## Quotidian.controuer.fiuris.

\& à fententiain caufa alimentorum nó admittitur appallatio quoad effectũ fuf penfiuum, licêt fecus fit quoad deuolutiuum, vtex alijs multis authoribus refoluitidem Barbofa, eadem t . part.1. I. ex nu.56.\& nu. 57.fol. mihi 217. latius Pe trus Surdus, de alimentis, tit.g. priuileg. 96 per totum, fol. mihis68. Cafar Barzius, decifione Bononię $\sigma_{9}$.nu.10.per to tum, \& nu-18.\&32. Alexand. Trentacina quius, variar. refolut.lib.r.tit. de alimen tis, refolut.1.nume.17. \& 18 .vbiid ipfum explicat, folio 16 .

# Excapite vigefimo. octauo. 

SVMMARIVM.

3 \% (\%)Ardinalis Dominicus Thuf. cuslaudatur. ce veilitatis tollere, aut immutare valet teftator ī voluntates quoad fideicõmifa, © maioratus, er iuทi fubfatutorū̆ praindicare; votrūid dütaxat efficerervaleat, quädo aliàspublice zititraticöfulinō poteft. El vide niomeris feq. of que ad num. 12. ©6 notablemrefolutionem, atque fupertorum omnium fummantra. ditam, num.II*
3 Principis authoritas, acpoteflas, qualis (t) quanta, generaliter loquendo.

Qualis etiam Princeps ip pe babeatur, (t), prafumatur inter homines.
4 Aimon. Craueta confll. $463 \cdot n u \cdot 7$. ©on 8.lib.3.explicatur.
; L. Regia 7.tit. 7 . libr. 5 . nowa collect. Regia, conditores, nequaquam cöfideraße, nec diffinxiffe, an aliunde confuli poßer publica vesilitati per.

Principem, vt iuri primogenito:rum derogaretur.
Sed dunt axat ex canfapublice vilitatisexcit atosfuiffe pracipuè, te) legis ipfrus conftitutionem effluxiffe; nown, ©f fingularis author is con(l)deratio in hac materia.
6 Legis Regia 7.tit.7.lib.s. recop. con? fitutio, qua ex caufaibi expreß $\beta$ a; quoad omnes caf ws generaliter infti ficatur; $)$ obtinet.
Quod non leviem, imò urgensem praftet arguendi, © © Juadendi rationè, idè in ca/s particulari obrinere debere. Vifcilicet in cafuparticulari, quoadimmucandumieftatoris roduntatem, EC: iuri vocat oru, aut fubfitutorio - praiudicädum, Principis difpofirio, quer ex eadem caiufa, vel alia fini lipublica vitititatisemananerit, is Atificar ide beat omnino.
Nowa etiam, (t) vera, atque valde nonotabilis auchoris cöfider atio in bac materia.
7 Subreptio, eb obreptiorvitiat ipfoiure, (t) reddit nullä gratia, fen cöcefsionem, aut privilegium Principis. 8 Raphaclis Fulgefij confl. 20. ex nu.6. nowiter (4) fubriliter, vere camen (t) dilucide explanazur, (t) vide etiam, num. 11.
2Regial. 7 .tit. 7 .lib. 5.confideratio pro. ponitur, qua fuperius diSt is consenit. 10 Publicervelitatis canfâ dici, ve Prin cipispotestas quoad derogandü iuritertiy iuftificetur, quando ipfe ex caufa remunerationis feruatorù ex citatus fuerst, prout bic adnotatur: II Et fuperiorum omnium, ex nu. 2. proLatorsm, (umma qued $\bar{a}$, atque notanda, © veratraditur refolutio.


## Liber Tertius.Cap.XXVIII.

i2 Primsipialliquid attefandi, च̈tram plenafides adhiberi debear, ad Cle mentinä ronicā, de probationibus.
${ }_{13}$ Princeps rut ex caula apublice verilitatis immutare valeat maioratus clauy Jalas, aunt difpofitiones, © iuri vocatorum, fiué fubfitituterūpraiudicium irrogare, vetrum caufe cognitio, et probatio, atque corun. demcitationeceffarialit.
Ubin id cömemorantur, atque per ma! ti iuris interppretes aggregantur, ex quibus ine effectu diuery e emanant fententie procafaü occurrentiüu dinerfisqualitatibus, (e) circü̃fätijs.
Sedregularicer loquendo, caufa cognitio nem eße neceffarians, citationem etiam requirr, frequentiori placito recemptum apparet.
Alliquando tamen neceffariamn non effe, reel def fectü cius nö vitiare Prin cipis dijpofitioné, rvel concefsioné, ijdimsmet not arunt authores.
Velut cum pars nibiloppenere, quod profriciar, aut contradicere non poreft.
Siuc contradicendo, actum impecdire.
Vel quädo confat, quedrooluit Princeps cifdem praiudicare, quomedorun. que res $\int$ e habeat.
Aut cum Princeps, etfir vocatos, aut $/$ ubt fitutos non citauerit : plene tamen furt de omnibus informatus, atque inftructus.
Sineclaufulas, ziocationes, © conditio. nescognouit, (t) vidit, (t) nibilominus difpoftionem immutare, © iuri rocatorum praiudicium irrogare roolwit deliberate.
Velaliafimilia interuenerunt, quaiudices debent mature perpendere, vo concef:ionerm Princtpis, de uurc ob-
tinere firmitatem, vel sion, delibe. rent iuriduce.
14 Claikule ex cerra frientia, (4) motus proprio, Of de plenitudine potefatis, clufule ettiam Jupplenses, © pro exprefis habentes: qualis, $\boldsymbol{*}$, , quanta fit virtus, te) ris.
Vbi pro buingce articuli explicatione ag:gregantur, e commemarantur als thores nonnulli.
Ex quibus mira fribentium omnium rva rietas, ©f inconstantia in hac materia deducitur, atque detegitur.
éliquando namque maximà viom, (e) effectum pradictarum clauyularamprobaruns:
Aliquandoeam elliduns.
2.ec maiorem rim, ant efficaciam actai tribuunt, quam upfe defe babear, claunflis cimf finodi defficientibas.
Waioré etià vim tribunst quädoque! Daiortivero ex parte (e) vectiusequidè in punclo © © rigore iuris) eà vidêe sur fententram fustinuiff, quam ex Ario Pinelo, bic adjicinus.
Aqua tamen aliquando recedendü ex cafwum eccarrentium contrari is qualitatibus, ©f circiiflant ijs,fueq que contrariam fuadeant, monesmus.
Et indicis dijcreti arbitrio definiendam rem, fecurus credidimus.
is In Principe iwri altecrius praiudicanté, rotrum insta caufa prafunaatur, (*) an ipfurs affertio, fine exprefio. fufficias.
16 2uid fufficiat ex fententia multeriii.: 17 Quod non fufficiat ex fenteitia alioriü: is Quodita dennum /ufficiat, fiexprefía fuerit, ex fententia quornndä, ques at authore probatur, (t) aliorum authoritats comprobatur.

## Quotidian.controuerf.iuris.

19 Principsex caufa publica vitilitatis, ©f legem gencralem condendo, tolleve, aut immutare valet tefta. torum voluntates quicad fideicommißa, ©f maioraus, ti) iuriprimogenitorum, fruè fubstitutorù derogare, Bf praiudicare.
20 Sicutiex dict.l.Regia 7. rit . 7 .lib. 5. noue collect. Regie, factü eße apparet, O- iuri primogeniti derogaium, quando ex caufa matrimonij roniuntur maioratus duo, quifum mamibi prafixamexcidant.
21. Et idem ius obferusundumn e $\beta e$, quã. do fuccef sione, vel aliomodo extra cam/a m matrimonijunizntur, ot hic obferuatur, (e) numeris feq.
22 Ratiolegis, vel difpofitionis cuiurq;, est anima legis, (t) $\int$ piritusdifpofitionis, (t) potior pars ipfrus, imo er ipfodifpofitio.
Et fic fufficie, quod calus decidatur inva-
tione le gis, licêt nö decidatur inverbis. Expreffum enim dicitur, quod ratione le. gis comprehenditur.

- Nec dicitur feri interpretatio extenfivia, fed.comprebenffua.
23 Etideo ratiolegisartendi debet omnino, ©r principaliterin confideratione haberi, now alice ratcento of ono verborum.
Idque in omni di Pof frione, legali, contr aCtus, teśtamentr, © qualıbot alıa.

24. Ampliat urque, vel reftrmgit ur, reel declaratur, aut everificaitur dif paftitio qualibesex ratione qua difponens moturfuit ad di/ponendú, in Spiciendoprincipalitcr, an mitenito, (2) fints rationis fervetur a dongue.

25 Pelaeミ à Mieres opiniocontrariati, quam author probauir fupra,num.
21. con futatur nowiter per authoré. 26 Reg.l.7.tit. 7. lib. 5.cöfitutio, quod nouum decidat cafum, (t) notatus dignī in materia reprafentationis, nec l.Tauri 40 . decifum; prout bic nowe, ©f fingulariter obferuatur. 27 Et circal. ear. dem 7 - noua confideratioprofertur, rot hic videbitur.

