. cap. 18. per totum, Guil.Benedict.in cap. Rainuntius, dete ftamentis, verbo, in eodem teftamento relinquens, el i, ex numero 257. \& numero 259 .vfque ad numerum 27,4 . Bur gos Salonde-Paze,inl.tertia Tauri, pri
ma parre, conclufin. 6. ex numero 857. vfque ad numerum 864. Couarru.in c. Rainuntius, de teftamentis. §. primo, nu mero 9. \& Io. Iulius Clarus, receptar. fentent. S. teffamentum, quaftione 74. pertotam.D. Anron.dePadilla;inl.eam quam.C. de fideicommifsis,numero 93. \& tribüs fequentibus, Petrus de Peralta, in rubrica,ff. de heredibus inftituendis, ex numero 27 . vfque ad numerum 48. Méchaca, de fucceffionum progref fu, libroz. in prafatione, numero primo \& tribus fequentibus, \& numero 17: \& fequétibus, Antonius Gometius, tomo primo variarum, cap. 2. numero 16. \& cap.decimo, de iure accrefcendi, ex nu mer. 7 : vfque ad numerum i6. Cofta, in cap fipater. de teftamentis, in 6. prima pafte, verbo, in re certa, à numero iz. cum fequent. \& 3.parre. verbo, pupillares, ex numero 2. cum fequentibus, Fraz cifcus Mantica, de conie $\ell$ turis vltimarum voluntatum, libro 4. itulo tercero,numero 17. \& titulo 10. ex numero primo, Michael Graffus, réceptarû fen tentiarum, $\delta$. inftitutio, quaftione zr .\& $22: \& \%$. hæreditas, quaftione 3 . per totam, Matiençus, inl.prima, titulo 4.glof fa Io.ex numero 4 6. libro 5. noux colle Ctionis Regix, Ioannes Gutierrez, in 1. nemo poreft.ff.de legatis primo, ex nu: $9^{8}$.vfque ad numerum 1o4. \& in l. vnica. C. quando non petentiü partes, à nu: 18. vfque ad numerum 26. Gratianus, regula 82 I. Iacobus Mandelius de Alua'inconfilio 310 numero 16 \& fequêt. \& ibi Additionator eius Vincentius Annibaldus, litera, D. Viuius, in fuis cómun.opinio. verbo, filius inftitutus in re certa, Villalobos, commun. opinio. verbo, hares, numero 15. Menochius, adipifcendx poffefsionis, remedio 4 ex numero 132 . v̂que ad numerum is5. \& libro 4. prafumptione 20, per totam, \& in confilio $224 . \&$ numero 46 .vfque ad numeram 53 . lib. 3 . \& in confilio 194 .
4 numero 1. 2. \& 3. libro 2. vbitractauit, vtrum inftitutus in re certa, fuccedere pofsit in feado, \& in emphiteuficon-

Cc ${ }_{2}$ ceffa,

## Quotidian controuerfliuris.

ceffa alicui, \& filijs, aut hare dibus fuis, de quo eriam Graffus, dicto s. hixreditas, quxftione tertia, â numero octauo, \& Andreas Fachineus controuerfiarum iuris, libro quarto, cap. 2o. Tractatunt etiam eandem materiam, Simon de Prxtis, de interpretatione vltimasum voluntatum, libro terrio, folutione 6.numero 78 .folio mihi 97 . \& folutione tertia in principio, folio 24. Ioan nes Marcus Aquilinus, in 1. Centurio. ff. de vulgar. \& pupil. fubflitut. tertia parte,â numero 20.vfque ad numerum 30. Francifcus Connanus, commentariorumiuris ciuilis, libro so.capite fexto, numéro vndecimo, Biretra, in confilio 122. numero fexto, Ioannes Vincentius Hondedei, in confilio 8 g . numerosz.cum fequentibus, $\mathrm{Caldas} \mathrm{Pe}-$ reira, de nominatione emphiteutica, quaftione nona numero primo \& tertio Marces Antonius Peregrinus, delegatis \& fideicommifsis, articulo tertio, numero feptimo, articulo quinto, numero 13 . \& numero 33 . cum fequent. articulo, 9 numero tertio \& quarto; ar: ticulo vadecimo, numero 65.\& 6 6.articulo 34: numero 59. Andreas Fachineus, controuerfiarumiuris, libro quar to,cap. $15 . \&$ cap. 20 \& 21.Angelus Mat thxatius,delegatis \& fideicommifsis,li broprimo, capite fecundo, numero 20. \& quaruor fequentibus, pater Ludouicus Molina, de iuftitia \& iure,tomo pri mo, tractatu 2 difputatione iss. Hieronymus de Zauallos, practicarun comminium contracommunes, quaftione $214: 8707$.

Ij omnes dubitarunt communiter, vtrum inftitutus in re certa, fimplicis legatarij loco habeatur, an vero tan* quam hares vniuerfalis accipi debeat, \& quidem huius dubij refolutio, facile deduci potef ex nonnullis iuribus, qux in propofito ponderarunt commu niter maximê ex dictal. prima.g. fi ex fundo.l. quories. s. fi duo 1. fi alterius, 1. fi quisita. l. fiita quis.l. ex facto. ff. de haredibús inftituendis, l. cum quidam.
ff. de liberis \& pofthumis. l. cohxredi) g.finali. ff. de vulga. \& pupil. fubftitu§. hareditas, verficulo, \& fi vnum. inflitu. de hared. inftiru. I. quoties. C. end. titul. 1.14. titulo tertio, partita 6 . Nonnullitamen aut non abfolute, veI diftincte fatis, aut minus perfecte explicarunt, alij vero adiura prafata fimpliciter fe retulerunt. Idcirco ne cons fure, fed clare procedatur, perfecta etiam refolutio vt habeatur, fic diftinguêdư erit, ac imprimis dicendü, quod heres inftiturus in re certa, puta domo, vel fundo, fi nullus alius datus fi. bifuerit cohxeres, vel fi datus, moda quocunquê heres effe non pofsit: hxi redis ivniuerfalis loco habetur, \& to* tam hareditatem confequitur, per tex= tum, in dicto $\S$. fi ex fundo, \& in dicta 1. coharedi. s. finali, cum alijs fupracitatis. Et in hoc omnes conueniunt, nec vllus hactenus diflentit: Sivero cohæres vniuerfalis datus fuerit, illequê adiverit, erit vtique loco legatarij. diEta 1. quoties. C. de haredi. inflitu. ybi etiam Scribentes communiter in hocconueniunt, nec aliquis contradis cit. Quod fi cohxres vniuerfalis nee adiuit, nee repudiauit, fiue non deliberat, Ted procraftinatur: Bartolus, \& cum eo nonnulli, in ea fuerunt fenten. tia, vt exiftimarent, interim inftitutum in re certa fore hxredem, \& bonorum poffefsione potiri. Et reddunt rationem, nam cum inftitutus in re certa, pofsitpropria manu \&authoritaterem capere,eiufque poffefsionem ingredi, multomagis id poterit iudicis authoritate accedente. Hoc tamen Decio non placuit, quoniam hic non agitur de ore dinaria poffersione â Pratore decernenda, fed potius de extraordinaria \&o executiua teftamenti, qurquê iuris ordine non feruato, eo tamen oftenfo von abolito, nec in aliqua fui parte vitiato, deferri foler. Quapropter Decij aduerfus Bartolum fentententiam recentiores propugnant, atque ex futuro euentu quaftionem hanc decidendam,

## Liber Tertius.Capite decimofeptimo. 203

dendam, rectius arbitrantur, \& conftituunt, quod fidarus cohores delibera 7 uerit non adire, tunc equidem inftitutus inse certa, hare dis loco erit, \& vniuerfam hxreditatem confequeretur: Arfiadierit, legatarius erit, nec ei deferēnda erit hec bonorum poffefsio: Etitaex Communi fententia refert Angelus Marthratius, de legar. \& fideicommifsis, libro prima, capite fecuindo, numero 24 in fine, Quidiftincte \& vere materiam hano percipit, iz Barror Hi,\& Decij fuperiones fententias refert, multaquê inhiore civiliex futuro euentui decidi, saffirmat: \& citat textum, in 1. fed \& fr quis. कु. interdum. ff. de vfurIfruetur. I. fic; in fine.ff. de legatis primo. buils lidis Jiwdes zomatob $\partial_{z}$ 2. Exhis autem dilucide apparet, inftitutừ in re certa, homeffe proprie le. -gatarium, nec proprie haredem, five non poffe dici fimpliciter, \& abfolute vrium aut alterum (modò fit filius, mo dó extraneus, in hocriamquê nulla differentia eft) (edtertiam quandam (peciemiconftituere, fiue camomalumf fuccefforem dici, qui inaliquibus legatasij naturam, in aliquibus aure m beredis imitatur. Et nei fingulatis ratione -(v̌inquit Bartolus) ranquam legatasius haberur, at merito perfonx, \&tticuliinftitutionis, eorum etiam, quarexarinfecus accidumt, no n nifi heres exi--ftimandus ef, ve inftaraliorum dhare--dum habeatur:frcidocuerunt Bartolus, inl.exfacto, la 2 . numero primo. ffide heredzinflità.idem Bartolus, Alexan. Caftrenfis, Salicerus, Ia fon, \& Sichardus, in dictal.quoties. C.de hered. infti itu. \& fequanur communiterD octores - omnes antiqui \& moderni, vt firmarăt Guil. BenediAus, in ditto capite Rainuntius, verbo, in eodem teftamento relinquens, el s.numera 257 . \& ibidem Couarru.S.primoz numero, Cofta, in dicto capire fi pater, prima parre, verbo, in recerta, numero 12. Bellonus, fupputatio.nur libro primo,cap. 18 . nu--mer.I, Emanuel Soarez, in addit.ad An
tonium Gometium, primo tomo,cap,z. litera, G. Petrus de Peralta, in rubrica, ff. de hared. inftitu, numero $27 . \mathrm{Mi}_{-}$ chael Graffus, receptar. fentent. 5. infitutin quaftione 22. numero 2. \& \&. hareditas. quaftione 3 . numero 12. \& $^{2}$ x. Loannes Gracianus, regula 28 1. numero 14. Sforcia Oddi, in confilio; 37. nutiero 13 \& 14. \& 15. Angelus Matthroatius, de legatis \& fideicómifsis, li-f broprimo, cap.2. numero 21. Andreas Fachineus, controuerfiarum iuris; libroi4; cap.rs. in principio, in verficolo, poftrema eft fententia. Ibidem etiam authores metipfi explicarunt, infitu'tus in re certa, quibus in caffbus, fiue quarum rerum relpectu fit loco hare-dis, vel locolegatarij, fiue participer dewno, autaltero. Et verum actionibus hareditarijs vti pofsit, illisvê conweniri, arque ex lege falcidia, idqtraQionem pati\}An etiam mitri debeat in poflefsionem bonarum? ex I vkima.C. de edicto diui Adriani Tollendo. de quo eriam Fachineus, libro (4.capi22. \& commendor Imolam, in dito s. fiex fundo numero 29. Guil. BenediCtim, in difto capiteRainuntius, verbo, in eadem teftamento relinquens, el is inumero 25.7 .28258 . \& tribus fequent. \& vide numero 265 . wfque ad numerum 12 272. Vbicóftanter deferidit, inftiratum in re certa dato cohærede vniverfali habere jus accrefcendi, fiue adivniuerfam hereditatem admitti, fichoheres vniuerfalis ante aditam hareditatem, vel antereftatoremmoriatur,five hrereditatem repudiet. Et omnibus.fun damentis fiue rationibus, qux in contrarium excitari poffent, plenífsime $\mathrm{f}_{2}-$ tisfacir. Quod ipfum ex profefloatquê erudire fecerat antea Ioahnes de Imola, in diço.s. fiex fundo, ex numero 10 . vique ad numerum 18 . \& nume--ro 33 . \& numero 76 vfque ad numerum 83:\& in dica l. quoties. 8 . fi duo, numesro $35: \& 36$. \& eandem opinionem poft alios mulros, quos citat, effe communem, \& iuris rationi magisiconuení-

## Quotidian.controuerf.iuris.

re, affirmat Cofta, dicto verbo, in re certa, numero 13 . fequantur Iulius Cla rus. $\delta$. teftamentum, quaftione $74 . \mathrm{nu}-$ mero io. Graffus, $s$. inftitutio.quaftione $22 . \&$ \&. hareditas, quaftione 3 . numero 3.Gracianus, dicta regula 28 r.numero 12. vbirefert Caftillum Couarr. Anton. Gomet. Villalobos, \& Mencha camidem tenentes, Iacobus Mandellus de Alua, in confilio 3 to. numero 16. \& 17.vbiex mente communi duplicem afsignat huiufce doctrinæ rationé,qua fie concludit, vt de ipfadubitarı nullomodo pofsit. Eandem quoque tenuit Angelus Matthęatius, delegat. \& fideicommi(sis, libro primo, capire fecundo, numero 21. vt fupra vidimus numeros.

- Secundo \& principaliter conftituen nis principalis huius capitis, \& matesix, atque decifionis dictig. fi exfundo, intelligentia, neceffarium effe inquirere veram rationem ad textum, in eodem s . fi ex fundo, circa quam, fic inuenio Scriptores omnes variare, \& diffentire, vt in refolutione, aut expla natione quxftionum eiufdem materix variare, \& diffentire, vis quodammodo fuerit: vtpotê cum eas fententias proponant, opiniones vê tueantur, quæ diCid. rationi, iuxta eorum placita ma* gis conueniant. Et imprimis Emanuel Soarez â Ribeira, operum Antonij Go metijadditionator, in additionibus capitis fecundi libri primi variarum, liteTa, G. folio mihi 22. exiftimauit, veram rationem illius textus deducendam ex vulgato quodam iuris principiosquo in fauorem vlimarum voluntatum, five teftamentorum prorogatiuam \& gratiam ftaturum eft,impofsibiles conditiones, fiue adiectiones omnes impofsibiles, de teftamentis reijciendas fore, \& pro non friptis habendas, L.obtinuit, vbiD oatores communiter.ff.de condit. \& demonftrat. §. impof fibilis, vbi plene Pichardus, inftitu. de -hæred. inftitu.l.3.titulo quarto, partita
fexta, cum alijs iuribus adductis per An tonium Gometium, tomo primo varia rum, cap. 12. de legatis, numero 67. Guil. Bened. in cap. Rainuncius, de teftamen.verbo, reliquit, ex numeroin. cum fequent. Sarmientum, felectarum tibro fecundo, capite primo, \& fecüdo, \& tertio, D.Efpino, in Speculo, gloffa rubricx, prima parte, à numero $38.8 x$ gloffa 14.â numer.138. Adiectio autem fundi, vel certe rei particularis ininfttutione, vitiofo atque impofsibilimon do concepta videtur, five impossibilitatem ideó inducit, quòd impofsibile fit, quod heres fit aliquis, \& quod incerta re duntaxat fuccedat. Hares nãquê fuccedit in vniuerfum ius; quod defunctus habuit. 1. nihil aliud. ff. de verbor. fignificat I. hxres in omne.ff. de acquirèda hereditate, Michael Graf fus, receptarum fententiarum.5. hæreditas, quxfione prima, \& confequenter rei certx mentio, fiue fundi adietio, tanquam impofsibilis de inftitutione reijcitur. Idque per textum, quem author ipfe ponderat coniuncta - Raphaelis Cumani argumenta interpretatione, in l. prima ibi, Vel alio mode, ff.de conditionibus inftitur. \& hanc ràtioné fequutus eft etiam Emanuel Cofla, in dicto cap. fi pater, prima parte, verbo, in re certa, numero quinto, verficulo, magis ergo, \& tertia parte, -verbo, pupillares, numero fecüdo, verficulo, huius fententix ratio, \& relecthrum libro primo, cap.8 numero octauo, \& pro ratione dictis $\S$. fi ex fundo, conftituerunt \& alij authores (quós ip. finon referunt) Cumanus: inquam, in eodem s.fi ex fundo, \& inl. quoties, s. fí duo, numero tertio.ff. de hared.inflitu. Socinus, in l.3. S. pure, numero3.ff.deliberis \& pofthumis, Aretinus, in I. coharedi.s. finali, numero fexto,ff. de vul ga.\& pupil.fubftitut.

Veretamen pręcitati authơres ex eo decipiuntur manifefte, quod ratib profata(ve vides)nonfolü ve fundimen tio de inflitutione detraheretur, nó vrgebat,

## Liber Tertius. Capite decimofeptimo: 204

gebat, imò in contrarium potius trahi 21 poffer, arque vt inflitutionem vitiaret, isfaq; dubitandi rationem potius prefiret, quam difficultatem dillueret. Quod clare conftabit,fi animaduertas, in fpecie dicti §̧. fi ex fundo, negari non poffe, quin fialiqua impofsibilitas dari poffet.ea ex verbis teftatoris, fiue ex fa Ctoipfius, hoc eft ex adiectione certæ rei particularis contingeret. Hxc aurem vitiare folet inftitutionem, \& ibidem vitiare deberet, vtpote cumeffet perplexitatis impofsibilitas, qux \& inftirutiones, \& legata vitiat.I.fi. Titius.ff. de conditio. inftitut.cum alijs vulgatis, \& â me adductis fupra hoc eodem li- 22 bro,cap.ro. \& tamen in eo textu ex difpofitione, flue fauore legis non vitiat, vt ftatim dicam, \& videtur probare l.cŭ quidam.ff.de liberis \& pofthumis, qux ex, alio, non ex impofsibilitate fundamentum fumit. Vnde \& fecundo loce exiftimarunt alij ( \& in hoc conuenire videtur maior fere pars eorum authorum, quos in initio huius capitis commemoraui) decifionem diAtis. Fi ex fun do, in iure accrefeendi fundari,\& reliquam hareditatem inftituto in re certa accrefcere, fiue propter ius accrefcendilli obuenire. Cuius fententię, \& per multi fuerunt ex Doctoribus antiquis, veconflat ex Imola, in eodem. $\S$.fiex fundo, numero 33 . \& numero 9 r. Corneo, in diftal.quoties. C. de hxred. infti tu-columna 3. Maranta, in l. is poteft, nu mero 18 .ff. de acquirenda hxreditate, Graffo, difto s.inflitutio.queftione 22. Antonio Gometio, tomo primo, variar.cap. Io. numero octauo, Graciano, regula 357. numero tertio, \& confilioncerti authoris 88 . numero tertio, \& numero decimoquinto, inter confilia vltimarum voluntatum, volumine 20 primo.

Cxterum contrariam fententiam, imô inftituto in re certa non acerefcefe reliquam harediratem, nee id probenire ex iure accrefcendi, rectius docuerunt Salicetus, \& Angelusjin dicta

1. quoties, columna prima, Imola, in diCto s. fi ex fundo, numero 33. \& numero 91 .vbidicunt noneffe propriamlocutionem dicere, quod inflituto in re certa reliqua hxreditas accrefcat, nec effe proprie ius accrefcendi, quod in dicto 5 . fi ex fund oinducitur, fed potius delationem quandam hereditatis exta cita defuncti voluntate, vt Salicerus afa ferit, fed male quidem, vu ftatim often dam. Vel (vt inquit Imola) ex legis difpofitione, quar voluit, quod inflitutio in re certa trahatur ad vniuerfum, nequis cedar pro parte teftatus, \& pro prate inteftatus, \& reftequidem, vi dicam ftatim.

Mouentur autem pradicticoncludenti ratione, quod in iure accrefcendi portio deficiens, portioni, non perfonæ accrefcit. 1. fi ex duobus. ६̧. finali, iuncta l.f duo. l. fi totam, \& ibi Bart.notat.ff.de acquir.haredit. \& proregula conftituir, \& multos refert Gra cianus, regula 357. in principio, \& vlera eum fic eriam adnotarunt Iafon, inl. reconiuncti, numero 193 . ff. de legatis tertio. Ioannes Cephalus, in confilio 390 numero feptimo, libro tertio, Ioan nes Vincentius Horidedei, in confilio octano, numero 59 . fed in fpecie dicti 6. fi ex fundo, nulla portio hereditatis inftitutio in re certa data eft, ergo eiufdem textus decifionon potuit fundarí in iure accrefcendi, quod cumiudicio fic etiam defendunt Cumanus, in l. ex facto numero fecundo. ff.de hared.infitu. Iafon, in 1. cum quidam, numero quinto.ff.de liberis \& pofthumis, Aretinus, in dicta l. cohreredi. $\delta$. finali, numero fexto.ff.de vulgar. \& pupill.fubftitut. Veroius in capite Rainuncius, de teftamentis, numero 247. \& Guil. Benedictus, ibidem, verbo, in eodê teftamento, el r. numero 270. optime Antonius Gometius, tomo primo variarum, capite decimo, de iure accrefcendi, numero nono, vides ergonec fecun dam iftam rationem concludere ad textum, in dicto f. fiex fundo.

