Gometius, dit.cap.II. num. io. in verf. hodie vero. Chaffane.in confuet. Burg. rubrica.7.\$.2.gloff. fi non pour, per totam, \& 8.3 . in princip. Didac. Couarr. in cap. Rainuntius. de tefta. in princip.nu. 6.cum feq.\& ibid.Guil. Bened. verb. in eodem teftamento, el 2. Ludou.Molin. de Hifpan.primog. libro I.cap. g.ex nu. 9.cum feq.Ioã. Garcia, de expen. \& me liorat.cap.2o.num.2.D. Efpino, in Speculo, gloffa 20 . numero 5s. cum feq. \& fic quoad dubium excitatum, per Cuiacium, \& refolutionem eiufdem, idem eritius obferuandum ifto quoq; nouioriiure attento, atque ex futuro euentu, an fublata fuerit fuitas, vel fufpenfa tão tum, deffiniri debebit, vt inde locus fit, vel non fit decifioni,d.l.nihil.

## Excapite vigefimotertio.

## SVM MARIVM.


3 Azonis, (t) Barcolicontrarictas in quoconfistat, \&f de concordia corum, remissiue.
4 Generumà crimine voura defendedere in Specie capit. Salwbrizer, de v(uris:eximium laborem apud om nes izris interpretes fuiffe.
5 Creditor tenetur infortem principalem cöputare fructus ex repignori fibi data perceptos; alioquis ryfuram committit.
6 Vbi de ratione, et materia l.1.O2 2: C. depignor atitia actione, plenius aCtum, remiSsiwe.
7 Creditor habitans domum pignori da:
tam, tenetur in forten debitam imputaixe penfionem, proue latius ex: plicatur, remißiue:
8 Authores nonnulli recenf entur, qui de intellectu, (t) materia dicti cap. falubriter, tractarunt veiliter.
2 Authorem alijs cienter confultoque - pratermi $\beta$ is, infiftere hoc loco dum taxat in eis ineerpretationbus ad dictam decretalè confutandis, que à nallo bactenus approbātur, seccö. futantur.
10 D.E/pino ad text.in d.c. falubriter? intelle (tus, nowe notatus, (t) impro. basus.
It D. Feliciani de Solis interprectatio ad. eundem text. adducitur.
12 Et confutatur noue, (t) num. feq.
13 Mavitus an expellere poßit rxare: à domo, (4) mutua cobabitatione, fi dos fibi promißa non oluatur.
$14^{-1}$ bide fententia quorundam relasa rupra, num, ir. dubitatur.
15 Fideinfor ob periculum fide iuflionis, virum aliquid recipere valeat, (t) ) иpranums.II.
is Aneciampignuspos sit recipere.
17. Fideiuffor aliquid recipicnspro fide. iufione, conweniri posest priufquē
-itn principàls faciat bonorū excufioné 18. De fideiusfore ad maritum aquipara tionem faCtam upra num. 11 . pronw cedere non poffe, ut hic ostendirur. 19. Maritus fructus ex pignore fibi dato perceptos non imputat in fortern do tis,quantunuisilli, © oneramatrimoni), (t) intereffe excedant.
20 Cumaniad rext. in diCE, cap. falubri ter, intellectusrefertur, (ti) numeris feq. confutatur.
21 Cumani, (ث) Nawarriad eundè text.

## Quotidian.controuerf.iuris.

intellectum probariper D:Barbofan, ver boc numero nouc adnotatur, ©t) num. (eq. improbatur.
${ }_{22}$ Vincentij, et) lafon.aduerfus (uma num argumentarionem, ©f motiunm, contra cof dé concludere, quic-
34l quid D.B arbofain conrratiü conmai. sendat, evt num .feq.obferuatur.
23 DiEticap. Jalubriter deciffo, an fpecia lifauore dotis procedat, specialitas etiam in quo cōfiflat ex fentêtia D. Barbofa, que nu. Seq.improbatur.
24 Cumani, Nanarri, (t) D. Barbofa tneterpretacio ex quibus authori dif pliceat, (t) numerisfeq:
25 Pactum est facti.

- 26 Factanon prafumuntur, nifi probétur.
${ }^{27}$ D.Barbofa ad textum in dicto cap. Jatubriter, ob fervatio, © noue, © © vere confutata.
28 Dict.cap falubriter, de refuris, des
 noneffe tacitum, nec etiam expref. fum pacium conera Barbofam $\overline{\text { in }}$. fententia comsuиni.

29. D:Barbofa motinum fiue argumentwin pracipuü non cöcludere, prount hic adnortatar.
30 Expenditur nowa, © (ingularis ratio aduerfus $N$ (anariü, et) Barbofam.
30. Maritus stiam fidiues fit, ©o habeat alü̈de cunde ruinere, (t) onera ma trimonij-valeat levare, fructus pig. noin is fuos facit.
$32 D . B a r b o \int_{a}$ fententia confutatur.
33 Wharitus faciit wos fruCtus rii pigno. nifibid dara, non ratione däni emer gentis, nec lucriceffantis contra Di dac. (Cunar. © fequaces, cum alijs. multis aushoribus.

34 Et magis ex logis benéficio, et prowifrone, quam ex tacita voluntate.

-     - Toceri, contra Barbofam, atque ex mente lafonis, , vt nouster hic adnotatur.
${ }_{35}$ Traditur rierus, et) proprius intelleCtus ad text.in d.cap. (alubriter, $(t)$. numer. Ceq .
${ }_{36}$ Ufura eff c non potef, nifr quando das tur lucrum.
37 Lucrüdiciturillud, quod fuperft deducto omni damno.
38 Dotales ses abfque matrimonio e ${ }^{2}$ enö poofunt.
39 Matrimoniü habec oner a maxima: 40 Qua Uubituruseft maritus.
41-Dos datwr propter onera matrimonij.
42 Et licèt refpectu vxoris contineat titulum lucratiuum, refpictu mariti continuet ticulùm anerofum.
43 Empror ficut confequitur rem vens ditam propter pretium, quod à
-wel fuo patramonio abe $f$, (t) illud diminuir, fic (t) maritus dotis fru-
- Elus conjequirtur propter onera ma

209 : trimonij, qua fubeund lochm pretij.
44 Matrimonijonera to $\mathrm{C} \beta$ e, ut trix fructus dotis illis ferendis fufftro a ciant.
45. D. Felicianide Solis ad texitivn dict.
 idn sioquadam probatur, © numero кipti. eq .
46 Onera matrimonij in quibus confide. rentur.
$47^{\circ} D . F^{\prime}$ eliciani de Solis ad sext. in cap. ad nof fram de reb.Eccle.alien. vel n.̈. alicn. interpretationem authoni

## Liber Tertius, Cap.XXIII.

non placere, (t) conuinci, prouthic adnotatur.
48 Eclefia, (t) minori in concefsione fen dilafis, fruCtusetiam reftitui, peti ta in integram reftitutione.
49. Reflitutionem in integrum propter lafionem minori, (t) Ecclefie com petentem, fieri cum fructibus, etiam fire mora.
so eAd rext in cap. ad noftram, de rebus Ecclef.alienand zuelnonalien.plus resintelle 6 lus, remifsiue.
si D. Sabagun de Villajante, adtext. in diCE. cap. ad nostr am inter pretatio probatur.
\$2 Et quod de mente cabbatis proce $3 t \iint e$ videatur, nouiter adnotatur.
53 Antonij Pichardi ad eundom text. objer uationes ponderata, ©6 nouiter in aliquibus approbata, in alijs veroreictta, vt bic obferuatur.
54 Ioannis Marci eAquilini in codem propofito refolutiones, eadem iurc ho bitas.
is Petri quoque Aug. Morla in ipfo articulo traditiones, codem pariter iure disiudicatas.
56 Ia onis verbum in hac materia, naue poñderatum, ©f probatum per. authoress.
57 Maritum non imputare in fortem fructus rei fibi pignerate prodote, (4) dict.cap. falubriter, decifionem, explicari, ampliari, *) reftringi multis modis per Surdum.
s8 Maritus moram paffus in dotis folu. tione, fitria concurrät, petit $v$ /uras.

59 Maritus recipiendo dotem fimplici$t \in r$, an rideatur remittere vfuras dotales, plena manue explicatiu per Surdum.

60 Dictis cap. jalubriter, decifio, non hasbet locü in raxore, fed zantü in ma vito © © inde ip faimputat in fortim fructus perceptos ex re pro dote fibs pignarara.
61 Intereffe lucri ceffantis, © damns: emergent is deberi mulierividua morä pafja, ratione dotis no foluza: 62 Muher vidus, an fit alenda ab hosredibus viri intra assum luctus? (t) post annum, remifsive.

63 eAntigui, (4) neotherici iuris interpre tes matoriex parte, quod affequuti non fuerint veram rationem Spectalitatis in marito, adtext. in do. cap.Jalubriter.
Nonsullos tamen ius $\int$ peciale eo in cafure Ete cöfituiße, rot hic of ernatur.。 64 DiEfic.falubriter, de rufuris, cöstitutio, procedit aqualiter, fiue paEtum a dijciatur de lucran dis fructi bus, five non, ©f fupra num, 28 .
6s Cerediter, nes ectiä pacto, aut sonuëtio ne fructus pignoris fuos efficit, fed illos computar in fortem principalé.
66 (um alioquin rofura committeretur.
Queiure naturali, e) canonico, © ن: truufque testamenti pagina de tefia tur, iure etjam Regio punitur.
67 Ioannis Coppi lap fus, noue notatus.
68 Uura iure ciuile, qua permifJafuiffet.
69 Vfura legitima iure ciuili, ad quem numserum relara.
70 Et Dominici Soti in prapofito refolutio confutata.
71 Gloßaetian fententia dammata. 72 Creditor tenetur compurare in fortems fructus pignoris, ${ }^{\text {e }}$ tiam fi longotempore retinuerit illos

## Quotidian.controuerfiuris.

illostanguam proprios, (t) nur. eq.
73 In fructuarn computatione, vel pignoris liberatione inutilis est longi temporis tranfcur fas.
74 Poffeßor boria fidei per trienijuvucapionem fructusperceptes, irreuo cabiliter íibi acquirtit.
$7 ई$ In fructuumprafrriptione, non mo do iure pont ificio, sed ctiam zure ciuile bona fides requifita.
76 Creditor in pignoris fruCtibus bonä fidem babere non poteft, quia (cit,
ànye velf (cire debet pignoris natura fru ctus in forsem imputandos.
77 Cap.adnoftram, el 1 . de iure iuran. difficulcas proponitur.
78 Et refertur a ßumptum communé $\mathcal{D}_{0}$ Corum ex illotextu, quod compen facionem obijcere non pofsit is, qui certam quancitatem mutuo receptam, iurawit foluere.
79 cAdducitur etia alta communis in contrarium, quod compenfationem obigcere pofst, quife folusurum inrauit.
8o Didaci Couar. ad text.in diCto cap. ad nostram, intellectus refertur.
81 Et nouiter, vere tamen, (t) concludenter confutatur.
82 Iacobus Mandellus de Alba, incöfil.228.noue notatus.
83 Veroium, Ancharran. (4) Alciatй aßequutosnon fuiffe veram ratio nem dicticap. ad noftram.
84 Proponitur decretalis eiuf dem verarelatio.
85 Et ibidem vfura periculum nullum eße, vere conficuitur.
86 Adducitur etiam zera ratio, quare ibidem debitores qui iurauerunt, cö. penfarione nonliberentur.

87 Bartoli denique ad explicationem 1 . folutam, (t) l. Solutionis ff. de folut. diftenctio, (t) concordia refirtur. (2) probatur.

88 Promifsio, frue obligatio oluendi pecuniam, in ola numeratione veri-
tiso ficatur propter adiunctumrverbums

- 5 pecuniam.

89 Promißio, fiue obligatio foluendi, cöpenfatione, (t) quacunque libera? tione tollitur.
20 NH. Ant. Nata, (t) Ioan. Pet. Sur diobferuatio quadam probatur.?
91 Articulam, Cf dubium excitatum fupraex numero $7^{8}$. duplici via dillui, (t) explicaripose, prout hic adnotatur.
22 Interpretes nonnulli, qui in codé articalo nimis in distincte loquuntur,. nowe (t) vere confutati.
2; Dicticap. (alubriter, de rofuris, de: cifro, votrum procedar hodie in termin is Legis Regia taxantis dotes, $\sqrt{6}$ fructus ex poffe fronibus pignori daiis, perceptr, excedant quantitatem dotislege Kegia taxatam, (t) nu. requent.
24 Intereffe dotis promi $\beta$ a, (t) non olv$t a$, non debec computars inlegicima.
2s Dilluitur atque refoluitur dubiuns excitatum numero 93. ©f fructus eo in cafu compurari non debere al effictum confider àdo exceffum ol trafummam lege Regia taxatam; nowa aushoris confideration: defenditur.
26 Expenditur etiam nove, (t) fubtiliter l.cum debitor. If. in quibus cawfisptgnorib. vel Hippol. taci. consraben.

27 Et

## Liber Tertius.Gap.XXII.

## 97 Et communis DoEtorim interpre-

 tatio adeum rext. damnatu:.28 Cogitatioctiam quadam Hotmani reijcitur.
29 Et none (e) eleganter explicatur tex tus metipfe.
$s 00$ Et Tuperius dictis applicatur. 10: Ditt.cap. Salubriter, decififo non procedit, vobif ocero volente oluere do:

- tem,gener illam recipere noluerit, - petierreque fibi daripignus fructife rū, cuius fructus fingulis annis percipiat, non cöputando sllos inforté.
102 Etmultomagis, $f$ il dote acceptaiâaCluagenero, ille fub eodem pacto mutuer, ve quandiw illa apud $f_{0-}$ cerū manet, babeat ipfe pignus frü Eliferü, cuiusfruCtus ita faciat wos ret non detrahantur a jorte illams twata.

(1)X Capite falubriter, de vfuris, vbi Pontificia ea conftitutio, adeo vurlgata, fed fumme cifficilis, capic. etiam ad noftram vindecimo, de tebus Ecclefix non alienandis, \& capit. ad noftram feptimo, de iure iurando, ita accuratê \& vefé explicatur,vealiorumintellectu, quamplures, vete \& nouiter con fincantur, bonnulla in propofito dicticapitis falubriter, dilucis déobferuatatradantur, \&verus, atque genuinus fenfus eiuldem decifionis oftendatur . Denique \&infertur ad quaftionem practi cam, verúm hodie in terminislegis Regix taxantis dotes, procedat disti capitis falubriter, confti turio, fi fructusex poffefsionibus pignoridatis,excedant quantita
tem dotis à lege Regia taxatam, \& quxftiolmetipfa accuratius, \&o dilucidè magis, quam hactenus fuiffet explicatur, \& 1 . cum debi. tor,ff.in quibus cauf. pignor. vel hypot.tacit. contra. fingulariter expenditur \& declaratur.

## Caput vigefimum ter-

 tium. Rodilucida huius c. explica tione obferuandū,atá; confituendum erit primo loco interalias plures, ef̃ magis probari dotis diffinitionem ab interpretibus noftris, que ab Azone quondam rradita fuir, in fum. C. de iure dotium. Doté inquá effe illud, quod da$\mathrm{I}_{\text {tur a muliere, vel eius patre marito pro }}^{8 \text { p }}$ pter onera matrimonijlupportanda, $8 x$ Azonê fequati fuere Lancel. Deci.col. final.Vulgarinus num.6.Crot. num. 65. Alciat.num.25.Zafius nu.14. \& 2 20.in ru-foin a 2 a brica.ff.folut.matrim. Ioan. Corrafini, tway qui liberos,nu.39. ff. de ritu nuptiarum, \& alij plures, quos congefsit in vnum Pet.de Barbofa, tertia parte rubricæ, ff. folut.matrim.nu.I.fol.93. vbi refert aliã
i Bart. diffinitionem dicentis, dotem effe ius quoddam vniuerfale, in fe continēs, quod à muliere, vel eius parre traditur marito ab fuftentanda onera matrimonij, \& improbantis Azonis diffinitioné, \& Bartolum fequütur authores permul ri ibidem num.2.commemorati ab eodé Barboía, vbierudite(vtadfolet) ofté dit, in quo confiftat controuerffa, fiue contrarietas, qua ex prafatis diffinitionibus inter Azonem \& Bartolum confiderarifolet communiter, \& tandéillos ad concordiam reducit, numero oCtauo, in verficulo, ex quibusita promif fis. Vrcuinq; tamé fe res habeat, vtriufq; Azonis frilicèt, \& Bartoli diffinitio in idemtendit, \&quod ad nofrum propofitum attiner, voum atque eundem Yy dotis

## Losert gats

## Quotidian.controuerf:Iuris.

doris conflituendx, \&x tradendx, finem demonftat, vt fcilicètonera matrimonijf fuftinere valeat maritus, arque ex ea ellici pofle videtar vera, \& genuina decidendiratio Pontificix cuiufdam decifionis, que fumme difficilis reputari folet ab omnibus, in cap. falubriter, devfuris. Nameum Romanus Pontifex in hunc modum feripfiffer: Sane generum ad fructus poffefsionü, quafibi i focerofant pro nomeratadote pignori obligata, computădos in fortem non credimus compellendum. Subdit flatim, \& pro decifionis prafate ratione pracipua: Cum frequenter dotis fructus non fufficiant ad onera matrimonij

## 4

 Supportanda. Et quidem apud Scribentes omnes labor eft anxius, \& eximius, generum à crimine vfurx in ea fpecie defendere, quatenus ipfe in fortem non compurat principalem promiff $x$ dotis fructus perceptos ex poffefsionibus fibi pro dote pignori datis, imò potius, arque adeò exprefsim refpondet Pontifex metidem, vfurarium non effegenerum, etiam fi pracipuos percipiat, atquê retineat fibi fructus vlera forrem ip s fam. Cum tamen, atque regulariter creditor quicunque teneatur in forté principalem computare fructus exre pignori/fibi data perceptos, alioquin v furam commitrat.cap.I.\& 2.capit.conquæftus, de vfuris, cap. cum contra, de pignoribus, I. prima, \& ficunda, C. de pignorititia actio.L prima, C. de diftra6 ctio.pignor. ex quibus iuribus ita adno tarunt, \&quã plurimis exornarunt,atq́; explicarunt poft alios multos, Socin.re gul.3. Dueñ.regul. 308 . Negufan. de pig norib. s.p.memb.5.nu.1.Medin.de refttut fol.133.col.3.Didac. Per. in rubrica, tit.2. libr.8.ordinamenti,pagin.17.col.r. in princip. Olanus.in antinomia iuris, litera F.exnu.io2.cumfeq Coua.incap. quanuis pactum, 1. part. 5.4 .nu. 8.de pactis in 6.8 vitra relatos â Petro Cenedo, collectan. 6,ad decretales, nu, I. Iacob. Mandel.de Alua, in conf. 509. num14. Pater Ludou. Molin.in commentar. de iuftit.\& iure, tractatu 2. tom.2. difpu satione 320 .per totã. Pater Michael Sa-:lon, de iufitia, \& iure, in fecundam recund $x$ Diui Thomx, quaftione $7^{\circ}$, articulo fecundo, controuerfia duodecima, \& 13 folio mihi 808. cum fequen : tibus, vbicongerit multa in propofito viliter, \& huiufce reitres afsignat ratio nes, vt ibi videri poterit. Denique \& no vifsime, atq; multo poft hxc à me frrip ta, Alexander Trentacinquius, variàrum refolutionum volumine primo, libro 3.de pignoribus, \& hypoth. refolutio.2.ex fol. 219 .vbi doctrinam fuperiorem, quod fructus per creditorem percepti ex pigñore, in fortem compurentur, ampliat numero $2 . \& 3$. \& $4 . \& 5 . \&$ 6.\& $7 . \&$ declarat numero 8. \& $9 . \& 10$. \& 11 . \& 12 .\& 13 . \& fubdit numer. 7 quod ficuthec conclufio procedit in pignore conuentionali,ita etiam, \& in pigno-dL. re pratorio, l. Titia, \& ibi notat Bartol. ff.de folutionibus, l. is cui, $\$$. quari, ff.ve in poffersio.legat.l.fi is qui,s. primo,ff. de pignoribus, \& Bartolus, etiamibidem. Addiderim ego, pro viroque pighore extare, atque vrgere decifionem; 1.2. ritulo 13. partita quinta, qua fingularis eft, quatenus confirmat ius commune, \& inquit: Pirr que quier que ofquisime, ò des frute destas cof as fobredichass el que las suniere apeños, tenudo es delo defs contar de aquello que dio fobre aquella co ofa empeñada, odelodar alferior de la cofa. Et in 1.2 r.eodem titul, 33 \& partita quinta, inillis verbis: Defoontando en la debdas los frutes que ouie ße ende cogido aqwel gue la ios viríempeñios, \& ibi:O el lalquiler dela cafa, $\beta$ morbénella. Vbi exprefsim approbari videtur opinio gloffx ordinarix, in diQtal. fi is qui, $\delta$. primo, in verbo, habitanda, ff. de pignoribus, Caftrenfis, in 1. prima, ad finem, C.de pignoratitia aCtione. Alexandri, in confilio 14 r . numiero feptimó, libro 5 . videlicèt, quod creditor habitans domum pignori datä,teneatur in forté debitam imputare penfioné,quia creditor habitando, dicitur fructus percipere, pertext.in d. $\varsigma$.1.d. 1.fi is qui, $\boldsymbol{Q}^{2}$ ex alijs declarauit Gregor. Lope2, in eadé l.21.in verbo: $\int_{i}$ morión cUन̈, vtintelligatur procederequâdo cre ditor
ditor aliam domum effer conducturus, $f$ hanc non habuiffer. Alijs etiã modis declaravit Vincent. Carot.de locat. \& conducto, par.2.gradu3. quxfl.2.per totam,fol. mihi tıo.

Quam igitur ob caufam feciale a8 deòius, \& fingulare, atque abalijs diuerfum, vt vidimus, circa generum ftatutum fuerit Pontificia dict.capir. falulubriter, conflitutione, difficile admodumvideri folet fcribentibus, quidiuer fimodedecifioné eandem explicarunt, ficuti cóftat ex infinitis fere interpretationibus, quas \& antiquiores, \& recentiores iuris interpretes ad illius decretalis explicationem excogitarür, \& poft ipfos antiquos Didac.Couar.var.refoliu tio. libr. 3.cap.1.ex numero 3. Nauarrus, in manuali, cap. 17 . numer. 213 . \& 273 . \& in capite primo, 14. quaflione.3. ex numer. 64 . cum fequentib. Petrus à Nauar. ra, de reflitutione, tomo 2 .libro3. capit. 2.ex numer. 352 . Lara, in l.fíquis â liberis, 5 .f 1 quis ex his, ex numer. 56 .ff.deliberis agnofeendis. Caballinus, milleloquio 432 , qui quanuis plurima inuoluat ad dicticapit. intellectum, nullum tamé certum, aut verum, \& firmum afsignat, \& vitra relatos â Petro Cenedo, colleĄanea 14 ad decretales, numer. primo, Aluarus Valarcus, confultatione 8 . per totam, qui de materia eiufdem, cap.falubrirer, excitat octo quaftiones prxcipuas, \& vtiliter, atque practice proce dit,D.Efpino,in Speculo, gloffa rubricx, parte 13. num. 44. Pater Ludouicus Molina,tomoz de iullit. \& iure, tractatu 2 . difputatio. 2 2 .per totam. Mexia, de taxa panis, concl. 3. Anto. Thefau.decif. Pedemont.43.\& 45.Acchil Pedrocha, in confil.14.nu, 2. \& 3.\& 4.Perr. de Barbof.inl.2.in princ.n. 40 . \& inl.de diuifio ne, ex nu. y.ff.folut.matrimo. Pater Michael Salon, de iuftit. \& iure, controu. 14. pertotam, fol.mihi 818 . cum feq. D. Felicianus de Solis, in tractaru de cenfi. bus,lib.2.c.5.ex nur20.Alex. Trentacinquius, variar.refolut.tom.r.lib.3- de pig nor \& Hyp.refolut.2. ex nu 13.fol.mihi 222.vbi pluribus modis limitat, at ; declarat decifioné eiufdem c. โfalubriter.
9. Et vere cum authores prafati per multos adduxerint intellectus, \& antiquiorum, neothericorumwetiam quoLundaminterprerationes retulerint, \& improbaverintad textum eundem, ego nunc alijs fcienter confultoquê pretermifsis, in eis duntaxat infiftam interpretationibus confutandis, qux à nonnullis ex fuperioribus authoribus afsignantur, \& â nemine hactenus approbãّtur, nec confutãtur, in alijs verò (quoniam ranforibendi vitium abhorreo) ad eofdem me retulerim. Primo autem loco fe fe offert D. Efpino ad dictam de io cretalem intollêtus quidam, quem ipfe dicir effe verum vbi fupra, gloffa rubricx, dicta parte i3.num. 44 . videlicêt, quod cum maritus fit adfrictus de referuanda dote illæfa vxori, quoties matrimonium folutum fuerit, fi fructus perceptiad fuftinenda onera matrimonij effent deducendi in fortem, iam ma ritus nullum commodum, imò potius incommodum ex dote perciperet, qua ratione, five maritus negotiat or fit, fliue non, fructus ex pignore percepri, precí puilli funt, cum prafumédum fit, quod fidos fibi folueretur, vt fuit promiffa, emeret aliquam rem, qux poffer fufficeread onera matrimonij, \& familiz fupporianda. Et hactenus Doctor Efpino, quidecipitur proculdubio, dum dicit, iftum intellectum verum effe, \& tanquam nouum recenfer eundem, auc Magiftrum Dominicum Sotum ipfius authorem libro fexto, de iuftitia, \& iure,quęfione prima, articulo fecundo, ad fecundum, filentio pratermittit. Pra tereà, quod immemor fuerit quam plusimosum, quix aduerfus intellectũ profatum adnotauit D. Nauarrus, in dicto capite primo, $I 4$. quaftion 3 .numer. 65 . Pater Michael Salon, difa controuer. 14, in verficul. loco citato, pagina mihi 821.qux inuincibiliter, \& concludenter ipfum ellidunt. Denique, quod non atrin gat Efpino metipfe rationem pracipuá Pontificiaillius conftitutionis, in verficulo, cum frequenter, qux alio tendit, \& diuerfo fine, atque réfectu excitari Pontificem demonfrat aperte.

## Quotidian.controuerf.iuris.

Quocirca, cum aliam quxrere interpretationem neceffarium fit, D. Fcelicia nus de Solis, de cenfibus, libr.2.dıct.cap. 5.numer.2. Quinque in primis intelleCius ad dict cap impugnat, poftmodum verò no nnullis prexmifsis conficiêddam veram ipfiusinterpretationem arbitratur. Et primo loco prexmittit, quod mari rus quandiufibidos non foluitur, nonte netur vxorem alere, quoniam eaobligatio parri incumbir, imò non folumale re non teneretur maritus, fed expellere a domo vxorem iure poteft, ex fententia gloffr, in l.vltima, C. ad Senatuscon fultum Veleianum, per illum textum, gloffx etiam, verbo, onera, in authen.de non eligend.fecun.nuben Lara, \& nonnullis alijs authoribus per eundem addu Etis ibidem. Pramittit fecundo, quad is quifubit, fibique imponit onus \& obligationem ad quam ipfe non tenetur, po reff percipere aliquid pro onere \& obli gatione illa fubeunda. Ponitque exemplum in fideiuffore, qui accipere poteft aliquid â debitore pro ipfa fideiufsione, vt frequentifsimum eft Doctorum placitum ex fententia eiuldem, qui Didac. Couarruu. Didacü Perez, Padillam, \& Valafcum ita tenentes rerulit. Et vltra eum in eadem quoque fententia fuerŭt Calpar. Baetius, de decima tutori proftanda, cap.2.num 82 . \& de inope debitore, cap.5.num. 23. Matiençus in 1. prima, titulonlibros. nolla colle cionis Regix, gloffa. 8 num finali, D c Ctor Spino in Speculo, gloffa rubricx, part. I3. null. 41 Do for Barbofa tertia parte, 1 . prime, fl.foluto matrimonio, numer. 54. Pater Ludouicus Molina, de iuftitia \& iure, tractar.2.difputat. 319. late Rodriguez, lib.2.de annuis redditibus, quaffi. 12. per totam, vbiplené, an liceat aliquid accipere profideiufsione, \& vide Ioan nem Cutierrez, practicarum lib.2.quxflio 142. Efcobarem, lib. 2 . computa, 16 . persotam. Ex his itaque conficitur (fi D. Focliciani placitis (tamus) verainterpretatio rextus in dicto capite falubriter. Quod cumalendi filiam onús, quandiu dospromifla non foluitur ma-
rite, incumbat patri, maritusque fubeat obligationem iftam, fufcipiatque in fe onus alendivxorem, poteftiure optimo lucrí facere fructus ex pignore dotali, \& de illis lucrifaciendis cum focero pa cifci.
12
Verum prafata interpretatio, nec ve reconticitur ex pracedentibus, nec noua eriam eft, quicquid aliter ipfe pręen ferit, \& manifefte innuit, quatenus ipfius authorem nullum recenfer, imò dum ab aliorum fententijs vir equidem ingenfio fus \& cruditus ferecedere firmat, incidit proculdubio in eafdem, vel in communem, generum inquam facere fuos fruetus pignoris dotalis, ratione damni emergentis, aut lucriceflantis, quxaduerfus antiquos authores nonnollos, \&t Didac.Couarru.variarum refolutionũ, libroz.cap. t.numero.3. improbari fulet communiter, vel incidit in eam interpre tationem, quam Nauarrus tradidit, in di Eto cap.I.I4.quaftione3. nume.65.cum fequent. maritum facere fructus fuos, tã quam neceffarios ad fubeüda onera ma trimonij, nec ex proprijs bonis compel latur illa fuftirrere, ad quę fuftinenda mi nimê tenetur, interim dum fibi dos non roluitur. Deinde non ita certũ eff, quod maritus expellere pofsit vxorem a domo \& mutua cohabiraticne, fi dos promiffanon folvatur:nam córrarium, imò quod ob caufam predictam vxor expel linon pofsit per maritum, elegantifsimê comprobanit Couarr, in $4 \cdot$ fecenda part.cap. 7 in princ.numer.2.\& eanuem Sententiam tenuerunt athores alij, quos retulit Doctor Barbofa,3.parte,l.prime ff. folut.matrim.nu.55.vbinu.56.in hane partem magis inclinat, dum approbat di flinctionem Sylueftri in fumma, verbo, dos,nu.If.vtibi videripcteft, \& refpon det etiam ad textum, qui videtur probare contrarium (fed non probat) inc. per veffras, de donati.inter vir.\& vxor. Ac denique Laradiftinctionem in propofi to côfurat iuridice, Stephanus Gratian. difcept.forenf.c.65.n.23. \& fequê. Non etiam ita cerrum eft,quod maritus quãdiufibidos non foluitur, non teneatur

## Liber Tertius,Cap.XXIII.

vxorem alere, vam etfitenuerintita authorés permulti, contrarium tamen, \& alij tenuerunt, quod imò alereteneatur, quamuis contra focerum habeat recurfum obretardatam folutionem dotis, ficuti ex his deducitur, quę poft alios mul tos feripta reliquerunt Lara in dictale-: ge, fi quis a liberis, दु.fi quis ex his, numero quinquagefimotertio, \& numero quinquagefimo fexto, cum fequentibus, vbi quod maritus, cui tradita do's non fuit, dotis vfuras petere poteft licite. Alexander Trentacinquius variasum refolutionum, tomo primo, libro tertio, titulo de actionibus, refolurione tertia, ex folio feptuagefimo fecundo. Barbofa, prima parte, leg. fecundx, in principio,num. $18, \&$ Ig , ff. foluto matri monio
Rurfus nec vrget id, quod de fideiuffore pramittit Follicianus metipfe,tum 5 quia dubitationem quoque continet refolurio ea, tradita fupra numero il.ficuticoontat ex his quę Carolus Molineus, Laurent. Rodulph. \& D.Anton.de Padi lla adnotarunt inlocis relatis per Aluarum Valafcum, confultatione 18 .nume. 2. Barbofam etiä 4 parte, l. primx, fffoluto matrimonio, numero 108 . Tume, tiam, quia pofito quod verior \& communior fentétia fir, quod fit licita recep tio pretij pro fideiufsione alterius, vtetiam in foro confcientix poft Nauarrü affirmar Valafcus, dijet.nume. 2. \& tenée Authores citati fupra, dicto numero In. longe diuerfa ratio militat ineo, qui pro alio fideiubet, quam in marito, nee poteft exea xquiparatione decifionis diati capitis falubriter, \& propofita difficultatis folutio emanare : fideiuffor namq; ob periculumillud cuife fubmitti patitur, pramium aliquod, fiue mercedem jufê percipit, iuftequê conuenit de periculi pretio, pro quo pecunia accipipo teft, 1 .periculi pretium, ff.de nautico ofxnore, nec mutuar, vt plus accipiendo, dici pofsit vfaram exercere, quod effet ne ceffarium vt conuentio effer illicita, ficuti pof Nauarrum Valafcus metipfe, dicta confultatione $5^{8}$.numero 2.fingus
lariter obferuauit. Sic de iure Cafared licitam effe pactionem huiufmodi,probaturapertê inl. fivero nonremunerandi, s. Maurus, ff mandati, in illis verbis: Mercedem pactus ab Juam fideiußionem \& inl.hoc iure.§ Labeo.ff, de donationibus, per quem textumita refoluit Ia? fon in additionibus ad Porti. in principio inftitut. de fideiafforibus, Decius in I.fifundus, ff.de regulisiuris. Vade \& pignus accipere poteft pro fideiufsione, L.fires.s.primo.ff.de pignóratitia a atione. Periculo enim pro principalifoluen dife exponit, \& a alijs moleftijs fe fubijcit, ve Didacus Couarruuias variarum refolutionum, libro tercerocapitulo fe cundo;numero fexto in principio, recte oftendit, \& vltra eum B oerius, decifio17 ne 255 . numeroquinto, vbi dicit, quad fideiuffor mercedem recipiens conueniri poreft, prius quam principalis faciat bonorum exculsionem. Maritus autem 18 recipiendo pignora pro dote fibi promiffa, periculo alicui fe non exponit, imó fibi magis confulit, \& profecuritate maiori recipitilla, vt de fe pater manifeftè quod fi in marito confideratur onus \& periculum refpectu alimentorum \& reftitutionis dotis, ficuti in dotis reftitutione, confiderauit Doctor Spino, ve fupra vidimus, adhuc equiparatio eadem non rectê procedit, \&z fcrupulus reftat, nam xquiparatione prafata admiffa, fequeretur inde, non poffe maritum lucrifacere omnes fruQus rei pignori fibi datx, imò lucrum illud, fue fruetus percepti deberent commenfurari oneri aut periculo: in fideiuffore namque ita ftatuiffe interpreres noftros, ex relatis fuperius difto numero vndecimo dilucide conftat, \& cum iudicio adnotauit Didacus Co uarruuias librotertio, difto capite fecundo, numero fexto. Maritus autem indiftinctê fructus omnes pignoris fibi retinet, nec computatillos, etiam fi excedant onera matrimonij \& int tereffe, cum non babeatur confideratio verifimilis xqualitatis damni emergen tis, ant lucri ceffantis, frue certx fru-

## Quotidian.controuer:.iuris.

Atuum quátitatis, vt exprefsim adeò innuit Romanus Pontifex in eodem capite falubriter, in verficulo cum frequenter, fed principaliter perpendatur id quod frequentius accidit, dotis inquam fructus non fufficere ad onera matrimo nijj fupportanda. Vndê erfí pauciores fint fruetus dotis, quam matrimonij one ra, nihilominus tenetur maritus fupportare, l.fi filia ff. fa milix harcifcundx, \& cum Medina, Adriano, \&Couarrutias, refoluit Aluarus Valafous, confultatione octaua, numero tertio, tenent etiam relati per Barbofam, cuius ftatim fpecificam faciam mentionem. Eleganter pa ter Michael Salon, de iuftitia \& iure, di Cta controverfia 14 , folio mihi 825 . in verficulo,fed hæe ratio duplici nomine.Vides ergo Romanum Pontificem, alia equidem adductum, atque principa liter excitatum ratione, nonilla periculi,quam Doctoretiam Spino, \&\& alij authores permulti, non modo Foelicianus metipfe, in propofito perpendunt pre cipuê.