(2)D ea,qux cap. 6 . huiufce lib.3.\& cap.28. lib.2.fcripra fuere, addēda nó nul. 1a, qux etiam pertinent ad poteftatem Principis, vt collere, aut mutare valeat teftacorum voluntates quoad fideicómiffa, \& maio ratus ex caufa publicx vtilitatis. Etan procedat id duntaxat, quã. do non aliter confuli poteft publicx vtilitati. Principi etiam aliquid atteltāti: vtrum plena fides adhibenda fit, ad Clemen. vnicā, de probat. \& an caufx cognitio, atque vocatorum, fiuê fubftituitorum citatio neceffaria fit, vt iu ri corum praiudiciŭ generetut, \& derogecur. Deinde, claufula, ex certa fciétia, \& motu proprio, \& de plenitudine poreftatis, \&z pro exprefsis habentes, cuiuseffectus, \& virtutis fint in propofito, \& in alijs quibusliber regula. riter. Rurfus, in Principeicrialterius praiudicäre, an prafumatur iufta caufa, \& an iplius affer. tio, fiuè exprefsio fufficiat. Denique, de ratione, \& interpretatione l.7.tit.7. lib. 5 .noux collectio. Regix, circa diuifonem duorum maioratuum, quicx caufa matrimonij vuiuntur, \&\& excedút fum-

## Liber Tertius. Cap.XXVIII:

mă prataxatam ibi, breuis, \& no täda-refolutio, atque explanatio.

## Caput vigefimum-

 octauum.

RO vtili, \& dilucida huiufce cap.explicatio ne obferuandum duxi primo loco, \& principaliter, me:fupra hoc eodélibizie:6. excitaffe in terminis quęfiomemillam apudiu ris interpretes frequenter, \& mile inlocis(vtibidem dixi numero 2:) agitatam. Vtrum inquâ Princeps de poteltate or ${ }^{2}$ dinaria, velabfoluta pofsit aliqué domi nio reifuę, vel lure fuo priuare; \& tandé poft authores alios per multos, quos eo loci commemoraui, in ea fententia (vtpore, que verior eit, \& communior, ac etiam frequentius in praxi recepta) măfiffe firmiter, vt Princeps abfq; caufa pu blicx vtilitatis, vel abfq; publicaneceffitate non pofsit priuare quenquam dominio rei fux, neq; in foro interiori, neque in exteriori; cum caufa tamen publi ca, quod id efficere valeat de iure, dummodo, cum alteri aufertur res fua ob ne cefsitates, vel vtilitates publicas, iuftum ei pretiú foluarur, vel (vi Doctores nofri enuntiant communiter)bonum eidé detur cambium. Nec in Principe Chriftiano confiderari poffe abfolută poteflatem,fed ordinariam duntaxat, \& eam quidem, quę rationis, \&t iuris dictamini, \& finibus conuenire mag is videatur.

Similiter, \& cap.28. lib.2.quotidianarum harum controuerfiarum iuris, exci taffe etiam in terminis dubium aliud, fre quenteritidem, \& multis in locis ab interpretibus iuris vtriufq; agitatũ, atque explanatum, vtruminquamPrinceps va leat tollere, aut multare teftatoris volú tatem quoad fideicommiffa, aut maiora tus, \& iuri vocatorum, vel fubfitutorü, eorum ve, quif fuccefsionem ad fe perti nere, contédere poffunt; derogare quouis modo, fiuê pręiudicare. Et tädemex

Tententia quam plorimorum, quos ibidem resenfui, \& congefsi, in eo placito, \& fententia fuiffe (quax \& verior fem per fuit, \& communior) vt Princeps regulariterid efficere non valeat, nec fideicommifforum, aut primogeniorum fubffitutiones, aut conditiones mutare, vel alterare de iure pofsit : ex caufa tamen publicx vtilitatis, vel necefsitatis publicex, \& voi publicus favor videtur adeffe, quod de iure id efficiar. Qua infententia vltra infinitos authores, eodé c.28;â me praciratos ; fuerunt etiam Ioan.Marienç.in I.7.tit. 7. gloffa 5.87. lib.s:houę collect.Reg.Fuluuius Pacianus, in conf.29. And.Fachineus, in conf. 2.ex nu. 22 .vfque ad num. 6 , lib. . . Siluefter Aldobrand. in confil. I. fere per totum, quê eolocicommendaui, \& legêI dum omnino, admonui. Nouifsime Car dinalis Domi. Thuf vir equidem, \& eru ditus, \& admodum religiofus, qui tamé nullum exrecétioribus relatis ibicommemorat : practicarum conclufionũiu. ris,tom.2.litera P.verbo, Princeps,cóclufio. 668 . \& 669 . \& 670. R 671 . \& duabus feq. \& magis fpecificè concluf. 680. per totam, fol.524. \& 525 . \& videconcluf. $68_{1}$. \& quinq; feq. \& hactenus, atq; ex folaquam plurimorĩ authorum rela tione, \& congerie, di\& tis duobus in locis me habui, nec vltra progreffus fü. Nunc verò quo ipforum, \& aliorum quorundain, qua prafatis conueniunt omnino, \& in vfuForenfi, \& pradicoverfantur quotidie, nec abfolute fatis, aut dilucide explicantur ab aliquo, refolatio etiam habeatur, ac cum occafio fe offerat, mature definiantur, obleruandumerit, habita pro vera refolutione ea, quam nunc tradidimus, \& dictocap. 28. libri fecundi, ex multorum interpre2 tum fententia adduximus; dubitari in. fuper, vtrumid quod dicitur, quod Prin ceps ex caufa publica vtilitatis collere, aut immutare valet teftarorum voluntates quoad fideicom.mifla, \& maioratus, \& iuri fubflitutorũ praiudicare, atque fuccedédio ordinem prafixumalterare : procedat duntaxat, quando

## Quotidian.controuerfiuris.

Princeps aliter prouidere, aut confulere publicx vtilitati non valet, non alî̂s, fiuê non, cum poteft aliter confulere.Et quidem fi verum amamus, \& hucufque fcribentes omnes, antiquos, \& neothericos originaliter pralegimus, certius firmauimus, in terminis his, dubium pre factum â nemine excitatum, nec tactữ; generaliter tamen, atque in eoarticulo; in quo de auferendo iure, aut dominio alrerius agitur, inquirire aliquando, ad: notare etiam quandoque foribentesnoftros, vtrū Principis poteftas ea reftringatur ad cafum, quo publicx vtilitatiali ter confuli non poteft, ficutifeciffe nōnullos iuris interpretes, dignofcitur ex his, quos eodem cap.28.libri 2.recenfuit, \& fpecifice dubitauit nouifsime Cardinalis Dominicus Thufcus, practicarum conclufionum iuris,tom. 6.lit.P.concliu fione 680 .nume.65.fol.527. qui fe refert ad folum Fulgofium, in confilio 20. nu. 5. cum feq. verètamen eft exnum. 6 .pof feretiam fe referre ad Aimon. Crauetã, in confilio 463.num.7.\&8. libro 3.quem ipre Thufcus non citat. Fulgofius tamé, \& Cravera(prout ex ipfisconflauit) nó excitarunt dubium à me propofitum, quando fcilicêt Princeps ex caufa publi cx vtilitatis, quoad fidécómiflum, aut primogenium, teftatoris voluntaté immutare; autiuri vocatorum prexiudicare,fiuè ordiné fuccedendi alterare contendit; fed nó aliter Principem iure, aut dominio reifux aliquem priuare poffe ex caufa publice vęilitatis dixerunt, quã fi publicx vtilitati confuli aliter nó poffet, hec cafui propofito refponfum, aut refolutionem praftant, nec etiâaliquid proferunt, ex quo Principis poteftas ita reftringi debere videaturin dubio nune excitato, negarifi quidem nullo pacto poreft, quin Principis poreftas maxima adeò fit, vt cumex caufa publica vili tatis aliquid facit in terminis omnibus prodictis, in difputationem trahēda non fit, nec neganda, quanuis caufalegitima publicx vtilitatis deficiente, iuridice reftringenda. Idque iuxta placira omnia eoraminterpretum,quos d.c.lib, 2. cō-
memoraui,iuxta ea etiam, quax congefferunt, \& adnotarunt Mafcard. de probationibus,tom.3.cóclufione 1228. Cardinalis Dominicus Thufcus, tom.6.diđta litera P. conclufione 668 . pertotã, folio 516 \& concluf. 673.fol.520. Iacob. Menoch.lib.2.pręfumpr.g. \& pręfump. 10. num. 3 . cum feq.vfque ad num. II.vbi nonnulla pro Principe obferuat ex alijs authoribus, ques adducit, ac inter alia fuo ordine inquit, ${ }^{\phi}$ Princeps aliquid faciens, vel concedens, profumituriuftis cum caufis, eaque prafumptio non admitrit probationem in contrarium, Et diciturloqui per os Dei. Et Deus inter homines fecundum Ariftot. \& veritate, non mendacio Princeps moueri dicitur. Etcognofcens de caufa, cognof, cere tanquam Deus. Et talis, qualis de iure effe debet. Et iuftitia plenus, \& non velle plus,quâm vellit lex. Sine caufa ta meniufta non poteft, qua funt iuris diuini, naturalis, vel gentium. Cum caufa tamen omnia poteft. Sicuti Mafcardus, Menochius, \& Thufcus (eis non relatis latius exornant. Exipfis ergo, \& feriptis per Simonem de Pratis, de interpretatione vltimarum voluntatum, lib. I. interpretatione prima, dubitatione prima, folutione 13-numero 26.\& 27.\&28. folio 44. videtur, quod cum caufalegi, tima, \& iufta, \& publicx vtilitatis interuenit, nonadeô reftringi debeat manus, \& poteftas Principis, vt fialiter, vel aliunde cófuli pofsit necefsitati, vel vtilitati publicr, adeò precife attendatur, fed ob publicam vtilitatem fic factum fufficiar, quanuis alirer fieri poffer. 1dque ab his omnibus non attendi videtur, quos fupra hoc eodem lib.3.c. 6. \& lib.2. dictocap. 28 .precitaui. I pfí namquecau fam public $x$ vtilitatis requirunt, vt iuri vocatorum, vel fubftitutorum praiudicium irrogetur, velut fuccedendiordo alteretur, non tamen requirũt, fiuè non diftinguunt, an aliter confuli poffet publicx vtilitatioccurrenti. Idque maximé, ficum aliter, vel aliunde, fiuè ad aliǘ modum non confulat, fed ita fatuat, iu fis alijs de caufis excitatus fuerit. Qure