## Quotidian.controuerf.iuris.

23 Quocirca \& tertioloco, Ioannes Mar cus Aquilinus (cuius in hac Materia hucurque nullus mentionem facit, in l. Céturio.ff. de vulga. \& pupil.fubf. tertia parte, numero 20. Secure frripfit, certæ rei inftitutionem in vniuerfam hareditatem trahi, iuxta textum, in dicto §. fi ex fundo, ex prafumpta defuncti voluntate, quia teftator dum inquit, hares efto, vel haredem infttuo, five facio, videtur fimpliciter fine partibus ex afle haredem facere: verbum enim ipfum hxres, hoc importat, vt interpretatur Vlpianus, inl. ex faEto.ff.de hæredebus inftitu. \& dũ etiam inquit ex recerta, puta exillo fundo, videtur fundi mentionem non reftringendi, fed augendicaufa feciffe, perindequè habetur, ac fi dixiffer, prafertim: feu maximê exfundo, ne aliàs videatur voluiffe decedere pro parte teftatus, ix pro parte inteftatus, quodius noftrum non patitur. l. ius nofrum. ff. de regulis iuris, ficquê inutilem actum facere, atquê viam adimpugnanda fua iudicia eligere, quod neurrum prafumendum ef. Vnde cum intelligatur ius ipfum vniuerfale fimpliciter reliCtum, fundi mentio nibil operabitur, perindequê erit, ac finoneffet adiecta. Et hactenus Aquilinus, qui (vt vides) exprefle intelligit, fundari decifionem rextus, in dicto s. fi ex fundo, in prexfumpta teftatoris voluntate, fed pro hac fententia nullum refert authorem, cum tamen quam plures authores fic prius docuerint, aut in has materia aperte profenferint. Imprimis nãquê Sa licetus, \& Angelus, in dicta l. quoties. C. de hæredibus inflitu.exprefsim fcribunt, \& fæpê repetunt, inflitutoin re certa reliquam hareditatem deferri ex tacita quadam defuncti voluntate, quæ colligitar propter titulum inflitutionis, quem dederit inftituto in re certa, quia videtur velle, quod per hoc habeat totum, nö dato, fiue deficiente hęredevniuerfali. Deinde Baldus $\mathrm{s}_{\mathrm{in}}$ I. vni ca.C. quando non petentium partes,nu
mero 23 . quem fequitur Coffa, in diĉo capite, fi pater, verbo, in recerta, numero 14. verficulo, Ego imprimis, ex benignirate legis, \& prafumptareffatoris voluntate id contingere arbitratur Gregorius etiam Lopez, in dictal. 14.titulo tertio, partita 6 . gloffa magna, Todoslos bienes. In illis verbis, Et longe intereft, an assis fuerit infitutus inve cerin fine probibitione, quod plus non petat, vbiex mente teffatoris capere totum videtur. \& co. In eodem praterea conueniunt Cu manus, in l. quoties. §. fi duo, numero quarto. ff. de hared. inftitu. Andreas Siculus, confilio 2. columna finali, libro primo, \& confilio j1. columna penultima, in principio, libro tertio, Antonius Rubeus, in I. non folum. §. morte, numero365. ff. de noui operis nunciatione.

Verum nec ifta ratio concludit ad textum, in dicto $\varsigma$.fi. ex fundo, nec etiam Secura eft, vrgent enim in contrarium gravifsimorum doctorum authorita tes, \& iuris non incognita, vulgata potius, \& certa principia. Et imprimis Ioã nes Imolenfis, in ditto $\delta$. fiex fundo, mihinumero 33 . \& numero 68 . \& 78. conftanter firmauit, inftitutum in re cer ta nullo fibi cohærede dato, nó habere totum ex prefumpta defuncti voluntate, fed potius ex legis difpofitione: Quia teftator hoc non dixit, hoc non exprefsit, \& fic credendum eft, quod noluerit amplius dare. Ex regula I.vnicx. 5. fin autem ad deficientis, iuncta doctrina Baldi ibidem. C. de Caducis Tollendis, \& potius prafumi poteft oppofitum, cum afsignando vnam rem, videatur de reliquis prohibere.l. maritus. C. de procuratoribus. l. cum pretor. ff. de iudicijs, capite nonne, de prefumpt. \& in hanc partem velut expreffe inclinãt alij multi, dum affeuerarunt, decifionem dicti $\varsigma$. fi ex fundo. Procedere eriam contra voluntatem, five contra prohibitionem teftatoris volentis, quod inflitutus in re certa, am plius petere nó poffet, quos hic cófulto omittor

## Liber Tertius. Capite decimofeptimo. 205

omitto, fatim enim referam eos. Non ergo fundatur ille textus in tacita, aut prafumpta voluntate defuncti, fic enim quoties de illa in contrarium conitaret, fiue cum prafatam prohibitionem teflator adijceret, ipfius decifio ceffaret. Pratereâ eandem partem neruofe tuetur Petrus de Peralta, in rubrica, ff. de haredibus inftituend. num. 27. \& 28 . \& pluribus fequentibus, fcribens, \& fxpê repetens, inflitutum in recerta quoad reliquum bonorum habere tacitam voluntarem contrariam ipfius teftatoris, \& nihilominus legem contra prefumtam defuncti volütatem, fundi mentionem detrahere. Deinde num. 33. \& req. conflituens, di\& o s.fi ex fundo, \& fimilium iurium decifionem, fundari in fiSione, non autem inprafumptione. Quanuis enimfictio fit contra veritatemperlegeminducta: tamen difponit fupercerto, ideft fuper eo, quod lex ha betprocerto, comperto, \& explorato, licêt fitcontra veritatem, quo cafunon caditlegis profumptio, qua fuaptenatura non concernit nifi id, quod dubium \& incertumeft, \& fuper eo cadit iuris prafumptio. Et hoc modoloquédi, vtitur auther præfatus vbifupra, num. 34 . cuius refolutio (quanuis ipfe aliter non probauerit eam) fatis confirmatur ex his, qux fcripferunt Doctores communiter in $1 . f$ is qui pro emptore, ff . de vfucapionibus. Vbi Bartolus, numero 21. Iafon, numerol66. Crotus, numero 73. Bolognetus, â numero 192. Curtius Iunior, in confi. 4 num. is Bartholomęus Philippus, in tractarufictionum, 2. part.cap.I.Corrafius, inl quiliz beros, num. 7 g. ff.de ritu nuptiarum. Iacobus Menochius ilib. I prafumptio.8, qui ynanimiter ob feruarunt, prxfumptionéfemperverfari circa rê dubiã, quę frilicèt effe, vel nó effe potef: Fiationē verò effe in re certa, eius quod eft pofsi bile,cótraveritaté pro veritate à iure fiCta affumptio. Fictio eciă dicitur quadã
3: legis prouifio, five difpofitio, ita cóftabilita, vt ait Beroi. in cap. at fi clerici, in princip.nu. Ho.deiudicicijs.Et fequitur

Menoch.d.prefumprio. 8.num.iz \& is. Prę̧umptio verò \& hominis difpofitio multis in cafibus, \& verfatur circa id quod eft geftü, fedignoratur, qualiter geftũ fuerit. Quod eleganter dixit Ma rius Salomonius, in l. Gallus, $\oint$ quidam \& , de liber \& pofth. Deniǵ; fictio, \& prafumprio in multis differüt, vt ple ne reliquir fcriptũ Menoc.lib. э.d.præfumptio. 8. pertotá. Sequitur ergo neceffario dicendü, textū in d.s. fi ex fundo, in prafumptinne teflatoris volütare fundari oó poffe, fiqquidé in fictionefun daur. Vt fentit gloff.ibi, verb. detracha. \& concludéter probauir Peralt.vbi fupra Sed \& opinionis eiurdé multi etiam 34 alię videntur fuiffe. Bellonus namq́; lupputationum iuris, lib 4.cap.18 numer.r. Cumin hac materia verfaretur, nó fine myfterio dixit, ex benignitate, l.cü quidam, ff.deliberis, \& poft hum. detracta mentione rei inflitutū in re certa remanere hæredé infolidũ, nec de præfumpra, fiue tacita teftatoris voluntate, ali35 quod verbum fcripfir. Guill.eriâ Benedictus, in difto capit. Rainuntius, verbo, in eodem teftamento, el 1 , numero $2 \sigma_{2}$. Baldidoctrina relata, rectifsime adnotauit, quod inftitutio rei certx, licết non fit verê vniuerfalis, eft tamen vniuerfalis interpretativê, quia lex, ne teftator dicatur teftatus, \& inteftatus decefsiffe, eam interpretaturvniuerfalem. Itaquê fecundum hxe, quxfingularia funt, \& notanda in hac materia, non tractat in propofito lex de interpretanda, fiue conieCturanda, aut profumenda defuncti voluntate, fed deremouédo obftaculo illo, ne teftator pro parte teftatus, \& pro parte inteftatus decefsiffe dicatur, \& propter illud fie difponit, fiue interpretatur inflitutionem vniuerfalem. In quo fenfu optimè etiam, \& verê textum in dicto $\S$. fí exfundo. Intelligit Antonius Gometius, tomo primo variarum, cap. fecundo, de fuccefsione vniuerfali, numero decimofexto, \& capite decimo, de iureaccrefcendi, numero nono, Francifcus Mantica, de coniecturis vltimarum

Cc 5 volun:

## Quotidian.controuer.fiuris.

voluntatum, libro 4. titulo 3.numer.17: vndé nec Aquilini ratio probari poteft, fed falfa potius redditur ex his, quax haCtenus diximus.

Quapropter vt rem iftam abroluá, \& dilucide magis declarem, tertio, \& principaliter conftituendum erit, veriffimumeffe(vt ex Imola, \& multis alijs authoribus fuperius dicebam) inflitutum in re certa non dato fibi cohrrede, ad vniuerfam admitti hareditatem ex beneficio frue difpofitione legis, qux eo cafurei particularis mentionem adi mit, l.cum quidam, ff.de liberis, \&x poft39 humis. Et fic curn teftator dicit, Titius ex fundo hares efto, aur Titium exfundo hęrede ínftituo fiue facio (in hoc enim nulla vis ef ) 1 . quoniâ indignú, C . de teftamétis. Ex prouifione fiue difpofitione legis remanent verbailla, Titius hæres efto, qux ex fui proprietate vniuerfam hæreditatem deferüt Titio, hoc enim ipfum importat verbü hæres, l.ex facto proponebatur, ff. de hared.inftit. Et fic totã cófequitur hareditaté Titius ex verbis quę fuperfunt, fublata rei par ticularis métione, ad quâ tollédã fauor, 40 fue difpofitio, aut prouifio legis in eo fundatur, quod licert adiectio rei particularis, eius naturę effe videretur, vt tol li nó deberet, fiue nó haberi pro nó fcripta,vtpote cü córrarietaté frue perplexitaté quodâmodo induceret, tamen vt exalijs inquit Ioânes Crottus, in d.l.reconiuncti,nu. $59 . q u i a$ quando ex duabus qualitatibus cótrarijs, qux cótrarietatế, five perplexitatē inducũt, diffolui tame pofsưt, vt in terminis noftris fcribit Ioã nes de Imola, in eodé $̧$. fi ex fundo, nu. 68. Vna eft fauorabilior altera, illa proxfertur, \& fic valet actus, 1 .inter pares, ff. de reiudicata, capit.fin.eod.tit. Vode cü̆ qualitas teftamenti fit fauorabilior, 1.fí pars,ff.de inofficio fo teflamento. Prxfertur, \& valet inftitutio propter eius fauoré, vt clare, \& eleganter probatur in d.l.cü quidã,ff.deliber. \& pofthu. \& ad vniuerfum trahitur, nec in ipfa fola re particulari fuftinetur. Idquê ideo, neteftator dicatur proparte teftatus, \&
pro parte inteftatus decefsiffe, quod ius noftrum non patitur, li.ius noftrum, ff.de regúlis iuris. Et hecc eft vera huius decifionis ratio,quę colligitur ex dictoss hę reditas, verficulo, \& fi vnŭ in iffitu. de haredibus inftituendis. Et traditur per gloffam, in dictal.quoties, C.eodem titulo per Imolam (qui ipfe refertalios) in dict. $s$.fi ex fundo, nume. 68.8 numero 78 . \& in l.quoties, $\S$.fiduo, num. 35 .ff. de hæredibus initituendis. Arecinum, in 1.cohæredi, s.final.num. 7. ff. de vulgar. \& pupil. fubftitu. Guill. Bened. in dicto cap. Rainuntiús, verbo, in eodem teftamento, nu. 262 .Anton. Gom. variar.d.c. 2.n.16. \& d.c.ro.nu.g. Ruinü, in conf.54. column. 2. volumin.2. Socinum Iuniorem, in confil. 9 5.numer.i2.libro r. Burgus de Paz , in 1.3 . Tauri, numer. $857 . \mathrm{Pa}^{-}$ dillâ, in l.eam quấ,nu.g.C. de fideic om. Menoc.inconf.224. n.5r. lib.3.quitamé (vt penes ipfos videri poterit)nó ita dilu cide, \& diftincte rem hanc explicarunt.

Quarto, \& principalier conftituendumeft, ex his qux fuperius diximus, petendam effe folutionem, atquè explanationem quaftionis admodum difficilis, \& inter fcriptores omnes hatenus controverfx, vtrum fcilicêt expreffa teftatoris voluntate, atquê difpofitione effici pofsit, ne inflitutus in recer ta ad vniuerfam hęreditatě admittatur, fiue plus aecipere prohibeatur, etiā nul lo alio cohęrede dato, fiue nulloalio hę rede exiß̂ēre. Quo indubio Bart.quidĕ́, \& alij permulti, qui eŭ fequuntur, tradi derût cómuniter, decif.text.in d. $\wp$. fiex fundo ex volũtate teftatoris ceffare, \& cófequéter prohibitionê huíufmodi valere, atq́; ex ip fa fic teftamentũ corruere,vt tota res ad caufă inteffati reducatur, ac ficertæ reiinflitutio nulla pręcef fiffer. Id autē non vno modo, fed \& mul tis in locis Bart.firmauit, in d.l.quoties, §. fi duo, ex nu.2. ff.de hared.inftitu.inl. fi ego, nu. 2.ff.de iniufto rupt.inl.recóiü Cti,nu.35.ff.de legat. 3.in l. fi quis priore, nu. 3 .ff. ad Trebell. $\&$ in conf. 5 56. Titius fecit, numer.2. Latius in conf. 177. Mattheolus.Paul.Caftr.inl. fi pofthumus â
primo

## LiberTertius.CapiteDecimofeptimo. 206

primio, nu.2.ff. deliberis, \& pofthu. \& inn dict.s. fi duo.Alberic.inl. feruo manuif fo, ff.de condition. in debiti, Bald.inl. vniòa, G -quando non perent. - artes, nu. :23 \& effe cómuné fententiả profitêtur, -atǵz fequunturillá Corn.Curt. Iun. Iaf. \& Parif. quos in vnum recenfer, \& iftä parté amplectitur Emanuel Cafto, inc. fi pater, de teftamêtis in 6 . verbo, in re certa, nu. 44 in princ. \& in verf. ego imprimis refoluo.Gozad.inconf.21.col.6. Crauet, de antiquitate temporum, in 4. part. fectione prima, nu 130. \& I33. Giregorius Lopez, in 1.14.titul.3.part.6.vertoo,todos Los bieves. Ripa, inl. reconiancti, ff.de legatis 3 . num.ı3. \& ibi Crotus, nu. 55. Gagnolus.in rubrica, $C$. quando non petentiumparies, nui. ${ }^{6}$ 6. \&r ibi quoquê Bologn. fub num:41. verficulo, fi tamé contingeret, Viglius, in $\varsigma$. hareditas, ad finem, inftitu.de haredib. inftitu. Anto--nius Gometius, tomo primo variarum, capit. ro. de iure accrefcendi,numer.1o. \&in. \& Emanuel Xuarez eius additionator, in addit.ad cap. fecundum, tomo 1. lifera G. fol. mihi 22.Guill. Bened ih dict.cap. Rainuntius, verbo, \& vxorem nomine Adelafiam, nu. ros.cum fequétibus, \& verbo, in eodem.teftaméto relinquens, el primo,nu.272. Purpuratus, in conf.558.libr.2.Iulius Clarius, receptarum fententiarum, $\mathrm{\xi}$. teftamentum, quaftione 72. num.3. Michael Graffus, 6.iuftitutio.quaflion, 2 I nu. 3. I acobus Menochius, in confilio 483.libr.5.Ioannes Matiençus, in l. prima, titul. 4. glof. 10.num:47. libr. s.noux collectionis regię, Perrus Grego.in Sy ntagmate iuris, lib.46.cap it. num. 15. Ioannes Marcus. Aquilinus, in I.Centurio.3. p. nu. 21. 22. 23. \&quatuor fequen.ff.devulg. \& pup. 0) Videamusergo, nunquid fententia hac.qux tantorum patrum authoritate munitur, verainfe fit, idquè cum dignofci minime pofsit, nifi eorundé fundaméta \& rationes prius perpendantur arq́; expédantur, illa qux magis vrgent in mediü proferre, neceffarium omnino eft, vt fi ipfiscócludêter ref póderi poffe oftédamus, nec verê concludere, in coó-
-trariá opinioné animum inclinaré nön dubitemus. Pracipuũ ergo huius partis -fundamentum(vt ipfimetcredunt)pręIftat Vlpianus, in l.quoties, $\overline{6}$. fi duo, ff. de hxred.inftit,quo loco fic reliquit fcriptũ: Siduo fint haredes instituti, vnus ex parte tertia fundi Corneliani, alter cx beffeetw/dem fundi:Celfus expeditifsimam sabinifententiame éequitur, vt detracta fundi mentione, quafi ine partibus baredes (cripti bereditatepatiantur, fo modo voluntas patris familias manifeftifsime non refragetur. Hactenus Iureconfultus, ex quo fuperiofies omnes authores clarê exiftimarunt deduci, rei certx mentionem adimendam non effe de inftitutione, quoties de contraria patris familias volürate manifeftifsime conftare pofsit, \& inde conflituut, diat. 5. fi ex fundo decifioné,extextu in d. 6 .fi duo, declarari, vel limitari, vt minime procedat ex contraria, manifeftifsima tamen teftatoris voluntate. 45-50.Verumenimuero,ijdemmer authooreserrore manifefto labuntur, fic enim siuxta prodictum fenfum, aut interpretationem dicendum effet, in eo $\delta$ quxfi-- tùm, aut dubitatü fuiffe, an detracta fundimentione, in vniuerfa hęreditate fuccedere deberent hi, quiex partibus in xqualibus alicuius fundi hxredes inftitutifunt. Quod certum erat, \& indubitatum, \& in dicto s. fi ex fundo, \& alijs iutibus fimilibus, ita clare decifum, vt nullomodo fibi fuadere aliquis pofsit, de hoc moviffe quaftionem, five dubitandi rationé habuiffe Vlpianum Iurrenconfultum. Et confequenter verbailla, qux continentur in verficulo, fi modo, ad limitationem eius, de quo Vlpianus, nec tractauit, nec excogitauit, expendi 6 non poffunt. Quxftio igitur, qux in eo s. tractabatur, ad diftributionem par stium pertinebat, quas in fundo inftituti, in voiuerfa hereditate habiturierant, an, fcilicèt, ex ęqualibus portionibus fuc cederét,an verò fecundum partes, quas infüdo habituros eosexprefsit teftator. - Et refpóder Vlpian. derracta fundimétione, æqualiter fucceffuros eos, quafi fine partibus inftieutos. Pofmodŭ verô

## Quotidian.controuerfluris.

limitat hoc, nifi voluntàs teffatoris manifeftifsime refrigetur, fi voluerit inquameosex inxqualibus partibus hxredes effe. Etfictextus ille non debet allegariad iftũ articulum, nec profententia Bartoli quicquam facit. Id quod poft Salicetum, Baldum, \& Angel. optime probauit Ioannes de I mol. in. $\mathrm{d} \S$. fi ex fundo, numer. 5,9 in princip. \& na. $61 . \& 65$. \& in eodem s.fi duo, nume. 37. in verfic.aduerte tamen pro intellectu. $\mathrm{Et}_{\mathrm{t}}$ in eddem fenfu textum illum acci-- piunr Balduinus in I uffíianum, pagiña 73. \& 744. Francifcus Connanus, commentariorum iuris ciuilis, libro decimo,capit. 6. numeronin verficul.imo, evt refponderVlpianus. Et hosnon referens, fibi potiurs intellectum iftum tribuens, Ioann. Gutierr in repetitionel. vnice, C.quando non perentium partes, numer.22. vhirette adnotauit, manifeflifisimam illam defunctiveluntatem -non impedire vllo modo ius acorefcê-?. idi,fed portionem vacantem diffribuere certo modo inter hęredes. Sic etiã vide tur intelligere Marcus Antonius Peregrínus, de fidecómifsis, articini nui 66. in verficererum adierfos Dynum. is 47 H Nec obftat huic iverifsimę interpreta tioni id, quod oppositit Bart. in cood. $\overline{6}$ fi duo, num. 3 .adinducendam inęqualita: tem inter cohæredes manifeftifsimam voluntatem neceffariãon effe,fed ma nifeftam fufficere, ex Vlpiano, ineadé, 1.quoties, bri. ideo ad diftributioné par-- tiứ nó videri prędicta verba referrip of fe Nam refpondet Imol: in d. .f.fi ex fon do, numer. 60 . \& in dicto $\$$.fiduo, num. 39. Imprimis, quod manifeftifsima dicitur effe voluntas; que etiam apparet ex coniector is. Vtef rext inl fi quis locu${ }^{3}$ ples,ffide manumif. tefamento. \& no-- tarunt DD.cómuniter in l. licêt Impera tor.ff.delegat.f. \& de vfufru. lib.1.cit. 49 ad fin, latitrs probatí. Secundo, \& eleganter refpondet, ideo manifeftifsimaz requiri voluntaté in eo textu, quia vide batur, quod ex rata alsighata in inflitutione particulari a deberemiss prefumere mentem teftatoris fuifle, quod
haberent eandem ratam in hareditate. Tamenitaconiectura non fufficit, fed oportet quodaliter manifeftius conftet de voluntate reftatoris ad hoc, vt nóveniât ęqualiter ad ipfam hęreditaré. Qa propter Vlpianus adiecit: Si modovolusitas manifeffif some non re fragetur. Quafire quiratur aliter conffare, quàmexafsignatione facta in inftitutione particulari, \& ideo attendere noluit ad coniequram, quxex afsignatione partium in ineftitutione fundideruci porerát, quia videbat necefferffe, fundi mentionem de ipfa inflitutione prias decrathere, vivioftiruti infundo; in vniuerfa hęreditare fuccedere poffent, iuxta textum in diáa. 19. fiex fundo. Detracta autē fundi meñtione, \& partiil diftributiones volti neceffe eft, \& fic remanent fine partibuis inifituti, idcirco fuccedere debent $x-$ qualiter, \& hoc fignificant illa verba, quasf fine partibus. Diftributio ergo partium fundi,qux legis difpofitione tollitur, non poreft inducere coniéturam voluntatis quoad diftributioné partium †izreditátis; fed alia maiori coniceturk opuseft, vt ponens exemplum aduertit -Imola in dos fíexfundo, nui 600 \& ind. - fiduo, num. 3 .