Vndê Cumanus in l.de diuifione, nu. mero fecundo, ff. foluro matrimonio, aliter explicat textum eundem in dito Capite falubreter, \& ideò arbitratur, ma ritū́ lucri fibi facere omnes fructus indiffincte in ea fpecie, quod interuenerit pactum de lucrandis fructibus, \& in for rem principalem nonimputandis, quod pactum admittitur fauofe dotis, quam:uis extra caufam dotis non admitteretur,tanquam vfuram inducens:quem in telle etum exiftimat verum, \& fequitur eum Doctor Barbofa, in eadem l. de dinifione, numero primo in fine, \& numeso fecundo, folio mihi 807. vbilatius profequitar, \& declarat \& in effectu có fungit Cumani \& Nauarri interpretatio nem,ex quibus vnam conficit, eamque
22 retinet refolutiue, \& inquit, Cumani inrerpretationi pradiftx non obftare argumentum five motiuum Vincentij \& Jafonis, numero fecundo, in dictal. de diuifione, dicertiom, diunatorium videri, in fpecie dicticapitis falubriter, prodictumpactum interueniffe, cum de
eo in litera nulla mentio fiat:quia refpó dendum eft (vtipfe Barbofa exiftimat) ipfummet pactumex fubiecta materia dotis femper tacite cenferi interueniffe, nam cum dos detur, vt fit patrimonium mulieris,, .tertia, $\S$. . . . vtrum, in fi ne,ff. de minoribus, l. Pomponius Phila delphus,ff.familix hęrcifcüdx. Et cum eaintentione, vtilla feruetur \&cuftodiatur, nec confummatur, l . vbiadhac, C. deiure dotium. Exilliusque fructibus onera matrimonij fuftineantur, quidorem promittit, tacite pradictos fructus: marito videtar concedere, \& confequenter qui dat fructus pro fecuritate huiufmodiobligationis, tacite videtur velle, vt lucretur maritus fructus perceptosex pignore dato pro fecuritate dotis, \& fic cedant in folutionem illius tacite promifsionis; quam videtur fecif feille,qui dotem promifsit. Quod neceffario dicendum proteffatur ipfe Bar bofa, fiquidem in dicto capite falubriter, pro conftanti prefupponitur, illos fructus factos fuiffe mariti, cum aliâs fi pactum faltem tacitum non interueniffet de lucrandis frutibus, maritus fruCtus perceptos ex realiena fuos non faceret.

Inquit deinde idemmet Barbofa, quod ex fuperioribus deduci debet vera refolutio ad eam Doftorum controuerfiam, vtrum decifio dicti capitis falubriter, fauore dotis fpeciali procedat, in qua varix extant, \& contrarix fenten tie, ficuti ex his authoribus deducitur palam, quos fupra numero octauo com memoravi, atque ex nonnullis relatis per eundem Barbofam, qui dotis fpecia litatem in hoc confiftere arbitratur, quod propter ipfius naturam videatur femper interueniffe tacitum pactum de lucrandis fructibus, donec dos foluarur. Quod autem huiufmodi pactum veleat, non procedit ex dotis favore, fed potius quiaillifructus, vel cedunt loco damniemergentis, vel etiam loco fatiffactionis, illius tacitx promifsionis fruCtuum, quam videtur facere ille, qui dotem promittit. Et hactenus Doctor

## Líber Tertius.Cap.XXIII.

Barbofa, qui (vt fupradixi)expreffe approbat Na uarri interpretationem in ca pite primo,I4.quęfione tertia, numero 72.\& $73 . q$ uam etiam probabiliorem, \& tenendam dixit, fed Barbofam non refert pater Michael Salon, in tractatu de iuftitia \& iure, controuerfia I 4 in verficulo, his ergo dimifsis, folio mihi 826. in fine.
24 Verumenimuero prafata hac interpretatio, licet grauifsimorum virorum authoritate \& fententia munita, nec per aliquem hactenus confutata, placere mi hi nullo pacto, nec attenta iuris ratione ftricta poteft, \& alijs omifsis, ex eo ma-s gis difplicet, quod re vera negari nonpofsit quouis modo, Vincentij \& Iafonis motiuum, fiue argumentationem fu: perius aduerfusCumanum propofitam, concludenter quidem vrgere, \& in dim Cocapite falubriter, de pacto huiufmo di vel expreflo,vel tacité fubintellecto, nullum verbum pramiffum, nec habitum, quo id dici potuerit, \& cumpaCum firfacti,l.fi vnus, $\bar{\xi}$. pactuis ne pereret, ff. de pactis, \& factainon prefumans tur, l.in libello, 6 . factreff.de captiui.\& poftlimin, reuerf.nón debemus prafu-i mere, quod inillotextu fuerit factum ${ }^{2}$ pactum. Nec fatisfacit eiufdem D.'Barbofx folutio illa, quod faltem tacitum pactuni cenfeatur interueniffe, cum etianj tacitum pręfumi non debeat, nec verifimiliter credendum fit, quod fivirtute exprefsi,fiue taciti pacti excitatus fuiffer Romanus Pontifex, vtita decide ret, id nö exprefsiffet, aut faltem aliquo modo id fignificare prętermifsiffer, quod fuę decifionis fundamentum erat precipuum. Deinde, longe diuerfum eft dicere, Cumi frequenter dotis fructus non 30 fufficiant adonera matrixzonij fuppartandas. Quod pro ratione prxcipua conflitutionis illius afsignatur, quam fubintelligere tacitum, vel expreffum pactum de lucrandis fructibus, \& in fortem non có putandis. Quis enim fuadere fibi poteb rit,eoloquendi modo vfurum, qui proprerpactum ita ftatuiffet, aut pacti ratio nem habuiffe, habiturumve, qui exra-
tione fuperioriad fructus non computandos, expreffum nec tacitum pactum neceffarium fore,aperte demonftrauerat, prout communis Doctorumfenten tia in eodem capite falubriter, intellexit, \& rectifsimê obferuauit Aluarus V a lafcus cófultatione octaua, numero primo, quo locipoft Bartolum, quem refert, exprefsim firmauirs dític capitis falubriter, decifionem procedere, nec fru Ctuum computationem fieri,etiam nulla prohabita conitentione. Imô conuen tionem generare fufpicionis rationem, \& prafumptionem aliquando, \& illicitam effe, ex his deducitur aperre, quę ip femet Valafcus, eadem confultatione -ctaua, numeró quinto per totum, fcripta reliquit in illa quaftione; an maritus paciCci pofsie, dari fibi certam quantitatem quot annis, interim dum fibi dos non foluitur, Ex his eriam,quar in eo-, dem dubio refoluit nouifsimé Alexander Trentacinquius, variarum refolutionum, tomo primo, libro tertio depig noribus, \& Hippolyt.refolutione fecun da,numer.13-pertotum,folio mihi 222. \& 223 .
Nec prodeft dicere intellectum eun dem neceffarium effe, aut neceffario te nendum, quia aliâs male flatutum fuiffet, quod gener faciat fructus fuos, nee teneatur cos in fortem compurare:id enimeft de quo quxritur principaliter, \& dubium infurgit, quare gener fructus fuos faciat, nec compuret : non tamen inde fequitur, dietx decretalis decifionem ad eum intellectum neceffario reftringendam effe, aut aliter dilluinon poffe propofitam difficultatem, quam finterpretatio Cumani admittatur. Pre terea, quamuis fateamur verum effe, prodictorum Authorum affumprum, quod dos detur, vi fit patrimonium mu lieris, \& cum eaintentione, vtilla feruetur: \& cuftodiatur, nec confummatur, fed ad fuftinenda onera matrimonij illxfa \& falua permaneat : adhuc tamen non feqpitur concludens ratio decifionisipfurs, quar indiftinctè fructus omries percepros ex pignore marito cócedit,

## Quootidian:controueffiurds.i.

verê namque fifructus oneraipfa matri monij excederent;, \& extarent, nec effent confumpti, ita quod focero reftitui poffent, dici nonpoffer, dotem in aliquo: diminutam effe, nec definere effe patri-monium mulieris, inò faluam remanere ad onera matrimonij fupportanda,etiam fifructus huiufmodi reflituerenrur, vindê a ceffante ratione reftitui deberent, nec maritus eos fibi retineret, \&L lucratetur, \& nihilominus omnes fruAus, etiam extantes, \& onera matrimonij excedentes,fibi retinere,feulucrifacere maritum, Romanus Pontifex indi ftinctê völuit ibidem, \& firmarunt authores relati fupra, numero 19. \& ex Ca ietano,Soto, Nauarro, \&talijs, fecure quoque refoluit Salon, difta controuer: lio 834 .vbi dicit, quod maritus, etiam fis diaes fit, \& habeat aliunde vide viuere; \& onera matrimonij valeat leuare,fruAtus omnes pignoris fuosfacit. Deniq; Barbo fametipfe minus bene conftituir, pactum huiufmodi tacitum ; fiue tacite fubintellectum abeo, nơn procedere) doris fauore, fed potius quia illi fructus, vel cedunt loco daminiemergentis, vel etiam lóco fatisfactionis, illius tacitæ promifsionis fruCtuum, quamvideturfai cere ille, qui dotem promifsit. $N$ ãquod attinet ad primum, loco damnı emergē? ${ }^{1}$ tis cedere nom poffant, quia fequeretur: inde; qued fi nullum mavion daminum eueniffet;non lucri faceret ipfe, nec retimete poffer fructus ex pignore percep tos̃, cuibs contrariumindicat a pertêfex tas in diÁt.cap. falubriter.Indiftinetè náal que fruĉus omnes geniero cócedir, ñec damni refpectum aut confiderationem habet, quod commenis Doctorim fenat tentia in eodem textu faretury\&ciprobatsunt athores permulti relati fupra nump 19: fequerentur eriam\& alia multa abforl da, "quer eandem decifionem Pontifiw ciam tion modoreftringerent, federiam refringerent, \&-qua adnotari folent ad uerfus authoses eos; qui ratione damnis emergentis, aut lucri ceffantis, lucranis generum fructus, falfo exiflimarunt, ffit
cuti eofdem imptobantes, \& non ratio ne damni emergentis, aut lucri ceffantis fundari conftitutionemillam, reCtius obferuarunt, \& fructus eriam excedentes onera matrimonij, genero conceffe runtaduerfus Didacum Couarruviam, \& alios, Aluarus Valafcus, confultátion ne oftaua, humero tertio, Dottor Feli cianus de Solis,libro fecundo, de cenfibus, dicto capite quinto, numero vigefimo,Salon dicta controuer. 14 . in prin cipio,fol.218.
Similiter nec dici poreft, quod fructus: pignoris cedant loco fatisfactionis, tacil te illius promifsionis fructuum, quamvidetur facereille, qui dotem promittit, nam $\mathrm{fi}_{\mathrm{i}}$ ad tacitam iftam promifsioné refpectus haberetur, potius dicendum ${ }^{\text {- }}$ effertotum contrarium, imò fatisfactio: nem debere effe conformem oneribus matrimonij, aut fructibus promiffe dotis correfpondere, nólveró fruetuis omnes ita abfolutê deducendos per maritum,quippe cumille, qui dotem promif frt, profumi nó valeat, rect debeat, quöd ita liberalis extiterit, it it liberaliten frivetus omnes concefferit; \& filihmagh na quantirate illieffent , argumentd leal 34 gis cum de indebito, cum vulgatis, ffide probatiónibus Mapitus ergo non tàm ex voluntate tacita, fiue tacita promiffrone foceri, quâm ex legis beneficio \& difpofitione fructus omnes fuos facitin ealpecie, ficuti ingeniofe vifus eft pré fentire Ia on in I.de diuifione, numero; zin fine.ff.foluto matrimonio, qui poft quam intellectum Cumani improbabit totum hoc abfolute illius fructurumacquifitionis tribuit principaliter legisbe neficio, \& xquitatiluris, quod fane ex dicto cap. falubriter, negari non poteft, fiquidemita exprefsim, atque obillam rationem, Cumfrequĕter dotis fructus, 6 © . Ha flaturum apparet, nec ad tacitam vllam promifsionem habetur refpectus, fedratio illa frequentix duntaxat atten ditur refpêtu mariti, qua equidem attéta, illius decretalis decifio generalis eft, or generaliter procedat, no modo in fi lia dotata, fed etiam in extranea alia qua
cunque

## Liber Terturs: Cap. XXIID

cunque muliere, cuidos promifla fuerit, $3^{8}$ verum namque erit, ex rebus pignori da ris, fructus quines fibipercipere; atque: indiftintte retinere maritum, nec poffei diferiminis rationem vilam reddi, benep ficium potius, atque prouifionem texts iflius, ficut in genero, ita \& in alio quocunque maritó proceder, quod Doctor Nauarrus, in repetitione capit.primi, 14 . quaft.3.nu. 72 .erudite obferuat, \& conrra Fortunium, \& Courar, reCtius defendit Aluarus Valafc. confultatione 8. nu. 2.\& fundamento Fortunij principalifas tisfacit concludenter, in hrorede autem mariti,quicunque ille fit, fanê non pro $\rightarrow$ cedit eiufdem capit.conflitutio, nec hx-res'ipfe beneficio illo legis afficitur, idcirco quanuis perfeuereriptenēdo poffefsiones pignori datas pro dote, \&fru $\rightarrow$ Cous percipiat, tenebiturillos in fortem pincipalem computare, quia deficit ra: tió illa prácipua. Etita adnotarunt exh preffê Abbas, \& Ininocentius, quaftio,2. 42 Hóftienfis, Ioannes Andreas, \& Ioann. de Lighatineod.cap.falabriter, \& cum SlAntón.\&z Negufantio. Alexan. Trenracitquîus, vatiarum refofut tom. t librz 3.de pignoribus, \&\& Hiporefolut. 2. nûmat

$35-$ Qua propter feperioribus interpred
 non conueniont vefbis, nee menti dicto edecretalis, verrus 8 proprius, atquege. nuinus intellechus eiafdem, ex verbis, ?
 deducendus erity ham cuin vfura effeno poffet, hiff quando daterlaicrum, capitiñ еар. .2.eum fequébtibicapiticonfuluit; \& per torum titulum, de vfuris, capit. 1. 14 :
 decurlacrum, ceflat vifura, \& confequé ter reeta \& acutary úris ratione ita deEidie Rómañus Pón difex, \& eo cafu fru Cus omnes indiftincte cóncedir marito.
3. Erquod fucrumonon detur, pater in hüc modum; quia lacrum dicitur illud, quod fuperft deducta ómni damno, L. Mutius, ff.profotio, at vero quando datur, aut promittitur dos genero, vel alij marito, neceffarium eft, quod conftet matrimo2013E:SE
nium, quia abfque matrimonio res do ${ }^{-}$ tales) aut dos confiderari non valent, 1.3 . ff.dé iure dotium, 1,26 . titul.11, past, 4. \& latius iradit D. Barbofa, in l.de diuifione in princip, ff.ifoluto matrimonio. Matrimoniû verò tot habet onera, \& adeò grauia, vtnon modo permulta illa effe lex diiudicauerit, fed etiz maxima incon
 lix ercifcundx, Panormitanus, in confil. 79.col 2. poft medium, lib;2. Petrus Gres gorius in Syntag mate iurisslib.g.cap;19, $^{2}$ \& latius comprobans D. Barbofa, prima parte rubricx, ff foluto matrimonio,nu mera. fol, 6. qux omnia osera fubiturus, eft maritus,dict ritus, eiufdem tituli, l. actione, $\delta$ s. final.ff., pro fotio, , fi is qui Sthicum, $\delta$. ibidos, if. de iure dotium. I deo dos ipfa, qux datur: pröprer onera matrimonij, 1. dorem, ff. de Caftrenf peculio, cumalijs multis, vulgatis. Aluarus Valafcus, confult.2. num.9. \& confutationé 84.num.2. Licètrefpectu vxoris contineat titulumplucraz tîuù, verere namque exparte concedé ${ }_{7}$ tis; atque ex parte mulieris dicitur mera liberalitas, \& titulus lucratiuus, l.fina. C. dedotis promifsione, Bartolus, in=1. I.in principio, in verficulo, quad videtureft fe,ff. prodote, cum alijs adductis per Phanitium de dote, gloff. 8 in verbo, \&vir lucretur. Vbicongerit multa ad refolutioneme eius articuli, quando dos di-4 catur ex titulo lucratiuo, tàm ex parte *xoris, quàm viri. Stephanus Gratian. difceptationum forenfium, cap. 98 , num. $27 . \& 28$.tamen refpectu mariti titulum onierofum continet, ve ex multis âdnotafone:Phanutius, vbi fupra, Pinelus 33 .par, 1.r. C. de bonis maternis, num. 62. IoannMarienç.inl.5.titul. 1. gloff, 4 -num.4. \& inl.i.tit.6.glofinnum. 4 lib. 5 .nour collect:regix, ideft, ficuti emptor confequi tur rem véditam propter precium, quod tradit; \& à fưo patrimonio abefty \& illud diminuityfic \& maritus confequitur dotis frùctus propter onera matrimonij, quà fubeundocum pretij, ex text.fingu lari (quiviracenucleari, arque accipi der ber)int.expromifsione, ff, de obligat \&

Yy 5 actio.

## Quotidian:controverfliuris.

a cio. \& ita accipienda funt ea, quxex Tiraquelo breuiter refoluit $\mathrm{Barbof}_{\text {a, }}$ in diet.l.de diuifione, num. 12. fol.814ideo quädo gener infpecie dict. cap. falubriter, ex poffefsionibus pignori datis fruefus percipit, cuiufcunque quantitatis, aut fumm $x$ illi fint, non computat eos in fortem quia regulariter, \& frequenter, ideft fecundum legem, quæad ea, qux frequenter, aut frequentius accidunt, ađaptatur,tot, \& tanta, atquè adeô grauia funt onera matrimonio annexa; quxima Irus(vt dixi)fubiturus eft, vt fruftus do ris, iuxta ea, qua frequentius accidunt, vix oneribus eifdem ferendis, \& compenfandis fufficiant, \& ficillorum refpe Etu nullum lucrum videtur confequi ma: ritus, aut cum oneribus ita compenfarur âlege, vt vfura dari nó pofsit,nec etiam attendi, nifi id quod frequentius accidit, dotis inquam fructus non fufficere ad one ra matrimonij fupportanda (vt expe rientia apparet) licêtaliquando a ccidere pofsit, fructus dotis fufficere ad onera matrimonij fupportanda, imò \& aliquando etiam onera eadem fuperare; quod Romanus Pontifex máxima equidem, \& reCta iuris ratione habuit in con fideratione principaliter, vt eo magis,at quê frequentioris euentư rátione addu ceretur, atque excitaretur, hec damni emergentis, aut lucri ceffantis rationi, \& difquifitioni rem relinqueret, vipote cü ita frequéter, a ur frequérius a ccidere, fic decifionē iprä pontificiā jüftificet, vt omni exparte, ęquitate inquá, \& iuris ratione, eadem fit munita. Et hic eft veriffimus \& genuinus intellectus illius decretalis, quì non aliunde quamex satione ibidem exppreffa dèbuit deduci, \& op portúnam tribuit inferendi occafionem ad tionnulla, que nec foripta per alium, nec alibific adnotata hacienus erant.

Etprimo quidem infertur, intellectus quam plures interpretum iuris vtriufqué, ideo â me non modo confutatos, fed nec etiầ relatos, quod viderim eos; nec intentioni, nec etiam werbis RomaniPontificis conuenire, vtpore cum aliüde, non exratione illa ab eodem R. P.
principaliter confiderata procefferint. Deinde, in propofitofacilius equidem in terpretes omnes relatos fupra, nume. 8. interpretationes aliorum improbaffe, quam veram aliquaminterpretationem afsignaffe, \& idcirco intellectus quam plures per D.Nauarrum, Didac.CouarD.Efpino, D.Felician. de Solis, \& alios, eodem numer. 8 .commemoratos,recte confutåri rationibus eifdem, quas ipfi excogitaruntibidem.
45. Rurfus Felitianum metipfum, libr.2: decenfibus, dict.cap. 5 :num. 20 . in verficulo, adhuc eriam inftauit aliquis. Recte conflituifle (licêt interpretationem nĩe traditam nonafsignet) in dict.cap.falubriter, verbum illud, enera, non ref picerè folum fumptus, \& expenfas, $q$ quas circa vxorem, \& familias facit maritus.
46 Sed etiam onera quarcunque confided. rabilia, \& fic anxietatem, fudium, \& diligentiam, \& laborem etiam mariti,qué erga vxorem ipfam, \& familiam gerit, qux equidem xftimationem non recipiunt, \& inde maritum fructus omhes fuos facere, nec eos compurare quouifmơdo in forté dotis conflitute, aut promiffa, quia non folum habetur confidesatio in eo textu ad quantitatem pecuniarum fiue expéfarum, quę fimari poffentiuridice, fed etiā ad onera prrdicta, \& alia multa matrimonio annexa, que vix aftimationem recipiunt, addiderim ego D. Feliciani de Solis obferuationé yeram equidem effe (vt dixi) nec excludiex verbis illis:Cum frequenter dotis fruEtus, \&c.nam \& fi videantur expenfarum magis, \& fumpruum, quam aliorum one sa refpicere, omnium tamen, \&quaruncunquê rerum onera, fub eifdem verbis comprehendi, \&â Romano Pontifice prooculis habita, vtita, decideret, veriffimum equidem eft, \& plane ex verbis eifdem deducitur,

Praxtereâ D.eundem Felicianum, exprefsim exiftimalfe, placirum predictü corroborari, ex interpretatione qua. dam, quam àd text. in capite ad noftram, de rebus Ecclefixenon alienandis, excogitauit olim D. Hector Rodriguez pri-

## Liber Tertus.Cap. XXIII.

marius iuris citilisis profeffor Salmanticx,videlicêt in fpecie cius text. Bernarcumillum refciffocontractu non reftituere fruftusMonafterio, quoniam cum in feudum villam accepiffet, ex natura feudiad fidelitatem, \& plurima alia obfequia, \& feruitia perfonalia tenebatur, qua cum xftimationem non recipiant, pro labore Bernardum ipfum retinere fruetus, Pontifex maximus refpondit ex prefsim.

Cxterum placitum prodiAtum, atquè ad text. in diCt.cap. falubriter, corroborationem, Hectoris etiam Lufitani inter pretationem, nec tutam, nec veram mihi videri,tum quia beneficio, atque prouifione legis ius illud habendi percipiédique fibi fructus omnes, genero conceffum exprefsim in dict. capit. falubrirer, ob peculiarem illam rationem fupra afsignatā, vaffallo fimiliteriure aliquo conceffom, nulibi equidē apparet aperte:tum etiam, quia verum noneft dicere; Innocentium terium, didticapauthoré, in fervitio, aut labore ordinario fun'dari duntaxat, fiue ordinaria feruitia feis datarij adeo habuiffe, atq; xftimaffe, vt ex eifdem fructus omnes Bernardo relinqueret, qui ex natura feudi ad ea tene rieundem fciebar, nec alia etiam perpëdiffe, qua magis ipfum Pontificem excitarunt, nec fola ipfa feudatarij ordinaria onera, \& feruitia mouiflent. Quod ex verbis eiufdem text deprehenditur, nec inde potef placitum illud generaliter ita deduci, vt propter onera \& feruitia feudo annexa, fructus omnes fibi reti near feudatarius, fi alia nó interueniflent, quib eo in text. Pótifex ipfe fuerat addu Etus. Eo maximè, $\phi_{\text {o }}$ in reflitutione feudi, cenfus, vel emphireufis, ecclefix,-\& minorilxfis fructus etiam reflitui, petita in integrum reftitutione, ex text.\& communi Doctorum fententia, in cap.r. de in integrum reftitutione, deducitur manifefte. Ex his etiam qux Aluagrus Valafc. de iure emphiteutico, quafti.32. Icripta reliquit. Et Redoanus, in tractatu dere bus Ecclefix non alienandis, rubrica de feudialienatione, qualtione 26. nume.6.
\& 7.exprefsim notauit \& dixit ex alijs, Ecclefix, \& minorilafis in feudi datione, fructus etiam reftitui debere.

Quocirca ea interpretatione reie Cta , pro vero dicto cap. ad noftram intelleAu, confituéda esant nonnulla, quibus dilucide magis explicatus manebit text. ipfe,quam hactenus fuerit per Scriben49 tes. Et primo quidem certifsimi iuris ef. fe, reftitutionem in integrum propter lxfionem minori \& Ecclefix comperē-Therłhong tem, fiericum fructibus, etiam fine mo fagr ecletion ra, 1. quod fi minor, $\bar{\xi}$. reftitutio, 1 , patri/ cu minoxi pro, filio, $\S$.fi pecuniá, verficulo, itē ex di uerfo, 1. minor. ¢. I. l.fires,ff.de minoriar acfroi bus, ,.fi predium, C. de prædijs minorū, 1.I. C.fi maior fact. alienat. rat habue.c. I.de in thtegrum reftitut.1.I. I.8. titul.Ig. part.6. \& cum gloffa, Iafon. Cofta, Couarr. Pinelo, Gregorio Lopez, Padilla, Menchâca, Gamma, Simoncello, O \&tauiano, Caualcano, Ioann. Marco Aquilino, obferuarunt Antonius Pichardus, in $\oint$. extraneis, 6 . numero 40 . inftitut. de hered.qualit.\& differ. Per.Auguft. Mor la,emporij, prima part.titu.S. de in integrum reffiturione, num.3r. \& vhra relatos ab eis,Bernard. Diaz,regul.2 19.Gra cianus, regul. 3 16. Sfortia Oddi, de reftitutione in integrum, quaftione 45 . Mieres, de maioratu, 4.parte, quaftione 23. ex numero 34. Menchaca, controu.vfu_ frequent.c.7.-nu.6. Caualcan.de tutore, \& curat. nu.145. fol. 88.Caldas Pereira, inl.fi curatorem habens, verbo, implorare, nu. 13.fo. mihi 164 .Iacob. Menoch. lib.5.prefumpt. 46.\& 47.

Secundo obferuandum eft, Ecclefiam in reflitutionibus iure minoris fungi, capit.I.capit. 3.cap.auditis, de in integr.reftitut.c.1..eod titu.lib. 6 I. Orphanotrophos, C. de Epifcopis, \& Clericis, l.ıo. titu.19. part. 6 \& exornát poft alios, quos referunt Didac.Couarr.variar. refolut. lib.3.cap.17.n.4.Cofta, in c.1.fi pater, de tefla.in.6.2.par.verbo, ipfis pauperibus, num. 4.Caldas Pereira, in dieq. l.fi curatorem habens, verbo, minoribus, nume. 60.Sebaftian. Medicis, de acquir, rerum dominio, glofla 2.part.3.num.1g5.Idque certif-

## Quotidian.controuerfiuris.

certifsimum ef, \& tanquam indubitatú, vel pramiffum, vel faltem fuppofitum abomnibus, qui pro interpretationed. c.ad nofram, mox referuntur.

Tertio obferüandū eft, eiufdem cap. cafum colligi manifefte ex litera ipfius, atq́; ex integra decretalis illius,quãadduxit Anton. Auguftin.collect. 3 . decrer. lib.3.tit.14.fol. 187 . videlicér, Monafterium Tufienf. onere maximo debitorum depreffum, villam quandam (que lannuenf.appellabatur communiter, vt ex integra conftat) in feudum concefsif fe Boneuardolarco ea conditione, $\&$ pacto, vr ipfe laicus octogintalibras per folueret creditori Monafterij pro quibus eadê villa exriterat obligata, $\underline{x}$ laicus ipfeimplebit, \& primo anno ex pro uêtibus villx prx diç̧̃ăquâtitatê, \& plus percepir Moliafteriũ enor miter l $x$ flum poft multos annos petijt, vt fibi reftitue retar villa predicta, \& R.P. Innoc.3:in hunc modü refpódet: Mandamus quatenus, , preaiictü. Monałteriup propter boc insenertis enormedippendiü ipcsirvife, dictum lasi cum vt (pecunia quam proex oneratione fun? di, ees etzam provtilitate ipfins cMonafterij expendiffeno(citwr, ab cildem Abbate, $\mathcal{\text { ócon }}$
 cere debeant pro labore) prafat if feudum cide $M$ onaferio dimitt at liberum \& qusietum, appellatione postpo it a compellatis.

Quarto obferuandü eft, Monafteriŭ
Tufienf. nonintra quadrienniý, fed \& poft multos annos egiffe, auditumquè fuifle, 'ficuti egregie affeueravir Hoftienf.ibidé, \& verê probauit Arias Pinel.2.p. 1.2.C.de refcin. vendit.c.4.nu. 14. verf. prima difficultas, \& nu.15.quo loci ex Panorm. \& Imol.ad difficultaté de lapfu quadriénij, recte refpondet, ex varijs caufis potuiffe poftquadrienniü reftitui Ecclefiã, prour ex enormifsimo dãno, vel quia vixerat idê prolatus alie nans. Et codé modo refpondet Morla, de in inregrum reftitut, dict.titu. 5 .num. 3 3.in verf. vnde tertio, \& veltra quadrien nium ex enormilxfione Ecclefix competere reftitutionem, per text. \& gloff. in c.I.de in inteǵrũ reftitur.lib.6.Abbay
tem, Couar. \& Suarez, ibi relatos, Mo ${ }^{-1}$ nafteriumq; audirı debuiffe, recte animaduertit, \& id ipfum probauit Ioann. Marc. Acuilinus, in $\delta$. \& quid tấrum, 1 . Gallus, in verficul.quid enim fi aqux \& ignis inter dictionem patererur, nu, 139. fo.mihisg. Hoftienf, autem aflertioné, \& communem traditionem Doctorum effe verifsimam, deprehenditur manifefte ex verbis eiufdem integrę ab Antonio Auguftino relatis, ibi: Gumidesp daicuis primo anno de ip fius prouemtibus viltra fummam perceperil pracaxatam, ó per mab tos pof tmodum annos (uspref sit cius fructus. - Qux equidé ad quadriennium reftrin ginullo modo poffunt, vt Pinelus non facta mentione integra, nec verbis fus perioribus commemoratis, optime pro -bauit vbi fupra, \& iterum,num. 23.

Quinto obferuandum eft, Monafe-7 sium metipfum Tufienf.auditum fuiffe nonex capite nullitaris, quod feudicon celsio ex defectu formx, \& folemnita tis nulla fueffet, aut Epifcopi authoritas defuiffet (vt male arbitrabatur Hofienfis) (ed per auxilium reftitutionis in integrum, ad cuius cócefsionem Romanus Pontifex principaliterfundatur in eo textu ex difpendio, \& lafione, non ex aliqua nullitate, fiue folemnitatis defectu,quod exintegra eiuldem cap.negari non poteft vllo pacto, \& obferuarunt poft alios conftanter Arias Pinelus, dicto num. I5. \& 16. Aquilinus, num. - 333 . \& 134 . Morla, num. 33 . in verficulo, vonde tertio, in locis fupra relatis, \& repetit iterum, atque in eadem perffifit fententia Pinelus, nium. 23. qui num. 20. \& 2I.pertotum, erudite, \& verê contra Coftam, \& alios probauit, reftitutioné eam Monafterio conceflam, non gratix, fed iuftitix fuiffe, atque exiure ordinario, non de iure fpeciali procefsiffe, \& fequuntur poft alios Áquilinus, vbi fupra, numero 133 .ante finem. Morla, dicto numero 33 . in verficulo, vade tertio. Idquè verifsimum eft ex verbis,eiufdem integre, in verficulo: Nos ansē éolëtes Monaflerio provideri, vi olissin jariänon irrogemus. Qux non extraordi-

## LiberTertius.Cap.XXIII.

nariam, aut fpeciale, vel gratiofam, fed magis iuridicam, \&x ordinariamreftitu. tionis concefsionem indicant aperte.

Sexto obfeatiandorneft, circa interpretationem dict.cap.ad noftram, nihil firmum, aut certum inierpretes fere om ner, tàm antiquos, quẫ neothericos tradidiffe, maximamque eorum varietatem fuiffe, ficuti eis prælectis conftauir, qui nunc commemorabuntur. Et quidem re vera eximiam effereius text. difficultaté obid quod de reftitutione cum fructibus facienda, fuperius diximus. Item ex eo, quod \& fi Ecclefia ex caufa nullitatis, nó reftitutionis in integrum egiffet in eo ca fa,reftitui quoque debebãr fructus cum reipfa, ex text.incapit. fiquis presbyterorum, elu fdemtirul.l.fi prædium, C.de prodijs minorum, l.2. C.fiquisignorans rem minoris, l.iubemus nulli, §.fanê, C. Sacrofan. Ecclef. Ez recte a duertunt Pi nel.vbifupra,num. 6 . Aquilinus, numer.
50 1;4. Morla, num. 33 . Idcirco ob prædicta fructum difficultatem mag is variaffe, \& per multos excogitaffe intellectus inter pretes omnes, qui hactenus in propofito commentaria ediderunt. Inter alios. tamen, $\&$ antiquorum interpretationes commemorafle, \& confutaffe, \& plures alias excogitaffe adtexr.eundem, Coftã, in $\$ . \&$ quid fitantum, 2 .part.nu. 75. MCn chacam latifsimê Cantrouerfilluft. lib. 3.cap.fin.num. 6wbi quam plurimosreEenfet intellectus, Didac. Couar. variar. refolut.lib. i.cap.3.ex num. 3. Ariam Pinel.2.part.1.2. C. de refcindenda vendit. capir. 4 . ex num. 14 .vfque ad numerum 27. Padillam, in eademI.2.nu.So. Ioann. Marcum Aquilinum, in dict.verficulo, guid enim fi aqux, \& ignis, dict $\$$. \& quid fi tantum, ex num. 133 .vfque ad num. 140. vbiantiquoram, Didacietiam Couarr. \& \& Pineli interpretationesimprobar, P . Auguftin. Morlam,emporij,prima part. ditto titu. 5 . de in integrum reftiturione, exnum.jr.vfque ad numer:37.vbieriam antiquorum, \& Couar. atque Pineli interpretationes improbat, quasideo hoc loco non recenfeo, quod tranfcribendi vitiumabhorream, \& penes prefatos au
thores plena manu reperiam feripras, non etiam (\& iufte equidem) ealdem re cenfuit Antonius Pichardus, in dicto $\frac{8}{}$. extraneis, infticut. de hared.qualit. \& dif fer.num. 50 \& 2. fequentib. vbi Coftę interpretationemimprobauit duntaxat, \& fuam afsignauit ftatim, num. 52 .
5i- Omifsis ergo prædictorum intellectibus, verior, \& fecurior mihi femper vifaeft interpretatio illa, quam ad text. iń dict.cap. ad noftram, olim excogitauit, \& tradidit D. Sahagum de Villafancte, cum textum eundem interpretaretur, \& tunc Vefpertinx Cathedrx Sacrorum Canonum, poitmodum verò primarix iuris eiufdem infignis, fubtilifque, \& val de eruditus moderator exifteret. Etcó fituit,regulam, fiue doctrinam predictã reftitutionis frữum cum re ipfa (quæ regulariter locum obtinet) limitandam efle, quoties æquitatis ratis contrarium poftulet, iudicéquè ad remittendos fruEtus mouere pofsit, ac debeat, vt in diet. cap.ad noftram, ęquê \& iufte Innocen-- tiustertius obforuauit, qui fciens, \& pru dens feudatarium grandi libore, \& maxima induftria Monafterium ęrealieno oppreffum, propria pecunia liberaffe,eius negotıa gefiffe, villamque infeudum conceffam diligenter coluiffe, \& adminiftraffe, fruCtus laico illi pro laboreremifsit,ficuti text.indicat in verficul.guod non disitulit, \& in verficul. cum fibi fructios. Etinde, ficut Scxuola I. C. in l. quod fi minor, $\$$ non femper, in verficul. Scęuo. Ta, ff. de minoribus, ad partam pecuniam induftria, \& laboribus fubftituti, minori reftitutionem denegavit, ita \& Innocen tiustertius, in dict.cap.ad noftram, Monafterio quoad fructus reftiturionem ne gauit, idquè propter feudatarij laborem in colenda villa, \& in exonerando Monafteriofic oppreffo, \& quanuis videre tur poffe laborem, \& induftriam feudatarij ad xftimationem aliquam reduce re, \& cum fructuum quantitate cóputare, vt iuueret Monafterio reftitui, quod ex his fupereflet, tamen ob rationemfu periorem (qua principaliter adducebatur,atquê excitabatur (vtquè liti finem

## Quotidian.controuer.furis.

imponeret, \&\& circuitum vitaret, nec etiá feudi, feu villæ reftitutionem, laboris, \& induffrix feudatarij xflimatione, \& fryEtuü computatione inuolueret, ita equidem decreuit, arque prodictorum ratione, non fola feruitiorum ordinariorum (ad que pręfanda feudatnrij tenentur) ratione excitatus fuit, vt ex Hectore Ro-1 derico male fíbi fuadent nonnulli, \& contrarium, arque nunc dictum ex integra decretali deducitur non oblcure. Et hactenus Doctor Sahagun, cuiusinterpretationerm dicit fibi nonlatere, \& eam refert, fed non commemorat ipfum', non etiam in ea infiftit firmiter Pe trus Auguftin. Morla, relatus fupra, numero so. in verficulo, nec me later, \& pe nes eum, numero trigefimoquinto, in fine, \& numer.rrigefimofexto, vltra quem \& eúndemDoctor Sahagun, nouiter ego adnotauerim, Abbatem in eodem capit. ad noftram, numer. oftauo, videri interpretationem hanc prefentire, fiue fuperioribus magis accedere, licêt nonita ea explicauerit, dicir namque, quod laicus ille feudatarius pro laboribus \& fumptibus, quos pafus eft, fibiretinuit, atque percepit fructus, \& quanuis poffer Ecclefia petere omnes fructus, \& fatisfacere illide fumptibus, \& laboribus, tamen Roman. P. ex officio fuo fecit if amprouifionem, vt euiraretur m=gnus circuitus. Etiterum dixitidem Abb bs,eodem numero octauo in fine, quod ibi habetur refpectus ad laborem proprium, puta, quia erat ruficus, \& perfonaliter extirpauit terras, \& numero quarto, vbipro notabilitradidit, ratione fumptus, \& laboris dimittifructus, quos aliàs feudatarius reflituere tencretur, finon expofuif fet labores, puta in extirpando terras incultas, \& non feciffer fumptus. Et fecundumhxc (vt ego nouiter, \&overê animaduerto) cum ob rationes fuperiores, nón ob feruitia tantum ordinaria, ad qux feudatarij tenentur, excitatus fuerit R. P. (yt iam dixi) non inde deduci valebit affumptum generale, fiue regula generali decerni, vt in feudidatione, \& concefsione, fui natura fructus non veniant
rellitutione petita, cum id (vt etiam di ${ }^{-}$ xi fuperius, numero 47.) nullo iure caueaturaliquo modo, contrarium verò, \& iure metipfo proberur, atque ex his deducatur aurhoribus, quos retulifupra,num. 48.