## Liber Tertfus.Cap.XXVIII.

\& alià fí in confideratione habeâtur, iux ta factioccurrentis qualitates, \& circüflantias, commodius \& congruentius, id definiri valebit, ita tamen quod fi de Idominio rei fuæ alicui auferédo tractetur, reftringi de iure debeat Principis po teftas, vt non aliter id effici valeat, quã fi aliter, vel aliunde publicá necefsitati cófuli nó pofsit, vt ex-lité fi verberatü, .5.I.ff.de reiuend.deduxit Fulgo.in loco pracitato fupra, de quo ftatim agetur: 4 Animaduertendú etiam interim exitj Crauericonfil. 463 .riu. $7: \& 8$ 8. lib. 3. relat rum fupra (quod feriptoraint omium nullus recenfet) nonita fimpliciter indu ci,vel expendi poffelimplioiter ad proo bandum,quod Princepsiurialterius derogare, vel prexiudicium generare non valeat, fi aliunde publica vitilitati confu lere pofsit, vel requiri, quod non aliàs confulere valear. Vere na mique (fi origi naliter pralegatur, is author) idnequa_ quam probat, nec loquitur interminis propofitis fupro,ex hume.2. Sed publice vilititis caufam interuenire, quod fufficiat, contểdit potius aperte, nec an cófuli pofsit aliunde, vel aliter confiderat, idque certius conftabit,fic conftituamus, eo in loco Craveram verfaricirca ciui2 tatem Alux, eo jure vtentem, ve Protoris officiũ anno finiatur, fatque electio trium, ex quibus domipum ynum confir nat, qué maluerit: quod ipfumius prết criptione immemorialiciuitas acquifiê rat. Dominus autem contédebat, iusfibi effe, cótinuationem officij permittere; ciues contradicebãt neruis omnibus, nố effe ius domino, iura ipfa ciuitatis frangere. Craueta autem in fanorem ciuiü, \& contra dominum conficitillud confi lium, \& refpondendo de iure, patté negatiuã defendit. Subditque d.nv, 7 .quod nonadmittitur caufa derogẩdiiurifubditorum ob publicã vtilitatem, quoties vtilitati publicx poteft aliter prouideri. Refpondet fecundo, quod argumentür de publica vtilitare procedit, quâdo agi tur de incommodo partisulariú, quod admittitur, quo profpectum eatur commodis publicis Sedinea cafullibicon-
fulto, nố agi de incónindo particulariti dưtaxar, fed ve lxdatur jus publicum, ve alteri, nó publicę v tilitati prouifum fiat. Ecce vbi exprelsion \& Thanifête ob put blicam vtilitaté concedit tertio priuato pratudicari poffe indifínctê , diverfimode ta mé ftatuit, vitalieri, non vilitati publice prouifum fiat: Et fic quo profpe Ctum eatur cómo dis publicişfiuê publë̉ ex vtilitati, abfolute concedit Principí ius pratudieadiaettio, etfaliter confula porfit publica vetlitati. Et ineodéplac to vel vt expréfsim etizafferuft (vt antea dicebâtomnes veriulqgipuris interpretes, qui hactenus in propofito cómentaria xdiderunt, ipfináq; nemine excepto (vt exoriginali lectura eonflabit (ve tertio praiudicetur in fpecie propofita fupra; dmu.2.\& difpofitioni vlt. atq; fuccedê-diordine derogerur, dûtaxat exigũt, at q; confiderát, an publice vtilitatis caufa adfrt, nec difting uunt, an alio modo, vel aliter eidé cófulipoffer, id quod expref feconitat (ve fupra quoqj dicebam) ex omnibus his,quós d.c. 28. lib.2.recenfui. 5 Conflabit etiâ ex decifI.Reg.7.tit.-7.lib. 5.nour colleaticũ vere cơditoris ipfus nequaquăconfideraffe videãtur, nec ibi difinxerunt, an aliunde, vel alio modo, aut fuçcedédi, \& videndi maioratus for máintroducta, cófuli poffet publica via litatiper Principé, vt iuri primogenitofŭ, qui duos eos maioratus aliâs obtine rér,vellaliort quoruncüq; \& exterorũ difcencentiũ iuri derogaretur. Sed dun taxat ex caufailla publice veilitatis exci tati fuere procipuê, ie legis ipfius coniti tutio effluxit. Et cū aliter cófuli poffer, admittendo inquã, fiuê ad fuccefsionẽ maioratus, à quo primogenitus excludirur(ne duo maioratusiungantur) alíum defcêdentê ex linea primogeniti eiufdé, nó primogenitũ ipfius, fed aliũ vlreriorem, id (vt vides)effectünoneft, fed fe6 cuadogenitus admiffus indiftinctê. Vnde \& tentari poffet iuridice, legis eiufdem 7.cóftitutionem, quæ ex caufa illa publicz vtilitatis, ibidé exprefla, quoad omnes cafus, \& perfonas generaliter iuftificatur, \& obtinet: nonleuem, imò

## Quotidian.controuerf.iuris.

vrgentem praftare arguendi, \& fuadëdi rationem, idemmer in cafu perticulari (ac maximê fi ratio ea ab inftitutoribus maioratuum, vel alioquo ipforum confiderata fuerit) obtinere debere. Vt fcilicêt in cafu particulari, quoad immu tandumteftatoris voluntaté, \& iuri vo catorum, aut fubftiturorum praiudican dum, Principis difpofitio, vel cócefsio, feu facultas, qux ex eadé caufa, vel alia fimili publice vtilitatis emanauerit, iuftificari debeat omnino. Et fic quenadmodum pro caufaiufta, \& publicre vtilitatis, in ea lege expreffa, habita eft, vt lege generali lata, ita ad exclufionem primogeniti, \& eius linex quoad vnum maioratum, \& ne duo iungerentur, ftatutum eff. Ita \& ęqualiter, atque ob eãdem rationem, vtiuri vocatorum derogetur, \& fuccedendi ordo prafixus, alteretur â Principe, haberi debeat caufa eadem, qux in cafu particulari occurrerit, \& Principem adduxerit, vt teftatoris voluntatem mutauerit quoad ordinem fuccedendi. Verè namque non eft dare difcriminis rationem inter vnum \& alterum cafum, nec Principis poteftas, qux generaliter ftatuendo, ibi non reftringitur, reftringi poterit in cafu particulari, fi in ipfo eadé de caufa exci tatum Principem apparuerit, qua in d.l. Regia, \& eius prafatione generaliter excitatur. Quod (vt vides \& verbis legis ipfius, \& iuris principijs valde cóue nit, erfilex illa recta, \& iuridica eft (vt dici debet in dubio, nec aliter differi)idé dicendum eft in cafu particulari, quod in generali difpofitione ipfius. Et cum cafus fe offerat, iuxta factioccurrentis qualitates, \& circunftantias, maturoiudicio infpici, \& definiri. Infpiciendum etiā, vt Princeps adductus fuerit ad derogandum iuri vocatorum, fiuê ordiné fuccedēdi ab inftitutore maioratus pręfixum, vtrum fubreptionis, vel obreptio nis alicuius vitiũ interuenerit, \& an cxtera neceffaria occurrerint, ex quibus difpofitiones, fiuè concefsiones voluntatis alterius, \& ordinis fuccefsionis derogatorix factx à principibus, iuftifica-
ri, atque fubfiftere, vel irritari, \& non 7 fubfiftere debent. Quoniam fubreptio\& obreptio vitiar ipfo iure, \& reddir nullam gratiam, feu concefsionem, aut privilegium Principis, \& maximê facul tates has difpofitionis alter cófectę derogatorias. Clementina prima, de prabendis, \& dignit. cap. 2. de filijs presbyterorum, libro 6. cap. fi motu proprio, de prabendis in 6. cap. ad audientiam 2. de referiptis, c. quod fuper his, de fide inftru. \& poft multos authores alios ple na manu explicant IacobusMenochius, de arbirsarijs iudicum, lib.2. centuria3. cafu 201. \& 202. \& 203. maximê dicio cafu 201. num $16 . \& 17$. ipfe Menochius, in confil.t.numero $399 . \&$ feq.lib.r. Alexander Trentacinquius, variar. refolut. tom.I. lib, I. titulo de referiptis, refolur. 5.ex num. 2. cumfeq. fol. 23. Cardinalis Dominicus Thufcus, practicarum conclufionumiaris, tom. 7 lit.S. verbo fubreptio.conclufione 722 . \& pluribus feq. ex fol. 8 or.cum multis feq.