5I czu Secundo deinde mouerur Bart. quia $-v t$ quis fine hareditate hęres fit, \&operplexitas, \& cótrarietas eft, quoruminecutrum ratum habēdum eft, ve de primo eff tex.inl.fi Titius,ff.de conditio.innitutionum. Et de fecundo in l.vbireprighantiajff.de reguliur. Talis autévidetur effe difpofitio teftatoris prohibentis, ne inftirutus in re certa amplius petere pof fit cum nó pofsit decedere pro partere flatus, \& pro parte inteftatus, ideo vitiari debet tota difpofitio. Sed huic obiectioni fatis pater folutio ex his, quar fu perius diximus, dum conftituimus veram rationé ad textum, in dicto 6 . fi ex fundo. Et eidé in terminis eriam refpan dêt Ioannes de Inıola, in eodem 9 . fiéx fundo, num. 67. \& 68. \& Ioannes Graqus, in l. reconiuncti, fub numeros sg.ff. delegatis rertio. Quorum folutio véna eft, \&omnino tenend́a, tametficon-
tra fenferit Ioannes Marcus Aquilinus, in diCtal, Centorioatertia parte, numer. 22. Vbidicit, prædiçà arg umentationi non fatis refpondere Crotum; \& Imolam, ipfe tamen nulla ratione, aut funda métoeorum folutionem umprobar, nec aliud dicit, vnde iniufte âdo ctofsimorũ virorum doctrina difcedit. Peregrinus quoquê de fideicommifsis, artic. in. fub numer 66 : in verficulo, aduenfus $D$ ynü, fol. mihi 94 . fundamento Bart. refpon det, \& dicitiftud effe de qua quaritur, an fcilicèt dilpofitio hac ciuri repugnấs vitietun in hac parre, an verò virier int fitutioné,tex.auté in d. I.fi Titio. Quod locumbaber, in perplexitatefacti. . ni 35 Tertio expendit.Bartol ùs textum, ih
33 1.penultima, ff. de iniuftortupro, \& inl. fiponthumis, verficulo; fi cum duobus, Ef.de liheris, \& poftham: Circa quax iufa amplius non infifiom, eorum potiuis folutionem lideố omittatr, quod Bart: opininnénon probare, Angelum etiam in eadem 1 . penultima, optime eifdern pefpфndiffe nonigñoräl, En Angeli fot Iutionĕ pị obauit I umola, in d, ofi ex funt do, nu. 68 . \& io d. S. fi duo, num. 4 I . verf. jtem non obftat. Ioan.Crot in dict.l.rez conimeti,num. 6o. A. yetcuan ticiezs8 .mMarto deinceps: \& fequétiargucuì
54 mêntatatione adducitur Bart. quod.fiinftitutio in re certe, tacite attrahir ad fè vniuerfam hęreditaté, extextu in diAoss fiex fundo. Ita inftiturio facta de feroo, tacite attrahit ad fe hodie liberta rem, l. quidam sum feruum, C. de neceffarijs feruis hared inftitu. \& tamen fiteftator expreffè prohibuerit,feruum fieriliberum, infitutio vitiatur, \& feruus noneritliber: ergo fimiliter (inquit ipfe)fi conftét de voluntare teftatoris, quod noluit inflitutem in re certa, ad $v$ niverfim hereditatem admitti, vitiabitur inflitutio, \& res omnis reducetur ad caufam inteflati. Cxterüm huiciargu55 mento eleganter, \& argute refpondet Imola, in eodem, 8 . fi ex fundo, num. 68. $\&$ in diĉ. s.fi duo, numero 41 . feribens feruion â domnino hxredem inftitutur, ex prafumpta eiufdem domini volunt
tate confequi libertatem, vt pater in diCal.cum quidam. Dominus enim, qui feruumf fuam haredem effe voluit, voluiffe etiam videtur, eum effe liherum, cumaliàs fine libertate hares effe non pofsit. Ideo nimirũ, vt cũ conftet de ex preffa volũtate tefãtis,quodnoluitillü effe liberũ tunc non habeat libertatem, quia in obfcuris \& incertis, nö in claris, \& certis locus eft coniecturis. Sed in ca fuprefenti, inftitutus in re certa, nó haibet totũ ex prefumpta mente reftantis, quia imò prafumi poteff oppofitum (vt in ratione ad rextú in dica.s.fi ex fundo, fuperius obferuabam, fed potius ex legisdifpofitione, qux rei certæ mentionem adimit, cum non pofsit quis proparte teftates, \& pro parte inteitatus decedere. ©uæratio (vt Imola ipfe rectifsimê inquiit) eft vniformis, etiã ficteftator prohibeat, ne inftitutus in -re certa amplius petere pofsit, $\&$ fic vni formiter deber habere locí difpofitio. Nec contraria volütás teftatoris quic--quã operabitur, ex regula 1 . nemo poveft,ff.de legat:I* \& hanc folutione é traditetiam (fed Imolx mentionem nó facit) Menchaca, de fuccefsionum progreffu, lib.primo, 8.3 nam. 61. Vbi quarit vnum, quodab alio in hac materia tactum non vidi, quare félicêt, vt lex antiqua induxit tempore digeftorum, quod inflitutio partis trahereturad totum, nonita induxit, quad inflitutio feruitrahererur ad libertatis donationem. Dequo curiofus lector ibidem (cumne ceffe fuerit) inftrui poterit. Prædicta er go folutio omnino tenēda ef, quicquid in contrarium infurgat Aquilinus in diCtal Centurio.3.parte, numer.23 cuius doctrina vera no in eft, \& deftruitur euidenter ex his, qua diximus fupra ex numer. 24 .cum fequentibus.

Vltimo tandem pro opinione Bar.:n o duci foler textus in 1.Lutius, s.qua habe bat, ff. ad Trebell. Pro suius Iolutione animaduertendum erit, longe intereffe; an fimus in directa inftitutione, in qua teftator prohibere non poteft, quod directoinftitutus; vniuerfam non confe?

## Quotidian.controuerfliuris.

quatur hę reditatĕ, ne refultet inconueniens d.l.ius noftrü,ff: de regul.iur. An verò in fideicómiffaria verfemur, in ea näq; prohibere poteft teftator, ne vnius fideicommiffatij portio deficiens, alteri accrefcat, quia ex hoc non poreft abfur dúillud fequi, vt decedat quis pro parte teftatus, \& pro parte inteftatus. Nälicêt portio deficiens non accrefcat fideicómiffario coniuntoo, recurrit tamen ad
61 hæredéferiptũ. Quaratione ius accref cédi in legatis, \& fidecicómifsis, etiă vni uerfalibus prohiberi poffe, quia ceffat prafctipta ratio:tradiderüt Bald.Caftr. \& alij DD. cómuniter, in dict.s.qux habebat.IdemiBald.inl.vnica, num. $13.8 x$ num. 23 .C.quando non perentiū partes. Ioannes Crotus, ind. reconiuncti, num. $52.2 \dot{53}$.\& ibi Ripa, nu. 17 g .ff.de legatis tertio. Iulius Claras, §. teffamentum, quaftione 74 numerd. Curtius Iunior, Paulus Parifius, Aymon Crauer. Alexand. \& Couar.quos refert, \& fic refoluit Francifcos Mantica, deconieCuris vltimar voluntat, libr jo, itituliz. numero 2. in fine, \& numer, 2r. \& quàmplurimos concordantes adduçit Pereg de fideicómif.artic.g. fab hu. 3 \& \&rartic. 11 .nu. 65.Mëth.de.fuccef.progre.lib.3. $5: 23 . \mathrm{n}$. 103. Vbi ob rationé prodíáa, textü etiă, in d.s.qua habebat, \&xalia iura, quę allegat, magis,atq́ginfortioribus rerminis probauit, ius acorefcédi exiä abfq́; prohibitione teflatorisceffare in fubftitutio 62 ne fideicómiffaria, fi vnus ex fideicómif farijs repudief panté fuã', \& runc hares infitutus, qui remanet hares, fideicom milsi: parté repudiată in feretinet, nec alteri fideicómiffario accrefcit, quia tefator in ea parte haber hxeredé, vtibi la tê, \& fubtiliter comprobar:\& in eodé y. 23.nu,102. agir de iotellectu ad rextum, 63 in dicto $\delta$.qux habiebat. Et afsignat nonum, \& verum intellectum, iuxta qué, Giue fuperiorem interpretationé, nullo modo probat ille textus Bartol, doArinam, fuperiora deniquê fundamenta concludenter in eius favorem non parte folent adduci, fciens confulto-
què omitto, cum videam illa nimis de: bilia effe, \& reite per Crotü confutari loco à merelato fupra.

Quocirca in éodé articulo, \& quxflione fuccedit fecunda, \& omnino cótraria opinio, vt, fcilicêt, nec exprefla re ftatoris prohibitione effici pofsit, ne infitutus in re.certa, vniverfam cófequatur hareditaté: ideo nó obftante prohibitione, tota hęreditas pertinere debet ad ficc inftitutü in re certa. Et hać fuic opinio Dyni, in l.fi quis ita heres inftitutus fuerit, excepto fundo, ff:de hęredin fitu.qué fequutur Alexan.in liquoties, numer.II. C. de haredibus inftituend.\& in l.f quis priore, numer. 9 :ff. ad Trebellian. Vbialios authores referr, \& afferit hanc effecommunem opinionem, Baldus, in eadem l.fí qquis ita hręres,idem Bald.in 1.dominus, 8 . I.ff.de vfufructus, \& in confil. $468 . \& 480.1 \mathrm{lib} .7 .8$ in in conf. $^{2}$. 37. . column.2. libr.4. Angelus, in confiLio i4 48.D. Quircius, colum.3.Federicus de Senis, in confil. 126. Ancharranus, in capit.I. in fine, de teftamentis. Barbatix; in confilio 7r.colum. 8.libr.3. Salicetus, in l.vnica, numer.16.C.quando non pétentium partes. Vbi Romanus,num. 30 . \& Sapia, numer.49. Philippus Erancus, in cap.fi pater, deteftamentis, in 6 . num. 32.in verfic.ergo quaritur. Curtius Se - $\ddagger$ § nior, qui latifsimê loquitur in conf: 74 Fauer, in $\delta$.hereditas, numero 4 - inftitut.de hared.inftituend. \& ibi Angelus, Aretinus, numer.5.dicens, quod haceft veritas in hoc puncto, \& hanc effe com-4 munem opinioriem teffantur Decius, in rubrica, C. quando non perentium parres, in primaleCtura, nu. 3 . \& in fecunda lectura, nume.2I.Ripa, in I. reconiundti, ff.de legatis tertio, nu-134.\& ibi Crotus; num.61.\& Ioannes Bolognetus,nu. 296. Aimon Crauet. in confil. 360 .numer. 4 . lib.3. Capra, in confil.g. in tertio dubio, numer.15. Ruinus, in confil. 109 . colum. fin. circa principium. libro tertio, loannes Cephalus, in confilio 438. numero 79. libro tertio, Iacobus Menochius, in confil.224.num.52. libro tertio, \& poft longam, accuratamquê difputationem hanc ${ }^{2}$

## Liber Tertius.CapiteDecimofeptimo. 208

Fanc êfe veriorem fententiam conी̂ârer defendit Ioannes de Imola, in dia Cto $\begin{gathered}\text { fi } \\ \text { ex fundo, numero } 66 \text {. \& } 70 \text {. vi- }\end{gathered}$ dendus ex numero $5 g$. $\&$ in diftal. fi ita quis, numero tertio, \& in dictal. quoties, 5 : fi duo, à numero 37 . vfquè ad finem, $\varsigma$. \& in capit. Rainuntiús, numero 64. de teftamentis. Etibidem Ioannes de Antania, numero 44 Francifcus Duarenus, libr.fecundo, de iure accrefcendi, capit.I4. Menchaca, de fuccefsiofimi progreffa, in prafatione, lib. 3.numero 4 : \& numero 17.is 1g. \& 20 . \& \& 23.humero tos. Gualdenfis, de arreteftandi, titulo 6. caurela 15 .num. 4. Franiz cifcus Mantica, de conie¿oris vltimal ram voluntatum, libro fexto, titulo prino, numero 6. Iulius Clarus, receptarum fententiarum, $\bar{\xi}$.teffamentum.quęfione 74 .numero3. Vbi dicit, opinio nem Dyni contra Bartolum efle magis communem, \& confulit, quod de facili quis ab ea non recedat in praxi, quia fuftinendo teftamento fauet. Ioannes $\mathrm{G} \mathrm{u}^{2}$ tierrez, in I. nemo poteft, ff. de legatiş primo, numero 103 . infin. videndus ex nümero, 8 . \& in dictal lvinica, G:quañdo non petentium partes, numer \% 9 .ante finem. Videndus ex numer. 18.vfquể ad numerum vigefimũfextü, quíbus in locis hanc opinionem, \& verioremeffe \& communiorem profitetur. Symon de Pratis, de interpretatione vltimafum voluntatum, libro 2. interpreta ${ }^{2}$ tione 2.dabitatione 2.verficul $29 . \&$ libro 3.interpretatione prima, dubitatione 5.folutione 3.numero ri.fol.25.Marcus Antonius Peregrinus, de fideicommifsis, articu.IInum. $66 . \&$ in hanc fentrentiam proclivior eft Andreas Fachichíneus, controuerfiarum iuris, libro 4.
67 cap. 15 .ad finem. Eandem etiam, libentius, \& ego ampleitor, \& fundamenta, fiue rationes vrriufquê partis atrente, \& cordare perpendens, omnino fequêdam, \& probandam effe arbitror, \& ad fictenendum, fequentibus moveor fundamentis, qux pracife, \& concludenter
mieris praxcedentibus dicebá) de inflitu. tione, legis minifterio, \& difpofitione, honautem ex voluntate teftatoris contingit. Sed feftator efficerenon poteft, ne leges in fuo teffamento locum habeantil. hemó poteft,ff. de legatis i. Ergo voluntas teftatoris etiam expreffa nó poreritimpedire ademptionem rei kertx de inftitutione, \& confequenter in repugnantia voluntatis defuncti, qui videtur pro parte reftatus, \& pro parte inteftatus decedere voluiffe, quod ius noftrum non patitur, via teftati eligi de bet, quæ fauorrabilio'r eff, I. fi pars, ff.de inofficiofoteftamento. Quiod abfurdut, aut regulis iaris conttrariü nullo modo eft, frbi enimi impuare debetreftator, quilegé contêpflt, quá fcire debebat ha berelocũ in fuo teffamento, \& fi aliter difporuit, ftãdũ êt legi. Vt tiure, at̛́q authoritate comprobans, recteadnotauit Francif. Mant.de coniect.vlrim.volüt. libr.6.titu. 6 num. 6.8 num.18. Et in terminisiquxtionis noftrx (vt fuum vnicuiquè tribuamus) optimê prafentit loannes Gutierrez, in repetitione dift t.vnice, C. quando non perentiû partes, numer.Ig in fine. Vbifcribit, quod fel cundum vtranquê opinionem Bart. \& Dyni, daturincóveniens, quod voluntas teftatoris non feruetur. In primao pinioneD yni,quod prohibitio teftatoris nó valeat, \& habeatur, ac fin non prohibuiffer, \& hoc non diciturinconueniens proprie, imó iuridicum eft, quia nemô poteft facere, quin leges infuo teftamento locum habeant. Inaltera verò opińione Bart. datur maximum inconueniens, quod tota caufa deuoluatur abinteftato, quod eft abfurdum, quidenim peccauit voluntas teftatoris in ea parte, qua fuit folemnis, vt peralteram particulam teftamenti tollatur. Et hactenus Ioannes Gutierrez. Potius ergo vitiari deber expreffa voluntas teftatoris, vtpote fubftantix teflamer ti contraria, ex diCta l.ius noftrü, ff, deregul,iur. Quãipfa principalis inftitutio, 1.cum precario, ff. deprecario. Et qux ibi notarunt Doctorescommuniter.

## Quotidian controuerfliuris.

71 Verumenimuero, rationi huic, quam videbat nimis vrgere, conatus eft respondere Ioannes Marcus Aquilinus, in d.l. Centurio.3. p.nu. 25 . \& in effectu ref pöder, regulã d.l. nemo poteft, \& dict.1. ius noftrü minime obftare, quia iffe, qui vnütantum in re certa haredê inftituit, \& ne eiquid aliud accrefcat, prohibuir, teftatus ex aliqua parre non cenfetur (vs ipfe credit) cum ne de fua quidem refta tus fuerit, fed in totum inteflatus cenfetur. Hxctamen folutio (vivides)falfa quidéeef, nec fuftineri valet aliquo paz Cto:tum, quia fumit fundamentú ex diftinctione, quäide mmer author propofuitibidem, num. 22: qux tamen improbabitur flatimillatio 2.tū etiam, quia di cere, reflatoré in ea fpecre teftatumex aliqua paste non videri, maximumabfurdum eft, \& ipfiveritati contrarium, vt flatimillatione quinta, fubijciam, atgue ex dictis hactenus conftat mani73 feffe.

Deinde, \& fecüdoloco pro opinione Dyni ponderarur rex. in 1. fi quis ita 74, ff.de hæred. inftitu. Vbifcribitur, quod fi quis ita heres inflitutus fuerit ex cer to füdo, excepto vfufructu hares efto, perinde effe iure ciuili, attój; fi fine ea re heres inflitutus fuiffer.I dq; authoritate Galli Aquilij factum effe. Vnde deducirur expreffe, prohibitionem teftatoris nihil operari quominus inftitutus in re
certa,totam confequatur hareditarem. Nec valet aliquid folutio Ioannis Marci Aquilini, in eadem l, Centurio.3. part. numer. 24 qui profequendo difinctionemà fe propofitam, ibidem, numero 22. refponder, in ea lege, inftiturum in fundo, cenferi ex affe inftitutum, \& ob idexceptionem vfusfructus reddi inutilem. Id enimeft contra verba claraillius textus, vbiex fundo fuiffe quem infitutum, non ex affe dicitur, \& conftizurum, quia inftitutus fuit ex fundo non adiecta herreditatis portione, non folum eft diuinare, fed etiam violare literam illius text.prout fatimillatione 2 . pro75 babitur.