Quocirca prarermittendü nonerit, Antonium Pichardum, in dicto §.extraneis, numero 52 . recte accepiffe text.in dict.cap.ad noftram, in feudi datione, \& concefsione, id namque ex integra conftat, atque eodemtextu cauetur exprefsim. Deinde, Roman P.adlaborem laici illius feudatarii, magis quam ad alia confiderationem habuiffe, recte etiam obferuaffe ad finem dicti numeri, 52. Cxterumlaborem metipfum, nó ita fricte accipere ipfum debuiffe, cü poffet is labor in multis interuenire, \& verế interueniflet, vt rectifsime docuit Abbas nunc relatus, \& fupra adnotavi. Prxtereâ textus eiufdem difficultatem affequutum Pichardum eundem inloco pradicto ex numero $4^{8}$. deceptum tamen in ipfius ratione, atque interpretatione reddenda: (qux in effectu HeCoris interpretatio â D. Feliciano relara fuit) tum, quia in feudi reftitutione fructus non venire, verum non eff, vt fu pra probaui, \& deducitur ex Morla, ybí fupra, nu. ${ }^{3}$. tum etiam, quia Innocent. 3.non habuit in confideratione obfequium, quod domino à feudatario pre flatur duntaxat, non etiam onera tantư, qua fi occafio eueniat, fubire debet feu datarius ( vt arbitrabatur Pichardus) quia fecundumid, etiamfioccafionon eueniffer fubeüdi onera, reftitutio vil$l_{x}$ fieret abfque fructibus, fi etiam oneta, quę fubire poffet feudatarius, licêt ea non fubijflet, in confideratione habuiffet Pontifex (vt adeô a perte Pichardus ipfe fupponit) \& tamé reuera, non onera, qux non fubijt, fubire tamen poffet feudatarius, non oblequium tantum, \& laborem ordinarium domino à feudatario praftandum, in confideratione ha buit P. R. fed videns, \& confiderans ea omnia, que diximus fupra in vtilitatem, \& cómodum Monafterij,a¿tu,
\&reinterueniffe, ita, \& iufte ipfemet $P$. decreuit, vt dictư quoq́; remanet fupra.

Prxtermitti etiam non poreft loan54 nis Marci Aquilini, in d. $\S$. \& quid fitantum, dicto verfic.quid enim fi aqux, $\&$ ignis interdietionem pateretur,nu. 139adtext.in d.cap.ad noftram, interpretationem, eifdem rationibus difplicere, atque confutari, quibus D. Feliciani, \& Pichard.interpretationé confutauimus fupra, vtpote cü Hectoris Roderici mé tionéipfe fecerit exprefsim, \& illiusintellectü probaueritin effectu, nec ea có fiderauiteo in tex.interueniffe, \& Romanũ Pontificé principaliter excitaffe, quax nanc dicebamus, fed ad feruitia feudatarij ordinaria refpectum tantum habuerit. Cxterum obferuationes omues in eodem propofito, \& circa intellectũ eiufdem cap. traditas ab ip fomet Aquil.ex nu.133.vfq;ad d.nu.I39: \& veras effe, \& hisconuenire, que fupra fuo ordine, diftincte pramifsimus.
55 Deníq; nec pratermitti poreft, Petrí Auguft.Morl.de in integr.reftit.d.tit.5: ex nu. 3 I.vfque ad nu. $3.6 \cdot$ obferuationes, eodê iure diiudicandas, quo Pichardi, \&Aquilini adnotationes diiudicauimus nunc, omnia namque; qué ad intellectü̆ d.cap.ad noffram, premittit, \& in confutandis aliorumintelle $\theta$ tibus confilde ${ }^{3}$ sat;reAt equidem, \& de iure procedû́t; deficir tamen author metipfe in duobirs, primo, quarenus Hectoris Rodesicionterpretationem relatam, videtur magis probare fub numer. 33 . adfinem, qua tamen ex dictis fupra probarinon poteft. Secundo, quatenus ftatuicifat tim, numer. trigefimoquinto, ad finem; \& numero ${ }^{66}$. fibi nonlatere, placere quibuifdam nouifsime intellectum âme exAbbate,\& Doctor.Sahagum probasum fupra, \& tamen duntaxat refert,fed non approbat, neque improbat eum; fit uecertam quid non proponit prodice decretalis intellectu, aut falrem, cum Hectoris interpretatione magis videzur perfiftere. Ethactenus de his, atquê de intellectud.c.ad noitram, de quo eosum occafion.qux D.Felicianadsextüy
in diA.capite 「alubriter, adnotauit; traCtatum, atque difputationē fufcepimus.
56 Nunc verò ad text. metipfum in. d.c. falubriter, redeundo, \& continuâdo ea, qux ex numero 44 in verfic. \& primo quidem, \& num: 45 : fupraaffumpferam; \& in eadem materia verfando, infertur fecundo, Iafonem, in d.I. de diuifione; numer.2.in fine, ff. foluto matrimon.re Ate in hac materia agnouiffe, legem ftatuiffe, maritum lucrarifructus rei datr impignus, ratione cuiufdam æquitatis propter onera matrimonij, quar fubijt, quod eft optimum verbum, \& ration dict.decretalis, com frequenter dotis frusctus, © c. valde coneniens.
Tertio infertur, ex diCtis hactenus, 8 © d.cap. falubriter, decifione, dilucide, \& certo conftare, maritum non imputare in fortem fructus rei pignori fibi datax nonalia;quam eodem in textu expreffa ratione, \& idcirco procedere ipfius decifionê donec maritus viuit, \& fupportat onera matrimonij,nec in hrerede ma ritilocü obtinere, \& ideo fi haresperfe ueret inteneado poffefsiones pro doté pignoridatas; \& fructus percipiat, tene * bitur illos infortem cóputare, vt fupra dixi,\& cum alijsrefoluit Alexan.Tren4 tacinquius, variarum refolution: librof tertio, de pignoribus, \& hypoth, refor latione 2.nume. 13 .in principio, fol.222 Similiter ciufdem capit.decifionem exa plicari,ampliari,\&reftringi multis mok disiuxta authoresrelatos fupranumed cô octauo, \& latius per Surdum; quila te, \& vtiliterdeclarat, \& materiam esörnat in tractatu de alimentiss titul.pri mo,quaft.42.pertotam, cuius occafione confulto hic pratermitto nonnullá Maritusetiam moră paflus in dotis folu tíone, vt perat vfuras, quod tria cócurre te debeant copulatiue, dotis in quam promifsio, nuptix, \&quod matitus fu* beat onera matrimonij, ex alijs multis refoluit idé Surd.\& latius explicat diot。 quaft. 42 . nam. 3 . cum multis feq. \& nua 147. \& vide etiam ex nuener. 125. \& nu. $133: \& 140 . \& 144$.vbi explicat, quando moracontractadicatur, vt maritus vfot

## Quotidan. controuer.fiurls.

ras dotis exigere pofsit. Et recipiendo 59 dotē fimpliciter, an videatur maritus re mitterevfuras dotales, vide eundé Surdum,dict.tit.1. quaff. 43 .per totam. Quarto infertur, decifioné eiufdé c.
60 falubriter, dūtaxatprocedere in marito, in quo fpecialiter loquitur proprer onera matrimonij, qua fuftinet, non in alio quocunque, \& indenec etiam in vxore locum obtinere, \&confequenter. fthabeat reobligatam pro dotis refti. vutione stenctur fructus computare in fortem, nec poterit foluto matrimonio

Qateriter Item id permittitur marito ratio que, \& fackore dotis, \& matrimonij, fed foluto matrimonio definit non folum effe matrimonium, féd etiam dos, 1.3.ffs de iure dotium. Et fic ceffat ratio, ve Sur dus, dicto tirulo primo,quaff. 45. num. 4 reale obferuauit. Etrepetir num.45. vbiquod vxor widua fructus percipiens extepignorata, renerur computirefibi adextinctionemdotis. Eridem quoquéć exfententia communi refoluant DidaeusCouar.variar.lib.z.cap primo, num. 3.verficulo, fexco. Aluarus $N$ alafe.confultarione 8. núm. a Antonius Quefaday diuerfarum quaftionumiuris, capir. 25. aus.a.Petrus Ceriedosyebllétanearit? ad decretales,num.3. Anton. Gãma, de eefioritionuiz.Alexans Trentacinquius, vatiary refolatio. libro 3 - de pign or 8 a hypoth. refolut. 2 .num. 4 in verficuts tertios s; \&ivltimus cafuseft, fol. 223:8z coddibrazitul.de iuredotium, refolura 6. nu. 2icum feq.fol. 30 8. eruidite.D. Bar= bofa, t.part l.z.in princip.ffs foluto ma. trimon.exnumer. 40 .vfque ad num. $4^{8}$. fol.mihi 593 .cum feq. vbiinquit, quod textinidict.capit. Calubriter, permirtenş vfuras fauore dotis, loquitur in marito, qui fuftinet onerá matrimonij, in quorum compenfationem licite vfuras secipit, qux satio ceffat in muliere, 8 ideo ratione retardatx folutionis, nibil recipere poteft, capire in ciuitate, de
vfuris, \& tenent Bartolus Panotmitan. Rubeus, Alexander. Plotus, Menoch \& $\&$ alij ibidem relati. Quicquid Molina, \& Thefaurus, ibi etiam recte improbati, in ter maritum, \& vxorem in hac quaftio. nullam efle conftituendam differétiam contendant, \& inde infert ipfe Barbof. quod fi prodiü afsignetur mulieri, vt ex eo fructus percipiar, donec dosei reftituatur, quod fructus perceptos tenerir indotemimputare, quia alâis vfuram commitreret, vt etiam \& alij authores permultibidé relati probarunr, \& nu. 41 ampliat hæec procedere, etiáficin infrumento dotalidicartr, quod vxörno mine alimétorum, vel intereffe aliquid recipiat,donec dos reftituatur, videtur enim color quafitus, \& femper ex pradieta receptione videtur refultare vfura prohibita. Ampliat. 2. etiã fi maritus in fuo teft a mento caueat, quodaliquid annuatim foluatur vxori, donec ei dos cum effectureftituatur, nam cü id fit $v$ fura, teftator in fuo teftamento non potefticauere, ve vfora foluatur, wit tenent quäplurimiauthones per Barbof.congefti,quilampliat.3. nonivalere conuiens tinné $\ddagger$ quad iratione retardata folutio nis aliquid foluaturmulieri, fiue fit foluendumâ marito, five ab eius hxrede, \& dict.num. 4 it \& 42 . \& 43. aliorum authorü fentétias, \& refolutiones contra* rias reCtiffime confutat. \& num 44 .amb pliat: 4.etiam fíconuétio fiatnomine in vereffe, vi latius ibi videri poteft, \& iun= gi Surdlin locis fupra relatis. Alex. Tré racinq. variar.refolut.lib.3.de pignor.\&e Hyp.refolut.2.ex fo,25 9 : \& dé iuredot: refolut.6.ex fol.307. Aduerit eriam, pro dotis reffitutione retardata, poffevxoré morä paffampercipere intereffe damni emergentis, vell Pucri cefsâtis, vt poft alios obferuantAffliftis, decif. 284 num. 3.Gouar:refolut.lib.3.cap.t.numer.3.in verficulo,fexto. Thefaurus, decif. Pedemont.45.nu.2.Menoc.confil.7.exnu. 15.lib.i.Anguifol.confil.2.lib. 5. Petrus Surdus, de alimentis, tirulu primo, difta quęftione 45 .namer. 31 \& 32. \& 33 . Ale*ander Trentacinquius, de pignor. \&

## Liber Tertilus.Cap.XXIII.

Hippolyt.dicta refolutione 2.nume-14per totum, folio 223 . \& de iure dotium, dicta refolurione 6. ex fol. 307. erudite Barbofa, prima parte ditax legis fecundx in principio, ff . foluto natrimonio, num. 43 . in verficulo pro concordia, vbi inquir,quod quamuis mulier in propofi tiscafibus, fi petendo fibi promiffum, aut fructus velintereffe, folo inftrumen to dotali, aut fola promifsione niteretur non audiretur, quafi vfuram petens, fit ta men articulet \& probetintereffe damni emergentis, vel lucri ceffantis, obtine ${ }^{-}$ bit equidem, \& audietur: nam certum eft,etizhodie licite peti, \& percipi.poffe intereffe,fiue fit damni emergentis, fii ue lucri ceffantis. Etquando in propofito dicatur intereffe damni emergentis; vellucri ceffantis, vide omnino per eun dem Barfofam, dicto num. 43 . in verfic. dicitur autem in hac materia, folio 596 : vfque ad num. 5 .

Obligatio autem alendi vxorem incumbens marito, an ceffer foluto matri monio: \& an mulier ipfa vidua fit alendą ab hxredibus viri intra annum luctus, \& poft annum quid fi diues fit, \& quid fi pauper, quid fi pragnans? vide omnino Barbofam eundem, prima parte d.l.2. in principio, ex numero 17 .fol.mihis79.vf que ad num. 37. \& iunge Surdum, de alimentis, dicho tit.primo, quizf:44.\& 45 . A lexand. Trentacinquium, variarum re folution.lib.3. de iure dotium, dicta refo lutione 6 per totam, ex fol. 307.
63 Quinto infertur,nó modo antiquos, fedneothericos etiam iuris interpretes maiori ex parie affequutes nó fuiffeveram rationem fpecialitatis in marito, ad text.in diCt.cap.falubriter, nonnullos ta menius fpeciale eo in cafurecte conftituiffe, cum vere in marito duntaxat, non in alia perfona eiufdem capitis conftitu tin procedat, vt dictum latius remanet. Specialitatis autem rationem, non alinn de,quam ex ratione expreffa eodem in capire, atq; ex oneribus matrimonij fup portandis a marito, ex dictis eciam conflat dilacidê, \& obleruauitSurdus, de alimentis, itulo primo, quaftione 4) nus.

4 Barbofa 1.p.d.l. in prin.nu. 40 off.folut.matrim.quamuis ergo Barbofamet ipfe, Nauar.Fœelicia.\& alij iuftê impro batierint aliorum interpretationes adil lum text.male proculdubio ita abfolure eofdem damnarunt, quod ius fpeciale in marito conftituiffent,fiue iure fpeciali procefsiffe eandem decretalem dí xiffent; cum reveraius fpeciale in mari to fuerit, nec profit dicere, neque ex cau fa dotis vfuram permittidebere (vt ijdeß met authores, vt fpecialitaté excludant, argumentantur) id enim fpeciale eft indoteinhoc cafu, vt abfque periculo v fure maritus non computet fructus ex pignore proprer onera prędicta, quæ matrimonio infunt, ad qua fupportanda frequentius fructus dotis non fufficiût, vnde hoc effe fpeciale in dote, alia tamér ratione, quă ea quam fupra afsignauimus, agñofcunt Didac.Couar,vari. lib.3.cap.I.nume.2. verf.tertio conftat, Aluarus Valafcus, confultat. 8. Antoni. Thefaur.decifio. Pedernon. 45. Ainguifo conf.2.lib.s.Alexan. Trentacinq.in duo bus locis relatis fupra num. 61. Barbofa eriam alio in loco, hoc eft, in l.de diuifio ne, num. 2. in fin.in verfic. fed ex pradiEtis,fol.880.qui in principioilliuslegis, verfi.infertur etiam explicatio, indiftinCte impugnäuir Caftrenfis, Vincen. Ioã. Andr. \& aliorum fententiam, quif fecia lem effe decifionem dicticap. falubriter affeuerarunt, \& tamen poft modum idip, fum faterur, alium tamê intellectum ad eundē tex. afsignat, five alia ratione pro cedere ftatuit, vtcüque ergo res fit, negarinon poteft, quinf feciale ius fit in marito, quod alteri,nec etiam vxori cô municatur, quicquid in intellectu eios text.aut in ratione authores diffentiant. t. Sexto infertur, dietx decretalis con$6_{4}$ fitutionem, procedere rqualiter, in ma rito affirmatinế, \& in vxore, \& alijs per fonis negatiuê, fiue pactum adijciatur, fi ue non de fructibus non computandis, nam cum in marito vtroque cafu militer ratio, c.eiuldem, \& in vxore, \&alijs perfonis ceffer,idemius obferuari debebit; nec pacti adiectio aliquid operabitur, ve

## Quotidian.controwerfiuris.

vel ius illud mutetur, aut vxoris, \& alio sum melioretur. Quod deprehenditur ex refolutionibustraditis, \& interpretihus, quam plurimis relatis fupra, nu. 28 . \& inu 60 -pertotum, \& in terminis vlera commemoratos ibidem, obferuabit pater Salon, de iuftitia \& iure, in 2.2. Diui Thom.q. $7^{8}$, controuerfia. 14. verfic. 4. fitempore matrimonij, folio 829 quild intelligit procedere, filiè â patre, fiuê ab alio dos fuerit conftituta, \&fiuè froctu's excederent onera, fiué non; nam contra Chus huiufmodieft licitus, etiam fi paAtum adijciatur prxdictum, vt vir accipiens pignus, faciarfructus fuos, quâdiu illi non deturdos.

## 65

Septimo infertur, creditoré nec etiá pacto, aut conuêrione fructus pignoris, fuos efficere poffe, fed illos computare in forrem principalem debere; quodex textu, in d.l. \& 2. C.de pignoratitia actione, fatis deprehenditur, \& tenuerüt authores relati fupra, nume. 6. Dominicus, in cófilio iz. Bà́inin I.1.C.de diftraAtione pignorum. Negufantius, de pignoribus, in 5 .membro,s part.nu. io. Alexan. Trentacinquius, variar.refolur. lib. 3. de pignor. \& hýpoth.refolut 2 . nu. 6 .
fol.216. Cumalioquim vfura committe retur, quę iure naturali, \& iure gêtium, iure etiam canonico, \& iure diuino,atque vtriufque teflamenti pagina dete: flatur, iure etiam Regio punitur. Sicuti iure naturali prohiberi vfuram ex his ra tionibus deducitur concludenter, quas poft D. Thom.2.2.q.78.artic.3.confiderarunt Conradus, de contractibus, quxftio.22.Villaguta, dev (uris, quaft.3. Ioä nes Bapt Lupus, Didacus Couarr. Gaf. par Rodericus, \& alij authores flatim commemorandi, \& iurcetiam gentium, ex rationeilla, quam ex mente commu ni perpendit Rodericusipfe, de annuis redditibus, lib.3.quęf.4.num.3. iure autem caconico prohiberi, plufquam manifeftum eft ex cap. I. cum fequentibus, cap.quia in omnibus, cap. fuper eo, cap. confuluir.cap.cum tu.\& pertotum, de vfuris, Clementina prima, eodem titulo jure etiam diuno, atque vtriafque tefla-
menti pagina vfuram deteftatam fuiffe, Exodi,capit.23:Leuitici,capir.25. Luç, $x$, cap.6.dicto cap.confoluit, capir.quia in omnibus, \& d.c. fuper eo, \& latius pro fequuntur, arque eas authoritates expli cant Couar.Ioan, Baptifta, Gafpar Rodericus, \& a alij ftatim citandi, qui latius fuperiora prohant,atque exornant poft alios mulios, Didacus Couar. variar. re folur.libr.3.cap.i nu 5 .per rotum, Conradus, de contractiibus,quxf.22.Ioannes Baprifta Lupus, de vfuris, commentario I. § 3 .ex num. $20 . c u m$ pluribus feq. Menochius, de arbirrarijs, lib 2, Centuria 4.cafu $39^{8}$. Villaguta, de vfuris, quaxftio.3. Maranta, in pract. 6.part. capit. de inquifitione, ex nu. Ilo. Vincent. Carocius, de loco \& conducto, quaft. 13. rubricæ devfuris, Lancelorus, in inflitutio nibus canonicis, titulo de vfuris. 5.1. Renatus Copinus, de dominio Francix, lib. 2.cap.6.in fine, Iulius Clarus, receptarü lib.5. 5.vfura Nauarrus, in Manuali, cap. 17. num.223. latius in capite 1. 14. quaft. 3. Palacios, in praxi Theologica, lib.4. cap.1i. Perrus Cenedus, collectanea 41 . ad decretales, numero 1 . vbi congerit permuitos.D. Efpino, in Speculo, gloff. rubrice, parte 13 .ex numero 13 .vfque ad numerum 17 . \& latifsime omnium pater Michael Salon, de iuftitia, \& iure, controuerfial \& \& 2. pertoram, pag. 518 . víque ad pag. 584.GafparRodericus,de annuis redditibus, lib.3.quęf. 4. ex nu-r. vfque ad nu: 8 . Al phonfus Azebedus, in 1.titul. 6.lib.8, novee collect. Regix qui \& iure Regio prohiberi vfuram, oftendit, \& probatur ex eadem 1. I. cum feq. 1.9 titulo 13 -partita I. . 4. itulo 6 . part. 7. \& Couar Efpino, \& Rodericus vbifupraadnotarunt. I mô \& iuris civilis traditione fuftineri non poffet tale pactum in hoc cafuex decifione diç.1.t. \& 2. C. de pignorat.actione, pactumque huiurmodiomniure illicitum fore hodie, \& vfurarium, ex fuperioribus fatis deduci tur aperte, \& Salon, vbi fupra, controuerfia 12.pag. 807 . \& 808 .
67 Et inde fequitur, errore manifelfo lapfum fuiffe (quod nullus hactenus

## Liber Tertus:Cap:XXIIII.

${ }^{4} 40$ Et Iacobi Menochij conciliatiopro fertur.
141 cAtchil.etiam Perfonalisearüdem opinionumconciliat io alia commes moratur.
142 Et authoris ex Sententia communi;
(t) alsa Fulgo (i), (t) Alex contraria, ex conciliacionibus etiam Me noch. (t) Perfonal.opinio nour, fiue 2. moun (t) vera conciliatio confics-

10 s tur.
143 l.finalis, C.de adict. Dini ©Adrian. Toll.remedium, non obtinere quo-- ties legitimus adeft contradictor, : tsnenäque caufa cognita is inpof. fefsionem mittēdus, qui iura potioralegitamis modis oftenderit.
144 2ais legitimus dicatur contradiEtor ad impediendum remenium dicte l.finalis, maximum eße, ©o pracipuum huius materiz dubium, (4) - Subobfoure, © diffuffe explicatü, s.) prout hic adnotatur.

143 © Atque in eo breuiter fo habuiffe, ve re camè, © de iure refpondiffe Ro land. duobus in loci, hic precitatis.
146 Breunter quiquise fe habriffe Burg. - Sal. de Pace, prout hoc numero ob.

2urn feruatür.
147 Hippol.etia R imin iuridice obferwaffe nönulla in bac materia, reli, quiffe camen quä plurama intacta. 348 Latius $\int$ e expedire in eodem articulo efnton:Gomer.* $\int$ ex pracipuè ob fervaße, quibus non abjolute fatis articulus ipfe explanatur.
149 Ioannem vero Sicchardum ad fens tentrasgloffarum, Be Alponfum eAzenedium ad SMenoch. Se retuliffe, vt hic obferuatur.
150 Iofephum Ludouscum, in eodens articulolegitimi contradictoris ad ins
pediendum remedium dicfe l. fin non fegefife abfolute, fiue exprofef Jo iffum non explicafse.
is 1 Nonetiam explizaffe accurate ar. ticulum eundem Sfortia Oddijed ©e tradidiffe nonnulla, qua maiori indrgent declaratione, vit hic alno tatur.
rs2 Ioannes Parlador. in propofito dubio contradictorislegitimi, qwe adnotauerit, (4) de tribus eing dem conclufionibus in hac materia.
153 Ioannes Francif. de Ponte in ipformes dubio, quia obferuauerit.
I54 Borgnini Cavialcani in eadens contra dictoris legitimi difceptatione, obferuationes nonnullia recenfentur:
iss D.Elpino,accurate of dilucide pa-- úarticulump prafatü consradictorislegitimat pertractaße, (t) tria duntaxat constutuiße, prout hic ob feruatwr.
156 Marcum Anton.Peregrin.latiusatquè ex profiffo magis, quam alij fu pra relacifecifent, articulum eandem legitimi contradictoris expla naße, (4) plurima adduxife qua baberi praoculis debentin bac ma: teria, rot hic commemorantür.
is7 Author hucufq́a agitatam legitimi cötradictoris difceptationé ér materiam, qualiter refoluendà exiftımes (6) de ipf(unsfententia, et) num. feq. is 8 lacobum Menochium, dilitgenter ad modum, at que erudite, abfolute ctiam magis quan cateri fecifent, explanaffe, (t) profequutum fuiffe quieftionem prafatam consradictoeislegitimi.
1\% 9 Latius ctiam quans alij feciffent ex plicaße Acchil. Perfonalem, quica dem vestigia Menochitentawir, Aan 2 (t) $\mathrm{C}-$

## Quotidian.controuerf.iuris.

(4) Cequutusefin infectu, vo nu. leq.ontenditur.
150 LegitimuscötradiEtor abinit io caws fequisdicatur, atque it a antequà iudex licentiam mitcendi in poffeffionem concefit.
Vbi Iacob. Menoch decem © feptem cajus pracipuos söfiderat, ©f diffin guit, ex quibus aliaram interpretis tradiationes Juppleri, atque explica vi debent, prout bic adnotatur.
Ex iraditionibus etiam Perfonalis, cot bic obferuatur.
161 Legitimus contradictor ad impediédum nifronem in polfefsionem ex remedio dictiel. finalis, est, quicisarus fuir, etiam fi non pofsideat, vel detineat.
162 Contra finompofideat, nec teneat, nee citasus fueric.
163 ©Aur $f$ allegat titulü diuer /um, $c \bar{u}$ nee pofsidet, nec detinet, nec citatus fuit.
164 Aut finon fimpliciter fuit citatus? fed profuo intereffe, aut fifuapuzat inecreße, niff doceat de fwo intereffe, boc est, fe ius babere in cals fa.
165 Legitimum contradictorem ad impediendan mifsionem in poffefsip: nem ex vemedio distal. inatis, effe eum, quilegitimã alleganerit cassfam, illamque incontiventi paratus fit probare.
166 Incontinenti quemadmodum accipiatur, fiwe quid dicatur. probari Poffe.
167 Etex cribrior interpretuen fententia, id totoms undicis ftatwendums eßearbitrio.
168 quanwis alÿ aliter explicent, rut hoc num.adnotatur, (t) ibidem Hip=
pol. Rimin.pof Bar.fententiacoms memoratur, authoris etiam refolutioproponitur.
169. Legitimas cōtradiEtor quädo dicatur, qui cöparet poft fentétiā lacā de mittedo in pefe(siené: rebiduarafus conflituuntur, e; authoris placitum profertur.
170 Legitimuscontradictorquädo dica-

- tur, qui côparectoofo mirsicné is poßef

- Muliatuor rafuscomftitisuntur.
$x \rightarrow$ i Fideicömi ßarios roniwer $\int a /$ às, चutrü
- legitionus contradictor fit ad impediendänijfionem in piobefsionem ex remedio d. i.fin robarommunes $D$. refolutiones probantwr:
172eFudecicomif Sario चwinerfali, ancöce datuкvemediüpofißoriuid. l.final. vobi etiam proferantur, at ghe proban- $^{\text {pan }}$ tur refolutionescommunes Doctorü.
t73 Fideccömißariar uniwerfalicoppetere hodie remediü poffe fforiñ d. t. fin. de
2- iure huius Regni, catra restitutionam aliquam ab harede fact am, ex fentêtia Burg. Sal.de Pace.
$17_{4}$ Contria ex fentëtia authoris, wobi be res infortutusvelit adire, aut mifsioni in poffef sione contradiceret, vel de tractionem Falcidia, Trebelliadica, aut le gitima, aut aliâquàlıbos contéderec locum babituvam.
2uod numeris feg. Iativinflenditur, tet? melius, angog drlacide magis, quä anteafactiu effa explical $\overline{\bar{u}}$ velinquitur!
- 75 Quarta detractionem noncep Bare bo dse, ex eoquod testamentum valeat abfque baredis inflitutione, ©f inde Falcidiam, nec Trebelliansicam hodie fublatam effe de iure huius Regni.
${ }_{176}$ Fideicömiffarrum, etiam quando à l. träfeunt iura (t) actiones,fiue àl.
fir reflitutio, non poße apprebende repoffef rioné, nif ide manu haredis. $\mathcal{N e c}$ poffe obtinere in remedio dictal. fin.quädo hares contenderet quarram fe deducturum.

177. Fideicommißarium, etiam pofsidétem, none $\beta_{\text {Se legitimum contradi- }}$ dietorem ad impediendam haredi fcripto immif sionem inpoffefsionem ex remedio d.l. fina. quoties hares ipfe fcriptus, poteft detrahere Falcidiam, aut Trebell.
${ }^{1} 78$ Non Sequi fanè, teftamentum hodie ralet $a b /{ }_{q}^{3}$ h heredss institutione, ergo fidecicommißario abjalute com petit remediü d.l.fin. etiam nulla restitutione fibi facta, imò contrariü. Sequi, vt hic obferuatur.
Et infortioribus terminis fufinetur contrarium eius, quod Burg. Sal. de Pace enetur.
179 Et l.prima, titulo 4. libro 5. noura colleCtio, Regia, verus intectus ad ducitur.
180 De iure communi certum effe, hare-ditatem adire, cogipoffe eum, qui ipfam alteri irefittuere granatuseft quoties actionum transfufio datur.
181 Hodie tamen pof decifionem, l. I: ticulo 4.lib. s.nowa collect. Regia, haredem grauatum cogi nonpoße hareditaten refituere, (t) correEtumeffe ius comniune ex fentertia quarundam.
182 Contra ex fententia Burg. Salon de Paze, quem author refutat, © d.l.prima verbafingulariter, explicat.
183 Adducit etiam loannes M Matiençi refolutionem, quod fideicommiffariofit hodie restitutioipfoiure abfog
baredis, vel legatar $\ddot{y}$ refitutiope, (4) quodpoffesso fidercómis $\sqrt{\text { ippote}} \boldsymbol{\tau}$. a fideccommi ßario apprebendiabf. que baredis restitutione.
184 Et rotrunque dictum temperatur. atque explicatur.
18; Prajcriptionis exceptionem haredi -bici itapofe, vt eum in poßefsionemimmitti, \&ூ remedium diCte l.fin. impedrat omnino, modo exceptro liquida fit, reel incontinenti. liquidabilis.
186 Prafcriptionamque tollit träfmi sito nisin pofferfionem articulum, quä principalem perenda hareditatis.
187 Prafcriptio, que requiratur, vo be neficium d.l. fin. C. de adict. Diu; Adr.Tol.excludatur.
188 Remediumpoffeßorium dict. 2. fin: (4) legis Soriana, anno son excludi, prout hic obfer ruatur.
189 Authorespermulticomemorantur; (4) ingentiftudio, eximioque labo re congeruntur in onum, quil.fin. C.de adicE.Diu.c 1 dri.Tol.mate riam tractarunt, atque exorndrunt:
 EG.finalis, C. de ædict: Diu.Adri. Tol.materia diligenter, \& dilucide, breuiter tamen, \& vtiliterdifcutitur, ac inter alia principaliter inquiruntur ex profeffo nonnull2, l.inquam ciufdem, \& 1.3. titulo 13. libro quarto, noux collêCio.Regix, (qual, Soriana, vulgo nuncupatur) remedium, quibus, \& quando cópetat, vel non, quxeciam adftringantur probare, quilegum earumdem benefiAaz 3 cium

## Quotidian.controuerl.iuris.

cium implorant, fue quæ requirantur, vt quis in fummario, por. fefforioquê eius I. iudicio obrineat. Deinde, an femiplena probationes fufficiant, an veró plenx neceffariz fint. Rurfum, quando quis dicatur legitimus contradictor adimpediendá mif fronem in pollefsionem ex dictis legibus, \&\& qua vitia dicātur vifibilia, aut inuifibilia, vt eam impediant, vel non? Aneriamadmitrantur probationes, feu exceptiones, altiorem indaginem requirentes, \& quando incontinentiprobationes fieri poffe, dicatur, vel oon poffe. Succeflori deinde maioratus (quod hactenus abfolute fatis explicatum nó erat) an remedium dictx legis finalis, comperat, fideicommiffa. rio etiam de iure communi, \& hodie de iure regio polt decifionem, l. primx, titulo quarto, li* bro quinto, nour collectio, Regix, etiam nulla reftitutione facta ab harrede (quod nullusitidem explicauerat abfolute) an deniquê hares hodie poft decifionem eiufdeml.Regix primx, pofsit à fideicommiffario compelli, vt adeat hxreditatem, \& fibi reftituat, \& de intellectu prafatx legis primæ. Vbiin gentiftudio, \&labore eximio, authoréaliorum interpretum pla. cita, \& refolutiones cuoluiffe, atque explicaffe, \& quam plurimadilucide, \&diligenter magis, quá antea factū effer, obferuaffe, libenter fatebitur quicunquê.


R O Dilucida huios, capit.explicatione, obferuandü, atqueconfi tuendum erit primo lo co, materiă hắc vrilem equidem, \& afsiduam, atque in vfu forenlif frequentem admoOum, \& quotidianam, \& nonmodo inl. final.C. de xdict.diu.A dri. Toll.agitará plenifsimê ab antiquis, \& recêtioribus, quilonga ferie ediderunt, reperitiones ad illum text.\& materiam eandem profecuri fuere latifsime, fed eriam in alijs, innumerifque locis tractatã ab alijs per multis iuris interpretibus, quorum fuo ordine fpecificam faciemus mêtıonem infra ad finem huius cap. interim vero, \& anse alia lectorem monendü, tranferi bēdi vitio reliêto, quod quidē ab inftitu to, \& conditione nof ra multum abhorset, id dütaxatintēdiffe hoc loco, ve vifis, \& pręlectis eifdem, infinitifque juris vtriufq; authoribus, \& ipfis ingentifudio, \& prolixo valde labore euolutis, \& fuo ordine illos recéferemus, vt \&lecto ri vtilitaté afferat plerüq; nó modicam, \& quarḗdi alihinecefsitate excufér om nino, vt etǐ ex ipfis veriores fétētias, \& quę frequétius cótingüt, in mediü , pferamus, \& dilucide equidē, ató; abfolute \& indiftincte forfä magis, quã hactenus factü fuiffer, quâ plurima obferuemus, aliaverò cęteris relinqua mus, ac in effe Audiftinctione, breuitare, \& refolutione tradamus hoc capit.refoluriones quorü dž, ex quibus tot, \& adeô lata, atq́; prolixa cômentaria in propofito pręfentis materię prodita ab alijs, pręlegédi regu lariter, \& congerendi, cum cafus, \& dubia fe offerant, necefsitas nó immineat.