Confilium auté aliud Raphaelis Fulgofio 2o.quod in num. 5. cum feq. Cardinalis Dominicus Thufcus retulit (ve vidimus fupra) \& verê eft nnmer. 6 .non etiä probat in diftincte (fil originaliter) reftringendã regulariter Principis poteflatem, vt non pofsit ipfe ex caufa etiá publicx vtilitatis, iuri alterius praiudicari in cafu propofito fupra dicto num. 2.fi aliüde pofsit publicx illi vtilitaticófulere. Nec loquitur in cafuillo. Nam erfi cum agitur de auferendo alicui rei fux, quâm pofsidet dominio ob publicam vtilitatem, pro vt accidit in 1 . item fi verberatum. $\$$.primo.ff.de reiuendica tione, Principis factum ex necefsitate ipfius iuftificerur, \& adhuc fatisfacere teneatur domino. Nec etiam aliter textus ille procedat(vt Fulgofius ex fentétia communi profert erudite ) quâm cii Principi ob publicas necefsitates para ta non eft pecunia proftipendijs milirum, nam vbi nulla fubeft caufa, vel publica fipendiorum fimilis necelsitas nó procedit,vt compertum eft, \& rectê no tat ipfe Fulgofius. Non tameninde deduci

## Liber Tertius.Cap.XXVIII.

duci poteft argumentü aliquo pacto, vt Principis poteftas reftringi magis debeat ad vhum, quàm ad alterum, ex quo vtilitati, vel necefsitati publicę confuli pofsit:nã vbicaufa publicę vnlitatis, vel necefsitatis verfatur, ex hoc, vel ex illo, filue vno, vel altero medio ei fuccurrereiure valer. Sic fane in dicto s. I. ditix 1.fi verberatum. Confideratur duntaxat, an ob publicas necefsitates res priuatorum militibus a (signaueritPrinceps, vel eas ad eum finê diftraxerit, non verò an etiam aliunde necefsitaticonfulere potuerit, fiue an alterius priuati, \& nonillius rem afsıgnare, vel diftrahere poffer quafi necefsitatis, vel vtilitatis publicx caufa infpiciatur, ac infpici debeat duntaxat, non verố quod aliunde, vel ad alium modŭ, fue ab alio rem auferendo, poffer necersitati confulere (vt nunc dicebam.)

Sic in d.l.7.tit.7.libr.5. noux collect. Regix, infpicitur duntaxat, ac finaliter confideratur caufailla, publicre vtilitatis, ne fama, , plendor, \& memoria inftitutorum maioratuum, ip forum coniunCtione confundatur, vel amittatur, aut minuatur , vt per Matiençum ibidem, gloffa tertia, \& quarta, vbi rationem finalem eius legis expendit, \& exornat. Non verò in exclufione primogeniti, \& eius defcendentium, \& linex ab vno ex duobus primogenijs, \& fecundogenitiadmifsione, in confideratione habetur, quod rationifinaliipfius legis cófuli aliter poffet, fiue facili negotio effici,ne fama, \& memoria inftitutoris maioratus a mitteretur, vel minueretur, vo candó fcilicêt fecũdo, vel tertiogenitũ, vel alium defcendentem vlterioré primogeniti, vt fupra dicebam. Vnde \& in difpofitione particulari Principis, fiue ad derogandum claufulis, \& vocationibus, atque ordinifuccedendi in difpofitione prafixo:idem obleruandum videturfimiliter, modo publica ea vtilitas, 10 velalia fimilis adfit. Vbi \& publice vtilitatis caufáquoad cafum particularem dicetur, \& Principis facultas, feuconcefsio quoad derogandum iuri vocatio
num, feu ordinis fuccefsionis iuftifica* bitur, quando Princeps ad fic immutandum, ex caufa remunerationis feruitiorum (qua maxima fuerint) excitatus fit, \& ita in facultate, autcócefsione expref ferit, idque iuxta ea, quax fcripferunt De cius, in confilio 27 I. numero $6 . \& 7$. \& in confilio 269. Ioannes Cephalus, in confilio 285.numero 29.libr.2. Alciatus, regula3. pręfumprione Ig.in fin. Arias Pinelus, tertia parte, 1. primx, C, de bonis maternis, numer. 62 .illatione 4 Matien. in dialogo relatoris,3.part.cap. $69 . \&$ in 1. prima, titulo io.gloff. prima, numer.4\& 5. libr.5.recopilat.M.Antonius Peregrinus, de fideicommifsis, articul.52. numero 128. Petr. Antonius de Perra, de fideicommilsis, quaft.II.conclufion. 75. in verficul. limitatur primo, fol.166.columna $3 . \&$ eadem quaftio. 11. concluf. 85.fol. 168. column. 2.in quo etiam mature erit deliberandum, \& feruitiorum, atque aliorum qualıtatum, \& circunftátiarū ratio infpicienda, nam cũ vitimas defunctorum voluntates, \& difpofitiones obleruari,exitũquê habere, reipublicę etiam intereffe, fiue caufam publicam effe, dicatur, vtiura mille vulgata enuntiât, \& aliter pofsit Princeps ferui tia remunerare, non ita de facili mouerí debebit, vt iuri vocatorum, \& fuccedédiordini ftatuto deróget, nec Teruitiorum caufa, ita vrgens videtur in damnü rertij, ficuri caufa illa, qux in d. 1. 7.tit.7. exprimitur, qux in memorix, \& famx, atq; nominisinftitutorum primogenio rum conferuationem adeò dirigitur, nificú ea alia conccurrant, vel ciufmodí feruitia fuerint, quar iudicum animum adducere valeant. Vel nifi ea cốcefsione, aut facultate idipfum efficiat, \& in effectu intendat, $\phi$ eorundé maioratuü inftitutores, vel alicuius eorum defideraffe, atq, intendiffe, verifimiliter credi tur. Qux funt quidé notanda, quia prolixa proculdubio confideratione, \& librorú omniü originali, \& attenta lectura fic digefta, \&-refoluta, nec alibificelaborata. Erunt tamé cú cafus occurrất matura deliberatione perpendenda.

## Quotidian.controverf, íluris.

In fumma igitur, vt difcurfum omné, \& adnotata hactenus ex dicto numer. 2 . ad breuem fummam reducam, quemad modü in d. l. item fi verberatum, §.1.\& in cxteris iuribus fimilibus, publicxdŭtaxat vtilitatis, vel necefsitatis caufa attenditur, nec in confideratione vllo mo do habetur, quod Princeps ipferê magis vnius, quâ alterius ex necefsitate acceperit, fiue quo magis ex re vnius, quã alterius, publicx, vtilitati confuluerit, cumiftius, vel illius re potuerit confulere ita (vrego hucufque confideraui vltra omnes) quoties Princeps ex caufa publicę vilitatis, (veluti ea, quax in d.l. 7 - exprimitur, vel alia fimili) excitatus fuerit ad fic concedendum, \& fuccedendi ordinem peruertendum, inf pici quidem tantum debebit, an ex caufa publicx vilitatis, vel necefsitatisid efficiat, nonverò, quare magis eo, quam alio modo confuluerit publicx illi vtilitati. Caufa enim vtilitatis, vel necefsiratis publicatantum Principis authoritati praftat, vt omnino fuam concefsionem iuftificer, nec hoc magis, quam illo modo adff ringatur confulere, prout ex ditto $\$$.primo, dictal. item fi verberatü, \& decifione indiftinctad.1. Regix 7. communi quoque interpretum omnium refolutione, quando adeft caufa publice vtilitatis, abfque aliqua difinctione, an aliter polsit confula fupra deduxi. Et hactenus de dubio pracipuo excitato fopra exdi\&o numero i2 fecundo.