Tertio deinceps, \& pro eadem par-
refacit,quod Specialc eft in milire, ne in colocum habeat decifio textus, in dicto §.fiexfundo. Vnde in contrariam viderur ius commune in Pagano, 1 .ius fin gulare, ff. de legibus. Er fic in noftra quaitione argumentatur Imola, in eor dem $\S$. fi exfundo, numero ${ }^{6}$. in principio. Etvt clarius percipias, aduerte, inftizutum â milite ex fundo, vel alia re particulari certa, non effici haredena vniuerfalem, nec ad reliquam hareditatem admittendum fore, nifi expreflê conftet de voluntate militis, quod eum voluit admitti, licêt fecus fit in Pagano, vt fupra vidimus, \& probat rextus, inl. fi mile sunum, If. de militari teftamento. Vbifimiles vnum ex fundo haredem fcripferit, creditur, quantum ad refiduä patrimonij decefsiffe inteftatus. Miles namquê ex privilegio decedere poreft pro parte teftatus, \& pro paste inteftatus. Vt ille textus probat, \& I miles ita in principio,eodem ticul.l.cogi.g. fed fi miles,ff.ad Trebellia. $\oint$.hareditas, inftitut.dehrered inftitu. \& ita tenent gloff. in dict. S. fi ex fundo, \& in l.quinon militauerat, ff, de militariteftamento. Fulgofius, Romanus, Alexander, Decius, \& Cato Saccus, in I. prima, C.de teframento militis. Cumanus, in dict. 1. fimiles vnum, \& inl. fiduobus, eiufdem tituli. Angelus Aretinus,nu.2. \& Viglius, num. 7 . in dict. . herreditas. Vbietiá Antonius Pichardınum. 32.33.\& 34 . Et poft longá difputationé, \& omnium qux ie contrarium excitari folent folutionem, conftanter defendit Ioannes de Imola, in diç. §.fi ex fundo, ex nu. 43. vfquê ad num. 5o. \& numero 74. \& 75 . \& num. 85. vfquê ad numerum oI. \& in dicto $s$. fi duo, num. 39. \& in dictal. cogi. $\delta$. fed fi miles. Galiaula, in l. Centurio, nu, 147. ff.de vulg. \& pupil.fubft. vbi Ripa num. 24.\& Alciatus, num. 35. Menchaca, de fuccefsionum refolutione, lib. 2.8.9.nu. 16. Mant.de conieCturisvltimar.volunratum, libro 6 . titulo primo, numer. 24 Menochius libro 4. profumprione 86. numer. 8 .

Cxterü, textum in dict.l.fimiles vnü,

## Liber Tertius.Capite decimofeptimo. 209

noniuuare, nec probare fententiam Dy ni, fic conatur probare loãnes Marcus Aquilinus, in dicta 1.Genturio. 3. parte, numero 26 .quod ex re certa facta inftitutio, ad vniuerfum ex prafumpta defuncti voluntate contra verborum pro prietatem porrigitur,fed talis prefump tio in milite locum habere non poteft, cuius quidem voluntas, prout verba fonant, \& literaiacet, feruâda eft.1. prima。 ff. de militariteftamento. Ideo fimiles vnum ex fundo haredem fcripferit, cre ditur quantum ad refiduum patrimonij inteftatus decefsiffe. Et hactenus verba Aquilini, qua nec vera funt, nec fine aliqua nota pratermitti poffunt. Tü (quia vt fuperius dictum, \& fæpe reperitum eff ) inftitutio rei certæ non trahitur ad vniuerfum ex prefumpta mente defunCti, imo ex legis difpofitione ad reliquă hareditatem contra prefumptam defuncti voluntatem porrigitur: Tume -84 tiam, quia fiex prefumpta voluntate te ftatoris id contingeret, idem \& in milites tefamento locum habere debebat, vtporè, cum voluntatis coniecture, ac legis interpretationes, etiam in militis teflamento locum obtineant, \& recipi debeant. Vterudite comprobãs, fic defendit Francifcus Mantica, de con iecturis vltimarum voluntatum, libro fexto, titulo primo, ex numero íexto; vfque ad numerum 13 . \& fic decifio tex-
fat in milite, quod in eius teftamento coniectura voluntatis locum non habeat (vt male credebat Aquilinus) fed quia militi conceffum eft priailegium, vtpofsit decedere proparteteftatus, \& pro parte inteftatus.l.miles ita, in principio.ff.de militari teftamento. 1.prima, \& 2.C.eodem titulo, \& hanc rationem exprefsit textus, in dict.l.fi miles vnum, in itlis verbis, Miles enim, \& cr. Errectiffime affequuti fuere eam, Mãtica, dicto titulo primo, numero 16. Menochius, di Cta prafomptione 86. numero octau. Andreas Fachineus, controuerfiarum iuris, libro 4 capit.15.ad finem. Vides er go opinionem Dyni, optime \& vere
comprobatam, \& argumétis fiué rationibus Ioannis Marci Aquilini, noue \& vere fatisfactum. Reliquum erit nüc, vt ea retenta,ad nonnulla inferam, qua hu cufque per aliquem fictacta, vel adno. tata non fuerunt, notie potius à me expê duntur, atque confiderantur. Et primo infero, in eadem quartione \& dubio, \& alias fuiffe doctorum opiniones atque diftinctiones, quas in vnum congefsit Ioannes I molenfis, in d. $\overline{\text { s.fin }}$ ex fundo, à nu.59.\& in d.§.fi duo ; num. 37 . vfque in finem. Curtius I unior, in confilio 12 . ex num. 5 cum quatuor fequentibus, libro primo. Andreas Fachineus libro 4 dig. cap.15. pater Molina, tomoi. de iulnitia \& iure, difputiss. Eas tamien verás non effe, nec iuris rationi conuenire, ex capi te potius, non ex lege procedere, ideo non admittendas, fed Dyni opinionemi ab folute \& indiftincte tenendam.

Secundo infero, loannem Crotum, in diftal.reconiuncti, numero $\$ 9.8$ numer. 61 . minus bene dixiffe, vinam \& alteram fententiam, Bartoli inquá\& Dy ni in puncto iuris poffe defendi. Nam \&o fi vtraque communis fit \{ vt ipfe etiam dici) tin puncto tamen fiue ratione ftriAta iuris, Dy ni folum opinio defendi po tef, \& contraria decifionitextus, in d.g. fi ex fundo, repugnat.

Tertio infero ad ea, quix noue (vtipfe exiflimat) in hac materia refoluit $E$. manuiel Cofta, in c.fi pater, de teftamen tis in 6 .prima parte, verbo, in re certa, numil 4.verficulo, ego in primis refol. wo. Vbi poftquan retulit Barioli \& Dy nicontrarias fententias, pro earum concordia conftituit primo, quod fi interminis legis primx. $̧$.fi ex fundo.ff.de hę redibus inftiruendis, inftituatur quis in re certa, vel in aliqua parte herreditatis nondato cohærede vniuerfali, eo cafu inftitutio traheretur ad vinuer fum, quod certü eft \& indubitatum, vt fxpế diximus. Secundo, quod fi in fpecie pro pofita in d. ह.fiex fundo, volütasteftato ris manifefte refragdretur : fi videlicet, teftator ita cócepiffet:inflituo Sempronium hæredem ex fundo, vel exdimi-

## Quotidian.controuerf. iuris.

dia parte mex hxreditatis duntaxat. Ita quod in reliquis bonis nullo modo fit hares: nemo dubitaret, quin inftitutio in totü infirmaretur. Etreddit rationé, quia hic exerceri non poffer benignitas de quain dicto $\delta$. fi exfundo, quoniã in repudiantem \& inuitum teftatorem nó debet conferri, ex regulal. quod fauore, cum alijs iuribus.ff.de legibus. Hoc tamen verum noneft, \& manifefte con uinciture $e x$ his, qux diximus fupra nume ris pręcedentibus, dum opinionem Dy ni ab aliorum obfaculis tuebamur. Ité etiam, quia decifio textus, in dieto 5 . fi ex fundo, non fundatur in fauoreteftatoris (vt fxpê diximus) quo cafu ratio ifta, \& diet $x$ legis, quod fauore, regula militaret. Non eriam fundatur in pr $\varepsilon$ fumpta eiuldem teffatoris voluntate (quicquid ipfe aliter, fed male quidem fentiat) porius enim contrarium profumi, fiue potius odium, quod favior teftatoris in hoc confiderari poterat. In alio ergo lexilla fundatur, vt oftendi fupra, quod vniformiter militat, cum reftator prohibuit, ficut quando non prohibuit. Terrio conflituit Cofta metidem, quod finftitutione rite celebrata plurium haredum, teftator vel in eadem oratione, vel in alia teftamenti parte procepiffet ita: \& volo, quod fi portio vnius ex haredibus defecerit, non accrefeat reliquis hreredibus, nec vlli illoram: in tali fpecie inflitutio erit valida, \& nihilominus portio vnius fi vacauerit, non accrefcet reliquis hxredibus. Quiod in primis videbitur mirabile, eft tamen facillimum fecundum eundem, nempequod veraque teftantis voluntas fine repugnantia procede repofsit:fi intelligamus, cum teftator plures haredes inftituit, \& inter eos prohibuit ius accrefcêdi, videri eos inftituiffe fub conditione, fio omnes accep tauerint, \& nonaliàs. Et hactenus vir prefatus doctifsimus, qui re verafalli- 89 tur in hoc, nec eriam aliquid noui addu cit, aliud enim \& longe diuerfum eft, plures haredes inftituere fub conditione, fiomnes acceptauerint, quod rite,
\& recteś teflatore fieripoteft, vt defe patet. Aliud verò pluribus hęredibus inflitutis prohibere ius accrefcendi, quod legis difpofitioni repugnat, quippecũ nemo decedere pofsit pro parte reftatus, \& pro parte inteftatus, qua ratione ius accrefcendi introduci, neceffe fuit,vt poft gloffam in l. Ceruus cómunis ab extero.ff. de acquirenda hareditate. Notarüt omnes antiqui \& moderni Do Ctores, in 1. reconiuncti.ff. delegat. 3 . \& inl.vnica. C. quando non petentiü parres, vt dicit Cagnol. in l. ius noftrum, nu mer.5.ff. de regulis iuris, \& Romul. in dict.1. reconiuncti, nu.is. \& multos referens, fequitur Mêchaca, de fuccefsionum progreffu, lib. 3 .in prafatione, nu. 1. Michael Graffus, receptar. fentent. §. ius accrefcendi, quert.3. Francifcus Má tica, de conie Cturis vltimarum volunta tum, libro4.titul.ıo.numer.2. Simon de Pratis, de interpretat. vltim. volun. lib. 3. dubitatione s. folutione 3. numeron. folio 25.Angelus Matthæatius, delegatis \& fideicommifsis, libro 3. capit. 4.in principio, vbi vide, \& fic âteftatore pro hiberi nó poteft. Vt fecure \& vere pro barũt permulti, quos expēdi fupra pro opinione Dyni,\& eos referentes, fic etiätenent Menchaca, vbi fupra, nu.4.\&x numero 17. \& 18. Mantica, diço titulo io.num. 6. Simon de Pratis, dich. nu. it. folio 25. Ioannes Gutierrez, in repetitione.l.nemo porelt.ff.delegatis primo, num. Io 3 .in fine, $\& \&$ in reperitione 1 . vnicx.C.quando nó petentium partes, nu. 19. in fine. Cuius contrarium male equidem refoluit Cofta, vbi fupra,nec aliud nouum detegit, quam in effectudicere, prohibitionem iuris accefcendi illa ratione valere, nec portionem vnius $f$ i vacauerit, reliquis acerefcere, quod falfumeft, \& non nouum, ac refolutionipradiftorum repugnans, quireciius obferuarunt, accrefeendi iure per teffatorem prohibito, teftatum potius, quâm inteftatum cenferi decefsiffe, \& fic portionem vacantem non obfante prohibitione coharedibus accrefcere. Et ad argumentü quod in contra-

## Liber Tertlus.Capite decimofeptimo.

rium ridetur fortiter vrgere, optime refpondet Ioannes Gutierrez, in diefa 1.vnica, numero 19. \& numero 23. cuius folutio clare comprobatur ex-his, quax pof Bartolum, Alexandrum, \& alios plures fcripferunt Francifgus Manticax de coniecturis vltimarum voluntatum; libro 4. titulo io. numero 2. \& $3 . \&$ nut mero 6.\& 7. I acobus Menochius, libro 4.profumptione 86 . per totam, \& pro. fumption. 87. numero primo. Michael Graflus, dict, $\leqslant$, ius accrefcendi, quaft.2. vbidicunt, ius accrefcendi defcendere principaliter, fiue immediate inuentum atque introductum fuiffe â lege, fecundario tamen extacito iudicio teftatoris, fiue tacita \& coniecturata mente ipfius 94 procedere, \& fic teftator non poteritle gis difpofitioni, illud prohibendo dero- 95 gare, vt latius explicant Ioannes Gu tierrez, \& Mantic a, vbi fupra. Quanuis poffet expreffe haredes inftituere fub. conditione, fi omnes acceptauerint, 96 quod diuerfum eft, vt fupra dicebam, \& vide Angelum Marthegatium, delegatis \& fideicammifsis, lib.3.5ap.3.

- Quarroiofero, diftinctionem Ioan-is
mapa Auimi, in dictal. Centurio, tertia parte, numero 22 , quamipfe vino 97 uam tradit, \& nullum authorem refert. nec verameffe, nec etiam nouam, quad exipfa fatis conftar aperte. Dicir namer que pro réponfione, Gue conciliatione. contrarietatis Bartoli \& Dyniconfide-1 randum effe, quod fi teftator vnum ex hareditaria portione licet minima, ver; bigratia, ex vncia hęredé fcripferic, \&r ius accrefcendi prohibuerit, tunc nihilominus, ne ex vncia teflatus, ex refiduo inteftatus decedat, totus as in yncia erit, - \& prohibitio adiecta cum fit contrale- 98 ges, reijcienda eft, \&c caufa teflatitanquam magis fauorabilis praualere de. ber. Sed fi vnum tantum quis non ex a liqua hareditaria portione, fed duntaxat ex re certa haredem fcripferit, \& ci neius yniuerfale, vel proyncia quidem accrefcat prohibuerit: quod tunc non poreft dici, quod totus as in reilla particularierit, \& fic cum reflati caus
fa penitus ceffer, nec fauorem alicuius refpiciat, prohibito iure accrefcendi, reijcinon deber. Verum (aut antea dicebam) prediça diftinctio fiue conciliationnecvera ef, nec noua, imo expref fetradita per Baldum, in 1 . vnica, quæftione g.numero. 23. C. quando non petentium partes. Vibi diftinxit inter inftitutionem faftamex recerta, $\&$ inflitu- $^{2}$ tionem factam ex aliqua hareditaria portione, velutitertia, aut quarta hxreditatis parte, \& tamen non probavit illam loannes de Imola, in dicto s.fi ex fundo, numero $6_{2}$. \& nullum faporem habere dixit Ioannes Gutierrez, in dicta l. nemo poteft, numero 98. \&t communiter reprobari teftatur, \& reprobateam Ioannes Crotus, in diCtal. reconiuncti, numero 57. deinde, eadem diftinctio partem capit ab his, quar adnotauit Angelus, in 1. fi ego, columna 2 .verficulo,tu conclude.ff. de in iufto rupta. Quę fimiliter improbantur per Imolam, in dicto ş. fi duo , numero $6_{4}$. \& 65 . \& firma non effe profi tetur Ioannes Gutierfez, in dictal. nemopateft, numero 99 . in fine idque vl tra eum probatur euidenter ex eo, quod ipfemet Angelus variauit in hac materia. Nam in dicta 1. penultima, plures cafus diftinguit, \& femper eo tehdit, vtinfpici debeat, qux caufa teflati aut inteflati fit potentior, nec cus retur expreffa prohibitio. Et in hoct variauit expreffe ab eo, quod dixerat in 1. prima. C. de teftamento militis. Vbi in effectu fequurus fuit opinionem². Bartoli, \& fic voluit feruari expreffam: prohibitionem. Praterea, diftinction prafata connincitur aperteper textum? (cui nullo modo tefponderi valet) in 1.fi quis ita hres inflitutus fuerit ex ${ }^{2}$ certo fundo . If : de barredibus infti-\{ tuendis. Vbi prohibitio non tenet, \& inftitutio ex fundo, \& fic ex re par-i ticulari, non ex vncia fiue aliqua he-1 reditaria portione facta fuit Nec admitti poteft folutio eiufdem Aquilini, qux violenta eft, \& literx eiuldem legis repugnans, vt antea Dd. 2 no-


## Quotidian.controuerf.iuris.

notaui numero $73 . \& 74$. Tandem, fi at ${ }^{2}$ 100 tente \& vere perpendatur fundamentalis ratio dicti $¢$. fiex fundo, fic militat in inflitutione facta ex re certa, fieut in ea, que ex aliqua hæreditaria portione fiat, \&\& fic idemius ftatuendum eft. 1. illud, cum alijs vulgatis. ff. ad legem Aquiliam. Vnde fequitur, quod textus, in dicta l.fí quis ita hæres. 74 .ff. de hrredibus inftituendis, non probat diftinctio nem prafatam, quocunque modo legazur, fiue quod quis fuit inftitutus ex certo fundo, excepto vfufructu, vt in pãde Ctis vulgatis fcriptum eft, \& fic intelleCumâ gloffaibi,dü ponit cafum, quod inftitui mihi horedem Titium exfundo meo Titiano, excepto vfufructu. Et refpondet textus, videri hxredem in tota hareditate inftitutum, detracta fundi mentione. Sic etiamintelligit Ioannes Gutierrez, in l.vnica.C.quando non pe tentium partes, numero i8. dicit enim, quod inea lege quidam ex certo fundo fuit hxres inftitutus, excepto vfufructu, \& fimiliter intelligit idem Aquilinus, locorelato fupra, num. 24 . in illis verbis, Nec me mouet textus, in dictal l.f iguis isa bares inffitutus fueric ex certo fundo, exsepto efufructu, barcsefo. 2xia of ibille inflitutus fuitex fuedo, ofc. Qua propter eiufdem intellectum merito improbabam fupra, dieto numero 74. vtpotè, cum ea lectura retenta, manifefte litere eiufdem repugner. (Siue vt magis communiter legitur) excepro fundo, excepto vfufructu legatur: nam vtroque cafuidem dicendum eft coacta ratione, nec fentit contrarium ille textus, fiue ex certo fundo excepto vfufructuquis inftituatur, fiue ex omnibus excepto fundo, vtroque enim cafu hxres manet infolidum fic inftitutis, nec prohibitio aliquid operatur, vt clare prefentiunt omnes, quiBaldidiftinctionem impugnant, \& Fachineus, lib.4.c. 15 . in finalibus verbis.
IoI Quinto infero, an vera fint, fiue iure procedere pofsint ea, quę in quaftione prodicta adducit Craueta, de antiqui tate temporum, quarta parte, fectione
prima, numero 130. verficulo, fecundus cafus, \& numeris fequentibus, \& in confilio 360 . numero quarto, in fine, libro tertio, \& fequatus eft Ioannes Vincentius Hondedei, in confilio 8g. numero $\$ 4.8255$. libro primo. QuidiCtas contrarilas opiniones concordando, dixit, inflitutum in re certa, etiakm cum taxatilu, fuccedere per ius accrefcendi, quando eft talis perfona, quæ verifimiliter fuiffet inftituta infolidum, hærede viniuerfalinon adeunte, vel'non fuccedente. Sed fif fuiffer talis perfona, quam reftator verifimiliter inftituturus non erat, vt quia eum odio haberet, vel alij adeffent, tunc procedat illa opinio, vt infliturus in re certa cum taxatiua non admittatur per ius accrefcendi. Et pro hac diftinctione allegar Ioãnes Vincentius Hondedei loco proximerelato, Iulium Clarum, quaftione dieta 74 - in fine, \& Burfatum, in confilio 262 .numero 33. libro tertio, dam dixerunt, ius accrefcendi locumnon habere, quando aliqux adfunt coniecturæ voluntatis teffatoris, vequod inftitutus nion confequatur refiduum hareditatis.