Obferuandum itaq; erit ptimoloco, per aditionế hęredicatis omnia quidé iu ra trâlire in hęredé ip poiure, \& hęreditati acquiri, ficuti fuerant penes defunCtü, hęres namq; defunctũ ipfum repra fentat.l.cū hares,ff.de acquir.poffefsio.

1. I. C. fi certum petatur, I.I. \& 2 . \& per totum titulam, C. de hxredit. actionib. l.legatorum,ff.de de legatis fecundo.l. fi ego, $\overline{\text {. fi alicui,ff. de iure iuredotium. }}$

## 3

 Poffelsionem autem rerum bxreditafiarum (nifi ipfa apprehenfa fit) nonacquiri harediper fimplicem adiotioné hareditatis, pertext. in d.l. cum haredes,1.prima, 5 . Scxuola,ff.fi quis teftam.4 lib.effe ius, fue. Nec cótinuari poffefsio nem defuncti eriam in fuos haredes, vt fupratioc eodem libr.3.cap.22.num. 19 . \&tribus fequentibus, latius probaui, \& per multos iuris interpretes, ita tenentes adduxi. Et aduertit vltralocumibidem relatum, alio inloco D Efpino, in Specolo.gloff. 34 principali, deaperturateftamenti, numer. 2. \& quinque fequentibus Angelus etiam Matthęatius, delegat. \&fideicômm.lib.4.cap. t.nu.2. Deinde ériam obferuandumeft, pof fe hæredem propria authoritate ingredi, \& apprehēdere poffefsioné earumdem rerum hæreditariarum, cumbona Vacantia funt, \& à nemine pofsidentur, nec iudicis authoritate opus effe. Quod fcripferunt Bartol num. ${ }^{6}$ Bald.num. 3.Decius, num $4 . \&$ Zuchard.num. 107. in diç.1.fin. C.de rdict.Diu Adri. Toll. Ripa, in rubrica, ff. quorum bonorum, numero fecundo, Plotuṣ in 1 . fi quando numer. 85 . \& 93 . C. vorde vi, P.P. Parif.in confil.54. num.i. \& féq. lib. 3 . \& in conf. 37.num.22.eodemlibr.Socinus I unior, in confil. 75 nume. $10 . l i b$. r. \& cum alijs multis ita quoque obferuarunt Octauia nusChacheranus, decifione Pedemontana 34-num.5.IofephusLudouicus, decifione Perufina 47. num. 2 prima part. \& defione 6g.num.5.\& ${ }^{16}$.parte 2.Mieres, de maioraru, part.3.quafti. 17. num. 3. Ioann. Parladorius, rerum quotidianarumlib. 2.cap. 5 num. 1. Marc. Anton. Peregrinus, de fideicommifsis, articulo 48.numer.t.Angel.Mattheatius, de le $\frac{1}{}$ gatis, \& fideicommifsis, lib.4 capit.primo, numero 3.eleganter Aluarus Valal. cus, confultatione 191, numer, II. cum fequentibus, vbi poft Bartol. Bald: Tiraquel. \& Roderic. Suarez, quod hxres ritio. \& collatio.dict.cap.j. num. 10.vbian pofsit etiam propria authoritate ingredi poffefsionem hareditatis ab alio tertio occupatæ, \& quod nó pof fit, nifi priuseo citato, vt infra dicendü eft, \& latius ibi explicatur, \& vide infra, num 38 , Idem quoque, quod hares poffitpropria aurboritate apprchédere pof fefsionem rerum hæreditariarum vacantium,obferuauitAcchil. Perfenalis, de adipifcenda poffefsione, Humer. 8. \& nume.Ig. Ioannes Gutierrez, in §.fui, inftitur. de qualit. \& difler num $75 . \&$ praCticarum libro primo, quaftione $79 . n u$ meror. \& 2.

Vbi inquit, quod flius, vel alius hæres exteftamento, vel abirteftats, fireCta via bona ad fe pertineant, poteft pro pria authoritate ea occupare, dummodo abalio non fint poffeffa, nec incidit in poenam, l.tertię, titulo $13 . \operatorname{libro~4.no-~}$ uæ collectio. Regix, quæ eft I. de Soria, \& dicto numero 75 . \& numero: 2 . in di10 Ata quaftione 7 . Inquit eriam, quod filius abfenstempore mortispatris reuer fus, inueniens fratrem pofsidere, poreft propriaauthoritate ingredi poffefsionébonoró patris, vt in 1.8.tit.delasherercias,lib.3.fori, \& latius per Roderic. Sua rez, ibi relatum, \& adeó poreft,atq̣; fuol Aaa 4 iure

## Quotidlan.controuerf.iuris.

iurehares ingredi poffefsioné bonorú vacantiŭ, vt \& debeatin ea poffersione $\hat{\hat{a}}$ iudice defédi,ató $\dot{\text {; }}$ tueri, $f i$ alius tertus inea poffefsione fic apprehenfa ipfum moleftare voluerit. Decius, in d.1.fin.C. de ædiA. Diu.Adri. Tol.nu.S.in fin. \& ibi demZuchar.nu. Ioz. Plotus, in d.l.fi quá do,nu. 84 .P.P. Parifin conf. 4 I.num. 35 . libr.I. Grämaticus, conf. 64 in ciuilibus. Acchil. Perfonalis, de adipifcenda poffefsione, nu.to.\& ir. Anton. Gomet.in!. 45. Taur, nu, I18.ad fin.qui haberur poft num $1 \mathrm{~g}_{2}$. \& difputens ex profeflo Aluarus Valafc.d.confult. 「9r. per totam, vbi pro vna, \& altera parte, quod debeat, \& quod non debeat poffefsio huiufmodi, à iudice cófirmari, \&̀ defëdi:plurima ad ducit notanda, \& vtilia, tandem num. 23: \& Ceq refolutiue inquit, quod fi is, qui poffefsionem occupauit propria autho sitate, omnino eff intrufus, quia fine au thoritate iudicis, nec titulo de colore tituli poffefsionem occupauir, deijciendus eft â poffefsione, $\&$ tradenda ei, qui facultatem habueritâ iudice, quoniam huiufmodi in beneficialibus, etiam eft proprie intrufus, vtibidem probat nu. 2s.quod fi quis haber titulum verum (in quitipfe Valafc.ni. $2^{66}$.) \& ius ad bona, quanuis propria authoritate ingrediatur, non erit expellêdus, nam talis etiam in beneficialibus non dicitur intrufus, nec incoloratus. Poftmodum nu. 29.\& 2. feq. conftituit differentiam inter beneficialia, \& prophana, vbiad adipifcēdam poffefsionem vacantem, fufficit, quod quis tanquam dominus, vel quafi dominus ingrediatur, 1. cü quarebatur, $v$ bi Bartol. \& omnes, C. vnde vi, in beneficialibus verò poffefsio dicitur decolorata, quando quis licêt titulum habeat, ingreditur tamen eam abfquê fuperioris authoritate, \& fic defeCtus licentix fuperioris inficit poffeffionem, vt per Innocentium ibi relatu, \& alios authores. Et Valafco fatis aper- 14 te conuenit Ioannes Gutierrez, practicarum libró primo, diet a quaftione 79. numero primo, licet articulum non difputauerit aliquo modo, dixit namquê,
poffe haredem exteftamento, vel ab? inteftato apprehendere poffersionébo norum propria authoritate, fi recta via ea ad fe pertineant, vt fupradicebamus, quafi fentiat contrarium, vbi ad fe non pertineant, vt fupra retuliGutier.metip fum. Et ita quoque intelligi deber Azeued.in d.L.3.tit. -3. libr. 4. noux collectio. Reg.ruu. 57 . Mieres, de maioratu, part.3. quaftio. 14 . maximê ex nu. 3o. \&iunge Menochiu, deadipifcenda poffefsione, remed.4. ex nu.348, Quocirca, \& confequenter apparet rectius, \& yrbanius haredem facturum, quamuis(vediatum eft (poffefsionem bonorü hxreditariorū pofsitpropria authoritare apprehen dere,fi eamiudicis authoritate ingredia tur, \& antequam in illam apprehendédo, ab alio preueniatur, iuxta conftitutionem diêt.l.fin.C.de ędict. Diu.AdriTol.Cuius prouifio non fuit neceffaria, red ad bence effe tantü fuir fancita, prodi taque fecundum Caftrenfem, \&: Deciū, ibidem, nu. 7 . in fin. \& refert Perfonalis, de adipifcenda poffefsione, nu $20 . \& \mathrm{vl}$ tra relatos abeo. Iofeph. Ludou. decif. Perufina $69 . n u$.s. \& fubditnu. 16 fibinü quam placuiffe intellectum Caftrenfis, Decij, \& aliorum, quod lex illa fuerit in ducta ad bene effe, ea ratione, quia lex illa dat formam hxredibus fcriptis, qui volunt adipifci poffersionem bonorum eis relictorum, vt adeãt iudicem, eiquê oftendant teftamentum non abolitum, neque câcelarum, \&c. Si ergo haredes fcripri poffent ingredi propria authoritate, fruftatoria fuiffer difpofitio illius, l.finalis. Propterea Ludouicus metipfe exiftimabat (vt inquit numero 17.) inintelligendam communem fentententiam Doctorum in haredibus non ferip tis, qui per difpofitionem illius l. finalis tenentur adire iudicem, \& quodifte intellectus fibi videtur verifsimus, quâuis communis opinio fit in contarium, à qua profitetur recedendum nonęffe.
Ego vệôvt in eam fententiam interponam circa pradicta, animaduerto im primis, Doctores communiter (quod equidemimirument)non explicaffeplar
citumillud Caftrenfis, \& Decij, ab bene efle duntax́at proditam conftitutioné dictal.finalis, nec fuiffe neceffariam. Verè tamen conftitutionem eandem, nouam effe in multis, vt Zuchardus ibidem fcripfit numero $4^{8}$. $\&$ fequatus eft Mennochius, adipifcenda remedio 4. numero 13 . \& hxredibus non modo neceffariam, fed \& favorabilem, vt idem Zuchardus, nurnero 60 . ad finem, numero 187 .num. 199 . \& numero 25 I. poft Decium, Curtium Iuniorem, \& Mantuam, in eadem l.finali probauit, \& fequitur Menochius, dict. remedio quarto, numere $37.38 .8 x 39$ dari deinde $1 . \mathrm{ip}$ fius beneficium haredibus fcriptis duntaxat, vt dicetur ftatim, \& inde falfum effe intellectum relatuml ofeph.Ludouici, \& contra textum eundem, \& communé probandam omnino, vtpote verbis exprefsis, l. Llilius deductum, nec iure procedere affumprumillud, fiue argu. mentandimodum, hęres poteft propria authoritate capere poffefsionem bono rum hareditariorum, cum vacant,ergo neceffaria non fuit dict. l.finalis conftitutio, fuit namque neceffaria in eo, \& alijs multis, \& non, tantum ad bene effe inftituta, ob id eriã, quod hęredes fcripti plerunque nolint propria authoritare,fed iudicis licentia, \& decreto hareditariorum bonorum poffefsionem apprehendere, \& tunc quomodo id feri debeat, $\&$ neceffarium fuit exprimere, \& eal.fingulariter ftatuitur. Frequenter etiam, cum contradietores, \& cohx redes etiam exiftant, inter quos magnx funt contentiones, \& alia concurăt, quę hæredem friptum, eius 1 . beneficio ma gis vti, quâm proprio iure poffefsioné affequi fuadeãt, neceffarium adeò fuit, formam fiue modum poffefsionis petê-dx ftatuere, vt prxtermittiid adeò fre. quens, \& neceffarium abfque iniuria non poffer, cum plerunque etiam, \& fi hæredes bona vacantia arbitrétur, poffideantur, vel detineantur ab alijs, quanuis dić. I. finalis beneficium coricedatur etiam nemine pofsidente, viper Menochium, difto remedio quarto, numes. fonalis, de adipifcenda poffefsione, nu. 185. M. Anton, Peregrin. de fidiecom. mif. articul. $4^{8}$. numero primo, quireAe obferuait, inter haredes feriptos in primo gradu, \& inter alios hoc intereffe,qued hęres fcriptus ex fola often fione teftamenti in forma probante, nó aboliti,nec cancelari notorium facit iitldici, in cafu effe, vt in poffefsionem mittatur. Sequentes verò, veluti fubftitutus vulgariter, exemplariter, aut pupillariter, non aliter, nif notorium iudici faciant, eueniffe cafum fubftitutionis. Et idem eft in harede haredis, nam hare: ditatem in eum tranfmiffam liquidare oportet. Et in fideicommiffario, nam cafumfideicommifsi, \& fubftitutionis liquidareeũ, necefle eft. Et ita fanề obferuauit, atque magiftraliter docuit $B$ ar
 tiam prafatam inter hxredem friptum primogradu, \& alios fequentes, etiam vniverfales fucceffores, poft Angel. Salic. \& alios multos probarunt Zuchar. in eadem l.fin.nu. 2 ri.Beroi. in conf. 57. col.t.lib.2. Menoch.d.remed 4.nu.205\& 212. Anton. Gomet, in 145 . Taur.nu. 139. Acchil. Perfonalis, de adipifcenda poffersione, num. 185 .

Herredes autem abinteftaro fuccedéres, nonfruuntur beneficio d. I.finalis, nec eo remedio poffefforio vtuntur, quia non funt hęredes fcripti, de qui-, bus lex illa loquitur, ac proinde in eis ceffat fuppofitum ipfius,, . \& fic conclu dunt interpreres omnes, in eadem, 1. final, quos longa ferie cógefsit, \&\& fequutus eft Iacob. Menoch. diCQ, remedio 4. numero 54 . \& numero 54 .vfque ad numerum 75 .Roland.in confili.num. 5. li-

## Quotidian.controuerf.furis

bro primo, Parifiusin confil.6o. num.T. lib. I. Cephal.in confil. 4 num. 34 . libr.I. Sebantianus Medicis, in tract.de acquir. \& conferuand rerum dominio, gloffa I. part.2.num. 194. verfic. fecundo declaratur,fol.25.columna 3.Borninus Caual canus decifione 20 .numer. 25 . part.3. Achiles Perfonalis, de adipifcenda poffer fione, ex numero 4. cum fequétibus, Mo lina, de Hifpanorum primogenijs, libro 3.cap.13.numero 44.\& 51. Marcus Anto nius Peregrinus, de fidecommifsis, articulo $4^{8}$. numero ${ }^{2}$. Ioannes Philip. in fumma vtriufque iuris, ad titulum $C$. de xdicto Diui Adriani Tollendo, numer. 2.folio mihi 207.Ioannes Cutierrez, in §. fui, inftitut.de hered. qualitatê \& differentia, numer. 74 . pertotum, Ioannes Parladorus, rerum quotidianarum, lib. 2.cap.5.numeró 2 . Azeuedius inl.3:titul. 13. libró 4.nova collectionis Regix,nul mero primo, \& numero 31. Mieres de maioratu, parte 3 quxftione 17. numer. 25. Zauallos,commun.contra communes, quętione io.numero 6 . \& rationé, quare fuccedentes ab inteftato non habeantremedium dict $x$, lifinalis, afsigna uit Menachius, dictoremedio 4. nume ro 65 : \& fequent Aliamafsignauit Perfonalis, vbi fupra, dicto numero 4. quæ in idem tendit, aliam \& abillis duabus diuerfam, Ioannes Philip.tiadidit ad di Ctum titulum, vbi wideri poterit.

Officio tamen iudicis, quod \& fuccef fores ab inteftato in puffefsionem bono rum mittantur, \& confequantur beneficium dict $x$ legis finalis, ex gloffa, Baldo Prepofitó, Parifio, Socino, \& Guido Pa pa,obferuauit Marcus Antonius Peregrinus, de fideic ommifsis, dict. artic. $4^{8}$. numero 2 . qui numero3. Proptereà int quit videri, nullam ineffe effectualem differentiam inter haredem fcriptum, \& inter legitimum, nam \& haves fcriptus iudicis officio nobili mittitur in poffefsionem, etiam coñtradictore exiffen te.ve Bald. Salicet. Caftrenfis, Decius, Mantica, Zuchardus, \& V eroius ibidem commemorati tradiderunt, Rolandus inconfilio primo, numeróleptimo, li-
bro primo, vbi fequitur opinionem Bal di, ita demum, vt filio fuo haredi competattantum officium iudicis ab intefta to, vt mittatur in poffefsionem, non vero extraneo, \& ibidem tenuit Achil. Per fonalis, de adipifcenda poffefsione, nu_ mero 7.vbi inquit, filio ab inteftato fuo patri fuccedenti, inon competereremedium diff legis finalis, fecundum crebriorem Doctorum fententiam, per iudicis autem of ficium, tunc favorabiliter imploratum, in poffefsionem immiti, ex Iafone, Parifio, Socino, \& Maranta, ibi relatis,quorum opinionem de aquitate veram effe, cenfuitPerfonalis metipre, fi non aliud eidem remedium com petat. Et in his ter minis, quando inquam filius fuccedit ab inreftato patri fuo, iudicis officio(vt dixi)beneficium ditax le gis finalis concefferunt ei \& aljjpermuL ti, in extraneo verồ denegarunt. Peregrinus autem (vt vidifi) omnibus fuccef foribus abinteftato iudicis officium cócefsit, quodBaldus, prectipuus huius fen tentix author, nó ita generaliter fatuir. Alij verô \& êcontra, abfolutê \& indiftinctê fuccedentibus ab inteftato denegarüt beneficium eiufdem legis finalis, \& fic nec etia miudicis officio implorato. Et horum fentétiam derigore iuris, \& attenta decifione, verbis etiam exprefsis difx legis finalis, feruatis, veriffinamque equidem arbitror, \& a Meno chio, ditto remedio 4 numero 75 . \& fequentibus, contra Baldum, \& alios, rectius probatur. Vere namque \& fifilius reipfa hares fit, non tamen poteft often dere teftamenti feripturam, qua notoriê conftet, fe hæredem, quemadmodü conflitutio di\&te legis finalis requirit, \& Curtius Iunior, numero 68. \& Zuchardus, numero rt.poft Caftrenfem, rectiffimê obferuarunt, \& â fententia Baldi, fecefferunt, \& fecundü hxe æquiras illa DD.ex quaimplorari iudicis officiũ di cebant hi, qui Baldi partes a mplectebátur, iurę non modo fubfiftit, fed ex decí fione diAx legis finalis fubuertitur omnino, aliaquê via\& remedio confultum effe poterat filio, vt de fe noturn eft.

## Liber Tertius.Cap.XXIIII.

Hodie verò apud nos ex decifionel. Regix,3.titul.r3.lib.4,noux collect. Regix(quæ lex deSoria nuncupatur vulga riter) aliter ftatutum apparet, vt feilicet veniétibus quoque ab inteftato compe tat remedium \& beneficium dictalegis finalis, quodeft fummarium, \& executi num, vt mittantur in poffefsionem rerü hæreditariarum, \& eam confequantur, quodnon folum in fuis locum haber, prout Baldus, \& cxieri de iure commu ni, ex oficio iudicis exiftimarunt, fed eriam in quiburcunque coofanguineis, quí fuccedendiabinteftato in bonis defunEti,ius obtineãt, vr probat dicta I. Soriana in fui principio, ibi: Sialguno finare, y dexare hijos le gitimos, onieses, o dende a yufo, - otros parientes propingusos,que ayanderecho de heredar lus bienes por ceftamenso y ab inteftato. Etiterum in verficulo, rque las ju ft:cias,\& oprimê deduxit Ioann. Gutier rez, in dicto s.fui, numero 72.73 . $6 \times 74.8 z$ adijcitprædictum remedium non folü dari exl.illa Regia venientibus ab inteftato, fed etiam hxredibus fcriptis in teftamento, vt probatur ex verbis ipfius, ibi: Por tefamento, on binteftato. Et fic approbat in eo quod dicis de teftamento decifionem dictol.finalis, \& 1. partitx: in eo veró quod dicit de venientibus ab inteftato, non erat difpofitum fic de iure communi,imó conerarium difpofitū, vt dictum remanet, preterquam deiudi cis officio fuis tantum comperenti propter exiftentiam fuitatis, non verò alijs, quam fuis comperebatdictum officium, imó (veego animaduerto vltra Gutierrez eundem)nec fuis competebat, ex fententia contraria, \& veriori, quam fupraprobaui, aut falrem id fummam difficultatem habebat, nec ita exprefsim fuerat, \& clarê decifum. Hodie verò ge neraliter omnibus vénientibus ab inteftato, competit prafatum remedium poffefforium per dictam 1. Sorianam. Idcirco (vtrectè obferuauit Gutierrez metip fe, dicto num. 7 4.ante finem) omnia dict 3 \& tradira perD D. in dil.fi. C.de xdict. Diu. Adría, tol.\& alibi fxpê, circa materiaml.eiufdem, quæ exteftaméro.

Inquitur, habebunt etiam locum abinte ftato, \& in cafu d.l. Sorianx, quam fecit practicariquotidie Rodericus Suarez, ibi relatus; \& Gutierrez ipfe practicauit, vt quoq; retulit eodé in loco. Et idé pariter obferuauir Ioan. Parla,rer.quotid lib.2.c. 5.n.2. per totü, vbirecte animaduertit, remediü hoc Sorianz, $\mathrm{l}, \mathrm{ab}$ it la d.l.fi.differre, quoniam remediü hoc datur omnibus fuccefforibus, five ij cófanguinci fuerint, necne. Caterü Sorianx l.remedium folum datur liberis, aut confanguineis. Rurfumillud datur tanrum ex reftamento, Sorianum aurem da tur,tám ex reitamento, quàm ab intefta to. Prater has igitur differentias (fubdit ipfe Parlad.) careris in cafibus hac duo remedia mutuo inter fe conueniunt, fibique inuicem refpondết proinde, qux ad interpretationem di $C x$ l.f.i.ibidem ef fuffê âD Doťoribus traduntur, ad dictam quoque, 1 . Regiam pertinere, dicendum eft, vt ibi probat nu. 3 . obferuauit etiam idipfum Azeuedus, in eadem 1.3.titu. 13lib.4.recop.nu.r.vbiinquit, remedium eius l.nor folum competere filio, verü etiam alijs confanguineis trấfuerfalibus teftatoris, \& nu. 31 .vbi inquit, quod com munis interpretum fententia, qua erat de iure communi, quod reme diú d. 1.f. rion compererer venientibus abintefta to, corrigitur hodie per l.illam,quod \& Zauillos adnotauit commu.contra cómu.q.io.nu. 6. Et quanuis Pelaez a Mieres, de maior.p.3.q.17.n. 25 .rectê obferuauerit,communem opinionem effe de jure communi, quod flio fuccedentiab inteftato non competat remedium d.l.fí nalis, quia dieta lex loquitur condito te ftamento, \& non aliter eff locus eidem, in quo(vt vides) conuerit fententix eorum, quamcü Menochio probatimus. Quatenus tamen fatuir Mieresmetipfe idem quoque hodie obferuandum poft d.L. Regiam 3 .decipitur mianifefte, fiquidem contrarium adeoे exprefsim deducitur ex verbis ipfiús L.relatis fupra.
Legatarijs verồ, aut fideicommifarijs particularibus non competere remedium dietx l.finalis, C. dexdicto Diui Adriam.

## Quótidian.controuerf.iuris.

Adriani Tollend.Planum equidemef, \& cóm nif fcríbentium omnium placito probatum, quoniam de his non loqui tur diCtal.finalis, nec tantus 'ipfis debe-
24 turfauor, \& ita feripfit Baldus, in eadé 1.finali, ante numerum 39 . \& fequuntur quamplurimirelati per Menochium, adipifcendx, dicto remedio quarto, numero 132 .cum fequétibus, \& alij ftatim referendi.Nec id immutatur ex decifio ne diftrlegis Regix 3.titulo 13. libro 4. Recopilationis. Namerf ea in lege expreffum fueric, hęredibus voiuerfalibus competere remedium executiuum, $\mathbf{v t}$ mittantur in poffefsionem bonorum he reditariorum:legatarijstamen, aut fidei commiffarijs particularibus non idem ius conceditur in eadem l. nec alibiin iu re,ficuti explicarunt latius, \& difputasunt articulum eum, an filicet legatum $x$ relictum in teftamento habeat executio nem paratam, poft Rodericum Suarez, Seguram, \& alios multos, A uiles, capit. Io. Prætorum, gloffa, execucion, numero8.Padilla in atwen. hoc amplius, numero 2s. C. de fideicommifsis, Petr. de Peralt.inl.prima, numero 85.ff.de legatis fecundo, Parladorus rerum quotidia narum, libro.2.cap, finali, prima parte, 3.9.numero 2: D Paz, in praxi, 4. parte primitomi, cap prino, numero $19 . \& 3$.
tomo,cap.4. 6 primo, numero $49 . \& 50$. Iofeph.Ludouicus, decifione Perufina 23. pertotam, Andre. Fachineus, contro verfiarum iuris, libro 5.capite 31, fol. 591 . Humada, inl prima titulo in partita prima, gloffa prima, num. 4. Antonius Gometius, in l.45. Tauri, ex nume. 137. Doctor Spino, in Speculo teftamentorum, gloffa 34.principali, ex numero 35.A7euedius, in l. prima, titulo. 2 , numero 20 . libr.4, noux Collectionis Regix, Ioann. Gutierrez, practicarum libro primo, q. 8 o.per totam, quo loci negatiue, \& vere refoluit difceptationem hanc, videli cet,teftamentum pro legatis \& fideicómifsis particularibus non habere execu tionem paratam, nifi precepto iudicis de foluendo pracedente, \& recognitio ne, hoc eit, confefsione ipfus hæredis,
vel fi omittatur confefsio, non tamé da
bitatur de viribus teftamenti, nec ipfum negatur, nec arguitur de falfo, \& præcef fit proceptum de foluendo, hxrefquequethatrin non foluendi nullam rationabilem caufam allegat, \& fubdit numero $3 . \& 4 \mathrm{te}-{ }_{-2}^{2}$ famentum habere paratam executio$\{$ nem pro legato corporis hæreditarij, vel feeciei, velquantitatis ad pias cau- e fas, fecustamen pro alio legato ad non piascaufas, etiam hodie pof decifione dictæ. Soriane, vt dixi, Iacobus Valdefius in additionibus ad Rodericum Suarez.ad l.quoniam in prioribus 5.7. notabili 6.verficul.fecundus cafus eft, folio 107. Dueñas regula 15. Zauallos, communi.contra commun. quaftione 103 . exnumero38.vbi in omnibus conuenit fuperioriloan. Gutierrez refolutioni, \& inquit, quod prolegato fpeciei nó fit executio, fed ftatim fir mifsio in poffeŕfionem ipfius rei, atverô pro confequé dolegato quantitatis agitur via executi ua, vocädo hæredem coram iudice, exhibito teftamento, \& interroganco, an fit hares, necne? etfic confiteatur fe hære demefle, confequitur legatarius legatum via executiua, virtute confefsionis illius, \& refert Doctor Paz, dicentem, receptum effe in praxi, quod legatum habeat paratam executionem, procedéte iudicis mandato, facto hxredi de foluendo intra breue tempus, eoquetranfacto executioni mandari legatum. Similiter, quod flius nelioratus, ficut nee legatarius, no in polsit petere fe mittion poffelsionem ex rdicto Diui Adriani, \&beneficio dict legis finalis, fed quod de manuhxredis debeat accipere poffefsionem meliorationis, fic ut \& legata rius reilegatæ, refoluit Iacobus Valde fius, vbifupra in $5 \cdot 7 \cdot n u m$.Io. \& Ig.folio mihi ${ }^{6}$.

Cæterum obferuandum eff, remediü dict $x$ legis finalis, C. de ædict. Diu' Adr. Tollend.fucceflorimaioratus competere, pro confequenda a Ctuali maiora-notavibsaw tuspoffefsione, vtputa fi fir inftiturusini $\qquad$ hual: uerfaliter, \& in hareditate funt bona ma ioratus, vel maioratus eiufdem fücceffione

## Liber Terrius.Cap.XXIIII.

fione vnitierfali delata, nam porerit petere fe mitti in poffefsionem bonorum; virture \& confliturione dift.l.finalis.Id quod interminis adnotauitAntonius $G$ o metius inl.45.Tauri,num. $\mathrm{n}^{8}$.qui habetur poff numerum 192 .folio mihi $217 . \&$ pro ea fententia feptem pracipuafunda menta expenditiuridice. Vera namque ${ }^{3}$ in fuccefforem maioratus, tametfitranfeat cruilis \& naturalis bonorum maio satus poffefsio, ex minifterio \& difpofí fione l. 45 . Tauri, remediam autem diAxelegis finalis, fit adipifcendx poffer. fionis, vt fatim dicetur, quod datinon poteftilli,quipofsider, necilli qui defijt pofsidere, vi Antonius ipfe Gometius, diAto numgri8, in principio notauit, \&evl tra eum Iafon, in dif.l.fin.num. 9 . Ludo tuicus Molin.de Hifpanorum primogenijs, lib.3.cap.13. nu.2.qui etiam dubium metipfom excitauit, videriinquá, quod cum maioratus fucceffor, verê, atque ci viliter \& naturaliter pofsideat, non por fitintentare remedium adipifcend $x$, Ia cobus Menoch.de adipifcenda, remed. 4-numa 17 , Nibilominus tamé obtinuit frequentius, poffe maioratus fuccefforem intentare dictum remedium, adhoc vt efficiatur realis \& actualis poffeffor. Etita refolvitMolina,diCto capite 13.nu feffor ciuilis \& naturalis poteft intenta${ }^{1}$ re interdictum adipifcend $x$, pro confequenda a Quali \& corporali detentatio ne, \& numero 4. quod poffersio ciuilis \& naturalis acquiritur ex conflibuto, vt ibi probat, \& nihilominus (ve etiam pro batnumero 5.) pofsidens ex conftituto, poteft interdictum adipifcendx proponere, pro confequenda actuali poffefsio ne, \& numero 6 inquitipre Molina, interdifta etiam recuperandx, \& retinen dę comperere maioratuis fucceffori, \& numero 7 . poffe a fucceffore maioratus diuerfis refpeđibus cumulari.Er fecundum hre, clarè fuftinet Molina Antonij Gometij obferuationem prafatam, tâm in loco relato, quàm per difcurfum totius itlius capit.13.remedium inquam dictalegis finalis, C.de ædicto Diui A:
driani tollendo, fucceffori maioratus competere.Idque quodattinet ad pri31 mum vocatum ad maioratü, five ad fuc cefforem primum haredem fcriptü, indubitatum equidem erit hodie exdecif. eiufdem l.fin. \& fidifficultatem propofi tam habere videretur. in alijs vero vhe fioribus fuccefforibus, fiue in vocatis, aut fubflitutis viterius, vel qui progref futéporis fuccefsionis ius obtinuerunt, id ipfum fatuédum equidem erit; $\&$ inde in infinitum competere fucceffori, aut fuccefforibus maioratus, remediom adipifcendx, ex d.l.fin pro confequéda actuali \& reali bonorum poffefsione, modo ipfi fuccefsionis cafum eueniffe oftendant, \& frripturam maioratus auThéticam, atque eiuldem inftitutionem, feu fundationem claram offendant, fi-h eflos.abroesu ue legitimis alijs modis fuccefsionem edfysovan pratenđant. Idque ex dictis fuprahoe haciomţsto eodem cap.hum. $15 . \& 16$.remedium diAxl fin.competere omnibus vniuerfalibus fuccefforibus exteftamento; primis,fecundis, \& vlteriotibus, utodo iudici notum faciant, cafumfubftitutionis, aut vocation is fux eueniffe, prout Pere grinus relatus ibi animaduertit fingulariter. Et confirmatur eadem refolutio, Ludouici Molinx authoritate, libro3. dict.cap. 13 .numero 2.\& fequen, quolo cinó diftinguitinter primum vocarum, \& cxteros fubftitutos, aut fucceffores vlteriores, fed indiftinctê tradit fucceffori maioratus comperere remedium adipifcendx a pro confequenda a tuali \& reali poffefsione bonorum maioratus, quafi indiftinctê \& generaliter fucceffori cuicumque comperat:at di\& $x$ l. finalis remediom adipifcend $x$ eft,vtfuprádixi, \& inferius obferuabitur. Authoritate etiam Antonij Gometij in 1. 45. Tauri, numero 139 . confirmatur, \& lacobi Menochij refolutionibus, de adipifcenda, remedio quarto, numero 199.\& numero 208, vbi quod fubftituti, eueniente conditione inflituti dicun- wh tur, \& numero 209. quod fubftitutus, hie res dicitur, \& numero 210 . quod haredis appellatione, fubftitutus venit, \& nu

## Quotidian.controuer.fiuris.

mero 212 .quod fubfitutus tunc confequitur remedium dictælegis finalis, $C$. de ędicto Diui Adriani tollendo, cum fubftiturionis cafum eueniffe, probat, \& numero $236 . \& 237.8$ numero $34^{8}$. qux omnia ita pariter ex alijs multis authoribus, refolutiué tradidit Achiles Perfo nalis, in commentarijs, de adipifcenda poffefsione, ex remedio d.l.f.ex nu. 185. cumfeq.

Comprobatur deinde eadem pars;
32 nametfi in articulo fideicommiffarij, ló ga ferie ab interpretibus agitato, refolut foleat communiter, fideicommiffario non comperere remei ium di¿tx legis finalis, cum nec re, nec verbo reftitu tio factaeft, vt infra dicetur, atque ex có muni fententia tradiderút Antonius Go metius in dictal.45. Tauri, nume. 138.1atius Menochius dicto remedio quarro, ex numero 178 .cum multis fequéribus, Perfonalis ex numero 8 6. In fuccefforetamen maioratus longe oiverfam mi litarerationem, deprehenditur manifefeex his, qux Ludouicus Molina, de Hifpanorum primogenijs, libro primo, cap.primo, numero 14 .fingulariter acinotauit, quod quanuis de iure communi non dentur actiones fideicommiflario vniuerfali, nifí re, aur verbo fideicómiffo reflituto, 1. prima, in principio,l. reftiruta.ff.ad Trebellianum . In maioratibus ramen Hifpanise fecus effe, nam tranfit in fucceffores vlteriores, \& vocatos dominium, \& poffefsio, fine aliqua reftiturione, reali, nec verbali. Idque coadiuuatur ex refolutione alia Burg. Salon de Pace, \& Antonij Pichar *i, dequibus ad finem husus capitis agédumef.

Rurfus \& comprobatur, quoniam
54 cuma iure, a lege, vel ftatuto deferunturiura \& actiones fideicommiffario,etiam finec verbo, nec facto reftitutio fa Cta fuerit, cópetit eidem remediū dict $x$ legis finalis, ac fireftitutio fibifacta fi if fer, ficutipoft alios multos obferuarunt Menochius, dicto remedio 4 . numero 199.cum fequentibus, Perfonalis, de adi pifcenda, ex numero ${ }^{18} 6 . \&$ fequentibus
quorum refolutiones, atque in eo propofito obferuationes, mire conueniunt cafui prefenti, exrante decifione dictx 1.45. Tauri.