Rurfus \& iuxta idipfum, \& fuperius dieta definiri etiam debebit altercatio alia Dortorum, vtruminquam Principi feculari, vel Ecclefiaftico aliquid artefâti, plene fides adhiberi debeat, ad clementinam vnicä, de probationibus, infpiciendx namque erunt fimiliter qualitates, \& circunftantix rei de qua a $\ell$ um fitprincipaliter, an etiam de preindicio iuris alterius agatur, necne, \& an jufta, \&probata aliqua caufa interuenerir, nec ne in ea difpofitione, inqua Princeps aliquid atteftatur, ${ }^{\text {, }}$ catera etiam praoculis habenda, ex quibus iudices mone-
ridebent, ac poterunt, it maiorem fidem adhibeant, vel nontantam, á negotij ipfius definitioné iuftificent, quod \& vifa diligenter narratione, aut caufa Principiexpreffa, deducere valebunt. Erunt autem in eo dubio pralegendí ominino Antonius Gabriel, communi. conclufion. libro tertio, titulo de probationibus, conclufiene fecunda, per totam. Andreas Tiraquelus, de vtroque retractu, 5 . primo, glof. 14 .numero 49. Iofephus Mafcardus, de probationibus tomotertio, conclufione 1228. per totatn, \& tomo primo, conclufione 139. pertotan. Iacobus Philip. Portius, regularum lib. i:regula 27. Menochius, libro 2. prafumptione ir. Syluefler Aldobrandinus, in confilio primo, ex nu_ mero 230. cum fequent. Ioannes Marcus Aquilinus, in $\S$. \& quid fitantum, I. Gallus,ff. de liber. \& pofthum in verficulo, quid enim fi aqux \& ignis, numer. 117.\& quinq; feq.Borgnin.Caual. decif. 35.ex nu. 136 .part.2 Flamin. Parif. derefignatione beneficiorü, to.2. lib.8.q.II. Alex. Trentac.variar.refol.lib.r.titu.de verborum fignific.concluf, 2.numer.18: \& tribus fequentib. folio 402. Petrus Antonius de Petra, de poteftate Principis, capite trigefimo, conclufione febunda principali, num. $42 . \& 47$.fol.205.

Sed \& alia interpretum eorundem, ac iuris neceffaria valde, \& difficilis cótrouerfia, ipfismet fuperius prenotatis, mature confideratis, \& perpenfis, definiri poterit ; \& debebit, altius tamen, atque maturoiudicio infiftendum in ea erit, cum occafio fe offerat, vtrum inquam, vt Princeps ex caufa publicz vtilitatis tollere, aut immutare valeat teftatoris voluntatem quoad fideicommiffa, \& maioratus, \& iuri vocatortm, vel fubftitutorum pra. iudicare, fubftitutiones, aut vocationes, fiue ordinem fuccedendi a lierando: neceffe fit, quod cum caufx cognitione, \& probatione id efficiat, \& quod fubftituti, aut vocati, vel hi omnes. qui ius, aut intereffe ad fuccefsioné preqtéde repoflunt, citatifueriut: \& fic nô modo

## Liber Tertlus, Cap.XXVIII.

publicx vilitatis, vel necefsitatis publi cæ caufę interuêtus exigatur, fed etiam caufx eiufdë̈ cognitio, \& prxdictarum perfonarü citatio neceffaria fit. Quo equidé in dubio, natura, \& qualitas rei, vel negotij, prafumptio etiã, vel exprefsio iuft \& publice vtilitatis caufx, defeC̛us etiã, vel interuētuis fubreptionis, aut obreptionis, vel vitijalterius, aur eiufdé præfüprio, fed \& Principis volütas deliberata, \& certa, præfüpta etiă alterãdi difpofitionéjaut fuccedēdi ordině prxuertendi, quomodocüq; res fe haberet, aut dato quod fubflitutivocarêtur, \&có tradicerêt, iufta eorũ décótrıadictio, \& alia fimilia multū iuuabũt, vt aliquando caufam iuftá \& publicx vtilitatis vere in terueniffe, \& fraudé, collufioné, fubrep tioné,\& obreptioné defeciffe omnino, Principēq; de omnibus, qux diciac cótradicếdo allegari potuirsent, plenê inflructũ, \& informatũ, fafficere debeat, etī̃abfq; caufx cognitione, vel citatione prodictorũ. Aliquando etiā nó fufficiat, fi alia in cótrariú fuadeất, vel profumptionê fraudis, aut nố ita deliberatę Principis volütatis, \& alia fimilia inducãt, quę bonus \& difcretus iudex maturo iudicio infpicere, ac prooculis habere debebit, \& pro refolutione articuli eiu؟ đé, vtrũ inquã caufx cognitio, \& citatio intereffe habentiŭ, vel protédentiũ,aut vocatorũ neceffaria fit, fequétes authores euoluere, \&t attéte videre (non enim exaliorü relatione, quod à conditione nr̂a multũ abhorret, fed originali, \& pro lixa omniû interpretũ lectura cómemo rấtur) ex ipfis autê, cũ dux cótrarix èlli= ciâtur fentétix, altera negatiua, altera af firmariua, ex dictis cófiderationibus tutioré, \& cafui de quo agatur conuenién tiorem opinionem eligere poterit.

Vidêdi itaq; erüt in p’pofito articulo permulti iuris interpretes, qui nulibi inueniétur fic aggregati, \& cömenorati.

Bart.cómunis omnium magifter \& a quo rei cuiufq; difficultatis initiú fumi debet, in L. Gallus. $\S .8$ quid fi tantum,ff. de liber.\& pofth.nu.i4.ad fin.

Iafon ibidem, num. 143.

Alex.in conf. $2 . n u$ i i4.cü feq.lib.i.\& in conf.it.lib.i.\& in conf.t23. libr. 4.

Petr. Paul. Parif. in conf. ı. ntum. 49. cum feq. lib. 1 .

Socin.Senior, in conf. $26^{6}$.num. 45 .\& feq. lib.2.vbi diftinguit, \& cófiderat fep. tem cafus principales.

Hieronym.de Tortis, in confl.quod eft poft confilia Anton. de Butrio, num. 20. \& feq.

Anton. Gabriel, cómunium concluf. libr.3.titulo de iure quafito non tollendo concluf.3.num. 9 \& ro. \& vide Abbatem, Ruinum, \& alios ibi relatos.

Idem Antonius Cabri.lib.2.tit.decitationibus, concluf.s. ex nu.g. vfquead num. 30.

Domin. Anton. Menef. de Padill.in authent.res qüx,num.33I. C.communia delegatis.
D. Francifous Sarmientus, felectarum libro primo,capit. 8. num.3-pertotum, \& num.iz.\& lib.7.cap.9.num.3.vbí vide.

Ludouic.Molin. de Hifpan. primog. libro primo,cap.8.numer. $28: 8$ 33.latius libr.3.capire 3 .ex numer. 23 .vfque ad nufierum 29 :\& vide étiam lib.2.cap.7.nameroig.

Syluefter Aldobran.in conf. r.nu. 38 \& \& $39 . \& 40 . \&$ num. $171 . \&$ vide nu. 32 gid \& duobus feq.

- Burg.de Paz.in procemiolegũ Tau! ex num. 354 .vfque ad num. 364.

Iacob.Menochius, in confil.t. nume? 383. \& vide duobus numeris procedentibus, vide etiam numero 396 . \& duobus fequentibus, \& numero 423 . \& 425 .lib.I. - Francifcus Becciús, in confil. 56 . per totum.
Curtius I unior, in confilio 142, habita diligenti, numer. 8. in verficulo, nec obfant, \& in confilio $1 . e x$ num. 18 . cum fequent.

Nicel. concordant. 52 .in 7 .fallentia:
Hipol.de Marfil. (qui eft vidédus om nino) in reperitione l.de vnoquoque, ff. de re iudicata, num.14. \& num. 17. \& 18. \& $19 . \& 20$ \& 22. \& 23. \& tribus feq. \& numi $113.8 \times 114$.

## Quotidian. controuerf.iuris.

Simon de Pratis, de interpretatione vltimar.volunt.lib.r. interpretatione I. dubitatione prima, folutione i3.numero 23.\&24.\& 25.folio 44. cuius refolutionem, ac etiam comme moratos fibiauthores vide.

Ioannes Vincen. Honded.in conf. $59^{\circ}$ ex num.18.vfque ad num. 22 . lib.2.

Ludouicus Surdus, in tractatu de naturalibus liberis, capite requifita inlegitimatione impetranda, verficulo nono quaritur.

Valentin.Fofter.libr.6.de fuccefsio. cap.35.ex num.2.

Bologninus, in addit.ad confil. Ioan. de Annania 8 I num. 4.