Verum vterg; decipitur aperte, tùm quia predicta diftinctio nullo iure probaripoteft, nec in quaftione hactenus propofita, lex tractat de coniecturanda defuncti voluntate, vt fupra dicebam numeris pracedentibus, fed tantum de remouendo illo obftaculo, ne teftator pro parte decedat teftatus, \& pro parte inteftatus, quodita militat in perfona dilecta, ficut in non dilecta, vt de fe patet, \& fic difcriminis ratio cóftituinon debetinter vnâ \& alteram perfonam:tum etiam, quia conieCtura illa, quod perfona dilecta, in re certainftituta, verifimiliter fuiffet inftituta infolidum, alio harede non exitente, ellideretur equidem (fiad coniequras con fideratio haberi deberet) per aliam, \& fortioremconiecturam, qua ex inflitutione facta in re certa cumtaxatiua deduci poffer. Vtporê cum teftator concepta fic inftitutione, manifefte videa-

## Liber Tertius, Capite decimofeptimo. 211 sur ex refiduo hareditatis fux noluife

hrredèm facere cum, quem ita infticuiti. Coniectura ergo admilfa, admitzi 3 prenon deberet, red porius excludi, nifilex nb pradictam rationem aliter difpofuiffet. Vnde hac in re conieCuris locus non datur, fed Dyniopiniohe defenfa, difceptatio huiurmodifacile Soluitur.
Sexto infero, errore manifefto lapi fos fuiffe quam plures authores ex his, quos fupra pro opinione Bartolia duxi, \&inter alios Aquilinum, in dictal. Centurio.ff. de vulg. \& pup. fubthitut. tertia parte, num. 25. Michaelem Craffum, receptarum fententiarum. $\varsigma$ infitu tio. queft. 3 .in fine, pater Molina, tom primo, de iuftitia \& Lure, difputatio. 15. columna penultima. Ij namque exifimarunt in queftione propofita, $\& \int^{1} f x-$ pê repectita fupra, ceffare inconueniens dictx 1 . ius noftrum. ff. de regulis iuris, Icilicet, quod reftaror dicatur proparie decedere teftatus, \& pro parte inte ftatus, nec poffe illud contra Baftola fententiam ponderari ex eo, quod te2 flator, qui exprefféprohiber, ne inflitüd 106 fus in re certa, ad reliquadum ąmitratur? hixreditatem, in totum videtur abinteflato decedere, voluiffe tamen admit tiinftitutum iure fideicommifsiadremy in qua inftitatus fuir, \& fic fucceffores abinteftato, in ea parte grauatos cent feri per fideicommilfum. Sed errã̃ $q$ पit 104 dem (vt nunc dicebam) quippe conie Curam eam admittentes, qua regulis iuris contrariatur, nec aćmitti potef. Nam quiteftamentum facit, \& verbis direatis haredem inftituit, fine dubio vult cum teflamento decedere. 1. no n codicillum. C. deteflamentis, vbi Barrolus, Baldus, Alexander, Salicetus, \& Fafon:idem Bartolus, \& omnes coctores communiter, in l. prima.g.f f quis ita. ff. de verbor. oblig. Baldus, numero 7. \& Salicetus, numero quarro, in l.filij.C. fámilixe harcifcûdx. Molina, de Hifpanorum primogenijs, libro fecundo, capit. 8 numero $29.8 \times 34$. Mantica, de cóiecturis vitimarum voluntatum, librofe: ore tione euidenter probari, quod quis tefta ti voluerit, \& potius teftatus, quàm inte fyatus decedere. Nec prohibitio fucceffionis in refiduo, contrarium probat in Tpeciepropofita, licer enim oftendat, in alijs prater rem certāvoluiffe teflatorêabinteftato decedere, nó taméquod inre certa noluerit habere haredem ex reflamento, vode in hac contrarietate fue perplexitate, merito via teftati, potius quâm inteffatia lege fuit admiffa, maximum enini inconueniens \& abfurdum effet, quod tota caufa de voluere tur abintefato, \& voluntas teftatoris in ea parte, qua fuit folenis, deficerer. In ruper, quod per vnam particulam tefta merti, non quidem contrariam, quateftator prohibuit ius accrefcédi, defruefetur totum teffanentü, vt optime animaduertit loannes Gutierrez, in repetitione dict.1. vnicx. C. quando non petentium partes, hu. Ig infine.

Septimo infero, neceffariú effe omnino ad perfectam explicationem quxfionis hactenis agitare, inquirere, nunquid verafit Salicetitraditio in hac ma teria, is namque in dictal.quoties, nume ro 14. C. de heredibus inflituendis. Ve Barroli \& Dyni opiniones concordaret, cöftituit, quod fi inflitutus in re cer ta, prohibitus fuerit â teftatore, ne reliquam hareditaté confequatur, prohibitio nó teneat, imo tora hareditas accref cat hare di inftituto iñ re certa, tenebiturtamen fic prohibitus, refittere refiduum venientibus abinteffato, quorum fauore viderur facta dicha prohibitio. Et hoc operabitur prohibitio ipfa, vt teneatur hxres ex fideicommiffoid quod prxter rem certam habet refituere . Vnde Saliceti opinio viderur differre ab opinione Dyni, nam Dynus (vt vidimus) indiffincte atque fimplicier voluit, quod prohibitio reijciatur, \& fic inflitutus, effétualiter habeat totum. Salicetus aurem aliter

$$
\text { Dd } 3 \text { tenet, }
$$

## Quotidian.controuerfiuris.

tenet, vt licet inftitutus derigore habeat totum, in effectutamé non fit habiturus rotum, quia cogetur refiduü refti tuere venientibus abinteftato. Et Salice tifentétiam tenuerunt etiā Raphael Cu manus, in dicta l quoties. 5 . fi duo, num. 4.ff. de haredibus inflituendis. Andreas Siculus, in confilio 2. columna finali, 1 i bro primo. \& in confilio 71. colum ha penultima, in principio, libro 3. Curtius Iunior, in confilio 12. numero8. prima parte, Iacobus Menochius, libro 4. pra fumptione 20.numero 4 . in fine, confla ter defendit, \& comprobat eam Grego riusLopez, in l.r4. titulotertio, partita 6.verbo, Todos los bienes. Et pro hac par-
so7 te (vt alia pretermíttam confulto) tria funt fundamenta precipua. Vnumcolligiturex Saliceto, vbifupra. Reliqua vero adducit Gregorius, diCto verbo, Todoslos biencs, verficulo, ego vero adhuc refideo. Primum igitur deducit $\mathrm{Sa-}$ licerus exl. pero. ff.de legatis fecundo. Vbifi hęres inftitutus fit ex parte, fiue ex affe, \& â teltatore iuflus, fiue grauatus fit contentus effe centum aureis, vel alia certa quăticate pro parte fua: refpó det Papinianus, legis. 28. illius author, fideicommiffum induci, \& haredemfic inflitutum, duntaxat retenturü, fiue pro cepturum id quo contentus effe voluit defunctus, reliquum vero aut cohæredi bus, aut legitimis haredibus reflituere. Secundum confiftit in hoc, quod dubiŭ non fit, quin ex cóie $\hat{\text { furis verifimilibus }}$ inducatur fideicommiffum ex coniectu rata méte teflatoris, \& quomodocunq; de eius voluntate conftet.l.cú propone batur.ff.delegatis fecundo. I.vnï ex familia. §. finali. \& ibi Bartol.ff.eodé titul. \& in fideicómifsis predominatur mens \& voluntas teftatoris.l.ex facto proponebatur.ff. de hęredibus inftituêdis. L. in códitionibus.ff. de condit. \& demóftra. fed quando reftator prohibuit, infliturü in re certa plus accipere, nihil probabilius conietturari poreft de mére ipflus, quă quod fauore venientiũ abinteftato fecerit id,ergo tenebitur inftitutus ipfis ex fideicómiffo reliquum reftituere. Et
fic argumentatur Gregorius Lopez vbi fupra. Tertiü fundamentü atq; ex codé Gregorio in eo cófífit, quod nullo mo do tollerandum fit, vt heres habeat \& retineat bona defuncti, contra expreffam pro hibitioné teftatoris, \& cörrae: ius voluntaté, maxime cum pofsit capī alia via, qua nec violétur leges, que pro hibent, qué pro parte teftatum, \& pro parte inteftatü decedere, neg; etiam có tra voluntatem teftatoris earur.

Nihilominus tamen in contrariáfen tentiá proclivior fum, \& in cafu prgediCto, non obftãte expreffa prohibitione teftatoris teneo pro certo, ad inftitutü in re certa, yniuerfam hxreditate peruenturam cum effectu, fic vt ipfe exfor deicommiffo nequaquam teneatur refi duum, five aliquid venientibus abinteftato reftituere. Hxe auté opinio aperte procedit de mente D yni vbi Cupra,ac cxterorum omnium, qui eiufdem fententiam fequuntur, dum expreffe affirmant, vitiari prohibitionem, \&t hare; dem taliter inftitutum, in vniverfum fue ceffurum. Et fic etiam tenuerunt ext preffe, \& Salicetitraditionem conftant ter impugnarunt loannes de Imola, in dito 9 .fi ex fundo, numero $6^{8}$.verficu* lo, ité aduerte.Romanus, in 1. vnica. C. quando non petentium partes, num. 35. Ioannes Crotus in diet. I. reconiuncti, num. 5 . Ioannes Gutierrez, in repetitione difix l.nemo poteft, numer. 100 \& num.ıo3.in fine. Vbi dicit, Salicetiopinionemfibinon placere, Dyniautem fententiam omnino probare. 1pforum autem fundamenta ad duo principaliter reduci debent. Primum deducitur ex I. fi quis ita hares inftitutus fuerit. ff. de hreredibus inftituendis. Ex qualege (quocunque modo legatur) aperte colligirur, exceptum à teftatore, venientibus abinteftato non effe reftituendum. Nam ibi dicitur, quod in dicto cafu per inde eft, ac fi fine aliqua exceptione fuiffet hxres inftitutus, fed fi fuiffer inftitutus fimpliciter fine exceptione, clarum effer, quod haberet totumin effectu, nec aliquid refti-

## Liber Tertius.Capite decimoleptimo: 212

tueret, ergo eodë modo \& in cafu proxfato nihil reftituet, \& confequēter nec inftitutus in re certa, \& prohibitus relit quam hareditaté capere, eam reftituere tenebitur, cum vtroq; cafuadfit prop. hibitio teftatoris.
Ino Nee fatisfacit folutio Bartoliad eale gë, quicum videret ip fam nimis adifrin gere, in d. 1. quoties. s.fiduo, in principio. Rerpondet, quodideo ibi hares ad vniuerfam hareditatê admittitur, quia nonconftabat in contrarium de voluntate tef atoris, quod vellerimpedire ius accrefcêdi, túcenim aliter dicēdum efret, quod auté non cóflaret, in hunc modum probauit, quod quando teftator di cit, ralis fit heres excepto fundo, videatur in effectu dixiffe, omnia mea bonail lido, exceprofundo, rcilicet, qué nô do. Etfic erit fenfus, quod non habebit fun dum immediate ex difpofitione teftato ris, fed tame per hoc non videtur manifefte prohibuiffe, quod nơ habeat ex dif pofitionelegis, \& ideô non videtur manifefte prohibuiffe ius accrefcendi. Sed ill non fatisfacir (yt dixi) refpófio hxc, aut interpretatio Bartoli evidenti ratione, fcilicet, quod exceptio debeat effe, \& in dúbio fuiffe intelligatur de contêtis fub regula, vt notarunt fcribétes com. muniter, inl.r.ff.de regulisiuris.Dynus, \& Ioannes Annania, in rubrica, codē titulo, lib. 6. vnde teftator qui dicit, Titius hares efto, excepto fundo, videtur in ef fectudixiffe, quod fit hares in alijs, \& non fit hares in fundo, \& cum exceptio fundifiat ab eo, quod dictum eft, man:fefte apparet, quod vult prohibere ius accrefcêdi, vt contra Bartolum rectifsi me adnotauit Ioannes de Imola, in eadem.l.fitita quis,num. 3 .

Secundum deinde fundamêtum̉ con tra Salicetum, colligitur ex his, qux fu112 perius diximus, dum quarebamus veram rationem ad textum, in dicto $\delta$.fiex fundo. Imo \& de mente I mol $x$ in lectu ra eiufdem. 5 dicto num. 68. procedit. iNamexprefla prohibitio teftatoris habeturprononfcripra, \& cumipfamentione rei certe legis minifterio \& difpo
fitione de inftitutione tollitur (ve fæpê dictum eft fi ergo inftitutus in recer_ ta, \& prohibitus aliquid amplius ex héreditate conrequi, non ex iudicio neq; volütate eftatoris (voluntas nãq; in cótrariú potius apparet) fed ex legis difpo fitione reliquam heredirate confequitur, quomodo férendum eft, cum non entis nulla fint qualitates, ve fideicommiffo grauatus dicátur is, qui non modo admiffus aut vocatus eft ad bona, in quibus à Doctoribus fideicomirifum inducitir, aut confituitur, imo expreffe ex difpoffitione teftatoris exclulus. Quod argưnefum (vt patet)nimis con cludes eft, hec hoc modo per aliqué pó deratum. Silue qua ratione ferendumetiam erit (quod alij attingunt) ve fideicommifsionus induci pofsit in ea hare ditatis parte, qua ex legis beneficio defertur. Contra rextum, inl.fi arrogaror, in fine. ff. de adoptionibus. Aut circa guam aliqua verba non funt? quippe.cü adiecta pro non friptis habeantur) ex quibus fideicommiffum inductum cenferi polsit. Vnde ceffar fecundum argu mentum, quod ex Gregorio Lopez pro Saliceti fentétia fupra adduximus. Nam verumeft, fideicommiffum induciquomodocunq; de voluntate teftatoris con fret, fed in fpecie prefenti, de voluntate teftantis, nó aliunde conftare poreft, quá ex verbis ipfis prohibitionis (quod ipfe Gregorius fatetur) fed verba prohi bitiva, quafi continétia vitiü fiue repug nantiâ,legis minifterio tolluãtur, \& pro nó feriptis habêtur, ergo verbis deficiê tibus, nec alia conie ctura apparête, fídeí commiffum induci non poterit, idq; ex iuris ratione, itē ex his, qux frribüt Baldus, in cap. fecundo requiris, de appella tionibus, nu.1.\& in cap.mandatum, nu. 2. de refcriptis, Decius, in confilio. 4.65. numero feptimo, Craueta, in confilio 161. numero 12. \& multa cumulat Tiraquelus, in l. fir vnquam. C. de revocandis donat-verbo, libertis, numéro 18. \& 19 .

Praterea nó obftat primĩ argumenfum, deductum exl. pero.ff. delegat 2 .

## Quotidian.controuerf.iuris.

cuirefponder Imola in diç, s.fi ex fundo, numer. $6^{8}$. verfieulo, nec obftat prxdictis. Diverfam effe fpeciem eius legis abea, dequa nüc tractamus, namibi infitutio vniuerfalis pracefsit fuper toto, \& deinde inftitutus iuffus fuit perte ffatorem córentus effe certis rebus pro fua portione. Ar in quaftione nof tra nó preceefsit inftitutio vniuerfalis, imo ầ principio inftiturus fuit hares ex certis rebus, \& prohibitus aliquid perere pro ter ipfas res, quod eft longe diuerfum, quicquid contrarium connatus fuerit oftendere Gregorius Lopez, diCto verbo, Todos los bieses, verficulo, neq; fatisfa cirrefponfio. Vbidicit, quod in effectu Imole colutio ef diuerfificare cafus, nó aurem reddere rationem diuerfitatis inter eos, neque enim eft (vtipfe credit) diuerfitatis ratio inter vnum \& alterum cafum:quia cî inflitutus in re certa, debeat habere totum, perinde eft, acfieffer inffiturus in torü. Et prohibitio plus habendi, \& quod certare contentus fit, idem debet operari in vtroq; cafu. Sed fiverum amamus, negari equidem nul10 pacto poreft, quin inter hos duos ca- II7 fus manifefta fit difcriminis ratio \& dif ferentia, ad quam mirandum eft, virum aliâs doctifsimũ non attendiffe. Eo prx. cipue, quod expreffe tradita fit ab Imola ibidem, dum dicit, quod quando inftitutio â principio fuit vniuerfalis, tune nihil repugnat, id eft, nullü vitium continet inftitutio, SX ideo legé addere aut detrahere aliquid de illa, neceffe nó eft. Etconfequenter verba illa, centum aureis contentus fis, vel alia fimilia, nihil aliud operari poffunt, quam fideicómif fum inducere in fauorem veniétium abinteftato, quorum gratia viderur facta díta difpofitio. Sed in cafu fecundo, quando à principio inflitutio non precefsit fuper toto, fed ex certis tantü rebus factaeft, \& adiecit teftator exceptionem, fiue prohibitionem, qux (vedicit Imola) contra formam iuris eft, lex haber neceffe fe intromittere, \& pradiitam exceptionem, fiue prohibitionem aut vitium, quod ex ea refultat, detrahe
re, \& ideo tũc reijectur illa exceptio aut prohibitio, \& habetur perinde, ac fi fim pliciter hares inftitutus effer. Vnde ex co, quod contra formam iuris eft, fiue legis minifterio fublatum, induci fidelcommiffum non potef.

Tertium etiam \& vltimum argumé tumnon obftat, quia in cafunoftro dici pon poteft, iniquum effe, inftitutum in re certa, \& prohibitum vlira petere, có tra voluntatem teftatoris refiduum hxreditatis obtinere, cum de voluntate nó confter legitime, \& perinde haberi debeat, ac fide ea non conftaret. Deinde, quia in hac fpecie, voluntatem teflatoris non feruari, non dicitur inconueniés proprie, imoiuridicŭ eft, cū nemo poffit facere, quin leges in fuo teftamento locum habeant, \& fibilimputare debeat teftator, fi voluntas eius non feructur, cum legem contemp fit, vt numeris pré cedentibus dicebam. Idque in foro exteriori verifsimum arbitror, nec Salice tifententiam fuflinendam affirmo. In fororamen confcientix, vtrumidé obferuari debeat, nec ne, neceffarium eft inquirere. Et breuiter attingendo, pro verarefolutione conftituo, infliturum in re certa, haberi pro hęrede vniuerfali, vbicohrres vniuerfalis datus nō eft, non folum in foro contentiofo, fed etiá in foro confcientia. Et fic quoad Deum etiam efficitur Dominus vniuerfa haré ditatis, in recerta inftitutus, vbi in contrarium non adeft expreffa teftatoris prohibitio. Et in his terminis loquütur, \& ita defendunt Abbas, in cap. 2. deteftamentis, numero 4. Perrus Ancharranus, in cap primo eiufdem tituli, numero II \& duobus fequentibus, \& ibidem Imola, numerofinali, Perufinus, in cap. primo de teffamentis, in 6. num. 33 . Decius, in capit. primo de conftitutionibus, primalectura, columna 6 . numero 28 . Syluefter in fumma, verbo, hareditas, el 3 . numero 3 . Lancelotus Galiaula, inl. Centurio, numer. 148 .ff.de valga. \& pu pil.fubftitut. Guill. Benediatus, in capir. Rainücius de teifamentis, verbo, in eodemteflamentogel 1 . inamero $2 \gamma_{2}$. Anto