Denique \& eadem refolutio confirmatur, $\&$ in fortioribus rerminis, ex fingularialia Ludouici Molinæ refolutione, libroterrio,eodem cap. 13 . numero 5o. \& st.quatenus refolvit remedium di ©ीx l.45. Tauri, competere ei, qui pretendit maioratus fuccefsionem ex immemoriali preferiptione, nee vrgere in contrarium decifionem dictæl. fina. C. de ædifto Divi Adrianitollendo, often die admodum erudite, vt ibi videbitur. Eridem refoluir, \& Molinam fequitur Azeued. in I.3.tit. 13, hb. 4.nouę collect. Regix,num.32.fed Molinam eundem, diAto cap. 13. numeros 4 . dicentem, reme dium dictx legis finalis, adipifcendx, \&x competens fucceffori maioratus ex 1 . 45. Tauri, non dari contra titulo pofsidé tem:merito improbat loannes Parlado rius, rerum quotidianarum, lib. 2. ¢ap 5 . numero. 8. \& vltra eum, idem quoque quod Parladorius refoluitMarcus Anton. Peregrin. de fidecornmifsis, articulo 48.numero51.52.83. Menochius re medio 4 .numero 48 .vbi ex alijs multis aurhoribus affirmat, remedium dictrl. finalis, dari etiam contra tituloporsiden tem, \& an vxori pro medietate lucrorü comperat remedium dictæI. finalis, vel de manu hæredis ea capere debeat, vide Azcuedium in dicta lege tertia, titulo 13 .libro quarto noux collectionis Re gix, numerols. \& iunge Parladorium rerum quotidianarum librofecundo, di Cto cap.5.numero 13.vbi de eadem quaftione, \& an pro eis fit legitimus contra dictor, \&eodé nu. 13 . an pro dore habeat remediư poffefforium, \& an proealegí timus fit contradict or ad impediendam milsionem in poffefsionemex d.L.fi. \&z vtrańq; quxftionem iuridice equide \& vere refoluit, \& numero .16 \& fequentibus,an fucceffor inmaioratulegitimus 39 fit contradi\&tor, \& impediar beneficium dicte l.finalis,optime explicat: \& nu.ig. \& feq., vfque ad nume. 24 quod quando

## Libér Tertios,Capir:XXinl.

- vlimus maioratus poffeffor hapebat bona, ranyuam bona maioratus, voca-- tus ad primogeniu m, en legitimus contradictor. \& fi nonconfter de ritulo ma roraus. \&deter praferri haredin inalplcenda poffersione, quod rectêtbireToluitur \& iuridicê, \& eft notandamito ca frequenter centingat, maioratus vliimumpoffefforem de bonis maioratus difponere, \& contendere, quod in ipfo vocationes omnes, \& fimel maioratus finiuntur, aliumque haredem inftituit, tunc namque, is quide iure, ac liuxta ordinem fuccedendi a dmitti deber, impediet equidem haredi inflituto remediũ dictx l. Tinalis, nifisple in continentide iure fuo paratus fit edocere, vt infra dicerur, quod tamen in fuccefsione maio ratus, \& in cafu propofito raro continget, cünifialtioriindagine quę fio ea, \&'an maioratus finitus fit necre, definirinnn valeat, vt alto loco libri 2. quotidian. harum contronerfiar itur.cap.inquaniz 2.latius feriptum reliqui.
41 - An etiam fiplares de genere \&r fami ilia-inftituentis maroratum, concurrunt -ad fuccefsionem ipfius, 8 t vnus defacto ${ }^{2}$ propriazathortare, \& non iudicis fe ingerit in poffefsionem alijs reclamantiibus, vel ignoriandibos, aut abfentibús, is Fir toendus in poffefsione cohtra alios, $4^{8}$ velalijsperentibus fint bona matoratios fequeflrande: \& quando fequeftrum fie ri debear, explicauit optime Al luarus Va Tafeussconfultation ne sig: per cotam, voi vide omnino, ett lunge Mier. de maiora ru, part. 3 quafiol 7 .pertoratm, vbiplerie, an fequeftrum admittater ionto nits nikiōratus, vidcretiam Srephanum Gratianum, difeept.forenfi.cap 114 pértotân vbilaté agir fequefti materiams\& pendente appellatione, quando fit concedendun fequdefume ex officio "ưdicis,five ad iaftantiampartis, \& anpofsit abrearppellari:reuocatio etiam requefriandebeat fieri in fine litis, \& duret etiamilin caùa appeetlationis. Et de his \&: alijs néceffarissin materia fequefti, videetiam frouifsime Alexandrum Tre tadingulum, vaitarsiefolu iar.volivilib. Luyben

13tritidearanfactionib.refoter, 12 . fol. 85 . vbiplentegati \& quando fequeftum $10-$ curm habeaf, Cardinalem Donninicum Thufcum, practicarum conclufionnim iuris, tom. 7 litera S verbo fequefram, conclofione zor.cum fequen. vfque ad conclufionem 217. ex fol.263. vfque ad folium 270 .
43 An etiam filio meliorato comperat remedium dicir le gis finalis, vide A7euedium, in diça l.3.titul. i3.num. 16 . libr. 4. Recop. \& iunge Burg.de Paze in cơfil:39. numero8. \& req.vbragit, an filius fitlegitimus concradictor a dimpedien-


[^0]44 dum remedium dict 1 finalis, pro re-

































 agerenon pofsint vllo modo alij fitij, nec

$$
41
$$

[^1]Now
$\square$

[^3][^4]$\qquad$
$\qquad$



[^5]$$
0
$$

[^6]

[^7]Rx

## Quotidian.controuerfiluris.

nec expropria perfona, quia nullam vn quam habuerunt, nec hodie habent pof fefsionem, nec ex perfona parentis, quia pateripferempure mortis ea bona nó poffidebat, \& iamamifsit poffefsionem illam tradendo, \&ideò filij ex perfona patris fe iunare non poffunt, quia poffer fiofolo animo amittitur. Pro conferua tionetamen poffefsionis filijs a parente conceffx, \& in vita traditx, omnia reliquic iuraillxfa Aurhor metipfe, \& alio in cafu,atq; in quaftione prafata, quando ipfimet fucceffores in maioratu, aus In vinculo, vel melioratione remedium d.l.fivellentpropone, nec proponeretur contra eos (vtiillo cafu loquebarur) competere eifdem omnia remedia, \&di Ctum remedium, fi poffersionem a\&tualem realem, \& â patretraditam, non haberent(vtibi babebait) apertê fatis fentit Mieres metidem, nec vnquä aliquid incontrarium fatuit, imò fententiă eandem fuprafirmatam renuit exprefsim, d.3.p.q. ${ }^{6}$.per totam. Vbi multis Docto rum doétrinis adductus, refolutiue \&re Aé firmauit, fuccefforem in maioratu. seAt facere, petendo a iudice poffersio nem bonorum maioratus, idque factusumtanquam fuccefforem, \& fequenremingradu, virtute l.45. Tauri, dutnmodo nơ dicat, quod poffersione caret, nec obidamutere poffefsioncm, quam ex minifterio eiafdem I.45. Tauri, connu.4.quod fucceffor in maioratu, firminus folemniter poffefsio ei concedatur, fuam poffefsionem nó amittit, \& adhuc poffersio valida eft, \& in illa tueridebet. Quia cum ex predictal, 45 . ipfo iure efficiatur poffeffor, \& hac folemninitas nó requiratur, licet interueniat, \& minus folêniter, nihilominus eft iuftus \& legitimus poffeffor, vt latius probat ibidem, Et fabdit eciam numero s.quod poffeffor bonorum maioratus, ex difpo fitione d.l.45. Tauriagens aduerfus iur bantem, adhucett reus, \& poffefforis commodis gatudet. Et repetit nu.7.quod poffeffor, etiam agédo,gaudetcommo-
q. 16 n. 6 .quiod poffeffor bonorum maioratus, finonconfentiat poffefsioni iudicialialteri concefsa, fibi nó praiudicat. Et fic in effectuMier.meripfe, per to tamillam quaftionem, vt certú fupponit, \& apertetenet idem, quod fupra ob feruatimus, poffe inquâ maioratús füccefforem intentare remedium d.l.fi pto confequenda actuali bonorum pofferfione, aut pro confirmatione eius, quam ex minifterio \& difpofitione d.1.4\%.Tau si,ipfe habet.
55 ani Ad-cll procelar erinm fealalib* \& libellarijs, vide omnino Ioan. Erancde Ponte, in confil. 2oiex nu.5. vfque ad num. 9 \& ${ }^{2}$ iunge poít alios Roland.incó filin ínum. 50 . \& feq. \& numi 60 . libr. I. Borgninum Caualcanum, decifione 45. in additionibus, nu. 17.prima parte, fol. mihi 243. Achil.Perfo.de adipircend.ex num. ro4.vquead num. 11 6 . \& an pronemimmifso, cxteriimmifsi videantar, \&quid in creditoribusimmifsis in bonis debitoris:vide Azeuedium in d.l.3.ti zul.13. lib. 4 num. 2 I. \&\& 22. \& iuvge Parlad rer.quot.lib.2.d.cap.5.numer.3..vbi quid feri deheat.omnibus hæredib, imanifsis, \&x ipfis diffentientibus. An etiam 7 miffus, aut mitrédus in pofsefsionem bo norum ex remedio d.l.finalis, aut dicta 1. Regix de Soria, fit etiabsimmittendus in poffersionem fructuum poft morté reftatoris perceptorü,explicatipfeAze ued in d.l. 3-num. 20 . Et hactenus de prima obferuatione principali in tractatu \& materia d.l.fn.C.de xdiet. D. Adriz. rol. qua continet quamplurima (vt vides.) Secundò deinde \& principaliter obfer uandū, atq; conftituendū eft,eiufdé.l. f. remediû cópetere, nedum, $t$ ú poffefsio Kerũ eft vacua, fed etiam cum occupata eft, \& res pofsidētur ab alio. Ita fane ob feruarunt Bart.fub n.5.\& fub n.16. \& nu me.20.Bald nu 25 . \& 27. \& fub nu 43 . \& fub nu.49.Paul.Caftr.col.6.Alexan.nu27. Decius,num.41.Mantua, in primaleAura, nume.164.Zuccard.numer.339. in
eadem l.finali, Menochius, remedio 4 numero 582 . Acchil. Perfonalis, de adipifcenda, num. 244 . \& feq.I Ioan. Franc. de Ponte, in confil. 20.num.I. Hippoly. Riminaldus, inconfil. 585 .num. 35 - libr. 5 . Aluarus Valafcus, confultatione 19 r - in principio, \& omnes iuris interpretes id pro certo fupponunt, qui poflefforem in propofito citandum neceffario, dixesüs,ficutienuntiarüt permulti, quị mox referuntur. Ac etiam competit, remedium metipfum aduerfus fingulares re: rum poffeffores, fuêe titulo particulari pofsidentes, nedum pro hxrede, aut pro poffeffore.Et poft gloffam, Bart. Alex Iafon:Decium, Angelum, Fulgofsium, Ruinü, Ripam;\& alios rectifsime adnotauit M.Anton.Peregrinus, de fídeicó,
60 mifsis,artic. $4^{8}$.num. 20 . \& 21. Compertit etiam, fi hares aliquas res hareditarias pofsidear,aliâs vero non; nam proillis, quas non pofsider, datur remedium d.1. finalis, vt poft Alex. \& Fulgofsium tradit Carolus Ruinus, in confil: 28 . in caufa, numero I libris. Erancifcus Beccius, in confil. 3 . num. 8. Eft tamen in hoc differentia, an fcilicèt res fint vacur, vel pofsideantur abalioj quia citatio non requiritur in immifsione, qua fit virtute dict $x$ l.finalis, fed fummarie procedizur, quando poffefsio eft vacans: nam \& hares poteft illam fua authoritate in-: gredi, vt fupra dicebamus. Et ita ciratioiem eo cafu nó efle neceffaríam, docue. runt Bart. in ead.l. finali. C. de ædict. D. Adri.Tol.fub num.16.Bald.num. 6.Angel. Salicet us, Caftrenfis, \& communiter omnes fecundum Mantuam, nu. 12 g. Zucchardum,num.3Ir.Menochium, diCaremedio 4.num. 458 . Ioannem Fran cifcum de Ponte, in confil. 2o.num.r. \& 2. \& 3. Caualcanum, decifione 45.inaddit.num.12.\& I3.prima parte, Aluarum: Valafcum, confultatione rgi. in principio, \& in praxipartitionũ, \& collationü cap.3.pertotum. Perfonalem, de adipifcenda,nu. 244 . \& feq.M.Anto. Peregri. de fideicommifsis, d.art. 48.nu:25. Cafa rem Barcium decifion. Bononix 46 .nu. $\sigma_{2} 4^{2}$. Idque adeò verum eft ${ }_{2} \mathrm{vt}$ nec citare
venientes ab inteftato, opus fir, nec aliự quenlibet, qui non pofsideat:imô nec cí Eatio etiam generalis requiratur venien tium ab inteftato, vel aliorum, quiintereffe poffunt pratendere; quanuis nónulliiuris authorescitationé requirrant, falrem generalem : id quod ex Curtio Iunio.Zuccardo, Mantica, Craueta, \& Me nochio fingulariter refoluit, \& ratione reddit M. Anton. Peregrinus, dicto art. 48.num. 26 .\& 27 . vbi in effectu concluditiuridice, praoccupationé poffefsionis prodeffe haredi fcripto; nec ex defectu citationis poffe dicere venientes abinteftato de nullitate immifsionis, fen tentiam autem eifdem, vtpote non citatis non nocere, quod ita pariter concludit Acchiles Perfonalis, de adipifcenda, nu. 244 . \& 245 . dicens, verũ effe, immiffionem valere, \& fic quoad validitatem iudicij, \& fententix citationem non requiri,fed quoad praiudicium aduerfarij non extendi. Cafar Barzius, d.decif.Bo nonię $46 . n u .43$.vbiinquit, quod iudices, quädo fumus in caufa inteftati, fatis eft, fi feinforment, quis obtineat primülocumt in gradu, \&̌ obtinentem, puta filiü, vel filiam;vel fororem mittét in poffeffefsionem bonorum defuncti,etiã quod talis diceretur incapax bonorü, \& citat alios authoresita tenentes. Caterum, fi poffefsio vacans non eff, fedres pofsidé tur ab alio, fi hęres agit duntaxat de p:o nuntiando fe hæredem, citatio etiä poffefforis neceffaria non eft, quia in poffef fefsione nullû infertur poffeffori praiu dicium, filuè non agitur tunc de fua poffefsione, nec de remouendo illü ab ea, fic fane poft Perr.Cinû, Salit. Alex. Zuc card.\& Menoch.refoluit Peregri.eodë artic. $4^{8: n u} .22$. \& vitra eum optime explicauit Perfonalis,de adifpifcenda, nu. e. 49. Si vero aliquis pofsider, tunc equidê pofleffor citandus eft ab harede, quï petit mifsionem in poffefṣ̣oné ex bene ficio d.l.finalis.Eteo nion citato, pofferfio vtinuliter data, in firmanda, \& reuocanda ef, quod pof Bart. Bald. Alberi. \& alios multos obferuavit Peregrinus metipre, ibidemnu. 8 \& \& nu. 35. \& v/rra Bbb relatos


## Quotidian.controuerf.iuris.

relatos ab eo Marfilius inl. de vnoquoque, numero. 4 s ff.de re iudicata, Parif. in confil.3 3 .numero. 29 . \& fequent. lib. 4 Vantius, Craveta, Cephalus \& alij,cür quibus Perfonalis, numero.2 47 . \& 250. Ioannes Firancifíus de Ponte, inconfilio primo, numero i. \& 2. \& \% \& exornat nónullis A luarus Valafcus, in praxi pan titio. \& collatio.cap.3. Parladorius, libre z.rerim quotidianarum, cap. 6. pertotum, Et eft ratio, quia poffeffor, quanuis. iniuft us, femper eft citandus, 1 . memine. rint; C.vride vi, l.finalis.C.fi pervim, vel alio modo, 1. prima, $\overline{0}$.neceffario.ff. fr vé tris nomine, l.cum fundus, \& l. colonus,
ff.de vi \& viarmiradtampoffefsio, etiam iniufta, ne miniauferenda eft, vt ex Innocentio, \& alijs, tradit \& exornat Peregrinus, dicto articulo $4^{8}$.nume. 18. per totum, ybi etiam fubdit,quod tenuta, ac in poffefsionem mifsio conceffa a iudicenon citato poffelfore ad eies gra uamen, vtide facto conceffa, de facto, abfque partis citatione renocari poterit,quod ex multis ibi probat. Et vitra eumidipfum renuit Parladorius, libr.2.
70 dictocap. 6 . numero primo, vbi inquit, quod poffefsio dara a iudice non citato ipfius reipoifeffore nulta oft. \& numer. 5. quod fpoliarus a iudice caufa nón cog nita, ante omnia reflituenduseft, quod virunque \& iore, \& authoritate proba-

## 72

 catiere magnopere debent iudices, ne quenquam in poffefsionem mittant,nifi citato prius ipfius rei poffeffore, \& numieroz. \& 3. difputar, vtrum poffefsio dara a iudice non citato reilipfius poffer 82 fore, confirmanda fit.ficonftiterit, eum nullam defenfionem babere, \& ficitatus fuiffer, vr ibi videbitur, \& latius per Achil. Perfonalem, de adipifcenda, numero $550 . \&$ quatuor fequentibus, quo authorenon relaro, ex Romano, Decio \& Alexandroaffirmativè dilliuit đubiü id Peregrinus, ditio articulo 48 . numeso: 8 in fine Ea ratione, quia cum conlias poffeffori nutlum ius comperere, pofferso eo noncitato fibi auferri poteit. Eandera denifeffore citando, vitra locum partitionii: fupra relatum, tenuit \& alio in loco AI uarus Valafcus, in confultatione, inquă IgI.ex nu.2.cum feq. vbi inquit d. nu. 2 . quod poffeflor, fiue iuft us, five iniuftus, regulariter non eft foliâdus inauditus. Necetiam Principis referipto, nec iudicis fententia interlocutoria, autmanu, vt ibidem probat num.3. Et hoc etiam fif fit fimplex detentator, vtibinumerns. \& etiamfiprado:nam flatim fine ciratio: nereftitui debet, \& eadem celeritate, qua fuit fpoliatus, nec requiritur, quod poffefsio aliter iuftificetur, vt ibi nume. 6. \& etiam num.7.idem effe, fi de poffef fione iurisincorporalis agatur: fufficit enim probare folam facti poffefsioné, \&num,8. Valafcus ipfe inquit, idem effe,fi iudicis authoritate id fiat, quoniam iudex inauditum, non minus dicitur 〔po lare,quam pars, \& citat text. inc.conquerente, de reftitu.fpoliat. \& idem refoluit Perfonalis, de adipifcenda poffef fione, nu. $24^{8}$. dicens, quod hares, etiam fi iudicis authoritate in poflefsionem. non citato poffefsore ingrediatur, a pq nal.meminerint, C.vnde vi, non excufatur, allegans fe ignorafse,pofsefsioné non fuifse plenä, prout \& multi alijauthores ibirelatitradiderunt. Caualcan. denique in addit.ad decil. 45 . prime partis, nu. I2.tenuit idipfum, \& nu.17 . dixit, I quod iudeximmittens aliquem in poffefsionem, debet dicere, faluo lure pof fersoris legitimi. Et poft alios Rota Bononien. decif.83. hu, 8. Menoch. remed. 4 nu. $4^{\text {6 }}$. Peregr.dict.art. $4^{8 . n u} .36$. vbi, eleganter declarat. Et vide nü. 38 . vbi in quirrit, quanã a pofsefsio opituletur poffersori, vripfe citaridebeat, \& concludit, quad pofsefsor per annum \& diem, verus pofsefsor eff.Caterum (vitex In nocentio, \& alijs multis authoribus pro baviteodem num. ${ }^{38}$ ) quod pofsefsor etiam momentaneus citandus eft, \& fic etiam pofsefsio mǫmentanea apprehéfa profit, nec aliter de fua pofsefsione pofsefsorfiteijcrendus, nifi prius ciretur:quafi ratione prauetionis fit potior in pofsefsione, nam per modicumtem-
poris (patium acquiritur poffefsio mobilium \& immobilium, vt eodé ín loco ex multis alijs authoribus ipfe Peregrinus notauit. Et hactenus de his, ex quibus manifefte apparet, remedium d.l.fnalis,competere etiam, quãdo bona nó vacant, red pofsidentur ab alio, \&orunc vtrum agens in continenti debeat de iurefuo edocere; \& quę teneatur probare,quid etiam fieri debeat, conftabit ex his, qua dicenda funt infra ineo aricu:1o, quis legitimus fiticótradifior inhac materia. Sed \& remediüd.I., finalis, nedü dari harediferipto, vt inducetur de nouo in poffersionem bonorum herredi tariorum, fed etiam ve confirmeturin poffefsione illorum, quam prius habebat, \& propria-authoritare acceperat: ex dietis quoque fupra, \& dícendis infra deducitur, \& poft alios multos obferua sunt Gregor.Lopez, in I.2. tit.4. parr. 6. glo.I.in principio, Roland. in confil. 78. nu.r2.lib.3. Iacobus Menoch. quilatius explicat dieto remedio 4. ex nu. $34^{8}$. cü feq. Anton. Galeat. Malualsia, in confil. 54 .nu.4 vol.I.Ioannes Francif.de Ponte, in confil. 20 .nu. 37 .vbiinquir, d.l. firia-, lis beneficium competere etiam ad có-, firmandam poffefsionem, Pelaez à Mie res, de maioratu, part. $3 . q u e ̨ f .1^{6}$.

Rurfus \& principaliter, atque tertio: loco conftituendü; \& obferuãdùm erit, remediom poffefforium eiufdem l.fina. C. de adict.D.Adri. Tol.effe adipifcendx poffefsionis remediú, de quo nullus: ambigit, imô vt certifşimum tradiderũt omnes communiter in d.1. finali. Sic de adipifcenda poffefsione ex remedio 1. ipflus finalis, titulum adieceruut lacobuṣ Menoch.d.remedio 4.Acchilles perfonalis, dicto tractatu de adipifcenda. Et in terminis effe adipifcédæ remediŭadno-, tarunt Parifius, in confil.ı2.nu. 118. lib. 2 . Ruinus, in confil.27.nu.7.vol.5. Roland. in confil. 1.nu. 25.lib.1.\& in confil. 78 . inu. 4.lib.3. Francir. Beccuis, in confil.3.ntl.I. Ioannes Francifcus de Ponte, in confil. 20.nu.52. \& 53. M.Anton. Peregrinus, de fideicommifsis, artic. $4^{8}$.num 30 Marca brunus, in confil. 62 .num. 27.loann. Para
ladorius,rerum quotidianarum, libro 2. cap.5. numero I. \& 2. Simon de Pratis, de interpretat. vitimarum volentatum, lib.5.interpret.2, dubitatione3. num. 18 . 85 \& 19 fol mihi 516 . Vbi inquit,quod poffefforium a dipifcendx ef duplex, alteram fummarium, citius expediendum, quod eft diclx l.finalis jalterum verò ple nariuin, , plena cognitione dererminandum, quad eft interdictum quorumbonorum, vtibidem profequitur, numero 23. \& feq. Vbietiam oflendit, remediü poffefforium dictxl, finalis, differse in multis ab interdicto quorum bonorum. Quod oftendit fimiliter Antonius GCmerius, inl.45. Tauri, numero 252 . cum feq. Latius Menochius, dicto remedio 4. ex numer. 45 .vfquead numerum 56 . vbi vandecim commemorat differétias. Sed \& quafi recuperandx poffefsionis dici remedium dict $x$ l.finalis; poft Baldum, Decium, \& Afflictis notavir Rolandus, in confil.i.num 76 . Hib.1. FrancifcusBeccius, in confilio 3 . num. Io. \& , vide latius. per Menochiam,eodem remedio 4 .nu. 504.\&\& feq. Parladorium, rer.quotid.lib. 2, cap.5. Et effe remedium fummarium, \& executiuum, ac celeriter, \& de plano expediendum, dicix l.finalis remedium; expreisim deducitur ex loco Simoniseltinuty oinco de Pratis relato fupra, nume. 85. \& etiá obferuarunt communiter foribentes in eadem L . finali, \& pof alios icripferunt Beroius, in confil. $60 . c o l .2$. is in confit. 5.6.colum r. lib.2. Ralandus, in confil. 78. numer.13. Ibro3 Francilaus Beccius, in confilio 3.numero 1. Loann. Francif, de Ponte, in confilio 20.numer. 51 \& \& 52.M. Antonius Peregrinus, de fideicómifsis, dicto articulo 48.nume. 56 . Cafar Barzius, decifione Bononix 46 ,numero 43. vbi inquit, quod poffefforium diç.1. finalis fummaric expéditur, \& fine figura 89 iudicij,quia celeritatem defiderat. Etan, libellus neceffarius fit in eo remedio, \&s qualiter formari debeat, \& an lis sonteferur;explicat Peregrinus metiple, diConumeros 6. \& numera 57 . cumfeg. vfque ad numerum 61 . \& iunge Hippolyt. Riminaldin confil. 585 .numern 86.

## Quotidian.controuerf.iuris.

- libro quinto, Menochium, di\&o remedio quarro, ex numero 468 . vfque ad numer. 476.8 numero 485 . cum fe一 quentibus, \& numer.55r. \& 552 . Vide etiam eundem Menochium, ex numero So2.cum multis fequentibus, vbi longa
ferie difcutit, an remedium dict legis finalis cumulari pofsit cum-interdicto retinend $x, \&$ cum poffefforio recuperand $x$. Etiudex competens quis fit in di Ctoremedio, vide ipfummetMenochiü ex num. 402 .cum multis fequentibus, \&r breuiter explicant Anton. Gomet. inl. 45. Tauri, num. 151 .per totum, Azeued. inl.3.rit.13.lib.4-noux colled. Regix, n. 52.\& req.Pereg.dict.art.48.ex num. 62.
$\theta^{2}$ Idcircô cum adeò executiuum \& fummarium fit remedium diftx l.fin.non ad mittuntur in eo probationes, aut excep tionesaltiorem indaginem requirétes, fed referuantur in petitorio, id quod fín 9. gulariter \& vtiliter confirmat, atq; mul tis comprobat Rolandus in confil.r. nu. 71. \& tribus fequentib.lib.1. \& expendit text.in dict.l fin.C.de ædict.DiuiAdria. tol. \& citat Decijconflium, fingulare 424.col.fin. \& 467.col.penultim.vbinquit Decius, quôd fideicommiffarius, qui offert in continenti probare de fidei commiffo per infpectionem teftamentorum, cum non fitnominatus in teftamentis, fi per interpretationem verborum, quę in teftamento habentur, vellet 95 eius intentionem probare, talis probatio non eft admittenda in iudicio poffer forio,fed referuari debet in alio iudicio cumrequirat altiorem indaginé. Quod eft quidemlummê notãdum adea, qux fupradiximus, quarenus fuccefforimaio ratus competere remedium dict.l. fina. refoluimus. I d enim erit intelligendum, fiper feripturam aut inftitutionem maioratus, ex prefcriptionev $\hat{e}$, aut alio mo dolegitimo, fefore verum fuccefforé offendat in continenti:fecus tamen fiex tacitis vocationibus, aut fubftitutionibus, aut per inter pretationem verbori, fiue ex profumpta tantum, aut tacita de functi voluntate fe vocatum contenderer, nec exprefsim \& aliter tunc poffet
de iure fuo edocere, ita quod altiori indagine, atque exquirendo dubiam teftatoris, vel inftitutoris maioratus volunta tem, res debeat diffiniri:quod ex precitatis cófilijs Decij, \& tradirionibus Ro landicertü eft, \& verifsimum, \& in eodé placiro, quod fcilicêt in remedio d.l. fi.non admittantur probationes, feu exceptiones, qua altiorem indaginem requirunt, fuerunt Alcia.in conf. $3^{89 . q . ~ T-~}$ n.4. Parifin conf.io.n.3o.lib.2. Beeci. in conf.3.a.iz. Ioan Franc. de Ponte, in có f1.20.n.23.Ioan. Philip.ad tit.C. dexdiCto Diu.Adria.tol. in verf.putat tamen Bart.Parlad.rer.quot.lib.2.c.5.n.25. Achil. Perfo.de adipif.n. 40 g. Menoch.d. rem.4.n.689. \& n,753. \& pluribus feq. la tê Veroi.in conf.56.\& 57.lib.2. Bertaz. in conf. 52 .col.vlt.Ofafc.decif.23.Card. Domin. Thufc.pract.concluf. iur. to. 3 literaE.concl 409 fol. 345 . Marc. Anto. Pereg.defideicom.arti. $4^{8}$.n.29. vbiinquit, quod exceptiones, qua ad effectü proprietatis \& dominij refpiciunt, fiob aliquam dubietatem iuris aut facti, non facile \& prompté fint liquidabiles, fed caufx cogntionem requirant, relinquü tur alteri iudicio, \& interim remoto contradictore, hæres fcriptus mittirur in poffefsionem, \&r reus conftituitur, \& effe cafum in dicta lege finali,C. de ædi Cto Diui Adriani tollendo, \& limitat ftatim numero trigefimo, cum alijs authoribus quos citat, in poffefforijs adipifcend $x$ obftare exceprionem de notorio defectu in proprietate, que fit facile liquidabilis. Et id ipfum probauit Rolandus, ibinon relatus, dicto confe lio primo, numero vigefimo fexto, li= bro primo, \& in confilio 78 , numero quarto, librotertio, vbi ex alijs iuris interpretibus notauit, poffefforium adipifcendx non excludere exceprionem proprietatis, qua in continentiprobarecult. Secustamen in polfelforio recuperand $x$, Menochius etiam recuperandx poffefsionis, dicto remedio quarto, numero 747 . \& fequenti bus. Idemmer dubium, an exceptio defectus dominij impediat diatumreme-
dium d.l.finalis;cum tractaffet, \& refolutiue, cum alijs authoribus dixilfet, exceptionem defectus dominij hanc miffionem in poffefsionem retardare nori poffe, atque obijci exceptiones require tes altioremindaginem: limitat fatim num. 7 sivt id non procedat, nec locum habeat, cum probationes in continenti fuper hac exceptione defectus dominij offeruntur, \& citat Bald. Decium, Gozadi.Alcia. Neuizan. Craue. Nattā, Zucar. \& Roland. fic tenentes, \& conuenit Azebedius, in d.1.3.tit.13.nu.25.\& 26 .lib. 4.noux colléct. Regix. Cxterû de iure huius Regni,atq; in Specie d.1. Regix.3. (quar vulgo Sorianalex dicitur) admittendam non effeexceptionem dominij, vel proprietatis, etiam fi poffeffor paratus fit in continenti de iure fuo docere; poft Roder. Suar.\& Dida. Per.conftanfâter tuetur, \& rationem reddit Parla. rerüquotidia.lib.2.d.c.5.nu. 6 \& 7 . qui inquit, idé dicendú effe in fpecie d. I. fin. C.de ædict.di.Ad.Tol. nam cum Soriana illa lex $x$ dita fuerit caufa ampliand $x$ illius l. fin quod in ampliante definitum eft,idem quoque, \& in ampliato definiê dum erit. Et idem flatuit in inuafore rerüm harreditariarü, dicens eum audiêdü non effe, etfí velit in cótinentif fuû proba re dominiü. Quanuis fateatur codé nu. 7.quod in interdicio adipifcendx poffef fionis,dominijadmittitur exceptio, quă do probationes offeruntur in continéti.?

Quanuis autem executiaum, \& fummariumadeò fit remediü l.ipfius finalis;; dubitari equidem cómuniter folet, vtrü: in eo requirantur plẹnx probationes,an femiplenę fufficiant; \& verê hæc luris quęftio definiri poteft ex his, quæ Iaco busipfe Menochius, in cónentarijs de recuperanda poffefsione, remedio $15 . \mathrm{q}$. 32.fcripta, atque notata reliquit,quo loci veriorem effe exiftimauit commané illamopinionem, plenam probationem perfiftit in.commentarijs de adipifcenda, remedio 4.nu.446. \& nu. 678.979. dicit etiam in fpecie ita refpondiffe Ri minald.in conf. 258 .nu. $\mathbf{3}^{2}$.lib. 2. \& fidif-
fentiat Beroius, in confilio quadrage ${ }^{-}$ fimotertio, numero 47 . libro 3. infpecie huius remedij adipifcend $x$ ex dictal.finali comperenti.Et illa ratione cum cxteris adductus eft principaliter Menochius, quod nonleuis imo maximi momentieft poffefsionis caufa, $\varsigma$, commodum, cum vulgatis, inftitut. de interdiet. \& eodemlococonfutauit rationes, \& fundaméra corum, quiab hac vera fententia diffentiunt, vt ip fe quoque profitetur dicto remedio 4.dict, numer. 678. \& vide Acchil.Perfonal.de adipifcend. éx numer. 485 .cum infinitis feq.vbilonga feriedifputauit iftum articulum. Addiderim ego, \& eandem fententiam, quod fcilicêt plena probatio neceffaria fit in iudicio fummario dietrl. finalis, tenuiffe, \& alio in loco vlera relatum fu pra, Hippolyt. Riminaldum, in confil. 585.num. 8 t . \& 82.libr.5.vbi inquit, quod judicium poffefforium, l. fin.C.de ædict. Diu.Adri. Tol.requirit probationes luce merediana clariores, ex doctrina BaL di, in l.fi vnus, C. de teftamentis. Idque non contigiffe in quaftione ibi agitata, nec exillo inftrumento teftamenti extenforefultare probationem luce merediana clariorem, quia fante diuerfitate inter fcripturam fecundam inffrumé- ghanuelde tireleuati, \& primam protocolli, ftandomerat prim $\bar{x}$, vtibi latius probat, \& concludit (quod attinet ad noftrum pro pofitum, vt dixi) deinde, \& in eodem pla cito ex fententia Bartoli, Aritini, Ale xandri,Ripx, Rolandi, Menochij, Ploti,' Hieron. Gabriel. Miran. \& Contard. \& pledâprobationé requiri, firmaffe Sym . de Prat.in cóf.114.n.25.lib.1. \& de inter pretat.vltimar.volunt. lib.5.interpret.2 dubitat.3.exn.26.vf'; ;ad nu. 34 .qui hanc opinionê verioré arbitratur, \& tenédă omnino cum nónullis declarationibus, quas ibidē adducir, \&̊ ©órrariã improbar vt ibi videbitur.Et caufăiftã poffersoriẩ reputari magni prẹiudicij ex magno có modo, $\phi$ affert poffefforirecte confide 102 rat n, 28 . Rurfü, \&\& nouifsimê omniã fuftinuefse hấc eãdêparté, Alex. Trêtacin. variarum,refolutio.volum. .l.ib.2.titul.

## Quotidian.controuer.fiuris

de probationibus, refolutione II.fo. 195. vbiinquirit, an in poffefforijs fufficiant femiplene probationes, \& refert duas Doforum fententias : prima eft, femiplenas probationes fufficere, ex nónullis authoribus, quos ibi refert, \&Decio, qui in rerminis dict.l.finalis.C. de ædiet. diu.Adri. Tol. fic refoluit in ipfamet le ge, nu. I5. \& huius partis fequaces adduGif funt procipue extext.in l.2.\& in l.fi- 104 nali,in 2.part.C.de xdict. diu. Ad. Toll. vbi in poffefforio iudex fequitur apparentiam \& eff facilis in mittendo in pof felsionem, idque ex rationeilla per Me nochium iuridice confutata, \& per Decium prepoftere adducta, yuod in iudicijs poffefforijs dicatur agi de leoi, \& modico praiudicio, ita quod fufficit feiniplena probatio per teftem, \& famam, cum imó poffersionis cótentio maximi preiudicj fit (vt fupra dicebam) \& poffersionis commodum maximum reputetur, \& quandoque poffefsionis caufa proprierarem, trahit, vit in capit.fiàte, de prabendis, lib.6.

Secunda opinio eff fuperiori contra ria, quod plenx probationes requiran-1 tur, in eo poffefforio dict.1. finalis iudicio, quam tenent authores nonnulli relatiper ipfummet Trentacinquium, quis tamen eorum iurisinterpretum, quos. ego fupra retuli,pullam mentioné facit,, fed hanc fecüdam fentétiam rectê tues, tur, \& ad rext.ind. 1 finali.C. de xdict.diAd. Tol.refpondet, nut. 2. quod quando dicir,quodiude e fequirur apparentiam, Frocedit, vbi nó adeft legitimus contra. ditor, ficque de intereffe tertij non agi tur, nam tunc iudex facilis effe deber in, faciendo mifsioné in poffefsioné requi. fitam, \& fufficit fummaria cognitio, \& probatio, ac inftructio iudicis, vi induca tur ad concedendum mifsionem in poffionem.