Perrus Gyllenius,adlibr. 6.Codicis, in 5 . \& quid fi tantum, l. Gall.ff.de liber. \& pofth. nu, 25 I.fol.mihi.725,

Ioannes Petrus Surd inconfi.primo, ex numer. 93 . vfque ad numer. $9^{8.1 i b r o}$ primo.

Marcabrunus, in conf.13.num. 271.\&feq.vfque ad num.182. \& numer. 219 . \& tribus feq. \& in confilio 23 .ex num. 265. cum feq.

Angel.Matthratius, de legatis \& fideicommifsis, libro 3. cap. 22, numer.I2. \& 16.

Cardinalis Dominic. Thufe.nouifsime, practicar, conclufionumiuris, tom. 6. litera P.verbo, Princeps,conclu.68g, per toiam, fol. mihig36. \& eodem tom. 6.\& litera P. concluf. 66 g. numer. 6.fol, $557 . \&$ conclufione 682 , numer. 38 . folio $530 . \&$ conclufione 683 .num, 7 . fol, 53 3. \& tomo illitera C.verbo, claufula, cont clufione 340 , numero 38.8 39. vbi vide ompino. Et Beroi. Curt. Crayer. \& Rotam nouam, ibi relatos vide.

Ex his autem, \& alijs plüribus, quos ideo, ac confulto omitro, quod ab ipfis commemorantur, apparer equidem, diuerfas fuiffe in propofito dubio fententias,\& opiniones, \& procafuum occur rentium dinerfis qualitatibus, ix circunflantijs contrarias omnino.

Sed regulariter loquédo, caufx $\operatorname{cog}$ nitionem effe neceffariá, citationem etiam requiri, frequétiori placito recep:
tum videri, \& Ludouic. Molin.conntanter defendiffe, \& D. Francif. Sarmienti fundamentis in contrarium refponfum prabuiffe.

Aliquando tamen neceffariam non effe, vel defectum cius nó vitiare Principis difpofitionem, vel concefsionem, pro fubiectæ rei, de qua agebatur, \& diuerfis circunftantijs, eofdemmer authores notaffe.

Veluricü pars nihil opponere poteft, quod fibi proficiat, vel cum contradicere non valet, aut contradicendo, actum impedire non poterit. Vel quando conftar, quod voluit Princeps eifdem pra* iudicare, quomodocumque res fe habeat Sicuti Hippol. Marfil. PerrusSurdus, \& Marcabrunus, in locis antea relatis adnotarunt. Vbi fcribunt, citationem fubftiturorum, vel vocatorum non effe neceffariam, quando Princeps vtitur plenitudine poteftatis, vel quando conftar, quod voluit eis prxiudicare, vel quod ipficontradicendo non poffentaClum impedire, prout ex multis probauit Perrus Surdus, vbifupra, quitamen quod attinet ad dictum nunc de plenitudine poteftatis, temperari debet ex his, quæ dicérur ftatim, nam fí verum fis, cir tationé effe neceffariā regulariter, iuxta fententiam communiorem, claufula plenitudinis poteftatis (nifi \& alia concurrerent) defectum illius non Supple? ret. Marcabrunus etiam in loco relato fupra, plene differit, an citatio, vel notificatio requiratur, vbi pars qua laditur nihil opponere, vel cum effectu contradicere potef.
Sic eriam,atque ex eifdem deducitur, citationem neceflariam non effe, quando interueniffent in effectu ea, qux citatio ipfa allatura effet, vt fiPrinceps quãuis vocatos, aut fubftitutos non cirauerit, plenê tamé fuerit de omnibus infor matus,atq; inftructus fiue claufulas, vocationes, \& códitiones co gnouit, \& vidit, atq;fuccedédi ordiné in difpofitione prafixũ habuit prooculis, \& nihilominus ipfum immutauit,atq; iuri vocatorũ preiudiciü irrogare voluit deliberate.

## Liber Tertius.Cap.XXVIII.

Vel alia fimilia interuenerűt,quxiudi ces debêt mature perpédere, vt cócelsio nem Principis, de iure obtinere firmitatĕ, vel non obtinere, deliberêtiuridice.

Securiusergoarbitramur, procafuă occurrentium qualitatibus, \& circunftả tijs diuerfis, diuerfimode rem definiendam (prout negotium fuadeat) iudicum arbirrio, \& difcretioni relinquere, quã vnam, vel alteram partem probare, vel improbare abfolute.

Exiftimamus tamen fupremi Regij confilij Senatores preffantifsimos, qui Regix Camerę negotijs definiendis, \&t literis gratix expediendis prafunt, non aliâs prodictafacturos, nec iuri cuiuruis praiudicaturos, quam fi caufe $\operatorname{cog}$ nitio, \& citatio intereffe habentium, vel pratendentium interuenerit, \& itafieri ex ftylo fupremorum eorundem confiliariorum teftatur Ludouicus Molina, vbifupra, \& rectê quidem, quanuisenim ipforü facultas, \& authoritas magna fit, non aliter fe habent in actus cuiufque expeditione, quam fi omni ex parte illumiuftificent, nec cuiquam non citato irrogent praiudicium. Idcirco fty lus eiufmodi feruandus, \& laudandus proculdubio.

Cxterum fententia ea (vt etiã noffra fert exiftimatio) nonita ftricte accipien daerit in Principe ; nec manuseius, \& poteftas f ylo prefaro fubijciéda aliquã do,fi enim fubreptionis \& obreptionis, \& alterius cuiuslibet defect us vitiũ ab. fit omnino, nec reríroccarrétium quali tares, \& circunftantix contrariúfuadeất collufionisvê, aut fraudis alicuius timor adfuerit, \& Princeps de omnibus, quę di ci potuerunt, aut contradicendo allegari, fuerit inftructus, \& informatus fpecifice, ac maximê fi vifis, \& cognitis inftitutionisprimogenij claufulis, aut códi tionibus cóntrarijs, ita eafdé immutādo ftaruerit, ac deliberate (ex caufa tamen public $x$ vtilitatis) voluerit,tunc equidé videretur neceffario dicendum, concef fionem ipfius, etiăabfque citatione valirurã, fatis enim ex prodictis, caufrcognitioné pracefsiffe, dici poffevidetar, \&
cófequêter eo cafuD, Francif.Sarmien. fententiã obtinere debere, nec Ludouj, Mol.rationes in contrariû vrgere,cū ea concurrant, nec in fupremi Senatus Regij cốfliarijs, fed in ipfo Principe verfe mur. Nihilominus tamen máture hifce derebus cogitandum; \& deliberandum, femperfuademus.

Infuper \& iuxta pradiefa intelliginó modo, fed etiam téperari debebit,ac ali quando.reftringi, aliquâdo etiam latius accip; nec ita fricte, altercatio alia DoCtorum in eodubio, claufulx ex certa fcientia, \& motu prio, \& de plenitudine poteftatis, claufulx etiam fupplentes, $\&$ pro exprefsis habentes, qualis, \& quanta fit virrus, \&\& vis. fiue quid claufule prę fatx, aut vnaqurque ipfarū in Principis gratijs, \&\& cócefsionibus valeẫt operari, maxime cü in his verfamur, quxa libera Principis volütate non dependēt omñino, fed in quibus de prxiudicio ter tij agitur. Et quidem fí hucufq; Scribentes omnes originaliter, attente pralegeris (prout ego prelegi permultos) mi ram ipforum varietaté, \& inconftantiá in refolutione, \& dotrina huius materię deduces, \&\& deteges. Aliquandonäq; maximã vim, \& effectũ predictarũ clau fularū probarunt, \& adeò magnz̃,vt ex ipfis actus cuiufq; firmitaté \& robur deduxerint indiftincte. Aliquâdovim eâdé ellidunt, nec maioré vim, aut efficaciam actuitrihuunt, quâi ipfe de fe habear, clau fulis eiufmodi nó adiectis, \& prorfus de ficiétibus. Maiorē e tiã vim tribuút quádoq;, \&̌ magis enixä Principis volūtaté ex ipfismet claufuliselliciût. Maiori ve rô ex parte (\&verius equidê in pũ̌to \&r rigore iuris) eãvidêrur fentétiâ fuftinuif fe,quã ex Ariopin adijciemus fatim, \& qux dictarû́ claufularũ effectũ, \& vim. reftringüt düraxat ad vim, \&effectüqui ex actu, qui geritur, \& natura, atq; termi nis ipfius deduci cómode valer, nec vltra extendunt ipfarum valorem. Ab hae tamen refolutione, \& fententia, quæ regulariter (ot dixi) verioreft, \& tenenda, (\& miaximè fi de fubreptione, vel obreprione aliqua timeatur) erit aliquando Hhh 3 rece:

## Quotidian.controuerf.furis

recedendum, \& vis,atque efficacia diEtarum clatufular um probanda ex cafuum occurrentium contrarijs qualitatîbus, \& cir cunflantijs, fiuê qux contrarium fuadeant. Non enim indifinCtevigor ipfarum refpuendus, cumaliquando plurimum operari valeant.Id circo iudicis arbitrio rem hanc definien dam, fecurius credidimus in hoc, ficut in pręcedéti articulo. Iudicem tamen ipfuminfruendum ex his, qua in ipfomet articulo vis, \& effeđus diftarum claufularum feripra reliquerunt interpretes noftri varijs in locis latifsime, ex quibus equidem fequentes erunt, atque ordine fequenti pralegendi omnino, vtalios qui ab eifdem commemorã́rur, pręter * mittam confulto.