## Liber Tertlus, Capite decimo feptimo.

hỉus Gonetius, tomo primo variarum, capit.decimo, de iure accrefcendi, nu-- thero g.verficulo, \& in tantum ifta fententia. Et latifsime omnium, qui in propofito feribunt, Petrus de Peralta, in ru brica.ff.de heredibus inftituendis,ex nu mero27.vque ad numerum 48 . erudite tuetur iftam partem, \& fubtiliter ac veTerefpondet omnibus, qua in contrariu poterant excitari. Eandem quoque fententiam defendit pater Ludouicus Mo liná, tomo primo de iuftitia \& iure, traCtatu.2.difputationerss.verficulo,ad da bium propofitum,folio mihi 8 go.quidi cit, ita communiter refpondere Doctores, \& rationem reddere, quoniam ius humanum, quando diuino no ${ }^{2}$ aduerfatur, vim haber in foro confcientiz, fuffi cienfque elf ad dominij translationem. Adhibere etiam limitationé, modo doLore non fuerit teftatori perfuafum,reli qua ipfius bona non pertinere adita infitutum in quora, aut in re certa, fed ad hreredes abinteftato;idque in caufa fuesit, quod eo pacto fuũ condiderit teftamentum, tune namque notũ eft in confcientix foro, incrementum illud reftituëdum effe haredibus abinteftato, guibus perfraudem iniufte eft ablatum. Et quod idē in exteriori foro iudicaretur, fi de tali frauće cöftaret, \& infuper poeha imponeretur iniufto inductori. Et intelligit fuperiora author metipfe, quã do nullus alius effet fimul inftitutus hxres, fed in re certa inftitutus duntaxat aliquis fuiffer, quoniam fí alius inftitutus fimul effer, tunc manifeftum, atque indu bitatum erit,eriam ab eo increméto voluiffe excludere venientes abinteffato, ac proinde fi per defectum heredis, aut haredum fimul inftiturorum vacarer, quia mortui effent antereftatorem, vel repudiaffent hæreditatem, aut aliquaalia ratione, proculdubio perius accrefcendi, etiam in confcientia foro pertineret ad haredem inftitutum in recerta, nec tunc effet aliquod dubium (vt dixi)
120 Cxterum fi teftator expreffe prohibuit, ine inftitutus in re certa, vltra cape-
re poffet, tunc quia voluntas manifella refragatur, non poterit ip fe vltrá caperé, fiue retinere in foro confcientix, ib quo feciud um veritatem iudicatur, cap. tuanos, de fponfalibus, cap.inquifitioni, defententia excommunicationis. Et fic reliqua bona tenebitur venientibus abinteftato reftituere. Idque fecundü Fe dericum de Senis, in cófilio 126 . incipit, cafus eft talis. Perufinú, in capit.primo, numero 34 .de teftamentis in 6.quorum opinionem fequuntur, \& alios authores referunt Villalon, in repetitione.1. recó iuncti.ff.delegatis tertio, folio 41.colutna 3.\& 4.\&ibidem Ioannes Crotrus, nul mero 172. Paulus Parifius, in confit. $69^{\circ}$. numero 12. libro 2 . quod tamen Theolo gorum voro relinquit, nec certe refoluit Ioannes Gutierrez, in repetitione di Ax 1. vnicx. C. quando non petentium partes, numer. 25 . Verum pater Ludoui 121 cus Molina, libro primo, de iuftitia \& iu re, dicta difputatione tss. in verficulo, cum hoc dubio eft, folio 8 go. vfque ad folium 894 - latius in hoc infifit , \& ve dilluat difficultatem propofitam, quando fcilicer teftator inftituit vnum in quota, aut in re certa, nec dedir cohare dem, non etiam de alijs fuis bonis difpo fuit, fed folum exprefsit, ne aduenirent, nec accrefcerēt haredi ita inftituro: tüc inquam, vt refoluat, an ad haredes abinteftato pertinere debeant in foro cófcientix, congerit diuerfas in eodem du biofentêtias, quod attinet ad forum exterius, \& tandem dubium decidens in verficulo, opinio Bartoli, dicit, Bartoli, \& fequacium fententiam fibi placere tá in confcientix, quâm in exteriori foro, vtfilicet hareditas tota debeat eo cafu pertinere ad haredes abinteftato:ipfi tamen ex fideicommiffo teneanturrefituere hxredi ita inftituto remillam certam aut quotá, in qua inflitutus fuir. Explicat tamen id procedere, quando reftator illo modo effer reftatus, ignarusiuris prohibentis, quenquam decedere ex parte teftatum, eaque de caufa concedentis totam hareditatem cuicuque haredi ex teftamento. Er fubdir,

## Quotidian dontrouer iuris. Iodil

quod ea ignorantia regularitef prefumend a ef in ompibus, qui in ciuili ipre non funt verfati, cum fixcres non peruia, fed multum abdita eiufmodi hominibus fit. Quod fi teftator prudens \& rciens id effe contra iuris difpofitione, co pacto fuifect reftatus;quod tunc me? tito hęreditas tota, in poenamipfius ad iudicaretur inftituro folum in re certa; quin merito ftatueretur, ${ }_{2}$ vt nulla expeEtata fentétia, hareditas tota aduenires eiufmodi hęredi. Et hattenus author prodifus, qui (yt vides) licet diuerfo modo, rem certam duntaxat concedit harediinflituro in veroque foro in cafu pradicto. Limitat tamen, quando teftator non ignorās inuincibiliter iuris dif. pofitionem, co pacto reftamentum con didiffet, \& vtrumque membrumlatius comprobat, atque exornat, vtibivideri poterit. Addit etiam, tenuiffe nónullos,
122 fante etiă prohibitione teftatoris prodicta, lecurum effe infitutư in foro cófcientix, nec teneri reliquam hareditatem reftituere. Et ij citant Curtium Seniorem, in confilio 7 . columna 4. nec dicunt obflare, quod totum retinear contra voluntatem reftantis, quia cum lex iufta irritauerit eam voluntatem, \& ipfa non obftante conftituerit, inftitutum totum habere, de voluntate irritata per legem in foro confcientix curandü̆ nó eit. Vtcolligitur ex cap. Ray naldus, in fine, de teftamentis, \& ex theologis traditLederma, in fecundam quarti, parte 18.articulo primo, folio 227. quomodo (fihec pars probabilis videatur) refpon deri poterit fundamento pręcipuo, in quo totam rim facit pater Molina, loco relato fupra. Et de his hactenus.
. Nunc vero \& quinto loco principali,vt deueniamus ad ea, que in initio hu jus ca pitis propofuimus, vbi quarebamus,vtrü, (cilicet, decifio textus, in di_ toss. fiex fundo, procedere debeate- 125 tiam hodie, fante difpofitione. L. prim $x$, titulo 4. De hos teffamentos, libro quinto noux colled.regix. An vero per illam legem correctum cenfeatur ius cómune, ex quo (vtfopê diximus) inflitutus in
reserta, nullo alio harede feripro, vniuerfam confequebatur hereditatê: con fituendum erit 2 quod vere hacinqu*fione, quanuis nonnyllis huius regni au 2 Ir thores fripferint, argue fententiam fuã interpofuerint, non tamé abfolute adé explicarunt eam, vt nonnulla a alia adijcere, fiue ex profeffo magis infffere, neceffe non fit. Id circo plures ego pro ponam \& dififiguam cafus,quam ijdémet huius regni icriptores propofuesint, aut diftinxerint, ve fic infuturü res hax dilucide \& diftincte magis manear explicata, nec amplius dubitari de ipfa yaleat, diuer fas etiam, aut cótrarias fenrentias fuftinendi (cum occafio fe offerat) locus non relinquatur. mutmerod

Sit igiturprimus cafus, cum quxritur, verum inflitutas ingre certa, nullo alio cohxrede feripto, vniuer fam confe quatur hareditatem de iure regio, ficut de iure cómuniconlequebatur. Loquimur autem in inftitutione facta fimplici ter per teftatoré ex re certa, fine difpofi tione alia, aut exprefsione eius, quod ex Suo patrimonio fuperft preter rem illã cerram, ita quod de cxteris bonis nullo modo difpofuerit, fed düraxat quem is re certa haredé inftituerit. Item loquimur in inftitutione ex re certa, verbis ta men directis aut ciuilibus $\mathrm{faCl}_{2}$, qux ad inducendam inftitutionem fufficiant. Et quidem in hoccafu Io annes Matiéçus, in dictal 1.prima,titulo.4. de los teftamé tos, libro quinto, recop.glof. Io. nu. 47. fecure firmauit, decifionétexrus, in diCto ş. fiex fundo. Correctá manereex decifionelegis illius, ex illa namque no ue induci videtur, vt inftitutus in re particulari, vel certa parte hareditatis, in ea re dumtaxat fuccedar, \& reliqua bona aduenientes abinteftato pertineant, Vade inquir ipfe)quod regia. 1 . illa prima decidit hanc quxAionem, quia cum per eamlegitimi haredes admittantur, ac fi in teftamento inflituti fuiffent, arq; frripti haredes cenfeantur, vt conftat exillis verbis, Aungue elteftadorno ayabe cho beredero alguno, y entonces berecie aquel, que Segur derecho y coftumbre de la vierra

## Liber Tertius. Capite decimofeptimo. 214 anvia de heredar en cafo que elteffodor wo bi-

 zierceteflamento, youmplaffe el teffamento. A Aprrte videtur velle ex fententia eiufdem, quod infitutus in re cerra, ad vniMerfam herreditaté non admitratur. Ná quoties quis inflitutus eff in re certa, \&\& fibidatus cohares vniuerfalis, habetur locolegatarij, nec aliquid pręter rêcer tam confequitur. 1 . quoties cum glofla. G. de hare dibus inftituendis. 1.14. tit. 3. partit.6. \& fupra diximus. Sed ex decifione ditite legis regix, haxredes legitimininflitut videntur vniuerfaliter, ergo fequitur neceffariò dicendum, quodip fal.regia prima corrigat decifionêtextsus, in diact.1.1.s.fi ex fundo.ff. de haredi bus inflituédis. Sequitur etiam (vtipfemer Matiençus putauit) quod in hac fpe cie dici inó pófsit, qué decedere pro par re effatum, \& pro parte inteftatu, imo in omnibus teffatum decedere, ideo dicêdü effe,quod haredes legitimi, fcripticenfeantur, \& vocati. Dicendumetiam, eo modo inflitutum in re cerra, da ris cohare dibus vniuerfalibus legitimis fuccefforibus abinteftato, loco legata rij habendum, \& reftatoré nulla ex par:re inteftatü decersiffe videri. Et ad hac duo principaliter reduci debent fundamenta Loannis Matienci in quxftione 326 praffara. Atque eiufdem fententiam, ita fimpliciter ampletitur Antonius Pichardus ad $\S$. hereditas, nu. 36 . inflitute de hęred ibus inffituendis. Vbidicit, in primis, lege municipali efficipoffe, vt pofsit quis pro parte teffatus, \& pro par re inteftatus decedere. Quod in eodem §. notauit Mifing erius in tine. Deciusetiam, inl.ius noffrum, num.12.ff.de regu lis iuris.Deinde infert, quod cum hodie attenta decifione diax l. regix primx, pofsit quis decedere pro parte teffatus, \& pro parre inteffatus, inflitutus in ré certa, eam tantunmodorem confequetur, non vero voiuerfam hareditarē. Eri reddie rationem, quia, fcilicet, ceffat ratio, proprer quam ad reliqua bona, infti tutio certex reitra hicur, intelligunturq; co cafu ex tacias menre defuncti in reliquis bonis venientes abinteflato voca-ti. In ip ra quoq; fententia fuit (fed alia via, diuerfał; ratione aut fundamento, non fundaméto aut confideratione Ma tiêci adducitur)Hieronymus Zauallos, practicarum communium contra com munes, quaftione $=14$. per totá. V bifirmar hanc opinionem veram efle, \& cer tifsimã, \& tenédaminiudicando \& con fulendo, \& confequenter fuccedere ve nientes abinteffato in reliquis bonis, \& inftirutum in re certa, eam duntaxat côfequirem, non vero y niuerfa bona. Et quâuis (ve dixi)alia via ducatur, nec mo ueatur verbis dictxl.regię primx (quibus Matiençus nitebatur præcipue ) totum tamen fundamentum in prafumpta defuncti voluntate facit, quitacite videtur ( $v$ ipfecredit 3 in reliquis bonis fic inftitutum excludere, \& venientes abinteftato vocare.
127. Verumin cafu pradicto, ac in eifdé terminis, quod inftitutus in re certa, alio coharede non dato,etiamiure regio ad iviuerfam hxreditatem admittatur, nee corrigatur ius commune ex dêcifione dictx legis regix primx; primus omniü̆ defendit Burgos Salon de Paze, prima part. l. 3 . Tauri, , exta conclufion.numer. $858 . \& 85$ g. folio mihi 283 . fequuntur $D$. Arton.de Padilla, in leam quam, num. 23.\& 94.C.de fideicommifsis. Ludoui* cus Molina, de Hifpanorum primogenijs, libro primo, cap.17.num. 23.1oãnes Gracianus (qui Matiéçum refert \& improbat)regula 28 r.num. 8.eiufdē etiam opinionis fuiffe viderur Alphófus Azebedius, is namq; in eadél.I.tit. 4 libro A . num.r63. in fin. Mouet prodictam quxftioné, \& fe remittit ad ea, quæ Burgos de Paz vbi fuprafcripfit.\& fic clare videturillum fequi. Ipfamquoque fentêtiam, veriore, \& omnino tenédam ego arbitror, \& libétius amplector. Et vlrra ea, que fuperiores authores in propofi to confiderarunt, adnotabo nonnulla, quę ab eifdétacta non fuerunt, nec forfan excogitata, idq; vt diftincte magis fiat,ea in primis expendi debebunt fundaméta, quibus ipfimer pro hac opinione excitâtur pracipue. Et in primis ideo

## Quot idian.controuer fiuris.

128 radducuntur quod legũ correctio, quầtum fieri pofsit, vitaridebeat. I. vnicä, C. de inofficiofis donationibus, cap. cĭ expediat. de electione, libro Gicum alijs vulgatis, fed in diEtal. prima nour colleationis regie, nullo modo difponitur, haredem in re certa inftitutum, cohare de non dato, â cateris rebus hęreditarijsexcludendum effe, imo nec de hoe
129: aliquo modo tractatuf: ergo nequaquá dicendum ef, le gemillam correctoriă effe iuris communis, fic potius interpre tari ea debet, cum noua fit, vt difting uatur \& declaretur perlegem antiquam, fiue communem, nec correctio aut innouatio inducatur, de qua non apparet. Idque iuxta fententiam gloffæ fingulaz ris, inl.fciendum, in principio; wbi Bartolus, nu.2. Angelus, in principio. Iafon, num. $4 . \&$ Caftrenfis,numer. 5 : ff. quifatifdare cogantur. Futgofius, in conf. 85 . colum. 2. Socinus Iunior, in confil.izt. nu. $3^{6.1}$ lib.r. Ruinus, in confil. 29 num.5. prope medium,libiz: \&o plura dicit Rodericus'Suare7, in proemio legum fori', fol.4.paginal2.cum fequentibus. Meno chius, in conf.187.num. 37 . \& 3 38.lib.2.vbi alijs pluribus authoribus relatis, doctrinamgloffæ, in pracitatal. fc iendum, tic 130 demumprocedere explicarunt,quando non conltat, legem nouâ corrigere anti guam, fed vnam generaliter, alterã fpe cialiter loqui. Tunc enim vna ab altera declaratur, fic ergo \& in cafu prafenti declarari \& interpretari debebit, nec correctio predifta poterit admitti. Eo magis, quod talis interpretatio fauorabi 13 r lis eft, quia per eãius cómune feruatur illxfum, \& fic omnino amplectenda So cinus Iunior, in corif.ios.num. $3^{2}$, vol. 3 . Craueta, inconf.135.num. $3^{8}$.
132. Deinde \& fecundo, pro eadem parte non mediocriter vrget,quod negari nó porsit, quin dictal.regia primaloquatur in cafu difsimilia noftro, nempe quãdo nullus eft hares feriptus in teftamento, aut feriptus no n adit hxreditatem, \&\& fic in cafu, quo harres ex teftamento deficit, vade alter cafus, quo hares fcriptus fit, fed duntaxat in re certa, velinali- 135
qua parte line reditatic, omiffus en, \& fic - manere debet in difpofitione iuriscom -munis, iuxta quam inflitutio trahitur ád -vniverfum. Nec deficit hares reftaimentarius, cum ex difpofitione legis, inftiturus in recerta, alio coharede non dato, habeatur pro herede vniuerfali, vt diximus fupra in initio buius ca--pitis, \& in propofito recte adnotanit -Gracianus, dita regula 28 r. numero -8. \& fuir prius de mente Salon Burgenfis de Paze, vbi fupra, numero 858 . in verficulo, tum quia; \& D.A nton. de Pa dilla, in dictal.eam quam. C. de fideicommifsis, numero 93 . quiinde atque ex eorefte inferunt, etiam de iure reb gio non ceffare rationem decifionis dicit s.fi ex fundo, ve referens ipforum opinionem \& fundamenta expendit etiam Matiençus, dieta gloffa ro. nume: ro $4^{6}$ in principio. Et pradittum argaI: mentum comprobatur fatis ex bis, qua foripferunt Berous, in confilio 143 . nu mero 20.verficulo, non obftat, lib.2. Riminaldus Senior, in confilio 18 7, nui. 22 . verficulo, ad fecundum, lib. I. Menoch. in confilio 187. numero 32 2. libro 2. vbi declarando regulamil.commodifssime: ff. de liberis \& pothumis confliruunt, 133 tunc dici relictum in difpofitione iuris communis, id quod omiffum eft, quâdo nihil fuit omninoà legenoua, fiue ftatuto determinatü, prout in dict l. cortin git, vbi hac de re nullum verbum foribitur, nec aliquid noui determinatur (quod negari nó poteff). Fatemur ergo verum effe, in hac fpecie dici non poffe,teftatorem pro parre teftatũ, \&x pro parte inteftatum decedere, imo intotum dece(siffe teftatū (vtipfemet $\mathrm{Ma}^{-}$ tiençus affirmat)id tamẽ euenire ex eo, quod beneficio \& difpofitione legis, inftitutio certę rei ad vniuerfum trahitur, ficut iure communi ftatutum erat, nec iure regio correctum apparet, nó vero (vtidémet author arbitrabatur) ex eo quod hæredes legitimicenfeâtur foripti \& vocati, \& admitri debeãt, cum potius re vera excludédi fint, nec eo cafu admittantur in ea lege. Vide celfat argu-

## Liber Tertlus, Capite decimo feptimo.

mentum in quo principaliter infifit, \& fuam opinionem fundat Matiéçus,quia in diftal. regia prima non funt daticoharedes vniuerfales, legitimi fucceffores abinteftato, eo cafu, quo aliquis infti tutus eft in re certa, vel in aliqua parte hareditatis, nec fit de hoc cafu aliqua mentio ibidem, non etiam aliquid difpo nitur, \& fic remanet incorrecia decifio textus, in dicto $\wp$. fi ex fundo, vtpotê co

$$
136
$$ hxrede vniuerfalinon dato. Tantumer 140 go deciditur ibi de nouo valere teftamentü, \& legata relicta deberi, \& fr nullus in eo heres inftiturus fit, vel inftitutus hareditatem non adierit, quod aliter eratiure communiftatutum, vtibidemipfemet $\mathrm{Matien}_{\text {a }}$ us, \& Azebedius notarunt, Tellus Ferdinâdez, in 1.3. Tau ri, tertia parte, numero primo, \& $2 . \& 3$. \& tunc eos fuccelfuros, qui ex difpofitione iuris, aut terre confuetudine fucceffuri eront, fiteftator nullum teftamé tum feciffet, id quod iuris cómunis dif- 141 pofitioni, \& voluntati teftatoris valde cófonum effe videtur, earatione, quod 137 teftator quoties non difpofuit, ad quem hareditas debeat peruenire, prafumitur voluiffe, quod perueniat ad legitimos hæredes venientes abinteftato. Paulus Caftrenfis, in confilio 24r.ad finem, ver ficulo, idem ergo, volumine 2. Francifcus Mantica, de conie Cturis vltimarum voluntatum, lib.8. titulo 17 . in finalibus verbis. Non tamen inde fequitur, quod dicatur eos haredes inftituiffe, aut pro parte teftatum, \& pro parte inteftatum non decefsiffe, cumlegatis relićtis, aut alijs difpofitis, hæredem nófcripfit, vel fcriptus noluit adire, cuius contrarium conftanter tuetur Matiençusidé, in di1.1.tit.4.glof.ro.nu.47.\& nu.56. \& glof. 138 I3.per totam, \& gloffa II. nu. 2. Quibus inlocis in ea opinione ent, vt exiftimet, inteftatum non decedere iure regio teftatorem, quifecir teftamêtum, fed nullum haredem inftituit, quia fecundû eũ cenfentur fcripti venientes abinteftato, 139 feu ab eo tacite vocati, \& improbat Tel lum Ferdinandez, in dicta 1.3. Tauri.3. par.ṇu.2.\& Ferdinaadum Váq.de Mê.-

cha.de fuccefsiohum creatione, lib.2.§. 20.nu.245.\& nu. 149. verficulo, ex quo patet. Quicontra tenuerunt, fcilicet, in terminis dietæl.regiæ primx, teftatore decedere pro parre teftatư, \& pro parte inteffatum. Eo autē duntaxat improbat, quod (vt antrea dicebàth) fucceffotes legitimi,tacite cenfeahtur vocati, \& fic non abinteftato, fed potius ex teftamento fuccedere dicantur. Ego vero (vt fupra notabam) verius contrariū̆ ar bitror, \& Telli, \& Ferdinandi fentétix magis accedo, vt fcilicet, eocafi, pro parte teftatus, \& pro parte intefatus di catus teftator decedere, \& hęredes legitimi non ex teftamento, fed abintefta to exlege vocentur, atque fuccedant. Ipforum auté fententia, vt noue \& melius comprobari pofsit, neceffe erit difcutere prius, quid in hac re iure commu ni fancituma fit, \& vtrû id iure regio innouatum fiue correctum fuerit ex difpofitione dictx l.regix primx. Et quidé îure communi, fuccedêtes abinteftato, fiue ex ficta morientis voluntate fuccedere dicantur, vt feribit gloffa, in 1 conficiuntur.ff.de iure codicillorum. Et fequiuntur Iacobinus â $S$. Georg. in inuefitura feudali, in verbo Marchio, in fin. \& Beroius, in confil.84. in fin. lib. 2. fiue ex prafumpta defuncti voluntate, vt dicit Baldus Nouellus, in l.cum filio familias, numero 4. ff, delegatis primo, qué fequati funt Hugo Celfus, in confil. 97. num. 4. Menochius, in conf. 2 1o. nu. 50. lib.3. fiue ex tacita teftatoris voluntate, vt docuit Baldas, in conf.tr8.prefuppofito, colum.2. libro 4.qué fequitur CraLieta, in confil. 176 .in fine. Menochius, 1 i bro 4.prafumptione 27 .num. 13 fiue vtcunque fit, vere \& proprie non dicũtur fubftituti, aut vocati â teffatore, fed à lege,vt conftat ex his, quer fribunt Bald. in l.fi emancipati, in 8.oppofitione, nu. 11.C. de collationibus, Alexand.in conf. 44.in fin. lib.4.Iafon, in confil. 202. col. 7.lib. 2. Petrus da Peralta, in l.fi quis in ptincipio teflamenti, num. $\sigma_{g}$. ff. delegatis primo. Padilla, in l.ab eo, numer. 142 in fin.C.de fideicommifsis. Vbi dicunt,