Denique, \& videri aperre probaffe eandé communem fententiam (licètarticulum in terminis nó difpuret) Borgni num Caualcanum, in addit. ad decif. 45. I.part.nu.11. \& 12 . \& 13 . ybicü extat cótradicior, inquit, quodiudex debet au-
dire partes, \& fuperfedere in mifsione in poffefsionem petita, etfi deintereffe cōtradiftoris apparenter apparet, debet pronuntiare poneffe locum fummarix cognitioni, fed agédum effe iudicio ordinario, \& fic poltea leruatis feruandio diffinitiue pronütiare, aliâs nulliter pro cederet, \& poffer appellari, vtnotarunt etiam alij quam plures authores ibidé relatiper Caualcanum eundem. Qui ta men ex fuperius dicis,atque ex his,qure ipfemer in loco relat onotauit, tempera ri debet alio in loco, in quo apparet, nimis abfolute loquutum, decifione inquá 2.0.nu.28.part.3.fol.mihi 253. vbi inquit, quod quando hares feriptus petit immitti in poffersionem bonorũ ex remedio, d.l. finalis, fi comparet ahrus, qui habet fimilem, vel diffimilem titulumâ reftatore, vel âlege, per quem pofsit poffidere boha petita, fiin continenti arbitrio iu dicis poreft femiplene tãtum per vnum tantum reftem probare de fuo intereffe, no le le itime, \& plenarie; quod tunc iudex deberreijcere remedium d. 1.finalis. Id tamen himis generaliter diAü, femiplenam etiam probationé, fic abfolute admiffam, comuni doctorum traditioni repugnare, viderit vniufquifq; quanuis iudicis arbitriăeo cafu multum valiturum, fateamar libëter, proue Préris in loco relato fupra notauit. Et iur dex quando in remedio d.l. fin. \& iniudi cijs fummarijs non eft feruata forma di Ctiiudicij,fed ad vlteriora procefsü, mif cendo petitorium, \& ordinariã cul fummario, \& éxecutiuo , quomodo debeat pronútiare;explicat ipfe Caual.d.decif. $20 . n 4 \cdot 49$. P.3.qui th addit.ad decif. diçã 45.nu.II. I. part.rectius conflituit, quod tertius contradictorad hoc ve audiatur, deber faltem â principio fummarie, \& fic femiplene docere de iure fuo, aliàs audiri non deber, Quod eff iuridice diAum, adhoc namque vt audiatur, femiplena illa probatio fufficit, vt ibiex alijs authoribus Caualca. ipfe probauit, fed ad hoc ve remedium dict. l.finalis excludatur, femipleriain fufficere probationem, male equidem dieta decifione 20.
enunciatum, ex fuperius notatis apparet dilucide. Sed \& eadem decif. 45 . in addit.ex num. 5 .cum feq.folio mihi 242 : 2 C
IOG 243. Recté quidem, atque in facti córingentia probauit, quod donatio inter viuos sevocat tel amentum privis factum irfecuocabiliter, etiam fidonatarius no-lit accipere donationem, \& impedit fecundum, atque teftamentifactionem $f a$ per bonis donatis, \& confequenter remedium dietrel.finalis. C. de xdiet. diui Adri:Tol.\& loquitur quando is, cuitefiator fecerat donationem inter viuos omnium bonorum fuorum, cum refer-aatione quadam, contradicebat hzredi Jădam effe poffefsiơnem bonorim ex remedio diêę l.finalis, quod detiamimpediturex teffamento fecundo, quodre uocat primum, vtibidem probatur, per
fo7 Caualcanum. Etinipforemedio, verum teftium repulfatio admittatur, vide Me nochiü, de arbitrarijs, lib.1.quxf.-32.qui dieto remedio 4.nu. 680 .inquit, hanc iu vis quaftionem propof fuiffe Zuccardŭ, in eademl.finali,nu. 302 . \& eam nonin-
$\$ 08$ foeliciter abfoluiffe. Er remedio eodem 4inumer.802.\&:4.feq. inea quxftione, an fententia lata io remedio dietxl. fina lis diffinitiua fit, vel interlocutoria; ex commani doctorîl fententia rectê confituit duns cafus. Primus eft, cum fine contraditore pronuntiatur, haredem effé mitrendum in poffefsionem, \& hoc cafu fententia dicitur interlocutoria. Se cundus cafuseft, cum contraditor comparet, \& tunc fentétia in ea partiü contentione, \& controuerfia lata, diffinitiua dicitur, fiquidem de caufa cognofeitur, \& libellus datur, \& finis imponitur cótrouerfix, \& fic eft diffinitiua. Et quęflione Ioo.ex numero $807 . \mathrm{cum}$ myltis fequentibus, vique ad numerum 8262 IIO
209 Erudite, atque ex profeffo inquirit, appellare anliceat ab interlocutoria lata in remedio ditixl. finalis, \& appellari non poffe concludit multis rationibus, \& authoritatibus, de quibus ibidē. Subneait tamen nonnullas limitationes, in praxiequidem vtiles, \& qure frequenter contingere poffunt, vt ibi videre ne-
ceffe eft,cumćafus fe offerar. Etin eodem quoq; placito, quod appellare nó licear â decrero poffersionis in remedio dietx l.finalis, fuerunt etiam Ottavianus Chacheranus, decifione 47. per rotam, vbi an fententix late fuper poffefforio, Â qua appellatum fuit, executio fufpendatur, Ioannes Francifeus de Ponte, in confil. 20.nu.53. Boctor Erpino, in Speculo teftam.gloff,34.principali, num. 34 . Simon de Prętis,de interpretatio. vltimar.volunt.lib. 5 . interpret, 2, dubitat.3nu. 35 . \& feq. Borgninus Caualcanus,decifione 6 .num. 2. \&33. \& feq. \& numero 18.vbi quod appellatio a milsione in pof fefsionem non fufpendit eam, \& latius explicat decifo. 7.part.4. vbi vide omnino. Acchilles Perfonalis, de adipifcéda,ex num. 330. cum multis feq.vfque ad nu. 351 . vbi latifsime declarat iffumarticulum, Ioannes Parladorius, rer.quotidianar.lib, 2.capi 5 . num. 35. vbi inquir, à poffefsionis datione, quæ ex remedio dict.l.finalis, \& legis Sorianx fir,appellationi locum non fore de iure commu ni, nec etiam de iure Regio, quod artinet ad effectum fufpenfivü, quanuis eodè iure Regio in czteris iudicijs poffefforijs appellatio admitratur, nifi quàdo duę fententix fuerint concordes, vt in 1. 8 tir.2o.lib.4inouę collect. Regie,,\&per authores ibi relatos. Denique, \& idipfum, quod in remedio poffefforio d.l. finalis, cum fententia interlocutoria profertur, non admittatur, nec etiam in diffinitiua in cafu ffatim dicenćo; obferuarunt ex communi, \& recepra fententia A pronius Faber, in lib.g. C. adtrit. C. de adict.diui Adri. Toll.definitione prima, Cardinal is Dominicus Thufcus, pract. conclufionum iuris, tom. t. litera A.cóclufione 40 g.fol. 367. A diffinitiua auté fententia lara in iudicio, ex remedio diAtrl.finalis.a ppellare anlicear, explicat etiam diffuffe Menochius, eodem reme dio 4.ex nume. 826 .vfque ad num. 37 g. vbi in effeetu diftinguir duos ca fus prin cipales, fed vnicuiy;plures anectir decla rationes, vtibi videbitur. Primus cafus eft, cum lata fuit fententia ad fauorem

Bbb 4 hare-

## Quotidian.controuerfliuris

hęredis fcripषi,qui petijt fe mitriin poffefsioné ex remedio dítę l. finalis contra reum conuétum; in quo recepta omnium opinio eft, reum conuentumappellare non poffe â fententia contra fe lata, qua pronuntiatum fuit, hunc haredem in teftamento fcriptum, mittēdum effe in poffefsionem bonorum teftato ris defuncti. Secundus cafus eft, cum iut dicatưm fuit contra actorem teo abfoluto, quia fuit pronuntiatum ; actorem non effe mittendum in poffersionem ex remedio dict 1 l.finalis, \& func quidem appetlatio hęredis fcripti recipiêda eft, vt explicat ibidem ex numero 876 . \& in effectu poff alios authores fequitur hăc diftinctionem Acchilles perfonalis, de adipifcenda, num. 343. \& 344 . qui num. 351.vque ad numer. 356 .explicat, vtrum attentata poft appellationem â fententia de mittendo hroedem in poffelsionemlata, iuxta text. in dich.1. finali. C. dexdict.diui Adri. Tol fint reuocanda, fiue qualiter partifit fuccurrendum. Et iunge I ofeph.Ludouicum, decifione Pe rulina 69 .ex num. cum fequentibus. 12 Etreffitutio an concedatur contra fenrentiam latam in remediol. eiufdem finalis: vide ipfum Menochium, dicto re
Ii3 medio 4 .exnum. 906 . cum feq. Et an de nullitate a gi pofsit contra fententiam in eodem remedio latam: explicat idem Menochius, ex num. 879.cum plaribus feq. Ethactenus de tertia obferuatione principali in hac materia.
114 Nunc verò quarto loco, \& principaliter obfernandum, atque conftituendü eft, dictę l.finalis.C. de ædiet. diui Adri. Tollen. remedium, \& conftitutionem, nouameffe in multis, ficuti Zuccardus, ibidem feripfit numero $4^{8}$. Curtius etiā Iunior, numero 37.\& Sapia, numero35. Iacobus Menochius, precitato reme-
II5 dio 4 .numero I2. Quir rectius quam alij fecerint, animaduertit, Iuftinianus quid fanciuerit de hęrede in poffefsionẹ mit-tendo ex teftamento defuncti, \& conclu dit, vicefimam in vniuerfum ante Iuftinianum fublatâ fuiffe, quemadmodum Iuftinianus ea fua conflitutione refta-
tur, \& animaduertens, fublatam effe vicefimam, \& captiofa effe ab Adriane, de aperiendis tabulis, executioniq; mittendisteffatorum difpofitionibus fanci ta; fua hac conftitutione in vniuerfum Adriani lege abrogata, cauit: 2rod fibaredes in fitutus teff amentum ex omnif frapat te, faltem iuxxta primam fui faciem iudiciofte deritle gitime non abolitum, nec cancelatum, nea viritiatum, fed folemne, ơ legitımonume roteftuim vallatum, mitterndus it in pofferio nem boncrum; ; que teffator sempere mortis fure tenebat, 'fo po (idelebat. Sicuti ex textu), in eademl.finali deduxerũt omnes friz bentes communiter, \& poft infinitos alios Rolandus à Valle, in confilio 78. numero ir.lib.3.Antonius Gometius, in 1.45. Tauri, numero134.Hippolyt:Riminaldus, in confilio 585 . ex numero 6 . cum feq.lib.s. Simoni de Pratis, déinter prerat. vltimar.voluntilib.5.interpretatione 2.dubitatione 3 .numer. Ig. fol $516_{5}$ Azebedius, in l.3.tit.13. nu.4. lib.5: noúx collect. Regix, Francifous Beccius,in confilio 3.nu-4. Borgninus Caualcanus, decifione 20.nut.24. part.3. Angelus $\mathrm{Ma}^{-}$ theacius, delegatis, \& fideicommifsis, lib.4.cap.t.ex numero I.cum feq. Ioannes Philippus, in fumma vtriufqueiuris, ad titul.C.de $æ$ dict.diui Adri. Tollen.in principio, folio 206. Acchilles perfonalis, de adipifcenda poffefsione,num.103. Sebaftianus N euius, 'fele Ctar.iur. ad diEtum titul.C. de ædict. diui Adri. Toll. numero 3 .folio mihi 274 , qui omnes, \&s alij quả plures, quos pratermitto confulto, \& nunc non commemoro, quoniam ad finem huius c.aggregandos, is commemorandos duxi; conuenerunt vnanimiter, affumptum pręfatū, \& conflitutionem dictx 1 . finalis procedere, fiuè teftamentum in fcriptis factum fue rit, fiuê nuncupatiuum fit, modo id inrel ligaturtam de iure communi, quam de iure huius Regni, prout ex communi vtriufque iuris fententia, \& de vtroque iure explicarunt, atq; intellexerũt poft ordinarios, \& alios multos Iacobus Me nochius, díto remedio 4. ex numer.91. cum feq.Antonius Gometius, in diat.I. 45 Tauri,

## Liber Tertius:Cap.XXIIII.

45. Tauri,nu.is's.pertotum, Azebedius, in dict.L.3.titulo 13.lib.4.num. 2. \& 3.Cóueniunteriam, teftamentum ex fola fui infpe Atione iudicandum in remedio, \& beneficio dictæl.finalis, \& prout in fui prima figura apparet, \& prafumi pro eo; ficin \&t pro a Ctuquocunque, qui in forma folita factus reperitur, ficuti ex domiminiinterpretum placito tradidesunt Francifous Beccius, dicto confilio 3:numeroi4 \& 5.\&6. Hippolyt. Rimine 120 diet'o confilio sios mumero 9 , dibros. Et folam extrinfécam eiuffdem apparentiá periudicem confiderari. Quod poft dlios multos confiderarunt, atque foripr ferunt Menochius, dicforemedio 4: ex num. $6^{83}$.vfque ad numerum 699 . Zucr cardus, in eaden I.finali, nume. 168 .pof Deciuminumero 1 s-Marc. Anton. Pere grinus, de fideicommifsis, articulo $4^{8 .}$
121 numero 30 . 1 dcirco vitium vifibile inipedirëmifsionéniinpofféfsionem exre medio dict $\dot{x}$ l.finalis, proutetiam firma sunt ibidem omnes foribentes communiter, Bartolus inquam, nume. 3 . Baldus, nume. 42 . in verficulo 3 .confideret; De cius,num.36. Qurtius Iunior, nume. 6, \& 14.Sapia,numero 37 ;\& Zucchardus, nu. 9.4. Ioannes Philippus, infumma veriufqueiuris ad dich.tit.O.desedict. diui Ad. Toll. in principio, verficulo dixi de vitio vifibili.Acehilles Perfonalis, de adipifcenda, numero ilg. cum multis feq. Peregrinus, diCtoarticulo $4^{8}$. numero $28 . \& 2$ g. Hippolyt. Riminaldus, quiloquitur vtiliter, \& vitij vifibilis pluraexë pla adducit,idcirco videndus erit omnino difto confilio 58 , ex numer, 5 . vfque ad num.io. \& num. $4^{8}$. vfque ad numer. 65. libro5. Menochius, dicto remedio 4. num. 699. qui dicit exempla vitij vifibilis afferri poffe plura, veillud ex rafura,\& cancelatione teftaméti: fiquidem cancellatio, \& rafura redditeftamentum de falfo fufpectum, vt clare probãt yerba eiufdem l.finalis, ibi: Neec abolitŭ,
122 nec cancelatum. Ennumer. $701 . v$ fquead numer. 726 . plena manu explicat, an, \&t quandoteftamentum cancelatum, inter lineatum, abolitum, cum rafura, corre-

Aumà àtario, aut cum litera recenti, vel alio quouis modo féficionem in ducens; nondebeat exequi ex remedio dictx I. finalis, \& iunge Hippolyt. Riminaldum, diftoconfitio 585 tib. 5 . fere per totum, Perfonalem videndum omnino, ex numero 119 cum multis feq. Inuifibile verò vitium non impedire remeİt diumd. 1 .finalis, vt puta fi haredi obij; ceretur, teftamentum falfum, inofficioz Tum, aut iuris di pofitioni, vel folemnixatic contrarium, yel teftatorem fuiffe inteff abilem, aut inftitutum incapacem, yel alia finailipqque non apparent: ficuti latius explicarunt, atque exornazunt Ia colbus Menochius, dicto remedio 4. ex numero 726 .vfque ad numerum 735 . \& vide numero 735 cum otiginale teffamé tinon reperitur, an impediatur remedium, dict 7.43.cumprotocolum deficit, Hippolyt. Riminaldus, dicto confilio 585 . ex num. io.cum fequentibus, \& numero 73 . \& fere per totum, lib s. vbi etiam vifibilis, \& inuifibilis vitia exempla plura, \& rer folutionem pręfatam tradit. Francifcus Beccius, in confilio 107.num.I. \& num. 15. Acchilles Perfonalis, de adipfcenda, ex numero II 9. vfque ad numerum i 70 . vbiplene agit de his, Marc. Anton. Pere grinus, de fideicommifsis, difto articul. 48.numero 27,28. \& 29. Ioãnes Philippus, in fumma veriufque iuris, ad dit. tit.C.de ædict.diui Adri. Tol, in principio, vbi inquit, vitium teftamenti inuifibile, veluti falfitatis, \& fimilium, non im pedire hxredem mitti in poffefsionem, extext.in l.2.illius tituli, quanuis petitio hareditatis ob propofitam caufam falfi differatur.I. 5. \$. vltimo. ff. de peritione hæreditatis. Et reddit rationé, namilla intenditur ad obtinendum dominium re rum hæreditarium, hæe mifsiotendittả tum ad obtinendam poffefsionem, Borgninuṣ Caualcanus, decifone 20. ex nu. 12424 cum feq.parte 3 . Vbivide late explanatum, an, \&quando hæres fcriptus non fit mittêdus in poffefsionem bonorum ex remedio dict $æ$ l.finalis, fi haredes ab inteftato opponant de nullitate teftamé

## Quotidian controuerfiliuris.

ri, ex defectu dementix, aut furoristeflatoris, aut formx ftaturi, vel iuris non
$\$ 25$ fervatz. Quod fi vitium, a ut vitia inujfibilia incontinenti probari poffunt, aut deillis incontinenticonftate, impediunt mifsionem in polfefsionem ex remedio dictæl.finalis, ita fané poft alios iuris in terpretes fcripfit Hippolyt: Riminald. dictoconfil.585.num.ro.lib.5. Menoch. remed. 4 .num. 73 o.quidicit, hocincotinenti, iudicis arbitrio relinqui, quod ftatimlatius explicabimus. Idem Me nochius, numero $745 . \& 746$. Quatenus. cumalijs authoribus refoluit, exceptio nem teftatorem teftafínon potuiffe, nó
127 impedire remedium dict $\mathfrak{\text { i }}$. finalis. $1 \mathrm{~m}^{2}$ pedire tamen, cum ftatim incontinenti offerrur probatio, vt latius probat ipfe Menochiusi hidem. Er Perfonalis inlotcis antea relatis, \& vide ipfum num. H15. $\$ 28$ \& tribus feq. vbi inquirit, an remedium dictel.finalis, comperat indiftincte pro omnibus rebus, quae teftatoris fuerunt mortis tempore, ràm corporalibus, quä incorporalibus, \& pro preftationibus, actionibufque tantum perfonalibus.
129. Quinto deinde loco ob Ceruandum, atque conftituendum erit, dict.1.finalis, C. de ædict.Diu.Adri.Toll. remedium, \& conftitutioné ea ratione editam fuif fe,quam ibidemCurtius Iunior, numer. 64 .ex mente communi confiderauir, \& fequatus eft Menochius, dicto remedio 4.numer. 44 vbiZucardi confiderationibus in contrarium, fatisfacit dilucide. Nempê conititurum ita effe, vt quā primum reftatorum voluntates (quod puBlicę interft) adimpleantur, \& exequantur, l.vel negare; ff. quemadmodumteftamenta a periantur, prima, C. de S. S. Ecclefijs,l.verbis legis,ff.de verbor.fig nificat. \& id ipfum fentit aperte Ioannes Philippus, in fumma veriufque iuris, ad dict.titul.C. de ædict.Diu.Adri.Tol. adfinem. Cxterum conftitutionemean dem, non fimplicirer, aut abfolute, fed cum pluribus qualitatibus, aut requifitis, pluravê requirentem, proditam fuif Ijo Te.Ac primum equidem certiiuris effe, quod in omniiudicio, quansumcumquè
fummario, \& executiuo deber agens le gitimari,id quod pof alios moltos authores probauit Perfonalis, de adipifcenda,num. 175.\& exornauit nouifsime Cardinalis Dominicus Thufcus, practi carum conclufionum iuris, tom. 5 . litera L. conclufione 244. fol. 270 . \& vide conclufione 245 . \& $24^{6}$.fol. 273 .

- Itirco in remedio, \& iudicio dict 1. finalis, perfonam haredis petentis fe in poffefsionem ininitri,legitimari debere,quod afleuerarunt omnes in eadem, 1.final.vtnuthis fit, qui ab hac opinione diffentiat ex fententia Menochif, diĉo remedio 4 .numer. 441 . \& fex numeris feqivbifirmat crebriorem effe opinionem, vt plena probatio neceflaria fitad cum effectü, cum de legitimatione perfonx. haredis agitur. Perfonalis, nume. 175. Roland. â Valle, in conf. 46 . num.2. \& Seq.lib. 2.

Deinde, vt beneficio \& remediol.e: iuffem finslis, \& mifsioni in poffefsionem locus fit, decem requiri, \& cócursere debere, qux Iacobus Menoch. diAo remedio 4:num. ${ }^{6}$.enumerauit, pri mo, quod is, qui fe in poffefsioné mirtipoftulat, hares fit in teftamento fcriptus, quod probant exprefsim verba didx l.finalis, nee vilus inter pretum omnium diffentit.

Secundô,quod teftamentum, in quo hec haredis inftitutio foripta eft, iodici pręfentetur, quod etiam ex verbis legis ipfius finalis probatur expreffê.

Tertiò, quod reftamentum fit folemne, $\&$ in aliqua fui parte non fit cancelatum, vel abolirum, vt etiam probatur verbis eiufdeml.fin.

Quartò requiritur, quod bona in qui bus mifsio in poffefsionem petitur, fint ex bonis à teflatore poffersis rempore mortis ip lius, quoderiam expreflê probatur eadem inlege, in verfic.mitratur equidem. Etpro requifito fubftantiali illius beneficij, \& remedij feripferunt omnes inter preres vnanimiter, vt ex referendis infra deducitur, \& ex Pelaez à Mieres, de maioratu parte 3.quxtio. 17. num. 8. ybi inquit, quod remedium diCtxl.

Ąx l.finalis, nó competit nifi prorebus, quas teffator mortis tempore pofsidebat, quod probatur expreffe in ipfa 1. finali, ibi: Mittatquidem in poffe ßronem eariu rerum, qu ateflatoris mortis tempore fuerunt. Et ibi, Non putem legitimo modo ab aliodea tinentur.1.2.tit.I4.part.6.ibi: Dcuelo meter en poßefsion, y tenencia de laberedad, edetodas las otras cofasque avia, y tenia el tefador,at tiempo y fazon que fue muerso. Vbi Gregorius Lopez poft Alexâdrum fingulariter limirat, \& refert Mieres vbi fupra, \& idem tenuit Burgos de Paz, in confil.39.num.I. qui etiam expendit 1.3. 134 titil3.lib.4 nowa collect, Regię,ibi: Los, bjenes que el tal difunto dexare. Inde inferens, in bonis alienis immifsionem fieri non poffe, \& exemplis comprobat, nu. 8.\&9. \& 10 .

Quintò, \& confequenter requiritur, quod alius legitime non pofsideat, idq; ex verbisipfus l.finalis,' fupra relatis, in verfic. mon autem.

Sexto opuseft, quod mifsio hxc in a Ct is feribatur.

Septimo, quod hares, qui fe in poffer fionem mitti poff ulat, nó pofsideat, nec poffederit, quiatunc non adipifcend $x$, fedvel retinende, vel recuperandx pof fefsionis remedium concederetur.

- Octauo requiritur, quod ıudex corá quo mifsio hęc in poffersionem petitur, fit competens, quod probat text. in eade 1.finali, ibi: Competentiiudici,

Nono requiritur citatio, \& libellus, prout ipfe Menochius, enuitiar dicto nu. $56 . \&$ latius explicat alio in loco, vt fupra vidimus.

Decimo, \& vltimo requiritur, quod hares mortem reftatoris probauerit. Et hactenus Menochius prefato nume. 56 . per totum, quiper difcurfum dicti reme dij 4 . fuis peculiaribus quaftionibus fuperiora omnia declarat.

Et quidem fi verumamamus, \& confitutionem diAtx 1 . finalis nó modo, fed etiam communes Doctorum traditiones infpicimus, negari equidem nullopacto poreft, quin omnia fuperiora re- 136 quifita, velneceffaria fint, vi dicto reme
diolocus fiat, vel faltem internenire debeant, vt legitime, \& iuxta intentionem ipfiusmet legis procedatur.Idcirco quã uis permulti alij iuris interpretes non tanta requirant, fiuè fimul recenfeant, veretamen non excludere cętera, fiuê non intelligere, quin reliqua neceffaria fint, fed ideo eadem non adijcere, quod vel certa fint, aut ad ordinem iudici) per tinentia, \& fub eis, qux ipfi principaliter perpendunt, cóprehendantur, vel quod ex conftitutione eiufdem I.finalis, ita intelligantur, vt maiori exprefsione opus nonfuerit. Et inde practi. Pap. inform. libel.quo petir.hered. ex teflam.in glof $f_{a}$, in verbo, pofsideat, numer.I.vbitria tantum dicit requiri, \& probari debere iniudicio di\&̂xl. finalis. Primô, quod te ftamérum firt folemne, \& non in aliqua parte fubftantiali vitiatū. Secũdò,quod res, in quibus petitur fieri immifsio, in bonis reflatoris mortis eius tepore fuerint, \& fic determinato tempore, aliâs fuccumberet, falrem quando legitimus extaret contraditor, vt explicat Perfonalis, referendus ftatim. Tertio, quod teftatoris mors proberur. Suppleri inquam, atque explicaridebebit yuxta fuperiora. Perfonalis etiam, de adipfcen_ da poffefsione, num.172. qui eadem tria requirit dütaxat, nec probationem aditionis hareditatis exigit. Et codem paCo accipiendus, arque fupplendus erit Hippolyt. Riminaldus, in confil. 585 nu. 16.\& 19 \& 2 r. \& 26. \& 3r. libro 5.vbi inquit, quod is, qui petit fe mitri in pofferfronemex adicto diui Adria.debet probare fefilium. Item producere teftamé sum non abolitum, nec cancelatum, nec vitiatum, \& legitima numero tefium vallatum. Item probare deber mortem teftatoris. Demum, quod bona fuerint mortis eiustempore;qux(vt vides)qua tuor funt in effeflu, eaque potifsima drCtiremedij requifita, vt fub eis, vel alia comprehendantur, vel aliter non expri mantur, quia ex conftitutione dietę l. finalis fupponuntur vt certa.

Rurfum, \&z eodem modo explicandü Alphonfum Azebedium, qui in 1.3.tit. 13 . lib. 4.

## Quotidian.controuerfiuris.

lib. 4 noux collect.Regię,num. 5.\& tribus fequentibus, quatuor duntaxat dicit probare debere eum, qui ex remedio dict.1.finalis, poffefsionem petit.Primo, quod teftamentum fit folemne, \& non vitiofum in aliqua parte fubftantiali. Se cundô,quod ses fuerint in bonis defunditempore mortis eius. Tertio probäda eftmors reftatoris. Quartò, quod iudex ante omnia inquirat, an alius fit in poffefsione bonorum illorum, neene. Alias namquè (vt vides) fiauthor hic, non fuppletur admodum aliorü, de qui-s bus fupra, deficiunt, \& alia requifita, que mifsiouem in poffersionem minus legitimam efficerent. Ac deficit equidem primum illud Hippolyt. Riminaldire-quifitum, cuius ipfe mentionem non fa cit, nec etiam Riminaldum eundem refertin cófilio nunc â me relato. Quartür autem, \& vltimum requifitum Azebedij,nulibi equidem in iure probatur, ná \& fir requiratur, quod alius le gitime nan 139 pofsidear,vtex Menochio retulifupra, \& infra dicendum eft, attamen id intelligitur, quandolegitime obijcitur, fiue comparet contradictor, aut alius, quife pofsidere, aut impedire debere remedium dift. 1. fin.contendat, eoaurem non apparente, nec aliquo obieĉo, fed tefamento oftenfo in fui facie, \& figura folernni, nec conflito de impedimento aliquo legitimo, noneriam cótradittorealiquo exiftente, iudex non tenetur inquirere id, quod Azeuedius requirit, fed faluo iure poffefforis hæredé in pof fefsionem bonorum immitere, fat eft,vt fupra dicebam.
137. Sed \& magisfuppleri debebit Borgninus Caualcanus, decifione 2r.num. 8 r . \& 82 .pans-3.fol.mihi 275.vbitantum requirit,quod perens poffefsionemex re mediodictel. finalis, verificet fe haredem effe, aliás mifsionem fierı non poffe, etiam parte non petente, verificeretiam, notarium effe notariumpublicum, \& teftamentum non effe vitiofum, cum tamen(viremaneidiéum) plura alia ve rificari neceflarium fit, ex relatis fupra. Subdit tamen Caualcanus metipfe, nu- 140
mero82.pof Roman.Guid. Pap. Bald. \& alios, quod producens feripturam, \& teftamentum, vti hęres, vel procurator, prafumitur effe illemer hares, \&\& procu Fator, de quo loquiturteftamentum, \& fcriptura, quod quidem procedere poffet, nifi alius contradicerét. \& fic nullo contradicente, aliàs namquê ex contracictione alterius non fufficeret ea profumptio, fed dilucide conftare oporteret, producenté effe eundéé,qui in fcriprura, vel teftamento refertur.

Deniquê iuxta fuperiora intelligendus, arquê fupplendus erit D. Efpino, in Speculoteftam.glof.34.de apertura teftamenti, qui ex num. 22 . vfquê ad num. 29 .non ab folute fatis, nec dilucide expli cat articulum præfatum, qux inquã requirantur, vt hares mittatur in poffeffionem ex remedio ditt, 1. finalis, quanuis quinqué requifita recenfuerit, vt ibi videbis.

Sed \& notandü erit, fuperiores omnes authores vnanimiter firmaffe, mortem teftatoris probádã fore velocus fit remedio dict ilfinalis, quod tenuit indiflincte D. Efpino, vbi fupra, ditto num. 22. Azeuedius, nurn 7 .in die.l.l.3. titul.13. libr, 4. dicens, quod hxc opinio obtinet, \& feruatur in praxi, \& cauti iudices nolunt poffersionem prabere, nifi de morteteffatoris prius confter, vel notorium fit, effe mortuum, \& quodita ipfe femper facit articulos de morte teftatoris. Quam quidem oponionem, \& probabilem fatis, \& veram arbitror, \& in praxitutiorem, prout veriorem dixerant Fulgofius, Alexander, \& alij, quosrerulit Menochius, dicto remedio 4 num. $667 . \& 66^{8}$.quanuis contrarium, imò reflatoris mortem probandam non effe, firmauerint Bartol. Salicet. Iafon. Decius, \& alij, commemorati per eundem Menoch.num. $66 \mathrm{I} . \mathrm{v}$ fque ad nume. 667. vbi \& rationes, \& fundamenta huius opinionis recenfer. Ettandemnum: 669 . conciliar opiniones prafaras, quando morsteftatoris probari debeat in reme dio dictel.final.duobu's cafibus prapofitis. Primus eft, cum hares feriptus exi-

Bet inftrumentiteftamti, quod fibi datumà notario fuit Pratoris authoritate, \& tunc neceffaria non eft alia probatio mortis teftatoris, fiquidem non permifsiffer Pretor ei teftamenti copiam fieri, nifi cognouiffet teftatorem fuilfe mortuum, \& pro iudice magna prę fum ptioeft, \& ita procedit opinio Bartoli, \&communis. Secundus cafus eft,quando hares exibet inftrumentum reftamé ti, quod confequutus eft aliunde, quam iudicialiter Prętore authore, tunc quia eadem prafumptio noneft, vel eft pręfumptio, quod vel illud fubtraxerit teftatori, vel quod illud teftatortradiderit, ita quod non conftat aliunde teftato rē mortuum fuiffe, \& tunc mors probãdaeft,\& Fulgofij, Alexandri, \& fequacium fententia procedit, ex relata Menochijconciliatione, quavera equidem eft,\& probabilis.
34 Aliter etiam conciliandas ea (dem opiniones putauit Acchilles Perfonalis, de a dipifcenda poffefsione, numer.170. in verficulo, ego autem intanta Doctorum varietate : \& in verficul. fi verolegitimus contradietor. Vt fcilicêt non exiftente legitimo contradictore procedar Bartoli,\& fequacium opinio, atquê ex fola teftamentiontenfione in fui figura folemni, \& nulla ex parte vitiati, mifsio in poffefsionem concedatur, \& fi mors reftatoris non proberur, quoniam iudex falicis effe deberad immittēdum haredem in poffefsionem, vbi non eft contradictor. Si verò legitimus contradietor exiftat, tunc per folam teltamenti exibitionem, teftatoris mors non pro batur, fed requiritur, quod exquifitê teffatoris mors probetur, vt latius ipfePer fonalis confirmat.
I42-Addiderim ego,ex fuperioribus meá equidem effe, \& confici opinionem, regulariter, abeo, qui petit mifsionem in poffefsionem ex remedio dict.1.final. mortem effe, atque aliunde, quam per teftamentioftenfionem probandam, idquê iuxta Fulgof. Alexand. \& fequaciü fententiam cum aliâs contingere poffet, fil mors non appareret, aut non pro:
baretur, quod non mortui, fed viui bonorum poffefsio cócederetur, quod effet maximumincóueniens, \& abfurdū. Deinde, fententiam eam fortius, \& validius obtinere, atque practicari debere, cun caufé legitimus córradictor adeffer, prout Perfonalis iuridice obferuat, vel quando fufpicio prefumptio aliqua iudicem in contrarium mouerer, vel inftrumétum teftamenti-aliunde quam iudicialiter, \& Pratore authore confequatus fuiffet hares, vt Menochius firmauit. Et quidem eis, \& fimilibus cafiBus mortem probandam effe ab harederemedio dict.1.finalis vtente, nec aliter obtinere poffe, ficuti omnes iuris interpretes fupra relati arbitrantur, quiteftatoris mortis probationem pro requifito adeò neceffario adduxerunt. Mortem verò teflatoris probare, neceffarium nó effe, vel cum notorium effet, teftatotem mortuum fuiffe, vt Azeuedius dicebat, vel nullus contradictor adeffet, qui mif fionem in poffefsionem impedire intêderet, cum faluo iure aliorum mifsionem fieri debere, fupra dixerimus. Vel etiam, quando infrumentum reftamenti iudicialiter authore Pratore, \& eo modo, quo Menoch.conftitait in primo cafurelato, effet exibitum, \& de his haCtenus, quę ita remanent explicata dilucide magis,quam alij feciffent, \& aliter quam explicauerit loannes Sicchardus, ad diê.l.fin.C.de ædiet.diu. Adri. Toll. num. 24.

Sexto deinde \& principaliter conflituendum, atque obferuandum erit, dict. l.fin.C.de $x$ dict.diu.Adri.T ol. remediũ nóquidem obtinere, quoties legitimus adeft contradictor, eo namque cafu, atquè caufa cognita, is in poffefsithé mitrendus, qui jura potiora legitimis modis oftenderit, prout decidittext. in eadem l.fin, in $\S$.fin autem aliquis. Vbiom nes iuris interpretes vn animiter obferuarunt. Ioannes Philippus, in fummav. triufque iuris, ad titulǘ, C. de ędict. diu. Adri. Tol.in verf. dixi dummodo,folio 207. Iacobus Cuiatius, in paratitla, ad cundem titulum, in verficulo, pluribus

## Quotidian.controuer.furls

autem poftulantibus. Antonios Faber, ad ip fummertitulum, definitione prima \& fecunda, fol. mihi 67 g. Iacobus Menochius, difto remedio 4. num. 12. Anton. Gomet.in 1.45. Taur.numer. 147. in princip. Burgos de Paz, in conf. 39 .num, I3. Sebaftianus Nauius, felect.iur.ad diCúum titul.C.de ędiQ.diu.Adri.Tol.nu, 4.fol. 274.

Cxteruin quis, \& quando dicaturlegitimus contradiCtor, maximum eft, \& prxcipuum huius mararix dubium, \& 2 adeò fubobfcure, \& diffuffe explicatum, vt vix fi omnes iuris vtriufque interpre tes ingentiftudio, \& labore pralegeris, certam aliquam aut firmam refolutionem deducere valeas ex eifdem. Ante alios tamen articulum prafatum uractarunt, atque explicarüt poft gloffam, Pe trum Cynum,' \& alios Antiquos, in eademL.finali,C.de ędiç.diu, Adria. Tol. Bart. ex nu.2o.cum feq. Bal. nu, $4^{2}$.Salicetus,num. 19.Angelus, numer.6.Alexander, numero 23. Decius, ex num. 40. cum fequentibus. Ialon, numero 23 .in verficulo, affumo. Curtius lunior.num. 70. \& fequentibus, Vvertinus Zuccardus,numero 316. \& pluribus fequentib. Ioannes Siccardus, numer. 3 e.qui equidem; \& alij authores, qui mox referũrur, diuerfimode fufcipiunt, atque dilluüt difceprationé propofitam, ita quod yeritas vniufcuiufq; cafus aut dubij non fatis dilucide ex ipforum dictis deprehendatur. Relictis autem eorundem an riquorum, \& ordinariorum traditionibus, de quibus longa ferie habetur per Menochium, \& Perfonalem, in locis in fra referendis, \& recentiorom placita in eodem propofito (breciter tamen) fufcipiedo.Id primum ia propofito da bio, quis nam dicatur legitimus contradietor, vt pofsitimpedire immifsionem \& efficere, vt index nó fumme cognofcat, aur facile mitrat aliqué in poffefsioné, fed vtriufque, ideft, petentis mifsionem, \& contradicentis iura plene, \& in forma iudicłis examinet, \& 8 ,cuiofcunque porioraiura reperiat,eü mittátin poflef 145 fioné bonorum:id inquã primo loco no
tandū duxi, Roland.â Valle, breuiter nimisfe habuiffe, in conf.ı.num. 7 r. libr.I. qquo loci dixit duntaxat, quod legitimus contradiftor vt quis dicatur, requiritur. Primo, quod pofsideat, nec legitime có tradicit, qui non pofsider. Secundó requiritur,quodbona fide pofsideat. Ter tiò,quodincótinéti doceat de iure fuo, quar tamé fola non fufficere, nec etiâ ex fola poffefsione legitimũ quem effici contradictoré, exinfra dicédis cóftabitì Et in conf. 78. n. $5 . \&$ nu.23.\& 27.lib.3.nó etiả abfolure refoluit dubiümer ipfum Roland.idem, quanuis dict.nu.s. Recte obferuauarit, dici córradictorem legitimum ad impediendũ mifsionem in poffefsionem ex remedio dict. 1. Gnal. qui allegat titulum \& poffefsionem, non ta men dici contradictorem legitimú, qui numquam poffedit, \& nu. 27 . recte quoquè ftatuerit, quod contradictor legitimusviquisdicatur, requiritur quod pro bet fe poffediffe ante morté teflatoris, vel quod habeat titulum fimilem, proue nientem à teftatore; \& non à diuerfis .