PetrusRebuffus, in commentarijs ad cớcordaraRegis Galliar in forma mãda ti Apoftolici, in verbe, motu proprio.
Gozadin.in conf.. nu. $25 . \&$ feq. \& in conf.8.num. 43 .

- Carolus Ruinus, in conf.175.nu.22. \& in conf. 22 g.num. 2 .libr.I.

Sraphileus, de literis gratix, \& iufitiax, in prima parte, in titulo de vi \& effeAtuclaufularum.

Aymon Craueta, in confil. 196. lib.2.
A ntonius Gabriel, cómunium cóclufionum, lib.6.tit.de claufulis, concluf.r. \& 2 vbi latifsime.

Hippol. de Marfil.in I, de vnoquoq, ff.de re iudicata, ex nu.i4.vfque ad num: 26. \& num. 13 . \& 114.

- Ludouicus Molina, de Hifpanor. primogenijs, libr.2. cap.7. num.16. \& 17.\& 18. quiremper andus equidem, atque explicandus eft ex his authoris, qui mox referuntur.

Domin.Francif.Sarmien.felectarum lib.r.cap. 8 num.i2.in fin.

Perrus A ntonius de Perra, in tractatu de poteftate Principis, capite 30. conclufione 2. numero ; 4 . folio. 206. vbiex Bald. Skalijs, quod claufulx mo tus proprij, \& ex certa fcientia, \& de plenitudine poteftatis, non operantur vlira naturam difpotionis,cui adijciuntur, nec eamimmutant, vel ampliant. Et
de prodiA is omnibus claufulis de perfe \& etiam fimul iunctis, \& vi, \& effectu ipfarum latifsimê eod. c. 3o.dubio.2. \&\& feq.ex fol.2 1o. vfque ad folium 225 .vbi vide omnino, \& latius quam alibi.

Syluefler Aldobrandinus, in conf.x. exnume. 75 cum infinitis feq. vbilaté agir declaufula explenitudine poreftatis, \& numer. 237. cum feq. vbide claufula motu proprio.

Antonius Galeatius Malbafia, in cóf. 1. numero 42. \& tribus feq. vbi de.claufula motu proprio, ex certa fcientia, \& $\&$ de plenitudine poteftatis, \& inconf:53. numero 87 . \& feq. \& in conf. 35 .fere per totum.

- Petrus Surdin conf.278. ex num.17. vfquê ad numiz. libi.

Iacobus Menoch. (qui de hac mate. ria, \& claufulis omnibus prędictis vidē? dus eft omnino, \& pluribus in locis iügendus) de arbitrarijs iudicum, lib.2.céturia 3.caf. 201.ex nu. 80 .cum feq. \& nu. 142. \& prefumptione g.num. 18 \& \& I . \& nu. 24 . \& quatuor fequent. \& prafumptio.13.ex num. 9.cum quatuor feq.eod. lib. 2 .
2. Menochius metipre, in confiliprimo; ex numero $3^{8} 4$. vfque ad numerum $3 \mathrm{~g}_{9}$ \& numero. 26 If \& numero $412 . \& 422$. \& numero 424. \& 352 . \& numero 428. \& 429. \& 43I. \& 433. \& 434.8 numeso 127. \& numero $4^{26}$. \& 427. libro primo. Quoloci, claufulæ motus proprij,claufula ex certa fcientia, \& claufulx de plenitudine poteftatis, \& claufulx fupplentes omnes defectus, \& clau fulx non obftantibus, \& claufulx pleno iure, vel libere, vim, ius, \&\& effectus multos, plena manu oftêdit, nec alibi forfam ita copiofe inuenietur.

Menoch.ipfe (vbide omnibus prodiCtis claufolis, \& de claufulis pluribus fimuliunctis, vel mutiplicatis) in confil. 36.nu.17. \& 18 . \& r 9 . \& num. 59 .cum feg. vfque in fin.conf.lib.r.
Menoch.metidé, in confil. Ioz.ex nu. 77. cum ofto feq.eod.libr.I. \& in confil. 250.num.87. \& 88. \& 117. \& 118 . \& feq. lib.3.

Et difto confil.ro3.conuenit omnino refolutioni,atque Arij Pineli fententix, quam nũc commemorabimus. Breuius in confilio 264 . numero 80 . eodem libro3.

Ioannes Matiençus, in 1.7.tit.7.gloffa 7. lib. 5 noux collê C.regix.

Ioannes Marcus Aquiliuus,inl. Gallus, 5 . \& quid fitantum, in verficul. quid enim fíaquę \& ignis,num. 116.

Andreas Alciatus, de prefumptionibus,regula 3 .prafumptione 11 . ad finem.

Andreas Fachineus, in conf. 2.ex numer.24.vfque ad numerum 32 . libr. primo, vbi congerit nonnulla pro effectu, \& vi claufularum motu proprio, ex cer ta fcientia, \& de plenitudine poteftatis. Poftmodum verò̀ ex numero $57 . v$ quuê ad numerum 6 I.ea ellidit, $\&$ in proiudicium iuris tertij nihil operari, contendir. Et fic Arij Pineli verbis, \& fententix protinus adhæret, quanuis illius mêtionem non fecerit.

Fuluius Pacianus, in conf. 2g.nu.gI.\& feq. \& in conf.80.num. 34 . \& feq. \& numero 53.

Iocab. Philip. Portius, regularũ, lib. i.regula i. per totam.

Antonius Faber, Iurifp. Pap. Scient. titu,2.de iur.natu.gent.\& c. principio 8. illatione $\overline{4}$ confuration.3.fol. 70 . vbi de claufula motu proprio.

Cardinalis DominicusThufcus, praCticarum conclufionum iuris, tomo I. litera C.verbo, claufula cóclufione 340. \& duabus feq.ex fol. $855 . v$ fq;ad fol. 859 . \& tom.6.litera P.verbo, Princeps,conclufione 669 .per totam, \& 670 . per totam, ex folio 517 . \& conclufione 682 .nu. $6 . \&$ num.Ir.fol. 529 . \& conclufio. 683 .ex fol. 33 r:\& tom. 7 . litera S. cončluf. 749 . num.4.fol.822.

Alexander Trentacinquius, variarum refolutionum, tomo primo, libro primo, titulo de refcriptis, refolutione $5 . e x$ nume.30.cü feq. vfque in finem refolutionis,fo.mihi 27 .vbiagit de prediAt is omnibus claufulis, \& vi atq; effectu ipfarum, \& antollant vitium fubreptio nis, atque obreptionis, de quo etiam An
tonius Gabriel, commun.conclufionū, libro x.titulo de claufulis, conclufion.s. Thufcus,tom. primo, litera C. concluf. $339 . f o l .854$.

Arius Pinelus, vir equidem mihi fem per eruditifsimus, atq; praftantifsimus, \& cuius refolutio, atque in hac eadem, qua verfamur materia, obferuatio, in pǘ cto, \& rarione iuris fcripri, eft proculdu bio verifsima, atq̧;eidé (vt fupra dicebā) maiori ex parte interpretes noftriaccef fiffe videntur, eft tamé (vt fupraquoq; dixi)tēperanda, \& reftringēda aliquãdo ex rerum circunftantijs, \& qualitatibus, qux contrariú fuadeant,ex ipfis năq; \& fubieCta materia rei de qua agatur, \& fraudis omnis, atq; vitij,\&collufionis de fectu, ex eo etiä,quod Princeps de omnibus inftructus, atq, informatus fuiffe videatur, nó mo dicû operari frpê debe. büt. Authorigitur is,r. part.rubrice, Cde refcindenda, cap.2.nu.20.cumex cómuni interpretum fentétia ftatuiffet numeris procedéribus, Principé fine caufa derogare nó poffe reftatorū́ volũtati, in reftamétis, in fideicómifsis, \& maioratibus, maximê cü prxiudicio tertij, inquit diCto nu. 20. 2uoad isfitiam, ob bonesitatem nibil facere, quod Princeps auferendoius; vel dominium alicui, vetatur claufalis, non ob, fantibus, ex certa fcientia, proprio motu, of deplenitudine poteffatis, quod enim fine illis claujuli siuSte facer e nequit, ij] dem adiectis,' iniquum eSe non definec. Id enim ratio ofiesdit, id etiam euincunt iuris regula, verba enim veiveritatem non mutant, nec iustificabunt, quod ie Se iniquum eff,nec iuftam potestatem Principis augebunt. Et hactenus de tertia principali controuerfia in hac materia. Cui iunge Petram de poteftate Principis.quaftione 8. conclufione 2 .num. 54 fol.206.\& vide fol. 208 .nume.23.\& 24 . \& $27 . \& 31$. \& feq.
Prętereà \& alia interpretū altercatio nóleuê obtinens difficultatě, ex eifdé à me antea admontis, \& adnotatis, \& pro natura, \& fubiecta materia negotij, atq, eiufdé qualitatibus, \& circunftantijs definiri debebir: vtrum inquam in Principeiuri alterius praiudic âte, pręfumatur Hhh 4 iufta