## Quotidian.controuerf.iuris.

fuccedentes abinteftato non habere for malem titulum ab homine, fed à lege, \&fic venire in proprie, ideft tacite voluntate defuncti,proprie vero difpofitione Iegis. Etlatius comprobat, \& fequitur iftam refolutionem Menochius, dicta prefumption. 27. numero $7 . \&$ num. 13. \& 14. \& num.15.refertA retinum, Mariü Salomonium, \& alios dicentes, verum effe, fuccedétes abinteftato venire qui. demex tacita mente defuncti, non ta-
143 mé poffe dici hæredes inftitutos. Quad etiam probauit aperte Mantica, de con iecturis yltimarum voluntatum, lib.4.
144 tituloprimo, numero nono. Iure autem regio nulla lege hoc reperitur innouatum, nec verba dietxlegis regix primx contrarium denotant, quippecum potius verbis ciufdé clare probari videatur, vocationem illam potius legis effe, quam teftatoris. Dicit enim lexipfa, $r$ entonces berede aquel, que (egun derecho, o co 145 tübre de la tierra auiade beredar, ficl teftador no biziera teftamèto. Ecce, vbi lex dütaxat difponitid, quodipfamet iuris cómunis difpofitione cótingeret, fcilicet, fuccedere eos, quialias nullo condito teftamento fucceffuri erant, non vero alterat ius commune nouitate aliqua quoad id introducta, nec ex eo, quod teftator, quinullum hęredem inftituit, videatur fe conformare cum legis difpofitione \& vocatione, \& voluiffe fuccederecos, qui ex lege ad fuccefsioné vocãtur. Inde fequirur, dicendum effe, eos videri haredes inftitutos proprie, aut ex teftamento fuccedere, fiue teftatorem ex ea parte cum harede decefsif fe. Cum re vera (quod attinet ad inftitutionem) inteftatus decefferit, qui nullü haredem fcripfit, quãuis quoad alia teftatus videatur, \& fic eorǘ refpectu dicatur, $r$ cumplafe el teitamento. Non veroteftatus iudicatur ex alia parte, quire vera inteflatus pro parte decefsit.
145. Secũdus cafus fit,cum quaritur, verū inftitutus in re certa, dato cohrerede vni uerfali,de iure regio vniuerfam confequatur hereditatem, fi vniuerfalis cohæ res ante reftatorem moriatur, vel hx:
reditatem repudiet, aut alia quacunque ratione harediratem non adeat. Et quidem iure communi manifeftumeft, ius accrefcendi habere locum in hoc cafu, \& fiçinfliturum in recerta, ad vniuerfum admitri iure accrefsendi, id quod alijs authoribus relatis, in initio huius capitis probauimus. Ertenuerüt expref fe poft alios, Cofta, in dicto cap. fi pater, verbo, in re certa, numer.I3. Graffus,receptar.fentent. §. hrareditas, quaftione 3.num.3.\& §.inftitutio.quxit.22.num.3. Iure autem regio quid dicêdum fit eodem cafuretento, nó modo explicarũt authores fuperiores, imo ex his omnibus quos ad huc prxcitaui, nullus equidem tangit. Mihitameniuris rationem attente confideranti, verifsimum videtur,idem ius ftatuédum effe iure nofro regio, quod fatutum diximus lege ciui li, \& fic innouatum non effe ius commu ne. Nam \& iure regio iuri accrefcendi locum effe, nec illud fublatum ex decifione dít $x$ l.primx, titulo 4.lib. 5. noux collect.regix probatifsimum eft, \& reCte tuetur Padilla, in l.eam quam, num. 95.\& 96.C.defideic ommifsis. Vnde reli qua hareditas ex difpofitione legis fic deber in hoc cafu inflituto in re certa accrefcere de iuge regio, ficut de iure communiaccrefcebat. Deinde, nam in hac (pecie per inde haberi deber, acfiab initio inftitutus in re certa fuiffer hares vniuerfalis inftitutus, nee aliquis coheres fuiffet datus, vt in hac materia ferip tum reliquerunt omnes fere, quide hac quaffione tractarunt. Et exalijs notarūt Cofta, \& Graffus in locis proxime precitatis. Courr.in cap. Rainuntius, de teftamentis.§.I.nu.g. Bellonus, fupputat. iuris, lib. 4. c. 18. in principio. Menoch. adipifcédx poffefsionis,remedin $4 . \mathrm{nu}$. $116 . \&$ feq.\& fic idem dicendū eft, quod in cafu procedenti,cum nulla pofsit cógrua difcriminis ratio afsignari. Praterea ( \& hoceft precipuum fundamentum) quia dictal. regia prima, nihil difponitin hoccafu, loquirur enimilla lex, quando nullus fcriprus fuit hares, vel fcriptus repudiauit, aut noluit adire, \&:

## Liber Tertius.Capite decimofeptimo: 216

fic quando nullus eft hxres, qui cafus diuerfus eft à noftro, vbi ex legis difpo fitione, \& iure accrefcendidatur hares vniuerfalis, qui ad vniuerfam hereditatem debet admitti, vel non dato cohęrede vniuerfali, vel dato repudiăte. Pro cedit ergo regialex ipfa, quando inftitutus repudiat, \& nullus alius reperitur hęres fcriptus, tunc enim deuoluitur ius fuccedèdi ad haredes legitimos, fecus tamen eft, vbialius hęres exiftit, li- 150 cet in recerta inflitutus, quo cafu nihil ibi de nouo deciditur, \& fic ius commu neremanet incorrefum. Imofiverí 148 amamus, \& communes Doctorum refo lutiones in hac materia euoluimus, atquê fubtiliter expendimus, inueniemus equidem, fortius ipfas in hoc cafu, quã in procedenti adfringere, \& vrgere: namque inflituto aliquo in re certa, \& coharede vniuerfali dato, fiue alio inftituto fimul, manifefta redditur atque indubitata teftatoris voluntas, voluif fe inquam eum, etiam abeo incremento venientes abinteftato excludere. Id circo, fiper defectum haredis, aut hxredum fimul inflitutorum vacaret, quia mortui effent ante teftatorem, vel hxreditatem repudiaffent, aut aliqua alia ratione, abfque dubio ea pars ad hxredem inflitutum in re certa, pertineret de iure regio, ficut de iure communi pertinere diximus fupra. Rationamque ipfa, eademque teftatoris voluntas, fic vno iure atcento, ficutalio militat, nee potef in hoc diuerfum ius conflitui. Iure autem communiatento, claram effe \& indubitatam teflatoris voluntatem, vt fcilicet venientes abinteftato voluerit excludere, expreffim \& vere affeuerarint permulti citati fupra in initio huius eapitis, numeroi2.\& tàm in exteriori, quàm in interiori confcientix foro id indubitatum effe, optime obferua uit pater Ludoui? cus Molina, tomo primo, de iuftitia \& iure, tractatu 2 .difputatione $155 . \mathrm{fol} .889$. ad finem.
1.49 Tertius cafus fit, cum quæritur, virü inflitutus in re certa admittatur de iu-
re regio ad vniuerfam hareditatem; cum teftator expreffe prohibuit, ne ex bonis aut hareditate fua vltra confequi poffer, fiue quod rem illam certam, aut partem tantum haberet. Et quidem in hoc cafu nihil certum feripfit, nec aliquid refoluit, fed duntaxat retulit fe adea, qux Gregorius Lopez ferip ferat, Burgos Salon de Paze, prima parte legis 3 . Tauri, conclufione 6. numero 863. Matiençus vero, in eadem l. prima, titulo 4. libró s.gloffa 10 . numero $4^{8}$. in ea opinione fuit, ve exiftimaret, fic inflitutum in re certa, \& prohibitum amplius petere, iure regio nihil preter rem certam confequipoffe, fed reliquum hxredi legitimo competere: \& quanuis deiure communicontrariü ego neruofe(vt vidifti) probauerim,iuretamen regio attento, \& noua decifione diAæl.primx, titulo 4.libro s.extante, eandem fententiam Matiencilibenter amplector, non tamen intelligo ex eo procedere, quod hares legitimus cenfeatur â teftatore inftiturus (vt Matiençus metipfe fed malequidem putauit, \& fuperius etiz̃ ex profeffo improbaui)exalio ergo ita tenendü erit, videlicet quia ratio precipua, propterquam iure cómuniattento, aliter refolui, ceffat hodie omnino ex noua decifione eiufdem I. primx, \& fumus in cafu, in quo apparet manifefte, voluiffeteftatorem pro ea parte inteftatū decedere, vnde exipfamer lege impleridebet teftamētum quoad remillam certã, \&\& reliqquū haredilegitìmo ideó côcedi, quod nullus alius à reffatore hares inftitutus fuerit, \& potuerit Paganus etiam pro parte teftatus, \& pro parte inteftatus decedere, vt inquit Tellus Ferdinandez.3. par. 1.tertię Tauri, numero 2.id quod aliter iure communi procedebat, ve cerifsimum \& vulgatum eft. Iure autem regio attento, fiue poft decifionē prafatæ legis primx, cṓrrarium refoluit Gregor. Lopez, quicquid in eũ fenfum, male ip. fum citauerit Matiéçus, loco relatofupra, dict.nu. $4^{8}$. dicens hanc opinipnem tenédam offe, quicquidiure communi,

## Quotidian. controuerfliuris.

\& regio contratium afferuerit Gregorius Lopez, in quo equidem decipirur, id namque ab ipfa veritate, \& eius viri refolutione \& mente omnino alienum ef. Tü,quia quaffionem quam Gregorius ipfe mouet in l.i4.titulo 3 partita 6. verbo, Todos los bienes, non inducit ad terminos iuris regij, aut terminos dict $x$ 1.regixprimx. Tumetiam, quia Saliceti opinio, quam ipfe tuetur, ibi, huic opi nioni potius conuenire, quâm contrasiari videtur, \& fic in contrarium allegari aut expendi non deber. Imo pro hac parte adduci poteft idemmet Gregorius, in l. 2 .titulo 2 parrita 6 ibinamque abeodicts, potius huic refolutioni conuenire, quă aduerfati videntur. Con uenit eriam Hieronymi de Zauallos, practicarum communium contra com munes, quęfione 707 in fine, refolutio: \& obferuatio, quatenus ex decifione di Ax legis regix primx obferua uit, tefta toré de iure regio decedere poffe pro parte teftatum, \& pro parte inteffatū: idcirco \& ius accrefcédi poffe expreffeprohibere. Vide(vt ego confidero) \& tacite poterit prohibere, aut videbitur equidem prohibuiffe, fi fpecie fuperiori resenta, verba prafata adiecerit.

Quartus \& viltimus cafus fit, cü quxritur, viruminflitutio in re certa facta, rrahatur de iure regio ad vniverfum, alio non dato coherede vniverfali, fi faAtafuerit per verbs obliqua, \& commu nia, non autem directa : \& quidem in hoecafu, ficut de iure communific inftitutus, cenfetur legatarius, \& non he res, vic communi confenfu affirmare afferunt, \&f fic refoluant Antonius Gometius tomo primo variarum, cap.10. de iure accrefcédi,numero 12. Rodericus Suarez, in I. quoniam in prioribus, quaftione 7. num. 2. Guill. Benedictus, in diAtocap. Rainuntius, numero ${ }^{26} 4$. lacobus Menochius, libro 4 prafumptione $20 . n u m e r .3 . \& 4$.dicens, $q$ uod inftitutus in se certa, habetur loco legata rij, quẳdo reflaror eum verbis obliquis vocauit ve fidixit, iure inflitutionis reliquit, \& leg ait. Hac enim verba, relin-
quo, lego, \& fimilia, funt obliqua, quæ ad hxredis inftitutionem non trahũtur, vtibidem ipfe probauit. Sic ergo \& iure regiolegatarius, \& non harescenferidebebit. Erit tamé iure regio verum, etiamalio cohærede nó inीtituto quicquid fit de iure communi, tamé legatarium rem illam certam habiturum, \& reliquü ad legitimos haredes peruenturum, cumeo iure valeant legata, \& cxtera in teftamento relifta, etiam ablque heredis inftitutione, ve fcribit Tel-x lus Ferdinandez, in l.3. Tauri, numer.3. \& ibidé tradiderunt omnes cómuniter.

# Ex Capite Decimo- 

octauo.

## SVMMARIVM.

1) 07 Egans (e posidere, 1 demen dacio conaincatur, privatur poffefsione, (t) tranffertur in aduerfariam fine aliqua traditione.
2 Sed iusproprictatis faluw m remanea neganti, fic rot fuper illa agere po fit. 3 Negansfepofsidere, quarepoßefsio. ne primetur.
4 Negans epofidere, or de medacio pofteaconuictus, wt poße fione pri uetur, nonnulla intersenire, neceffe eit, qua remifsiue traduntur. (4) num eq .

5 eAwhor reddit rationem, ob quam buius capitis latiorem explicatione reliquit.
6 L.finalis.ff de reinendicatione materiam, abfoluta (t) plena manu tractape quam plures, quihoc numero prectiantur.
Vbiinter alios authores, Fuluius $\operatorname{Pa}$

## Liber Tertius.Capite decimooctauo.

cianus in propofito commendatur.

## 7 ' Ceg ans sarrata, prout narrantur:

 vorrum incurrere debeal panädi|Ctel.finalis, ,obiopinio Barrolima gis probatur, et legis 3, itit. 3.par-20. tit. 3 .decifoni applicatur.

8 Tegans narmata, prout natrantur? nee videcur pracife negare, nee pracife confrecti.

- Negans, vosincurrat penaml.fina Ti. Hisff. de reiuendicatione, neceffe ef, quod pecifice, non autem voniuerfalicer Jub inuolucre verborum
- negaueric.
so Legispinalis.ff. de reiuendicationis, praxisadducitur, of infruitura-
गi ivu Efor, qualitet negationcefacta, ded bsatexpecriri:
11 Nggans, ve incurrat penam dictía ctill conistitititionis, neceffe eff, ve actor 3v petae, rcumpananegationispuni-- sbry ri, quonians illo mon minfante, pena (mpyp un commitrieter ridenort of :is -29. non committitur.

12. Negăs in onmibus cafibus, in quibus -ibr non incurrir pianam dietelegisfo-- Siis ทialis, coquiod fimul nö interneniū́s 1.20 multa, qua adincurresdam eam 13. panam neceßßaria Junt : altrim'in -ag hoc panitur, rit teneatur adoms -sic ma damia e expenfas, que agäs 2. A. peritorio palfus fuerit ob calem negationem, prouithoc numerodectlat vatur.
$i_{3}$ Negans epopsidere, non priuaturpoff
 ugim onus probandi poffefionem fuam - 2 .anu etiam ficonfaret reip pofidere, an--9 -munt tsquam actor probafict.
iq Niegans rems habere, quame cxhibere ipsers ragatur, finon constet ad eump per-

 vixasmagn
(4) eius aßertioni iurata a credarur, $\operatorname{ram} / \mathrm{i}$ extet, quàm fir:ö excet fuf. pitio, , è ad eü perueniße, volf fip.

- 6 b. fe fateatur rè peructiße, fed dicae 2915: amifijfe ea. Et hac de ere Francifci Burfati locus commendatus.
15 Infrumentum amißum e $\beta$ e, an, $t \rightarrow$ quopacto oquiónsivè cafibus, iuramento probari posit, $\boldsymbol{w b}$ betide in-
1ua i. sellectu, ©o materia i.fnuatis. C. .do fide inftrumentorkm, remifsine. (1) 16. Ibidem etiä, qualiéersinstramentia. misitienor, quibusree tifitibus, aut modisp probari poosit, remsi Siuc.

17. Negässin cafibus omnibus predictios, ©f iv alijs fimilibus, ita demüp punitur, prout dictume of , fidolo: © fienser facta fuerit negatie doel infraudem.
18 Fideiufor, qui negasfe fideius siffe,
57 iverrum perdat excufsionis beriof: cium.
18. Vbit quid de harede neganterem hareditariam effe.
20 Et de negante fepo sidere rei iure pig. suot notis, vel rem effe debitoris, cü à
sup aliocreditore conuen:tur.


(6)7Oenas negantium, \& de mendacio conuictoram, per multas effe in iure, qux diffufe, remifsiue tamenenumerantur hoc cap.ac pracipue agitatur, qualiter, \& quibus cafibus locum habeat perna coniftirutionis legis final. If. dereivendica. tione, nonnulla ad propofitumeTufiem adootantur, legis 3 , tit. 3. par. 3 .decifioni applicantur, \& per niultis alijs cómemoratis, Euluij Pacianilocuscómendatur. DeinEe de,

## -18. Quotidian.controuerfiuris.

de,verum negans rem habere, quä oxhibere rogatur, fí nó conflet ad eum peruenife, pofsit iure negare, \& cius affertioni iurata credatur, tàm fiexter, quàm finoncexter fu ficicio, rem ad eú perueniffe, vel fiipfe farearur, rem perueniffe, fed dicat amifsiffe cam, vbi Francifci Burfatí cöfilium 3s4.vol: 4.expen diturin terminis. Tandem, inftu mentum a millum effe, quo pacto, quibusvémodis, autiteftibusprot barie pblisity an ectiam iuramento probari valeat, \& ide material.fina lis., C.de file inftrumentorum, re: mifsiue actum hociloco.