Breuiter etiam fe habuiffe (duxı pariter notãndũ) Burg. Sal.de Paze, in confil. 3 g. nu. 13 . \& I4 .nấ cum inquirerer diCto numer. 14. contradittor legitimus quis diceretur, refponder, le gitimum illum reputari contradictorem, quiex titulo â defũcto habito pofsideret, quod eft iuridice diÂü, nó ta mé cóprehendütur omnia neceffaria in hac materia (vt vides) fiue alia requifita omittuntur.

Hippol.quoqueRiminal in conf. 585. nu.3.cü feq. \& nu. $34 . \&$. 46 . \& nu. 87.lib. 5. licêt obfernauerit nonnulla iuridice in eadern materia contradictoris legitimi,reliquit tamé quam plurima alia intaCta, nee pradiCum articulum plene examinat. Per depofitum tamé nonimpediri mifsionem in poffefsionem, reCte obleruauit num. 34.

Latius equidê fe expedit, fed nôn om nia dubia diffoluit, Anton, Gome. in d.l. 45.Taur.num.147. per totum, \& nu.150. quo loci primum, \& refte confituit, quod legitimus contradictor is dicitur, qui detinet, yel pofsudet res, quando.

## Liber Tertius,Cap.XXIIII.

periturimmifsio, \& fimiliter habebar, \& polsidebat eas, tempore mortis defuncti, proutextextu, in eadem l. finali probauir dicto numer. 147 . in principio. Secundò inquit, quod erit le gitimus có tradiftor is, quiâ defuncto titulum ha, buit, \& de eius voluntate apprehendit pofsefsionem poft mortemipfius. Tertiò, quod erir legitimus cótradictor, qui pof mortê teftatoris habuit titulüverum, \& habile ad translatione dominij, \& fimiliter pofsefsionéabaliquo terto etia fitempore mortis teftatoris fuerint penes eü. Quod proculdubio difficulta rem in fe continet, \& improbatur ab a lijs, ficuti ex Perfonalis, \& Menochij re folutionibus conftat apertius. Quartò, quod legirimus eft contradictor,quidiceret fe filium, vel fuccefsorem abinteftato, \& teftamentum nullum ratione precteritionis, vel diceret nullum ex defeĉu perfonx teftantis, vel diceret teitamentum falfum, \& offerret fe incontinéti probare, quia tunc impeditur miffioper text.in 1.2.C.de xdict. dia. Adri. Tol:quodef bene, \& iuridicè diAum, atque cóprobatur ex his, que infra adnotabuntur, ex traditionibus quoq; Menochij relati fupra, quod attinet ad defeCtum perfonx reftantis, \& Parladorij, rerum quotidianarumlib.2.cap. 5.num. 11. quod ad prateritionem, vel exhxredationem attinet, dixit namquenume. 5 . quod filius exhreredatus, legitimus eft contradictor, harede inflituto veras ex haredationis caufas efse non probante. Imó exipfo, \& explicari debernouirer Gometius metipfe, nam fif filius fe prateritum dicerer, id equidem probare, \& fe filium efse incontinentifufficeret, cau fas autem hares fe riptusprobare deberet nouiori iure, vt certum eft. Quinto, inquitidem Antonius Gometius,quod erit legitimus contradictor, quiallegat aliud teftamentum folemne, quod derogat priori, \& inde infert ad quaftionem, fiduo, vel plura funt teftamenta contraria abeodem teffatore vno,

[^8]beat admitti:de qua vide etiam D. Efpino,glof.34.principali, numer.32.\& poft alios multos, Iacob. Menochium, reme din 4 .num. 78 r. cum feq. vfque ad num. 798. M.Anton. Peregrinum, defideicómifsis, dief. articulo 48.num. 24 . A ngel. Ma:thraccium, delegat. \& fídeicómiffis, lib.4.cap.r.Azebedium, in l.3.titul.i3. lib.4-noux collect Regie, numer 23. \& duobus feq Sexto \& vlimo inquit ipfe Antonius Gometius, quod non eritlegitimus contradittorille, qui habuitti? tulum habilem ad translationem dominij ab aliquo tertio in vita teftatoris, vel pofterius moriem, fi nunquam habuic pofsefsionem, nec fuit gibitradiza, led pofsidebantur, vel detinebâtur â defunAtotemporemontis, quoderiamelt ituridice dictum, \& recté probaturibidem per Gomerium eundem, quitamen (vt dixi) abfolute fatis non explicat articulum prafatum contradictoris legitimi. 49 Et in eodem Ioannes Sicchardus, in d.1. finali. C. de $x$ dict. diu. Adri. Toll. nihil etiam ab foluit, fed ad glofsas fe remifit, qua tamen diftincte fatis, nec abfolure nonexplicant, vtex Menochio codem infra conffabir.Ad ipfum auterm Menochium in propofiro articúlo, non imme sito Pe retulit Azebedius, nec aliter ipfum explicauit, in dict.1.3-tit. 13. num.2s. Numero aurem 63. \& duabus feq. non male conftituit, mifsionem in pofsefsio nem impediri,fif fatim pofsefsionempe tens, debet eam contradifiori refituere, vel fi id ex volütate teftatoris valeat deduci, aut fi non remaneat tuta caufa proprietatis, puta quia non pofset poftmodum facile conueniri polselsor talis.

Rurfus in eodem dubio non fegefsit abfolure fatis fiuê ex profefso nonexpli cauit ipfum, Iofephus Ludouicus, decifione Perufina quadragefima feptima prima parte, nam cum numero 19 . perquirerer, contradict or legitimus quis $d_{i}$ catur ad impediendam mifsioné in pof-- fefsionem, duntaxat (iuridicê tamē)refpondit, legirimum contradictorem dici eum, cuiceftator in vita polsionem de:

## Quotidian.controuerfiuris.

disfet, vel licentiam ingrediēdi poft eius mortem, vel quando conflituiffet exe-\} cutores teftamenti fideicommiffarios.

Non etiam accurrate explicauit articulum eundem cöntradictoris legitimi Sfortiá Oddi, in cóf. 22.lib.I. Nam etfí in argumento, \&\& fummarijs eius cófilijdixerit, agide legitimis contradichoribus in remediol. finalis.C.de xdiç.D.A.Ari. Tolduntaxat conftituir, nu.r. legitimü contradictorem effe, quiad hociudicin. citatus eft, quod tamen maiori indiget declarationé, nec ita abfolute procederepoffe, cóftatex his, qux Menochius, \& Perfonalis commemorandi infra obferuarunt dilucide. Eleganter etiâ Hippol. Riminald.in confil. 58 .num 3 . \& 4. \& . 5 .\& nu-45.lib.5.vbi dixit nu. 2. legitimum effe contradictorern, qui habet iu ffum titulum ex infrumento celebrato abipfo teftatore, quod abfolute ita non procedit, cum de poffersione nihil dical tur, quam etiam eo cafurequiri, alij interpretes affirmarût, ita vt res fuerit dui bia, vt etiam conftat ex eifdem traditio, nibus Perfonalis, \& Menochij, \& tandé nu. 3 . ipfe Sfortia inquir, quod claufula conftituti efficit legitimum cótradictorem in remedio d.l.finalis, pofsidentem ex ea;id quodiungri poteft ex refolutio nibus Burg. Sal.de Paze, in confil. 3 g.nu. 8 \& vide Borgn. Caual.decifione 45 in addit.I.parte, num. 7. \& 8. \& 9 .decifione 5, num: 29 .quarta parte D. Efpino, in Spe culo teffament.gloff. 34 . principali, nu.) 30 in princip.in verficulo, quo fit quod eriam. Vbiquando titulus.deficit, con $_{m}$ trarium fuftinet.

Deinde \& Ioannes Parladorius, rer. quotidianar.lib.2.cap.5. ex num. 3 . \& 4 . \& 5.conclutione 1 . \& numero io. concla fione 2 . \& numero 26 . conclufione 3 . Dó etiam abfolure explicat prafatum dubium contradictoris legitimi, multa potius valde neceffaria selinquit intacta, vtpote cum diffo numero 3. duntaxat attulerit Alderi.\& Azonis vulgatamillam, \& antiquam diffenfionem, poftmo . dum verò tribus conclufionibus prapo fitis, materiam hanc comprehendi, at-
que explicari poffe arbitratus fuerits qux verê, \& altiorem indaginem, \& conclufionum maiorem numerumexpoftulat(vtvides) ineffectu itaque tres precipuas cóclufiones in articulo adeò dubio conficit, gux tamen \& verę funt, atq; ex decifione diciar 1 . finalis deducü̆ tur aperte, legitimumque concradictorem dicit effe eum, quiteftatoris mortis tempore legitime pofsidebat, \& ad id expendittext.indiet. 1 . finali.C.de $x$ diet.D.Adri.Tol. \& in l.2.titulo 14 -par. 6.\& latius explicat ex numeros. fed an titulus vltra poffefsionem oneceffarius etiam runc fit, non aperit vilo modo. Eum etiam reputat merito contradictoremlegitimum, qui quanuis teftatoris mortistempare non pofsiderer, oftendit titulum legitimum, atque immifsioneitidem dignum, vt ficontradictor ha beat titulum potiorem, quam hares, il- advente que immifsionem itidé mereatur, praferendus lit in poffersione dáda, extextu , in eadem l.finali, \& in dict. 1.2. partitę,quę rectê expendunrur ibidem. Eum denique legitimum appellat contradiEtoremex numer. 26 . Parladorius metipfe, quil legitima fit praferiptione munitus, de quo infra a gendum eft. Et fecü̆ dum haxc quanuis author prafatus verê, \&t-ingeniofe fuperiora proponat , nó tamen ab 「olure fatis expiicavit articulü prafatũcontradictoris legitimi, \& mul ta intacta pratermittit(vt dixi.)

Pratermittit etiam quam plurima Ioannes Francifcus de Ponte, in confilio 20.ex numer. 25. vfque ad numerum 35.articulum tamenillum de habente titulum confimilem obrétum in vita defuncti, \& poflefsionem, aut no poffeffionem; \&x quxflionem ordinariâglof$f x$,in eadem 1 finali, verbo, legitimo, dif cutit vtiliter, \& ineffectuex Butricario, Bartulo, Alberico, Decio, Alexandro, \& alijs antiquis refoluit, dictæ1. finalis remedium ceffare contra habentem titulum confimilem obrentum in vita defuncti,fi pofsider, fecus fi non polsider, \& inde eo nor pofsidente, iudiciũ fummarium illius 1. procedere in fauorem

## Liber Tertius,Cap.XXIIII.

hoeredis feripti : eo tamen pofsidente, qui contradicit, \& titulum confimilem producente, non effelocum fummariz cognitionid.l.finalis. Sed agendum effe ordinario iudicio, \& illum obtinere debere, qui potiora iura probauerit, in titulo etiam difsimili communem opi-3 nioné tueri, quod fitidem, quandacontradictor allegat illum, \& poffefsionem fimul, \& ceffare immifsionem ex iudicio fumímario, \& difcuti de potiori iure in iudicio ordinario, ex alijs probat ibidem, numero 3 r. vfque ad numerü trigefimũtertiŭ, quo locicócludit in eo etiãquinon adducit titulum cơfimilem, fed alium titulum habitum â reftatore in vita, effe communem opinionem Azonis, quod pariter faciat ceffare iudicium fummarium dict.l.final. \& conue, nit Burgos de Paz, dict.confil. 39. Borgninus Caualcanus, decifio. 5.numer. 2. part. 4 \& decifio. 45 .in addit.prima parte, numer. 5. cum fequentib. ipfe tamen Caualcanus,decif.20.part.3.ex num.24. vfquead numerum 56 . \& fi congefferit nonnalla in propofito eiufdem articuli, nóetiam abrolute explicauit ipfum, fed nonmale, atquè pro regula conftituit primo generaliter difio numer. $24 . \mathrm{hx}$. redem friptum oftenfo teftamento fo lemni, \& non vitiato mittendum effe in poffefsionem bonorum. Dixit autêftatimex num. 26.id fallere, primo, quando a Iter haberet tituluma a eftatore, vel a lege, per quem poffet pofsidere bona hareditaria, \& incontinenti apparenter pofferillùm probare. Secundo fallere, quando tertius contradictor pofsider, \& dieir de nullitate teftaméti, prout latius ibi num, $27 . \&$ nume. 42 . \& 43. Tertiò fallere, quando non effet feruata for ma iudici) executiui dictxl. finalis, fed funt admiffa alia refpicientia plenum poffefforium, \& petitorium, vt numero 28.\& 43 - latius probatur per Caualcanumeundem. Quartò fallere, quandotertius contradictor excipit, \& probat fuas exceptiones plenê, vel apparenterexactis. Quintò fallere, quando tertius contradictur poffisider, \&t haz
bet iuftam caufam retinendi pofsefsionem faltem coloratam, ve num. $31 . \& 45$. probauit author metipfe.Sextò fallere, quando hares abinteftato pofsider, \& dicit teft métum nullum ex defectu de mentix, falfitatis, proteritionis, aut formx flatuti non feruata, \& ex lectura tea ftamenti, vel exactis ftatim poteft appa rere plenê, vel femiplene, vt latius ibiiss dem, num.32.41.42.46.\& 48 .

Sed \& D. Efpino, in Speculo teftamé torum, glof. 34 . principali, de apertura teftamenti, $n u$. 30 . per totü, accurate, \& dilucide parum articulü meripfum con tradictoris legitimi pertractauit, imò nec Menochij locum rerulit, nec fecit eiufdem mentionem aliquam, $\&$ in effe Eutria obferuauit. Primo, quod le gitimus contradiftor dicıtur, qui pofsidet, \& allegar titulum fimilem, is verô, qui fola vtitur pofsefsione fine titulo, quod noneft le gitimus contradictor, quia fola pofselsio titulo non iuftificara, vitiov fa effe folet, quod eit benediftï) \& iuxa communes Dociorum doctrinas pro cedit.Secundó, quod tegitimus contradictor dicitur, qui allegat titulum a defuncto, \& pofsefsionema fe ipfo, vr latiusibiexplicat. Quodetiamicommuni Doctorum placito probatur, licer diffentiăt fcriptores nónulli, vt ex Peregri no dicetur fatim. Tertiò, quod is dicitur, legisimus contradictor; qui vitium vifibile teftaméti obijcit, quodetiā effe verum, ex dictis \& notatis, nume. pręcedentibus deprehenditur manifefte.

Denique \& vltimo(vt alia fciens, có fultoque prxtermittam) Marcus Antonius Peregrinus, de fideicommifsis, diCto articulo 48 .ex num. 39. vque ad numerum 53 . latius , atque ex profefso magis quam cxteri iuris interpretes fupra relati fecifsent, articulum eundem contradictoris legitimi explanauit,ata; pro fequurus eft, \& plurima adduxit; quer prouculis haberi debent in hac eadé d.I. fin.materia, \& de iure, atq; ex comunio ribus D.octorum placitis procedunt, reCius tamenfecifset,fi Menoch, \& Perfonal. obfernationibus atg; diftinctioni-

## Quotidian.controuerfiluris

bus inharendo, materiam eandem conuradictoris legitimi fuo ipforū ordine, diftinctionibus etiam corundem explanaffer. Vtilirer tamé atque diffincte cóftituit d.nu. 39 . quod poffeffor allegans poffersionem ante mortem defuncti, \& eam probans, eft legitimus cótradictor, idem fialleget fe prius pofsidere exteftamento pofteriori, vel pari in têpore, vtibidem nu. 40 .idem fi alleger titulum a defuncto, \& ab hx̌rede pofsioné, vel â defuntto ipfo, nä impediretur mifsio in poffefsionem, vtibi nu.4I. idế fíalleget titulum ab harede habitü, \& pofferfionemab eodé, aut vacuam a deptã, vt ibinu.42. I demeriam fi allegaret titulü रे defuncto - -\& vacuam poffefsioné per eum adeptã, vtienent authores permul ti,relatiibidē à Peregrino, nu: 43. \& ex D. Efpino fupra propofui.I dé fi allegaret citulum fucce (sionis abinteftato, $\& \infty$ vitium vifibile ex'teftamento apparens, vtibid nu. 44 \& 45 .idem etiaam fiallega set titulum habitum aliunde quam âdefuncto; \& prompras, atque in continéti haberet probationes, fecus fi de dominio, \& proprietate nó facile probari pof fet, vt per eundem. Peregrinî̃, nu. 47. \& 48. Si verò allegat titulữab alio habitû́ viuente teftatore, \& poffersionem poft eius mortem per eum apprehéfam, vel de manualterius, non ef legitimus cótradiÂor, \& actor praualebit, vt per eü dem Peregrinum, d.art. $4^{8}$ nu. 49. \& 50. \& st.quod poffersio, \& titulus habitus poft defuncti mortem ab alio, quam ab harede non impedir mifsionem in pof. fefsionem ex remedio d.l.finalis, \& haCtenus M.Anto. Peregri.ex quo, \& cxteris fupra relatis, quam plurima deducuntur(vt vides) qux \& vera funt, \& in praxi varijs diuerfifque caulis, \& hegotijs poterüt deferuire. Et quâuis (vt quoquie dixifupra) de per fe non explicent fatis abfolute dictum articulum contradiCtoris legitimi, ea tamé ita iunxiffe, \& aggregaffe, \&figillatim enumeraffe, ma ximx vtilitatis futurum.
157. Et inde, at $\ddagger$; in eodem articulo, meã opimio rre ex ipfis, \& alijs iuris authoribus conficie
dam opinionem, conftituédo imprimis, cerrifsimi iuris effe, mifsioné in pofferfionem impediri, cum legitimus adeft contradictor, \& vtriufque, ideft, petětis immifísionem, \& contradicentis iura ple ne, e in forma iudicij examinanda, vt cuius potiora fint iura, deducatur aperte, $\&$, is in poffefsionem mitratur ( vr fupra ex multorum aliorū fententijs probaui) pratereâ,poffefsionem \& titulum contradietoris, fiuê exceptiones eiufdé inf picidebere omnino, ve â quo titulus \& poffersio prouenerit, an etiä fufficiés fit, nec ne, colligi valeat manifeftius, '\&*, circa titulum, \& poffefsionem ea magis in confideratione habeantur, quę ex $M$. Anto. Peregri. pręcipuê, \& alijs etiam relatis fupra deduxi, atq; ex ipfis in eodemarticulo explicandam primumilli quaftionem Menochij, de adipifcenda, remedio 4.num. 554 .ex quo numero vfque ad num. 630 . diligenter admodum, atgue erudite, abfolure etiž, \& accurate magis quam cateri omness feciffent, pro fequutus eft, atque explana vir difcepta tionem propofitam, quis inquam dicatur contradictor legitimus. Latius eriá quam alij permultifecerint, explicauit Acchilles Perfonalis, de a dipifcenda, ex nu. 39 t.vfque ad nu. 444 . qui eadem veftigia Menoch.tentauit, \& fequutuseft in effectu.

Prima igitur illa quaftio ex tribus propofitis per Menochium, dicto nume so 554 . qux eft, quis dicatur le gitimus contradíctor ab initio caufę, at $q$; ita antequam iudex licentiam mittédi in poffersionem concefsit:explicari, atq; diffolui deber ex omnibus doctrinis fupra relatis, \& maxime (vt dixi) ex traditioni bus Peregrini commemoratis ibidé, in nonnullis verò, in quibus do ctrinx ipfx antea relatx deficiunt, fupplend $x$ equidë funt ex obferuationibus, \& plurimosum cafuum diftinctionibus eiufdé Menochij, ex nu. 555 .vfq; ad nu. 611. vbidecem, \& fepté cafus cófiderat: \& nu. 56 . \& 578 . ex multorum authorum placitis conftituit, contradictorem legitimum ad impediendum fummariumprocefsü
non effe, quipofsidet, fi fine titulo eff, \& nu. $574.8 \times 582$ contradictorem legitimü nonelle, quititulum habet fine pofferne, \& nu. 88 c cotradictorem legitmum adimpediendam eam licentiam de mitrendo in poffersionem effe eum, quip of fidet â defuncto, vel cum pofsider, vel ti tulum habet â defuñcto, vr num. 586 .vel qui â defunctotitulum habuit, a fe vero pofle fsionem, vi ibideminum. 588 . \& nu me. 60 g .vel qui vivente teftatore pofsi debat, \& nunc pofsidet, vt nume. $597 . \&$ quititulum difsimilem haber abillo hx rędis, \& in poffersione eft, vt ibidem n. 593: vel quititulum \& poffefsionem habut mortuo teftatore, vt ibidem n. 604 . quibas \& atijs numeris quäplurima alia fimilia continentur, ex quibus (vt dixi) plena \& abfoluta deducitur refolutio, aque authorum prafatoram doctrinx \& refolutiones fupplentur, qux \& fupplédx quoq̣; funt ex traditionibus Achi les Perfo. de adipif.poflex nu. 392 .cum feq. vbiconuenit in omibus Menochij obferuxtionibus, \& primam illam quax. Ationé Menochijipfius de legitimo çon tradiatore ab initio caufx, atque ita antequamiudex licentiam mittendion pof fefsianem conce $\int$ sit , profequitur ex d. nu. 392 . vi que ad nu 439 , \& plures etiam cafus confiderat, quiin idem cumMeno chio tendunt. Sulum eriam titulumabique poiffefsione non proficere, reftatur exnum. 392 .vbieriamvtrum neceffarius fit titulus fimilis titulo heredis, vel difsi milis fufficiat, accuratè difcutit. Et hactenus de prima quaftione Menoch.ex d.nu. 5 S 4 -v fque ad n. 626 .iuxta quam, \&* quatenus ipfe Menoc.inquitnu. 555 . 556.
161 \& 557 :quod contradiAorlegitimus ef, qui ciratus fuit,etiam fi non pofsideat, 152 vel detineat, quod repetit nu.567. Contra fi non pofsideat, nec teneat, nec.citazus fuerif, aur fi allegattitulü diuerfum, cum nec pofsidet, né detinet, nec cirarusfuil:animaduerrendum erit, fuperio res omnes authores, ac maxime Perfo. pôt alios, in eodéquoq; placito fuiffe, \& idé voluiffe, vel fuppofuiffe faltếaferre, atq; exprefsim fequatüfuifleHip
polyt.Riminald in confil. 58 .nu. 3.16 . $5^{\circ}$ vbi inquit, quod citatus dicitur legitimuscontradictor ad impediendam miffionem in poffersioneq, \& reddit ratio nemznu.4.quia fuit approbatus.Caterü nu. 4 s.id explicaffe, vt procedar, quando fait cifatus fimpliciter, fecus fi profoo intereffe, \& fi fua putat intereffe; nifi do ceat de fuo intereffe, hoc eff, feius habe reincaufa, vtex alijs iuris interpreribus - obleruatitibidem Hippol. Riminal.nu. 45.éfit etiań animaduertendum, Meno chum eundem, maioriex parte, \& fere in eifdem, omnibufque decem \& fepté cafibus prefatx primx quęfionis pra certotradidiffe, legitimum contradicto remadimpediendum mifsionem in pof fefsioné ex remedio d.l. finalis, effe eũ, quilegitimãallegauerit caufam, illamGlin continérip paratus fit probare, tunc namq; audiêdus erit, vt docere de iure fuopofsit, qui vult in continentiprobare.Et ita per textinl 2 . iûcta fua gloffa, \& in d.I.fin.C de redict.D.Adr. Tol.obferuarunt ibidé frribentes omnes cóma niter,Menoch.dicto remedio $4 . n u .605$ : Rolan.in confil. 1.nui. 24 . \& duobus feq. lib. 1 Caualcan.decif. 45 . in addit. prima. parte, nu. u. Hippol.Riminal.d.conf.s85. nu. 67 . Lib. 5. Ioannes Francif, de Ponte, inconfil. 2o.nu. $54 . \& 55 . \&$ confil. 21 .nu. 2. Peregrinus,de fideicommifsis, d.art. 48.nur 42 2 \& 47 Burgos de Paz, in conf. 39,nu 2 $2: ~ \& ~ 3-~ P a r l a d o r i u s, ~ r e r u m ~ q u o t i-~_{\text {- }}$ dianarum, lib.2.cap.5. nu. 4. qui.duo reêê expenduntrext, in I 2 . tit. 14. part. 6. io illis verbis: Fueras ende $\hat{i}$ luegoqui $\mathfrak{j e r e}$ probar lo que dize fin alonganiento ning guno, ea entonces deue federener in entrega, e oirte, e recibir las probañ cas fốre eftarazox. In cótinentiverò quenadmodum accipiatur, fiuê quid dicatur probari poffe; dubirad runt quoq; in hac eadé materia DoCo. res, \& diuerfi mode explicarunt, alijinãque dixerunt, quod in continenti dicitur fieri, quod infra duos mêfes fit, alij quod infra octo dies fit, vel plures, alij alirer ftaruerunt; ficuticonftar ex his, qux in propofito rehquerunt feripta Parifius, in conf.in, ex nu.18.cum feq.lib.3. Ioanns

## Quotidian.controuerfliuris

de A micis, in confil. 63.nu.5.\& feq.OCta uia. Chacher.decirPedemon:26.nu. 16. Achil.Perfona.de a dipifcenda, nu 408.
167 Crebiori verò interpretum fententia receptum eft, totũ id iudicis fatuendữ effe arbitrio: ficuri ex alijs authoribus ebferuarunt Guid.Pap.q.132.nu.2: Plotus, in l.fi quando, nu.92.C.vnde vi, Loãnes Sichard.in d.l.fin.C.de ædict.D.Ad. Tol.nu.18. Menoch. d.remedio 4:num. 730 \& nu. 772. Ioannes Francif.de Pöre, in conf.20.nu.55:\& conf.21.nu.23. Marcabrunus, in conf: 62. num. 35. Parlador. lib.2.d.c.5.nu.4. Petrus Surdus, decifio: 333-nu.g.lib.2. Stephanus Gratianus, difa ceprationum Foren.c.47. nu.5.\& verius quidem mihi videtur, nec aliter poffe propter diuerfitatē cafuŭ, \& negotiosum, diuer fafq; eorum circunftâtias, \& qualitates dubium hoc explanari, nec gula alia generali definirì, quâuis aliter explicare contendat Perfonalis, d.num.
40 ${ }^{\circ}$. Etrecepram hanc, atque communem fententiam firmiter impugnet, \& refutet Hippol.Riminal.in conf. 585 . ex nu. 67.vfque ad num. 72 .lib. 5 .qui pofito, quod iudex arbitraridebeat in articulo \& dubio prafato, inquit, quad debet arbitrarieo modo, quo Bart. \& fequaces eius docuerût, vtŕcilicér exceptio dicatur in continenti prohari, finon excedat tépus, intra quod caufa expediretur exceptione non propofita; \& fubdit, quod Bart. fentétia magnâ habet æquitatê, eo magis quod Ripa Relat. ibid.nu. 7o.per Rimin.nó negauerit, quod iudex pofsit ex caufa hunc terminü coarctare, \& ifto refpectu dicatur arbitrariū, \& fic fecundum eunde Rimin. poterit iudex breuius tempus ad probandam exceprioné prafingere, quam detur ad executioné cómittendam, longius verô nequaquá. Et loquitur Rimin.metipfe, atque verfatur in materia d.l.fin.C. de $x$ ditt. D.Adria. Tol.\& quidem licèt arbirriü iudicis attédi debeat regulariter in hoc dubio,ex fententia cómuni relata fupr. Bart.tamé doftrinam, \& fententiã fxpê profuturã \& feruandam arbitror. Et eidemiungen dum Azeued. in l. stit. 5 . lib, 4. nouę col-
lea.Regix, nu.7ï.quo loci, nulla Rimin. mentione facta, relate tamen Molin. de Hifp.primogenijs, Ib.3. c.13.n.16.\&Bar. etiam Theorica pracitata ; adnotauit, quodexceptiones incontinenti probari, neque altiorem requirere indaginem di citur, quoties intra terminum â iure affignatuminftantix, \& proceffui probantur. Sed cumtotum hoc iudex bonus inf picere debeat, \& cętera quę occurruñ cófiderare, nihil melius, ac fecurius ftatui poreft (vt dixi) quam vt-judicis arbic trio res ipfa relinquatur omnino.

Quod attinet verô ad fecundぶ que:ftionem Menochij principalem, \&\& fecü dum membrum diftinctionis,quando dí catur legitimus contradicior, quicomparet poff fententiam latam demittédo in poffefsionem: duos cafus principales diftinxit Menochius, dicto remedio 4. nu. 611 . \& latius explicauit vfque ad nu. 626. Primus cafus eft, quando is contradictor citatus fuit, quo quidem cafuregulaeft, hunc effe legitimum contradiEtorếquia per citationé céfetur approbata per fona citati;eft ergo executio có ceffę licentix interim fufpendenda, donec de iaribus citati difcutiatur, vt latius profequitur ipfe Menochius, vfq; ad num.622. Perfonalis, de adipifcenda, ex num.439.vfque ad num. $44^{2}$.

Secundus cafus eift, quâdo ifte cótradiftor citatus nó fuit, fed comparet poft fententiá de mittendo in poffefsioné, vt pro fuo intereffe audiatur, \& hoc cafu folüauditur,fiin continenti paratus eft de iure fuo probare, ficuti explicat ipfe Menoch.ex nu. 622 .vfque ad nu. $626 . \&$ cóuenit Perfonalis, nu 440 . \& 44I Addiderim ego, \& iftam quaxtionem fecií dam eifdem regulis, \& doarinis gubernandã,atq; definiendam, quibus primá definiri diximus, cüab initio caufx, \&ante licentiam de immittendo concefsá contraditor apparet: \& ita infpiciendú quo titulo, \& poffefsione, quavê de cau fa excitetur cótradictor, vtimmifsioné impedire contendat, \&\& in continéti, idque probare paratus fit, an fufficiat de jure, necne, quod eft certifsimum.

## Liber Tertius, Capit:XX1011.

170 Quoad tertiź verò \& vltimam quaeftionem Menochij;quando dicatur legitimus contradiđtor, qui cóparet poft mifsionem in poffefsionem, vt eam re* uocari,vel nullàm pronũtiari obtineat, quatuor cafus conftituitidem Menoch. dicto remedio 4.ex num. 626. vifque ad num 630. Primus cafus eft, cum contradictor non venit directo ad contradicé dum primximmifsioni, fed ipfe requirit principaliter, fe mitti in poffefsione sprofuo iure, \& teftamentum producit, quo haresfactusef, \&in hoc cafuaudiendus eft, \& mitrendus in poffefsione fi ius potentius obtiner, quam obtineat heres ille. Secundus cafus eft, cum hic contradictor directo venit contra miffonemillam, petens ipfam reuocari, \& annullari:profuoiure, allegans fe pofsi dere, \& citatum non fuiffe: \& tunc miffionem hanc effereuocandam, poft $B$ ar tol. \& alios plures firmauit Menoch. ntu mer. 62 7. Tertius cafus eft, cum hic con tradictor, qui hoctempore venit, non poffedit, nec citatus fuit, velfi pofledit, citatus non fuit:\& tulc fi allegat aliquod ius, quod exclufium fitintentionis herredis, \& beneficij d.l.finalis, hac milsio in poffefsionem reuocabitur, prout exe pla adducens, explanauitipfe Menoch. num. 628. Quartus eft cafus, cum contra dictor, qui eo tempore venit, nó poffedit, vel fi poffedit, velnon citatus fuit,nó probauitius aliquod, quo mereaturilla mifsio reuocari, tunc nó reuocatur, fed ius fuum proponere is debet in iudicio ordinario, ex eodem Menochio, n. 629. cui in effectu conuenit Perfon. numero 442 .pertotum.

Septimò deinde \& principaliter obferuandum, atque conftituédum eft, dubium maximum effe, vtrum fuperius diCta, \& quę hactenus refoluta fuere, procedant quoque in fideicómiffario, idque vt diftinctè \& breuiter abfoluatur, cum ab alijs traCtatum fuerit plena manu, 172 duo cafus conftituendierunt, fiue dux queftiones diftinctx agitandx. Prima eft, vtrüfideicómiffarius vniuerfalis, legitimus contradictor fit ad impedien-
dum mifsionem in poffefsionem ex re. medio dictar l. finalis? Secunda quaftio eft, vtrum fideicommiffario vniuerfali - concedatur remedium poffefforiut ciuf deml.finalis? Et quidemquod atrinet ad primam quaftionem obferuandumeff, plena manu explicatam, atquerefolutā ipfam poft ordinarios, \& alios multos, per Menochium, de adipifcenda, remedio 4.ex bu: $630 . v$ fq; ad nu. $64^{2}$. per Ro landum, in confil. 78. ex num. t. \& num. 14.cum.feq. \& nu.21.lib.3. Perfonalem, de adipifcenda, num. 408 . I ofephum La douicum, decifione Perufina $4^{7}$. prima parte, Ioan. Francif.de Ponte, in confll. 2o.ex num. 38. \& in confil. 2f.nu.26. Mar cü Anton. Peregri. de fideicommifsis, artic.48.num.17. \& num.33. Petr. Surdü, decif.333.lib.2. Anton. Fabrum, ad tit C. de ædict.D.Adri.Tol.definitione z. fol. mihi 679 . Stephanum Gratianû, difceptationum Forenfium, c. 47 . pertotum, CardinaléD ominicum Thufcuf, pract. conclufionumiuris, tom 3. lit.F.conclu fione 267 .fol. 822 .alios permuleos fciés confultoque pratermitto. Exipfis autē Tequétia deducuntur exprefsia, \& vniformi affenfu. Primum, fideicommifla rium effe legitimum contradictorem, cütipfe non pofsidet. Secundo, effe contradictorem legitimum, cum pofsidet fine vitio, \& paratus ef ftatim \& incontinéti probare de iure fuo, fecus fin cótinenti non fit paratus probare. Tertio, cü apprehendit poffersioné procedéte reftiturione verbali faltem, aut reali faGीa fibi ab hrrede, aliâs fecus. Addide? runego, concurrentibus his, qua (vt vis) des) de iure communi abfque dubio, \& ex communi Doctorum fententia procedunt, \& de iure huius Regni certifsimumeffe, imò fortiori ratione fideicómiffarium effe contradictorem legitimü, prout apertius conftabit ex his, qua fequenti quxftione dicentur.

Quod verò attinet ad fecundä quęfione, vtrum fideicómiffario vniuerfali concedatur remedium poffefforium d. 1.finalis, obferuandü pariter erit, ipfammet plene agitatã, atque explicatā poit

## QubtidiañicontrouerfiourisdiI

ordinarios, $\& x$ atios muleos, per Menochium, d.remedio 4 ex nu 166 .vfque ad num. $20^{6}$. per Achil. Perfonal. de adipif cenda, exnus 186. cum infinitis feq. Anto. Gomerium, in 1.45. Tauri, nu. $13^{8 .}$ Simonem de Prxtis, de interpretatione vitimarũ voluntatum, lib.s. interpret. 2, dubitatione3. ex ny 41. cum pluribus feq. folio mihis18. Peregr. de fideicomm. d art.48.ex nu.5.vfq; ad nu.17.D. Efpino, in Speculo teftamentorü, glo-34. princi -pali,nu. 2 . Perr.Surd.d.decif.333.Sreph. Gratianum, difceptationum Foréfium, sap. 47. Ioannem Vincentium Hondedei, in confilio 64 . numero 56 . \& tribus fequentibus, libro I. alios etiam, plares fciens confultoque proxermitro, ficut quaftione fuperiorifeci, Ex felatis ver rò nunc, \& communibus Doctorú fenrentijs, fequentia deducittar exprefsim. Primgm, fideicommiffario yniverfali, cui nec re, nec verbo fagta at fideicomr mifsi reftitutio; concedendum effe dia. 1. finalis remediuw, Secund $\dot{O}$, fideicommiffario, cuire facta eft fideicommifsi seftitutio, non concedenduml.eiufdem final is remedium. Tertio, concedédum effe fideicommiffario uniuerfali, cuifar Cfa ef reftitutio verbo tantum, idq; exrendendum effe quoque ad 反ideicómif, fum incodicillis relictum, Quarto, rer medium metip fum diefzel finalis, conce dendumeffe fideicommiffario illi, cui etfiaggrauato haredenylla facha eftir deico m mifsi reftitutio, á lege deferung tur iura, \& actiones fine aliqua hominjs reftitutione, quoniāidem operatur lex in hoc, quod verbalis reflitutio ab hęrede facta. Quinto, in omnibus cafibus, in quibus fideicommiffario concedi beneficium diAxl.finalis diximus, intelligen dum effe, dummodo cafus iple fideicómifsieuenerit, atque ita probandũ effe à fideicómiffario, quod reftitutionis cafus euenit, ficuti Menochius vbi fupra, nu. 205 .rectê obferuauit.