## so QapurDecimum- <br> octauum.

$\qquad$ $2 x$
 Ingularis extat in iure conftitutio legis fin. If. le rei védicatione, qua plane, probatur, quod negans fe' polsidere ré petitànà ab alió,fide mé dacio cáuincaturs, priuatur poffefsione, \& trā:ferturr in aduerfarium, fine aliqua traditione. Id quod expreffe docuir Iureconfultus ibi, in hac verba, scribens, in

 pof rie nimect arius convinocere ereem ab aducefa riquppfideri, transferat an f $f$ Poffelsionem pez iusdicem, licef fuam efe non probaucrit. Etcó Girmatregia L3.titi.3.par.3. que fubdit, in propofta rpecie faluim remanere ius
2 proptrietatis neganti \& de mendacio có ricioo,fic wt fuper illa agere pofsit,quã uis. (yv, diximus) poffersione privetur: 3 Fortas sis hoc ideo, quia mentitus eft, \& fic in poenam mendacij, vt pro certo tra dontrauthores omnes referendi fatim, gui pceaàs ne ganrium \& de mendacio cóvictor rum, per multias effo iniure, dift tyffe obferuafuntr. Velquia metu actio-
niswidetur derelinquere poffefsioné, fecundum Bartolum, in d.1.fin. quem $\mathrm{fe}=$ q̛uuntur communiter fcribētes, vtijdémet authores, nunc commemorandi,ad notarunt. Etaduertit GregoriusLopez, fidere, \& de mendacio poftea cóuictus, poffefsione priuetur; nónulla fimuline ruenire, neceffe eft, qux quidem, \& alia nónulla in propofiro vtilia, \& neceffaria, non mediocriftudio \& diligentia, aliquando egó elaboraueram, záq; diz ftinctione, \& refolutione explifga, in medium proferre.propofueram Nunc autem fciens confultoq; coactusvé ( vt ita dicam) pratermitréda duxi, \& ideo, 6 quod de ipfis, plena atque abfoluta manu feripferit, \& qua ad hanc quaftioné conferunt fiue expectant, plene quidé, \& crexeris alijs diligentius explanauerit Fuluius Pacianus, que ftatim referam. Ipfeautem, difputationem hanc longa ferie profecuruseft, poenas etian negã́; viem, diffuffe enumerauit, \& multis, atque diuerfis cafibus applicavit, fic vt omnino debear in propofito cóntendari. Nec nocebit, eadê de re alios quam plures originaliter prelegiffe, quos ego Q pralegi, $\mathrm{Be}_{\mathrm{C}} \mathrm{in}$ vnum congefsi. Docto res inquam, in dictol.fn. ff. de reivendicatione. Grega. Lop in dict.l. 3npartitx, pertoram, \& inl.s.tit. 13. partit. 2 glof.r. \& penultima, \& in 1.8.titulo 7.verbo, $E b$ que megare partita 3 . 1 a onem, quiladducit multós cafus, in quibus mendax puhitur priuatione rei,vel iur is quod prarendit, inl liqupdse mihi, numer. 30 . ff.fi certum peratur, 8 , in $\mathrm{I}_{2} 2$. ex num. 86 . C. de iure emphireutico, \& in l.fnal.ex numer. 3.C.de fideicom. Afflictis, decifion. 18. Felin.cum ampliationibus, \&\% limitavionibus, in cap.cetterum, nu. 28. De iudicijs. Dueñas, regula 335 . Hippol.io fingu lari 242 . Caffaneum, in confuet. Burg.ru brica 4.5.17. verbo, pqur le pris, num.5. Guill.Bened.in cap. Rainuntius', de reflamen.verba, fiabfq; liberis, el 2 .nuepk 164. qui rem hanc multis exornar atq; corroborat doctrinis, Didacum Perez, inl.f.tit.4.verbo,pofitiones, lib.3. ordinamenti.

## Liber Tertlus.Capite decimooctauo. 218

menti. Alexand.conf.35.volum.3.Barba ci.conf.82.vol.3. Roman.in conf. 5 g. Gui do Papa, fingulari. 60 g. Carol. Molin. quiin vaffallo preferipfit regulamd.l. finalis, cû quinque limitationibus:in cófaer. Pariftitulo primo. \$.30. numer:5. Marc. Anton. Cuchum, in tractatu, de mentiéte circa poffefsionem, per totü, vbi plenifsime de materia.d.l. final. qui habetur tractatuum tomo 3. part. 2. fol. mihi 2 gI . \& fequentibus. Catel. Cottã, in memoralibus iuris, verbo, negans, \& verbo mendax. Anton. Gabriel. cómunium lib. s.titulo, de acquirenda pofferfione, cócluf.s.pertotam, vbi latifsime. Hippol.etiam, in rubrica de fideiufforibos, ex num. 322 . vque ad numerü̆ 345 . Rolandum, in confil 88 . per totum, votumin.4. Stephanum Grarianũ, difceptatio. Foréfium, cap.fog. per totü, Bernard. Vverméferi.inter Harmant, lib.r. practicarum obleruatio.cap. vltim. Simonem de Pratis, de interpretatione vlimarum voluntatum, lib.5. interpretatione 2.dubitatione 2.ex nu. $2>8$. folio So4. Petrum Surdum, in conf 2 I4. lib.2. D. Anton. Mene.de Padilla.inl.quaftio nem, â principio. C. de fideicommifsis; vbipertotam legé explicar, limitat, atque extendit decifioné dictx legis finalis.ff.de reivēdicatione. Anton. Galeat. Malua.in conf.io s.nu.21. \& 22 .volum. 1. Iacobum Mandellum de Alua, in con fil.606.Chacheranum, decif.2 g. \& deci fion. 178 .nu.8.\& decir. 6 .nu.rs. Antoninum Thefaurü, decifionso. Hippolyt. Riminal. in con $\{382$. numer. 8. \& num. 88.\& 89 \& num. Io $4 . \&$ feq.lib. 4. Matthrum Brunü, in tractatu, de cefsione bonorum, queft.s.principali,ex num. 4. cumfeq. Hierony m. Laureritium, decifione Anenioriēfils. Ofaf. decifion. 66 . ex num. s. Ioan. Gutierrez, in authen.fa cramenta puberum. C. fiaduerfus venditionem, nu. $6_{9}$. \& de iuramento confir marorio, cap 16.nu.72. \& cap. 16. nu 20. Mattha. Coler.in tractatu, de procefsihus exceut.s.par.capit. 10. numero 349 . Hartman.pradicarum obferuat. Foréf. Hibro 2.obferuatione 5. loannes Gracia
nus, regula 312. per totam. Martin. Mon terà Cueua, caufar.ciuili. regni Aragonum, decifione 48 .numero $37 . \& 38$. Alphonf.Azebed. in l. to, titulo 2, numer. 2.lib. r. latius, in I.2.titul.7. lib. 4. ex.numer. 54 . vfque ad numerum $6_{1}$. Hieronymus de Zauallos, quifuperiores non refert, practicar. communi.contracom munes, quiff.128. \& 12g. Arifmin. Tepat.lib.r.fol. 39 g. Fuluius Pacianus (qui vt dixilatifsime explicauit)de probatio nibus, libro primo,cap.Ig. pertotũ Antonius Fauer, in lib.9.c.ad titulum C.de rei vendicat.definitione 7 .folio 249 . La te Seraphinus referendus, infrain vltimis verbis huius cap. Ij omnes vnanimi 7 ter dubitarunt, vtrum negans narrata, prout narrantur, incurrere debeat po-: nam, quæ in d.l.l.finali, ftatuitur córra negantem, \& nonincurrere eam poenam, nec poffelsionem amittere: tenuerunt Salicetus, Bartolus, I oannes de Imola, Paulus Caftrenfis, Baldus, Alexander, Hippol.de Marfil. Patifius, A nton. Gabriel, Trigon. Iafon, \& alij permulti, cum quibus fic defendit, \& ab hac opinione in iudicando \& confulendo recedendum non effe, affirmat Fuluius Pa cianus (mihi quidem valde eruditus) d. cap.19.nu-108. \& iog. \& eum nonreferens, fic dixit tenere nōnullos, alios verò contrarium arbitrari, \& neutrã par. tē probauit Hieronymus de Zauallos, practicarum communiumi contracommunes, quaff.r2 8. nu.7. fed Bartoli fentêtiam expreffe fequitur D. Anton. Menef.de Padilla, in d l.quaft.na.Io. C. de fideicommifsis, quamita tenendo, nonnulla vitra authores relatos, \& alios, exuntin propofito obferutinda, ac primũ quidem, fic intelligendam decifioné diAx le gis 3.tit 3. par.3. vt Bartoli doctrinæ, ac refolutioni conueniat, \& confequenter, vt poena ibi pofita, dütaxarin. relligatur in mendacio circa poffefsionem commiffo, intelligendo, prour profari authores declarant, \&\& in d. 1. fin. ff. dereivēdicatione exprimitur, ibi: 2wia licers alicusi dicere, fenompofsidere. Non vero ineo, qquinarrata negauit fimpliciter,

## Quotidian.controuerfiuris.

aut negat narrata prout narrätur, \& dif- 12 criminis ratio manifefta eft, quoniäqui taliter negat, nec videtur pręcife negare, $n e c$ fareri pracife, \&x ad poonâ prodit Etam incurrendä, neceffe eft, quod re*: gans, , pecifice, nó autem vniuerfaliter, \& fubinuolucro verborum negauerit: Quod fingulariter docuit Salicetus, in 1.1.in fin. C.de litis conteftatione, \&raduertir Fuluius Pacian.d.cap. 19. nu. 108. Stephan. Gratian. difceptatio. Forenfi, cap.109.num.g.cum feq.

Deinde \& fecundo obferuandú erit, fingularé effe, \&iuriconfonã praxim, quâ in propofito dictx legis finalis,cum pluries fibicafus occurriffer, obferuafle dicit Angelus, in eadél. fn.\& cumiadicio probauit Gregor. Lop. in d.1.3.partite, verbo, Dela tenencia, fcilicet, quod negatione fatta, actor petat dari periudicélicentiâ intrandi poffefsionem rei petitx,tanquam vacantis âreo, feruato iure cuiuslibet tertij, nec pofsit reus licétix contradicere, cü fua non interfit: quia afferit, fe non pofsidere, \& quod iudex id facere debeat, quoties de alterius tertij poffefsione nố conftiterit. Et hoc fuit de mente Speculatoris, (quem Gregorius non citat) is enim, in's. nunc aliqua, in quef. 65.in fin de emphit. Exprefsim dixit, quod ad hoc ve negãs incurrat poenãconftitutionis d.l.fin.necef feefl,vtactor petat, reum poen ${ }_{\text {a nega- }}$ tionis puniri, quoniã illo non inftante, póna nó cómittitur:\& Speculatore eodénon relato, fic etiá probauit Angeli praxim Hieronymus de Zauallos, dift. quaft.I28.num. 4. \& pro cautela pofuit Cxpola, cautela 16 I fuit etiam de méte d.l.3. partite, in principio, vt fatis ibi cóftat, dư dicitur, sidefpres de auer negado, le fuere prounado, que la tenia, ixeue eatregar alde mandador dela tenēcia de aquella cefa, maguer el q la pide, nŏ probaffe que crafuya. Idemq; obferuandü erit in quacunque aliz actione reali, cum lexipfa finali, ac eius decifio, in omniactione reali procedat, vt gloffa, Albericus, \& Angelus tenuerūr ibidé, \& fequurus eft Gregorius, in eadé 13 .verbo, Nori dezir mërra.

Praterea \& tertio obferuandü eff; quod in omnibus cafibus, in quibus negâs, nớincurrit pœnam prafaræ conftiturionis, ex defectu eorü, qux in propofito Doctores requirüt communiter, ac inter alios plene Fuluius Pacianus, de probationibus, lib.I.d.c.I g.ex nu 3 , vfq; ad numerũ it.vbi fepté cumulat, quafimul requiritinteruenire, vefirlocus pø ne dictolegis finalis: $\mathfrak{f a l t i n}$ negans puni tur inhoc, vt teneatur ad omnia damna \& expenfas, qux aduerfarius agens petì torio paffus fuerit ob talé negationem: Idq;ex fingulari doarina Baldi; Alua, \& Pixpofiti, quã retuli, \& in propofito probauit OCtauianus Chacheranus, decif Pedemont.29.nu 14 .vbidicit, quod fi vaffallus feudü, vel feudi parté neget, \& de mendacio fit cóuictus, feudo fpoliatur, poteft tamen negationé vfque ad fententiäreciocare, fic tamen, vt reuoca tione non obftante, ad expenfas \& dăna teneatur propter negationé pradiftam. Quod xque militat in alio quocunq; ca fu,in quo dubiü effe potuerir, locus fue rit, necne, conflitutioni difre legis finalis. Sic enim hunc cafum cxteris alijs xquipararunt in hac materia lafon, Ro manus, Antonius Gabriel , Rolandus, \& Fuluius Pacian vbi fupra, qui num. 103. quanuis fuperiores non referat, fatis videtur affumptum predictü probare, dü̆ dicit, quod reus mentiendo, tacit conditionem fuã deterioré in alio, in expenfis fcilicet, \& citat Baldum, Salicetum, Ca ftrenfem, \& Aretinüfic tenentes, nec id excluditur ex decif. d.1.3. partitx, ibienim de camnis \& expéfis nihil cauetur, fed duntaxat approbatur decifio d.l.fin. ff.de rei vendicatione. In qua criam de expenfis fermo non affumitar, fed trâflationis poffersionis peena dunkaxat infituitur, ficur ergo de iure cómuni, ita ad dictâl.finalem obferuarũt DD.vnanimiter, fic \& de jure regio obferuari debebir propter aliarum legũ regiarú decifioné, qua ob dolum aut contumaciā, fiue ob malam fidem, \&x iniufã cau fam, in expenfis condemnant. Item \& propter verba generalia eiufdem. 1.3.

## Liber Fertius, Capite decimoo ©tauio.

in verfic. E porende fe dene mucho giuardar. Penique obferuandumeft, negãtem repolsidere, nó priuari poffefsione, nifi actor affumplerit in fe onus probandi poffefsionem fuam, eriam fi conftaret, reum pofsidere, ante quam actor pro- 16 lvaffer. Quodfic fupponunt, atque intel ligunt communiter Doctores,indistal. finali.ff. de reiuendicatione, $\&$ in terminis obferuarunt, Guid. Pap. in confil.3. num.3. Gratus, in confi.37.nu. 8. in verfic. 4 .prefuppono, volum 2 . \& cum alijs Fuluius Pacianus, loco fupra relato, \& fentit aperte diet.L.3-part. in illis verbis: sidefpues de fol le fueffe orobado quela teria. Quod eft fingulare, \& notadum, videmus enim ex eo deduci, quod negatio-ni-aut affertioni alicuius nó creditur in
14 damnumipfius, nifi actore probante. In fauorem vero, vtrum credendum fit, cü guis negat, fe habere ré, quâ exibere ro gatur, idque cum extat fufpicio, vel non extat; vel quâdo conftat perueniffe, fed dicit rem aminffe. Vide melius forfan, quam alibi, per Francifcum Burfatum, in confil.354.nu. 2 1. \& 22.\& 23.\& 24.vo lu. 4 . vide etiam,fed nó ita abfolute, Ful tium Pacianum, de probatio. lib. I.c. 45.num $13 . \& 14$. \& iunge Achil.Pedrocham, in confl. 3 . ex nui.21. vfque ad nu. 32.8 nul. 67.8 Enu. 142
is Vbietiam agit de intelle $\mathrm{A} u$, \& mate rial.fin. C. de fide inftrumentorum. Infrumentum inquam a mifum effe, an, \&quo pacto, quibufue cafibus, turamẽ to probaripofsit?Et latius inconfi. 4 ex nu, $60 . \mathrm{vfq} ;$ ad nu. 93 . vbicongeritalios de hoc tractantes, \&octocafibus, fiue modis octo, limitat vulgatam ciufdem legis allegationem. Et vltra relatos ibi , vide etiam omnino Petrum Surdum, in conf.i44.lib.r. Felin. ine.ficut de reiudic.nu. $2 . \& 3 . \& 4$. \& $5 . \&$ nu. 7 \& \& 8 . \& 9 . Iacob. Mandel.de Alua, in conf.ig2.nu. $8 . \&$ in confil. 195.nu. $8.8 \%$. \& in confil. 34.hu.i2. \& in conf. 607 hu.is. Afflictis, decifif.nu. $9 . \&$ ro \& decif. 330 . Romá? in confiz 6 Alciatumpinconf. 28 . per to tû. Et poft Hippol. Bernar. Diaz, Orofciü, \& ©alios, omnino, Velazquez deAuč
daño,inl.41.Taur.glo.4.ex nuiris.vfque ad nu. 1 , Gratia.reg.31.Mafcard.de pro batio.concluf.gog. per totam.vbi latiffime. \& vide eundem, concluf. 908 . per totam.vbi etiam latifsime, qualiter inffrumentiamifsitenor, quibufue modis, aut teftibus probari valeat. De quo ple nifsime etiamAuenda.dict.glo.4.ex nu. 20.vfque ad fin.gloff. \& Felinaloco fuperius precitato: noarsime Alex. Tré tacinquius, variar.refol.lib.2.tit. de fide inftrum.refolut.4.ex fol. $266 . \& 267$. - Tandem \& vltimo obferuandü erit; inpropofito huius capitis, acin his, quex contra mendaces, \& negantes flatuuntur, de quibus (vt ibi dixit) plena manu tractarüt ij, quos in initio huius capitis commemoraui:generaliter pramitten dum, ita demum huiuf ${ }^{\prime}$; dicta, 2 ; alia fimilia procedere, fícolo; \& fcienter, vel in fraudem facta fuerit negatio, in quo vinanimiter omnes cóueniunt, atque ex mente communi obferuavit, Gregor Lopez, in dictal.3.tit.3.part.3.glo.1.An tonius Thefaurus, decif.Pedemontana ร0.num 4.quiex profeflo difputat,vtrü fideiuffor,qui negat, fe fideiufsiffe, excufsionis beneficium perdat. Zayallos etiam, dictaquaftion. 12 g.vbi \& de hew rede negante rem hxreditariam éfe, \& denegante, fe pofsidere rem iure pigno ris, vel rem effe debitoris, cum ab alio creditore cóvenitur. I gitur is, qui igno ranter negaret, non puniretur pœena ditrxl finalie, fecustamen filata culpa id facerit, vt Gregorius, dicta gloffa primaprobauit vel per calumniamivt per Antonium Fabrum, in lib.g. C. ad titul. C.derei védicat. definitione 7 , fol: 250. per Seraphinum, de priuileg. juramenti, privilegio 3 I.ex numero 41. vfque ad numero 50. vbikplene probat, leges introduxiffe multa fingularia mendacij caufa, Latifsime Marc. Anton. Guchus, in tractatu, de mentiente circa poffeffionem, per rotum Stephan. Gratia-- 1 nus, difceptationum Forenfl, - Tarziar en capitioo.

Ex

## Quotidian.controuerffuris.

## Ex Capite Decimo-

 - nono.SVMMARIVM.

Eprafentationis materiam circa furcefiones legates, teflamentarias, fideicom mifarias, feudales, emphiteuticaras, *) primogeniorum fiue maioratuum Hifpania, per multos anshorestractaffe, qui ex profe $\left(\int 0,0\right.$ e latiùs quä alibi, boc numero cöme.? morantur, ©た congregantur.
3 Reprajentationis nomen, (t) abipfif. mes Inreconfultis cognitum, te do Ctrine gratia à iuris quoq; interprecibusinuêtum, fiuc introductū, prout hic explanatur.
3. Res indiem debira, guoties creditori fimpluciter, aut prafensi diefoluen dalegatur, reppafentationis commo dum Iurecon fulti confiderant.
Er rotrum legatum creditori (quod reprafentasionis commedum facit rosile per legem falcidiä fit refocã dum de coto legato principali, an vecroduntaxal de ip or reprafention: tionis commodo, in dubiiu excitant.
1 In hoc aute fenfu manife $f$ tu oft, ree prafentationissomen alienüeffeab hoc tractuatu, (t) matceria prafenth
6 Haredem defincti perfonain repra. fentare, vulgo iricunferri.
7. EEt in boc ctiälenfu, reprafentationis hu:ufmodi rationon cöuenit difpu tationi prafent:illa namque de per fonis hare dï ad perfonas defunctorï, guibus succecdūt, reprafentatio, communis © ordinaria dicitur. bac ausem, de qua dijceptatiopres
fenseffextriaordinaria, fersam oma la, et exorbitans nuncupatur.
8 Agitur ergo nunc de reprafentatione guadam, qua de patre per cius fítizs fit circafuccef siones, ad eù effectū, rot flius fic fuccedere valceat, as fi pater ipfe $f=$ viuseret, faccedere poßet.
2. Excormuni näq; Doctorū fentētia; fuccedere que reprafintandoperloníparentū, id fignifcat, quod fio lius affumat gradum Sucredendi; qui patricompetebat, © omnia iu ragradui coharentia, (t) qua come peterent parentibus $\sqrt{\text { i wiwiuerent. }}$
10. If fam tamen fuccef fitoè, non ex per:Pona parentum, (ed ex propriaperfona confequyntew, pront communis explicat (4) Latus declaratur infra, num. 162. (4) 163.
is Reprafintatio,de qua hoc in capice dif putatióowcipiptur, aliquädo ōātinget in fuccef Sione legali abinteflato, aliguando vera ex difpoficione bominis in fuccef ione teftamentaria.
12 In fuccef sionibus de ferēdis, iuplicem confiderandam eff comiunctionem, -nI runä videlicee, legalem, quä facite lex ob /anguinis coniunctionem, qua folum confideratur infuccef? fone abintestato, nulla bominis of. 2uit fectione concurrente, cü neque afio qua adfucius difpefitio, ex qua af? foctio colligi valeat.
Alusta off, exitefato oris difpofitione; guia ex ipfus affectioneregulatur, qua tanitum operatur, quañtum refatororis affectio fignticar.
I3 Reprafenfationis diffinitionss quam plures, quare periculofas aushor in dicainerit.