Et hac quidem de iure communi cer tifsima funt, cęterü de iure huius Regni videndum ef, verum immureatur in aliquo,fiuê an fidecicommiffario vniuerfali
 nulla reftitutione, nec verbali fibi facta per haredem. Et quidem Burgos Sal. de Paze, inl.3. Tauri,prima parte, conclufione 7 , numero 958 . folio mihi $29^{8}$. in eam magis arrider fententiam, vr fideicommiffariushodie extante 1 .ardinamenti, quaceft li.prima, titulo z4. dibro 5snoux collect.Regix, \& validum efficit teftamentum, etfi hæreditas nó adeaTur; fideicommiffaque prorfus fuftiner, \& citra reftitutionemab harede factā, habeat remedium dictę l.finalis, vt mites tatur in poffefsionem omnium bonorŭ, \& inquit idem ten uiffe in proprijs terminis Gregorium Lopez ibirelatum. | - Ega verò vrin hoc dubio meam fenrentiam interponam, \& dilucide, arque abfolute magis, quaim bactenus factum fuerit, rem ip $\mathfrak{l a m}$ explicem, fequentia conflituere, atque pramittere, neceflasium duxi, im primis, negari non poffe, quin lex illa Regia, in eo quod de mifsio ne in poffefsionemiure communi fatu tum erat, nihil nouú difpofuerit, nec innouaverit aliquid circa ea, qux ex communibus DDitraditionibus fuprarefoluimus;remedium inquam, d.l.finalis, nó somperere fideicommiffario, nifireftixatione faltem verbalifacta, cü ante reftirutionem faltern verbalé, nullum ius habeat in hrereditate, vonde ad hoc vt juta in ipfumeranfeár, huiufmodireftitutio requiritur l.facta, \& l.reftituta, ff. \&d Trebel, \& notarũt authores fupra prox-citati-Elegâter Petrus Surdus,decil. 333. exnum. 8. Stephanus Gratianus, difceptationum Forenfium, cap. 47. numero 1 , \& feq. \& num. 6. \& 8.infine, Anton. Picliardus, ad ; reftituta;el 2.ex num. ह.cй feq.inftitu.de fideic omm. hared. quãuis ergo eadem I. Regia prima difpofuerit, reftamentum abfq; haredis inftitutione validum effe, itemquod fí heres inftisu, tus adire nolit, foluanturlegata, \& omdia alia in teftamento córenta, firmitatê obrineãt, cuius contrariü ftatutume erat de iure cómuni, item quod noléte adire, vel acceptare primo inflituro, vel legatario hareditatem, vel legatum, nihil-

## Liber Tertius.Cap.XXIIII.

ominus fubftitutus ad hereditatem, feu legatumadmittatur, quod etiam aliter procedebat de iure communi, ficuti ex alijs Anto. Picar.obferuauit, in $5 . i m p r i=$ mis,nu. 7.8 ₹ 8 .inftit.de fideicóm. hæred. folio mihi 1094 . \& 1095, non tamen deci dit, quid faciendum fit hęrede inftituto adeunte, aut adire volente, quando per fideicómiffum vniuer fale tenetur hæreditatê reftituere,fi fideicómiffarius conendat fe mittimpoffefsionem ex reme dió, d.l.fin. G.de redi.D.Ad.Tol.Ideoq; fuperiora omnia exremedio l. ipfius finalis circa fideicómiffum, tanquảab illa Inon ithouata, in iuris cómunis difpofitioneremanfiffe videntur, l.commodiffime.ffide libe. \& pofthu. cum alijs vulgatis. EX quo fit, vt hodie, ficut \& olim refolutiones ill te cómunes, quas adduxì mus fupra circa fideicómiffariú, obferuandx fint, maxime cü hæres adire veliv, aut fideicómiffario petenti mifsioné in poffefsionem bonorum ex remedio, d.l. finalis contradiceret quouis modo; vt ftatim dicetur.
175 Secundò deinde conftituo, ex dictis obferuatione procedenti, \& ad diçal: Regiam primã, tir.4.libes.noux collect: Regix adnotatis, deducimanifefte, hodie non ceffare quartę detractioné, ex eo quod teftamentum valeat $\mathrm{ab} f(\mathrm{q} ; \mathrm{h}=$ redis inftitutione, \& inde nec Falcidiá, nec Trebellianicam hodie fublatá effe, imò hodie, ficut \& olim de legatis \& fideicómifsis vniuerfalibus Trebelliani-, ${ }_{7} 6$ cấ, de fingularibus verò falcidiã detrahé dam fore:vtpote cum eadé l. prıma Regia deciderit dũtaxat tria illa, quæ nunc obferuaui, nontamé decidat, quid faciê dumfit in hoc cafu, quảdo teftator hxredem pluribus legatis, \& fideicómifeis onerauit, \& ita in terminis pof alios hoius Regni authores refoluit erudite, \& optimè comprobar Ludouices Moli. de Hifpan.primogen.lib.ı.cap.17.nu.io. perrotum, fequantur Gratianus, regula 200.in fine, Lara, in l. fiquis â liberis, in 9.verum, num. 18. Ioannes Parladofius, rerum quotidianarum, libro I.c. II. Matiençus, in d.L.土.titulo.4.libro-gloffa 19:
num.s. \& It. \& num.i8. \& tribus feq. lib: 5.ibidem Azebedius,num.i2I. Antonius Pichardus, in principio, inftitut. delege falcidia, ex num.27. v fque ad nume. 44 . folio mihi 1042 . \& I043. vbi refpondet fundamétis nonnullis, quæ in contrariü excitari poffunt. Et itaquidem tenendũ eft,tametfiD.Efpino, in Speculo teftament.glo.8.ex nu.88. Zauallos, cómun. contra communes, quęfione $30 . \mathrm{in}$ fine, \& quaftione 665 .numero 12 . \& 13. contrarium tueantur prepoftere.
s. Tertió conflituo, fideicommiffario vniuerfalifacta ab harede reftitutione faltem verbali, aut cum à iure tranfeunt in eumiura, \& actiones, \& fic ab eodem jure reffitutio haberur pro facta;compe tere remediǘ,d.l.finalis, vt fupra ex Me nochio, \&alijs multis dicebã, \& obfer ua sunt dilucide Petrus Surdus, d.decif.333ex nu.8.Steph.Gratia. difcepta.Foré. d. c. 47 iex nu. 3.1 Idtamé nó procedere, fiúê limitari,quando hares contradiceret, \&z contenderet fe detracturü, aut falcidiá, autTrebellianicâ, aut legitimã, vel quid aliud, quod detrahere de iure poffet:tüc namque fideicommiflarius non obtineret,fi ex remedio, d.l. finalis poffersioné bonorum contéderer fibi dari, idq; iuxta ea, quax poft alios authores fcripferũt Ottauian.Chacheranus, decif.34.ex́nu. 22.cum feq. Rolandus, in conf. 78 .ex nu. $54 . \&$ nu.21.lib.3. Io fephus Ludoric. decifione Perufina 47.ex num.15.cum feqSurdus, \& Grat.in locis relatis fupra. Et cóprobatur ex his, quę adnotarunt vnanimiter in hac materiainterpretes noftri,etiam hoc cafu,quando âlege fitrefitutio, fiuê exiuris difpofitione tranfeuntiura \& a ctiones in fideicommiffasium ipfo iure, nó poffe ipfum apprehé dere poffefsioné, nifi de manu haredis, vt ex multis tradidit Petrus Surdus, in conf. 73 .nu.29.lib.1.\& d.decif. 333 .num. 8 , Stepha. Grat.d.c.47.nu.7. Iofeph.Luda uicus, d. decif. 47. nu.is. Cardinalis Dominicus Thufcus, pract. conclufionum. iuris, tomo3. lit. F conclulione 268 , fol. 822. quod in diEtal. Regia prima (vrvides)non modo innouatur, fed nee vllo Ccc 4 modo

## Quotidian.controuerf.luris

modo difponitur aliquid circa predicta. 177 Comprobatur deinde, \& in fortioribus terminis exalia Doctorum doctrina, \& fententia in hac materix, fideicommiffa rium, etiampofsidentem, non effelegitimum contradietorem adimpediendä haredi fcripto immifsionem in pofferfionem exremedio d.l. finalis, quoties heres ipfe fcriptus poteft detrahere fal cidiam, aut Trebellianicam, aut legitimam, aut quid aliud: tunc namque, \& generaliter, quando ex aliquibus bonis detractio competit aliqua, fideicómiffa rius pofsidens tenetur bona reflituere, donec fiat deductio. Ita fane poftalios, multos iuris interpretes fcripferunt Ro landus, d.confil. 78 .nu.21.lib.3. Menoch. d.remedio 4. ${ }^{\text {nu }}$, 638 . Petr.Surdus, d.decif. 333 -nu. $4 . \&$ nu. $8 . \&$ per totam, $\mathrm{OCta-}$ yianus Chacheranus, d. decif. 34.ex nu. 22. Io feph.Lud.d.decif.47.nu 28 , Steph. Gratia.d.c.47.difceptatio. Forenfium. , i78 Quartocóftituo, ex hactenus dictis, deduci aperte, non fequi fane, teftamentum valet hodie abfque hixredis inftitu tione ex decif.d.l. Regix primæ, tit.4. er go fideicommiffario competit abfolute remedium, d.l.finalis, etiâ nulla reftitutione fibi facta, imò cótrarium fequi, atque ex ipfamet l.è cótrario deduci pa lam, quad eriam hodie fi hęres exiff atis; qui velit adire, impediri fideicommiffario remediũ dietz l.finalis, aut non aliâs cócedendum, quam harede ipfo feripto citato, cum non confter, an ipfe velit adire, necne, an etiam intédat, fe detraCurumea, quę derrahere poffe ipfum, nunc dicebamus, aut non concedendū, nifi pofsidente fine vitio ipfo fideicommiffario, ficutide iure cómuni fupra refoluimus. I mò abfque dubio hxc proce dere, \& fideicommiflario derregandum remedium, d.t.finalis, quando hares cótradiceret, \& iple peteret mifsionem in poffersionem, \& allegaret detractiones predictas, vel a liquam earum locũ habi turas, qux etiam, \& de iure huius Regni, \&'poft decif.d.l.primx Regiélocü obti nét, vt fupsanotavi. Imò nec prodeffét eo çafu Eideicommiffario poffersio ad
impediendam diftam immirsionem, ex Rolando,Surdo, Stephan. Gratiano, \& creteris fupra relatis. Nec audiretur, fi dí ceret, fe velle docere de iure fuo in cótinenti, cum incontinenticonfare non pofsit de pradictis, \& de iure fideicómif fi,atque effe pofsit, quod factis detractio nibus nihil fit reftituêdum ob $x$ salienũ, \& alias caufas, ex quibus non dicitur liquidum, quod eft reftituendü, qua liquidatione non facta, non poteft abijci aliquis dolus tęredi, nec quod dolo faciat petendo poffersionem eorum, quaxfatim reftituturus eft; id quod Srephanus Gratianus, difceptationum Forenfum, d.c. 47 - nu. 4 \& Perrus Surdus, d. decif。 333.nu,8.fingulariter obferuaruht. .وiol

Remanet ergo, Burg. Sal.de Pazefen tentiã relatam fupra, obtinere duntaxat, vbinullus hęres feriptưseft, vel cü fcriptus nolit adire hareditatem, nec poffe procedere, vbi hæres velit adire, aut.có. tradicat, \& maximê cum detractione\$ prafatas obijciat. Id quod aperte fatis probaturex verbis,d.l.Regix primx, in verfic. $r$ mandamos que el eititamento. Et in yerf, $x$ fiel teffador infititiycre beredero, \& in verf. $r$ falguno dexare. V biita demum fubftitutus, aut fidecicómiffarius ad hare ditatem, feu legatum, aut fideicómiffum admittitur, fi primus inflitutus nolit adire,vel acceptare; dicitur enim, $r$ fialguno dexate a otro en ja pofrimera voluntad por beredero, olelegare, o mandare algura cofa; para que la de a otro alguno, a quien /u Pituse enla herencia, o mand ${ }^{\circ}$, $\sqrt{2}$ el tal heredcro, olegatario no quificre aceptar, orcnnnciare la he ocscia, o el legado, el Justituto, o Justitusos to puedan aver rodo. Ergo, siquijere aceptar, no renunciare el heredero, no lo abran los $\int s-$ fituros, of fideicomisarios, ino los berederos: \& reftituent poft modum, ficut de iure cómuni fatutum erat, \& fic nó dabitur fideicommiffario remedium, d.l.finalis, nec aliquid de iure regio partitaruminnouatum dicetur, quod eit notandum, \& à nullo hactenus fic explicatum.

Quint $\delta, \&$ vltimo conltituo, de iure cómunicertifsimũ effe, hareditatê adire,cogi poffe eũ, qui ipfamalteri refti-

## Liber Tertius.Cap.XXIIII.

* cuere grauatus eft, quoties actionùtrãffufio datur,1.4.l.ille a quo, l.nã quod, s. cópulfus, l.recufare, l.ita mñ, $\bar{\xi} \cdot q$ uifufpectâ,ff.ad Trebel.l.non iuftam cumalijs vulgatis, C.eod.tit l.14.tit.15.p.6.l.fi tit. $11 . e a d .5$-partit. \& poft alios authores latius exornat Ant. Pichar.in $\$$. fed fi recu fabat, 6 .inftide fideic.hxredit. Hodie tñ poft decifioné d.I.Reg.I.tit. 4 .lib.5.nou. collect.Reg.in relatis verbis finalibus, hæredem grauatü hęreditaté reftituere coginon poffe, \& correctü effe ius com mune ex ea lege, qua non deciditur, vt hæres qui hxreditatem recufat, eá com pellaturadire, fed tin vt eo cafu fubftitutus,aut fideicommiffarius ád eãadmit ratur:reliquerunt fcriptum Greg. Lop. \& cumeo Ant. Pichar vbifup.nu.a.fol. mihin 42.\& Matieng., referendus infra, quem Pichardus non commemopauit. Cxterui contrariam fententiam, imd
 hares poofsit compelli a fideicómiflario vniuerfali, vtadeat hæreditatem, proba biloné purauit Burg:Sal.de Paze (quem secretulitjnecide hac contrarietare mé tionem fecit Pichardus)int d.1-3.Tanir. 1. par.concl. 8.ex nu.994. fol.maizoo.co lu.4. vfque ad n. noo vbiremaner intiae fententia, \& verba legis eiufdem Regiz primæ. Sinoquiffere beredar, \&xibi: Sicícal berederc olegat ario no quiffere äceptar, nón exeo appofixainquit, quòd Hęrestad ad. eüdum compellinon pofsit, fed ob id, quod fi hęres adire noluerit, fidecómif fario eum ad adeundum nón coercente legata \& fideicommifla fint praftianda, \& ita cumnon agitur de cópulfione hx redis, dictaverba non loquuntur, de qua fitractaretur, leges antiquę obferuandę effent, quia non correctæ funt, \& ita intelligenda, atque accipienda eft eadem 1. Regia I.vt Salon ipfe profitetur dicto nu.ioof.
Ego vero non effe ad eum modũ redu cendam, nec intelligendam l.metipfam primam, nec verba eius torquenda, fed proutiacentintelligenda, verius equidem arbitror, \& inde Gregorij Lopezij \& Antonij Pichardifententiamproba
uerim libentios, pro eis namq; clarã exi ftimodecifionélegis illius, cû (vtantea dicebam) siel herederono quifjure aceptar orenusiaciar la berencia, quid fieri debeat ftatuatur exprefsim, \& non quidem fta tuitur, quod hęres adire compelli pofsit qui fideicommiffo grauatus eft, fed dici tur, que el forbfitiuto o fubfitstos lo puedan: at er todo. Ex fic abfque circuitucoactionis,maximáatione lex eadé Regia primaita ftatuit, \& cogendi hæredemius: exclufit a pefrte, fatiufque fideicommiffa rijs, aut fubfitutis Confultumi putauit, quam coactioneipfa confuli poffet, \& ita hanceandém opinionê contra Burg. eundem Sal.de Paze tenuit Ioa. Matié. in dII.glo.a 8 nu. 4 . lib 5 Licet à me nṹc - bferuata,non ita explicauerit, nee tradiderit. Et reperitn. 8 . dicens, quod fidei commflariofit hodie ipfo jure reftitutio abfque hæredis, vel legatarij reftitu tione, licertiure commüni fecus effet, \& addit,quodipoffefsio fideicommifsi poreft a fideicommiftario apprehédi abfq; reftiturione:eoquodius noftrí Regiü: voluerittot ambages tollere, meramq; veriratem, \& teftatoris voluntatem om amo feCtari. Verêtin dį̂um virumque Matiencitemperari debebit, primũ ex his,qua fuperius diximus, \& eadét. Regia prima, ex qua apparet, ipfum procedere, 2randoel her edero noqusifere aceptar erenunciare. V nde eovolente, non fiet etiam hodierreftitutio ipfo iure. Secundü ex ipfaquaquemet l.I. \& fuperius etiam notatis, ex quibus etiam cü iura \& actio nestransferuntur iplo iure, \& reftitutio haberur alege profacta, debere fideicó. miffarium de manu hęredis poffefsioné accipere, dicebamus, \& ex alijs authori; bus obferuauit Pet. Surd.d.decif. 333 .n. 8 vndefi hæres renúc jauerit, aut accepta. se noluerit, poterit fideicómiffarius pof fefsioné apprehendere abfque reflitutione, iuxta intentioné eius legis. Eo aût volēte acceptare coutrariû effe de iure communi, atque etiam ex intentionelegis dicux Regiz deduci, planum equidẽ \&t certum reddicur ex eifdem, quæfuperius abferuata fuere. Et hactenus. Cccs de


## Quotidian.controuer.fiuris.

de quęfione fideicommiffarij, \& de fuperioribus, que funt quidê notâda, quia nulibi ita digefta, nec diftincte feripta. nc vero, \& feptimo loco, atq; prin erit er obferuandum, \& conflituendü eriteexceptionem prafcriptionis ita hxredi obijci poffe, vt eū immiti in pofferfionem, \& remedium, d.l. finalis impediat omnino, modo exceptio liquida fit, vel incontinétiliquidabilis. Etita ex fen rentia communi refoluir IacobusMeno chius, dieto remedio 4. nu. 768. \& quatuorfeq. M. Anto. Peregrinus, de fideicommifsis, arti-48.ex num. si, cumfeq. Angelus Mattixatitis, de legatis, \& fideicomifsis,lib.4.capit.r. ex num. 29. cum feq. D. Elpino, in Speculo teftioné torum, gloffa 34 : principali, numero 33 Perfonalis, de adipifcenda pofféfsione, numero 409 . \& feq. Parladorius, rerum quotidianarum, libro t.capite 5 .numero7 26.Sebaftianus Nxuius, felect iur. ad d. itulum.C.de xdict.D.Adr.ToH.Prafcriptio namque tollit tam immífsionis in poffefsionem articulum, quàm principalem perendx hareditatis, vt ex Baldo in eadem l.finati, numero25. \& 28.re 189 Etè obferuauit Novius metipfe, \& conueniunt fupra relatiinterpretes. Sed $\&$ probatur in d.I.finali.C.de adiç. D.A.d. Toll.in verfic. Ne llume eitemporis obstatus lum. Ex qua colligitur, remedium poffe 1 forium d.lifinalis non excludi, nifiprofcriptione temporis, per quam etiă caufa principalis, ideft proprietatis exclude retur, ficuti deducit Parladorius, dicto numer.26. Menochius, dict.remedio 4. num. $77^{8 .}$ \& 2 feq. quieodem modo, ac in praferiptione triginta, vel quadragin ta annorum accepit textumillum poft alios authores, Peregrinus, dicto artic. 48.num. 54 . dixit tamen num. 774 idem Menochius, obijci etiam poffe praferiprionem triennalem cum titulo, $\&$ bona fide, \& num. 775 .obijci eriam poffe praf criptionem decem, vel viginti annorü, vt latius ibidê declarat. Et fequitur D. Efpino; in Speculo, dict.glo.34.n.33.Re- fmalis.C. dexdict:D.Adri.Toll.\& legis

Regix Sorianx, anno ifon excludi, nec prafcriptionem requifitam in ipfalifinali, comprehendi fuh decifione 1-3.tit. 15. libró s.noux collect. Regix, qua fan tutum eft, tuendum efle in pofféfsione eum, qui per annum \& diem cum titulo, \& bona fide pofsideat, nec teneri fuper eius poffefsione refpondere, vt latius explicat Azebedius, ibidem: concluden tiequidem ratione, \& verifsime obfer. uavit Parladorius, libro 2 : dieto capit: 5 : nu. 27.8 \& 28.822 g .nec id haber dubitatio nem aliquam (vi exiftimo) \& hactenus de beneficio, \& remedio d. l. in inalis, \&t de ipfius materia, circa quam(vt vidifti) labore equidé, \&ingentifudio , adnotauimus, \&\& tradidimus nonnulla vlera alios, \& quę ita explicatáa noh erant. In cateris verò (qua cófülro, atque expro pofito omitsimus)ad alios nos remittio mus; \& per multos authores â nobis orí s ?\& ginaliter, \& diligenter praleîos , \& â cateris prale gendós; atque pro vniuer-falegis-ipfius finalis materia praoculis habendos monemus, \&\& fió etiamjordif ne cómemorandos, dusimushocloso.

Tractaruntitaqued.l.finalis materivī, \& â me fuerunt originaliter (vt moris habeo) fequéres authores pralecti, atqi euoluti, Cinus, Rainerius, Feroiul. Albe ricus, Bart.Bald. Salice.Angel. Caftren. Alex.Ioan. Faben,Fulgafius, Corneus, Iafon, Facob.âS. Georg. Deci. Curt. Iug nior, Sapia, \& Mantua, in eadem l.finali.

Vbertinus Zuchard.qui materiá pro fequutus eft latifsime in ip famer l.finali, \& maioriex parte, vel vefligia ciufdem recentiores fequiuntur, vel quaflionuif altercationes metipfas proponunt, aliquando tamen Menochius, Perfunalis, \& ialij authores eum improbant, \& à fuis placitis diffentiunt, aliquando verò, \& fxpifsime fequatifontinec poteft ipfe author radicitus ex relaticne aliorü percipi, nifioriginaliter pręlegatur.

Deciusetiani, in'confilio 424. propo nitur, \& in eonfilio $49^{8}$. vifo cafu.

Ialen etiam, in confifi4 1 .libro 4- .
Ioannes Sichard.qui ${ }^{2}$ fibreuirer,diAinctê tamen \&o magifraliter materiá
eandeñ explicauit, in dict. 1. finali.:
Iacobús Cuiacius in paratitla ad tità Iúm.G.de $\begin{gathered}\text { dict D Ad Tal: vbi eiús ma }\end{gathered}$ terię, \& cóclufionum legumillius tituli brevem fummana addacits.

Petrgs Paulus Parifius, in cófir 8ı.nus. 21. Libro 2. \& in inconfilag, numero it 9 . \&\% feq eod.lib.2. \& in confilio 28.ex num. 4 s.cum feq.eod. libro, \& in confilio 54. ex numéra primo, \& in cófilio 53 .ex̆nu. I4. Cumfeq. \& numero 103 . \& fequentibus, libro3. \& in confilio 11. ex numez. 7 libro 4.

Rolandus â Valle, in confilio primo, pertotum, volumine $1 . \&$ in confilio 78 . perxotum, volu.3. \& in confilio 48 y yor lumine 4.
38. Tobias Nonius, in confilio 8o.ex mu: i1.cum feq.

1. Gorneus etiam, in confilio 172. num. io. cum feq.libro 2. 1 Narta in̂ confílio 352 libro 2.
Iacobus Menochius, qui quaftion ompium huiufce materixcongerie, atque ipfarum refolutione ceqteros alies antecellit, atque abfolote, \& diligenter admodum materiam explicat, remedio 24. adipifcend $x$ poffefsionis per totum, \& tradit etiá quamplarima in matefiza de arbirrar iudilibroprimo,quaftioz32. \& in cófilio 116 ex numero. 54 cum feg: \& in confiti: 80 ex num. 23 . vfque adinu. 33. hbro 2 \& in confilio 443 - numerol 21. \& feq.libro 5.

Antonius G aleatius Malua(sia, in co't: fil. 2 . per totum, \& in confilic32. \& in cóт fil. 54 -numero 4 libror.

Achilles Perfonalis (qui ex numero eorum eft, qui materiam dittę I. finalis, pleniori manutractarũt) de adipifcenda poffefsione ex remedio dictr 1 .finalis, exnumero primo, vfque ad numerum 449.

Beroius, in confilio 54 .pertotum, cu feq, vfque ad confilium 6 o. libro 2. \& in confilio 62 .numero 17 \& \&eq. libro3. \& quixf. 44 . \& 9 I.

Mirand in traćatudeadipifcêda pof fefsione, ex numero primo, cum multis fequent.

Hieronymus Gratus, in confilio 140. pertotum, libat.

- TiberiusDecianas, inconfil.ivex nut 4.cum feq \& num.ig. \& num 2.7. \& feq: \& numero32dib:4 \& inconfilio 29:nu. 93. lib.2.\& inconfil 22 .numero so libro 5.\&.in confil. 74 numero I \& \& \& \& 7, \& 8:\& nume.id. cum feq.eod. libros. \& in confilio 4 tinumero 46 libro3.v.
- Curtius Iunioit, in Confilio 284. lib. 3:

Ferrara, in praxi, titulo de formalibelli, quo per. hęred ex teftam, gloffa, pofsideant, \& g gloffa, non abolitum.

Afflictis, decifione 119.
1)Nenizanus coñfilio $56 . \&$ confilio 8 . numero $31 . \&$ feq.

Boerius, decifrone 156 . per totam.
Guid Pap. decif. 1;2: \& 209. \& 362 . \& 483. Ripa, in réfóonfo finali, priufquă difcutiatur.
2. Comenfis, inconfilio 43.

Ioannes Cephalus, in confilio 4. \& in confilio 3 o lib it: \& in confilio 2s 8 . lib. 2 . \& in confilio 402.lib.3.

Marcabrunus, in confil. 62 . ex nu. 27. cumfeq-vfque in finem cófilij, latius in conf. 76 ex num. 2. \& in confil. 95 .
19 Hippolye fingulari349.

- Fabius de Anna, in confilio 20.

Bellonus, in confilio 19.ex numer. 13 : ciimfeq. \& inconfilio 35.
cu. Petrus Pechius, de teftamentis coniu gum, lib.2.c.il.ex nu.f.cum feq.
-Forcatulus, in Necyométiaiuris, dialogo 22.
Ferretus, in confilio primo, ex num: 4. cum feq.

- Alciatus, difpunction.lib.3.cap.6.

Antonius Auguftinus, emendationü; libra.cap. 4.

Antonius Gabriel, communium concluflilib. 4 tit de fideicommi. conctuf.s.

Bertazolus, in confilio 52 .
Hierony mus Gabriel, in confil-4s.ex numero $23 . c u m$ feq.lib.2.

Iacob. Philip. Portios regul. fiuê cóclufio. lib. 4 conclufione 30.

Oftauianus Chacheranus, decif. Pe. demontana 34 -per toram, \& decif, $4 \%$. Ofafcus, desifione $23 . \& 32$.

## Quotidian.controuerfliuris.

Francifcus Burfatus, inconfil.12g.ex numer.45.lib.2. \& in confilio 234.ex numero ig.cum feq. libro 3 . \& in confilio 349.lib. 4.

Angufol.inconfil. 22.ex numero 33. cum feq. lib. 3 .

Alphanus,collectanea 213.fol. 67.
4. Antonius Gometius, inl.45. Taur.ex nu.134.vfq; ad nu. 252 . vbibreuiter agit de materia d.l.finalis, \& communes Do Ctorum refolutiones recenfer.

Andreas Tiraquelus, in tractatuLe. mortfaifit, maximê in declarationibuş fexte partis.

Grấmaticus, in confil. 2. \&t in confl. \$4. \& in confil. 3 5. in ciuilibus.

Francifcus de Marchis, q.223.p.3.
Francifeus Monald.in confil. 75.
Ioannes de Amicis, in confilio 48. \& In confil.63.

Vincentius de Frächis, decil.204.ex num.14.cum feq.

Cxfar de Vrfyl. decifione 14.
Francifcus Perfonalis, Mifcellz.quza ftio.quaftione 8.

Vincétius Carocius, de depofito, ex nu.I.cumfeq.fol.270.
D. Ferdinad.Vazq. Mécha. de fucce؟ fionum creatione, lib.3.5.2r. limitatione 7.ex num.112. cum req.

Hippolytus Riminal.in confil. 69 lib. 1. \& in confilio 8 o.num. 35 . \& feq.eodem lib.t. \& in conf. 8 \% . per totum, lib.s.

Contard.in reper.1.primx.C.fi de mo mentanea poffefsione, ex num. $9^{6}$. cum multisfeq.

Borgninus Caualca.decif.45.in additionibus.I. parte, \& decifione 20 . per to tam, \& decifione 21.ex nume. 78 . part 3. \& decifione s.nume. $29 . \&$ decif. 6. \& 7. pertotam, parte 4.

Villalobos,communium lit.P.ex nu. 122.cum feq.

Francifcus Viuius, decifio. 40 , lib.3. Francif. Milanenf. Rota Scicilix, decifione 12.

Marcus Mantua, in gloffar. iur. clafsi 4 е. ер.9.

Rora Boronienfis, decifione 83.
Verald.decif.178. \& decif.317.pars-3:

Vvefembeci,in conf.8 i. ib. $2 . \&$ in cófilio roo.ex num.20.eodem libro.

Plotus, in l.fiquando, ex numero 84 . C.vnde vi.

Sebaftianus Medicis, in tracta. de acquir.\& conferu.rer.dominio, glo. 1.nu. 162:\& num. $187 . \&$ feq.
lacobus Mandellus de Alba, inconf. 771 num. $4^{6 .}$

Francifcus Beccius, in confil.z.ex nu. 2.vfque ad nume. 13 . \& in conf.ro7.nu. I. \& 15.

Burgos de Paz, in confil.39. per totü, \& inl.3.Tauri,num.958.

IofephusLudouicus, decif. Perufins 47.prima parte, \& decil. 69 . parte 2.

Ludouicus Molina, de Hifpanor. primoge.lib.3.c.ı.nu.r.cü feq. \& nu. 44 . \& feq. \& num. 54.
-melaez â Mieres, de maioratu.3-part. quaftione $16 . \& 17$.

Ioannes Gutierrez, in §. fui. inftitur. de hixred.qualitate, \& differ.ex nu. 72. vfque ad num. 77. \& praCti.lib. I. quaff. 79.880 .
loannes Garfia, de expéfis, \&̀ meliorat.cap.6.num.ig.

Ioannes Botta, in confil. 45.num.I.\& $2 . \&$ num. 20 . cum feq.

Syluefter Aldobrandinus, in conf. 32. num. $44 . \& 45$.

Fuluius Pacianus, ini confil.143.
Francifeus Vivius,decif.409.lib.3.\&z decifionesis.lib. 4.
Aluarus Valafcus confultatione 78. \& 191. \& in praxi partitio. \& collatio. capite 3.

Gerardus,fingalari.23.
Andreas RauCtibar.quxft.15.\& 16. \& 17.prima parte.

Ioannes Parladorius,rerum quotidia nar.lib.2. cap.S. pertotum, vbi vtiliter, \& breuiter de iure communi, \& de iure Regio fummat, \& refoluit materiam, \& cap.6.eiufdem lib.2. \& cap.finali, 4.9.pri mx partis.

Alphófus Azebedius, in I.3. tit.13. lib. 4.noux collect.Regix.

Marc. Anto. Peregri.optime, \& pra Cticè, de fideicommif.art. ${ }^{3}$. pertotum. Fichard.

## Liber Tertius. Cap.XXV.

Fichard.lib.6.Syntagm.titulo 22.
Simon de Prætis, de interpretatione vltimarum volütatum, libro 5 . interpre tatione 2. dubitationej.ex num. Ig. vfq; ad numeram 58 . folio mihi 516 . cumfequentibus.
Hugo Donellus, ad titul. C. de ædict. Diui Adria. Tollen. ex folio 467 . vfque ad folium 4T4.

Andreas Fachineus, in confilio 8r. Hi . bro 2. \& in confilio $91 . \& 93$. libro3. \& in confilio $6 . \& 97$. eodelib. $3 . \&$ controu iur.lib.4.cap. 22.

Cxfar Barzius, decifione Bononix 46. num 41 . \& feq.

Perrus Surdus, in conflio 16 num 3. \& in confilio 73 . ex numero 28 , lib. I. \& in confilio 263 . per totum, \& in confilio 267.ex numero 34 a libro 2. \& decifione 333. per totam, parte 2.
D. Efpino, in Speculo teftamentorü, gloffa 34 . principali, de apertura teftamenti per totam.

Cornafan. decifione 195. ex numero i.cumfeq.

Sfortia Oddi, in confilio 22. pertotü.
Ioann. Dauth. in commentarijs de té ftamentis, rubrica, de materia teftamen torum circa quam, limitatione 24 .ex nu mero 68.

Ioannes Francifcus de Ponte, in cófilio 2f.per totum, \& in confilio 22.

Angelus Matthæacius, de legatis, \& fideicommifsis, libro 4.cap.I. pertotũ.

Ioannes VincentiusHondedei, in cófilio 64 .ex numero $3 . c u m$ feq. \& numeros $6 . \&$ feq. libro 1 .

Antonius Faber, in libros9. C. ad tit. C.deædict.Diui Adri. Toll. definitione prima, \& fepternfeq.exfolio 679.

Iacob. Valdefius, in addit. ad Roderi cum Suarez, ad l.quoniam in prioribus, \$.7.notabili 4.folio io 6 \& \& §.7.nume. 10 . \& 19. folio 96.

Ludouicus Cafanate, inconfilio 29. numero 17. \& 18.

Hieronymus deZauallos, quiad prę. fataml.Regni, dictam Vulgo de Soria, dixit vnum verbum, practicar. communi.contra cómunes, quæftione 10, nu. 6 .

Alexander Trentacinquius s, variar: refol tomo 1.libro 2, de probationibus, refolutione 11. folio mihi 195.

Stephanus Gratianus nouifsime, dif: ceptationum Forenfium, capite 47 . per totum.

Sebaftianus Nxuius, relectar, iuris, ad dict.tit. C.déegdict.D.Ad. Toll.folig mihi 274 .

Cardinalis Dominicus Thufcus, praz ticarum conclufio.iuris, tom. 3. liter.F. conclufione 267 .\&2. 8 .folio 822 \&eodem tomo3. lit. E.conclufione 409 .folio 345 . \& tomo 4 lir. H. conclufione 3 G folio 224 . \& tomo s.litera L. conclufiohe 287 .fol. 309.8 conclufione 288 . fol. $312.8 \div 313$.

## Excapite vigefimoquinto.

## SVMMARIVM.

1. (1) Egis vnica.C. quando Im pera inter pup. (t) viduas. tractatus, © difputatio, qua re per authorè fu fipiatur hocloco, © l.ipfus verba recenfeantur. 2. L. vnice. C. quando 1 mperator inter. pup. ©t viduas, materiam, explicaffe, atque exornaffe per multos ius ${ }^{\text {risinterpretes, }}$ quicommemoräur, -o aggregantur hoc numero. 3 Pupilis, vidue, pauperes, te) miffr rabiles alia perfona non pof Junt tra. hi, neque rocati eciam pertef(riptum Principis extra prouinciam, aut proprium domicilium, etiam ad curiam Principis, ed in proprio do micilio funt conueniends.
4 Ipfi tamen bene pofunt trabere, atguc chocare quoad primam caula.

[^0]:
    
    

[^1]:    

[^3]:
    #### Abstract

    ^[   ]


[^4]:    $\qquad$

[^5]:
    $\qquad$

[^6]:    $\qquad$

[^7]:    

[^8]:    \&eodem die ordinata, in quibus diuerfi haredes funt inflitati, quis inquam de-