## Quotidian.controuerf.furis.

iufta caufa, \& an fufficiat, quod Princeps caufam adeffe, fiue ex caufaiufta excitari, afferuerit, eamvê exprimi, atq; probari, neceffe fit. Quo equidem in du bio, vt fententiam meam ego interponam,imprimis monédum lectorem duxi,triplexin eo articulo repeririD octorum placitū,fiue tres ipforum effe opiniones pracipuas. In Principe namque refcribente, five aliquid faciente, autcó cedente, etiam in prxiudicium tertij, \& auferendo ius alterius, quod caura non modo pręfumatur, fed eriam iuf a proxfumi debeat, \& Principis affertioniftan ? dum fit,tenuerunt authores permulti, quos Antonius Gabriel congefsit communium cö́clufionum lib.3.titulo deiut requafito nor tollendo, conctufione 2. num.4. lacobus Menochius, lib.2. préa fumptione Io. num. $55 . \&{ }^{5} 5$. Iacob. Philip. Portius;lib.5.regula 16. Iofeph:Mafcardus, de probationibus, tomo i conclufione $276 . \&$ tomo 3 .conclufio. 1228. num.107.\& 108 . Menchaca, controuerf. illuft.lib.i.cap.25.num.17. Ioannes Marcus Aquilinus, in dicto s. \&uquid fitan-1 rum, in verficulo, quid enimfia aqux \& ignis, num. i12. vbicitat quamplures, vt Principis affertioni ftandum fit, \& num. 133. Viginti authores aggregat ad hoc, quod iufta caufá pręfumatur in Principe, \& fi expreffa non fuerit. Et hanc partem magis probat (fed hos non refert) Cardinalis Dominicus Thufcus, practicarum conclufionumiutis, tomo 6. litera P.verbo, Princeps, conclufione 682. . fol. $528.8 \leqslant 52$ g. Vbi certam refolutioné non tradit, aut nó exprimit, quam ex his opinionibus cre dat veriorem. non prefumatur, nec Principis affertioni fandum fit, defendunt a lij permulti iuris interpretes, quos Antonius Gabri. congefsit, ditta conclofione z. nu.1. \& 2. \& 3. Menochius, lib.2.dicta prxfumptione re:num. 52 .quidicir, hanc opinio. nem effe veriorem,dreceptiorésquando agitur de preiudicioiertiy, \& fumus in his, qua fine caufa facere non poteft Princeps: Et fundat eam vfque ad nu-
merum 55. authores etiam hưus p 3 rtis refert, \& in eam magis inclinat Iofeph. Mafcardus, de probationibus, toma p. dieta conclufion. 276.vbifacit segubam cum pluribus limitationibus, proutred fert Thufcus, dict. conclufione iz28 ex nu.iof.cumf feq. refert eriam quâmplū̆ res authores, qui iftam opivionempagis amplectuntur, lacobus Philip. Popt tius, regularum lib.s.regula ${ }^{16}$. Ioannes Marcus Aquilinus, in dicto verficulo, quidenim fíaquę, \& ighis, dict. s. \& quid fitantum, num.III \& dicir, quod Docoores numerofiores tenet eam Francifc. Topius, ad l. Princeps Tegibus; ff: de legihus, 6.8 nom. 3 . $8 \times 33.0$, lulan laiv. 3

Deinde \& tertioloco, quod in Print cipe iufta caufa prefumatur, fi eam ex primit, \&tunc cius affertioni ftandum fit,fecus fin nullam exprimit caufam, veb minus idoneam ; tenuit Alciatus, intrab ctatu de prafumptionibus, regulaz.pré fumptrone 8.num.8.quitres cafus difinxit, vt Menochius dicीa prefumptione fo:lib.z.ex numer:57.cum feq.refert, \&z latius commemorateos. Sed in effectu ira ob bleruauic Alciatus ipfe, vt breufus Fachineus retulit, controuerfiarumiuris, libro 8.capit. 63. Eolumna wltima, in verficulo fexta quaftio eft. Qui hanc? diftinctionem, amplectitur. Ego verò̀ (vt antea adnotaui)nec vnam, nec aliam opinionem probaremabfolute, negoti) potius qualitates, \& circuffantias info picerem mature, \& quale tertij prexiudicium verfaretur, ac eius pro quo gratia, aut concefsiofit, perfonam preoculis haberë, \& iuxta hæ̌c, \& pręfumptiones vrgentiores rem definirem. Explicarem etiam, \& limitarem, atque pluribus in cafibus intelligerem, iuxta ea,quę prefatiauthores magis communiter ob feruarunt dictis in locis, ad quos erit decurrédü omnino, cú de hac articulo dif putatio, \&indagio fe offerat. Deficiétib. vero fraudis coniecturis quibuslibet in contrarium, \& non exifente prafumptione aliqua fubreptionis, vel obreptionis vitij, aut fimilisalterius, crederem proculdubio, diftinctionem hancAlcia-

## LiberTertius.Cap.XXVdII.

ti, vePrincipis affertioni oredatur omnino, quando ab eo exprimitur caufa, \&o pro ea préfumendũ fit, veriorem equidem, \& feruandam. Vere namque valde durum effer, \& ab omniliuris ratione alienum, fúpicari Principem effe mendacem (quod nec imaginari debet) cum caufamita exprimit, ficuti Fachineus re fee animaduertit dida quaftione 63 : in fine. Etex his comprobatur, qua fupra hoceodem cap.numer.3. pro Principe metipfo, ex Menocho, Mafcardo, 82 a Hijs recenfui. Ex refolutis etiam per Car đinalem Thufcum,tom. 6 litera P.conclufio. 68rifol.528.quod Princeps profumitur dicere veritatem, \& caufa in eo prafumitur vera. Deinde \& probatur ex ratione Clementiox vnicx, de probationibus, prout eam recte expendic $\mathrm{Al}^{-}$ Kiatus, nec fatisfacit Menochius, dieta prefumptione to. dicens, textum illum ad caulas beneficiales pertinere, cum \& in alijs caufis, \& alijs Principibus, qui fu periorem non recognofunt, eadem $\mathrm{ra}^{2}$ tio miliret. Nec etiam in beneficialibus: porsit furmmus Pontifexabrq;iuftacaufa cuiquaro ius fuum auferre, quod Fachineus non male ahimaduertit. Pratereâidipfomprobatur, nam er fi quam plures tenverint fententiam relatam fupranum. 17 . indiffincte, quod caufaiufanon prafumitur in Principe, quando difponit de his, fuper quibus liberâ dıfponendifacultarem non habet, ac etiam. quãdo prexiudicat tertio, etiam fiexprimatiuftam \& legitimam caufam, \& hos congefferint relatidiC. numer.17.Gail, etiam practicar.obferuatio.lib.2.obleruationes 8 . latius Francif. Topius, ad d.1. Princeps legibus, ff.de leg.d.8.8.exnumer. 32 .cum fequentib.vfque ad finem, \$. quiinquir, quodea rententía verior eft, \& meliorationibus rationibus fundata, \& cuildeo inherendum eft, quîa aliâs, fi iufta caufa prafumeretur inPrin cipe, fequeretur, quod per indirectum ius alteri queffitum, etiam fine caufa tolleretur, cum pofsibile fit, caufam pra femprâ in Principe, velab eo exprefsä, in veritate minime flabeffe, prout Feli-
nus, Dec:Bofuus, Crau. \& Fortun Garc: relati ibiobler trarunt; \& huic rationimi nime refpunderi poffe, adnotaruint Quanuis inquamija authores ita tenueg fint, \& latè Petrus. Antonius de Petráa, incommentariss, de poreftate Psincipis, \& inferiorumabeo,c. 30. quaft.8.prins cipali, de prefumprione ioftx caufxin $\mathrm{F}_{2}$ eto Principis, per totam, \& ficóelufioz 2.principalieingforem, ex fol.rig9. vfquiê
 in hac quartioñe. Attamen ijdemmebàu thores receffer unt ab ea, quoties inicót kefsione Priñcipis, \& difpofitione, etiả in praxiudicium tertij facta, iuftaaliqua \& rationabilis caufa valer excogitari, velargui:\& fic multo magis id obferuarí debebir, quãdo caufa ip fa exprimitur, \& ex qualitatibus, \& circunftantijs negotij pro ea prafumitur, nec vrgentior tatio in contrarium apparet: $Q$ uocirca, Perrus Antonius de Petra, dict.2.conclufione principali, num. 38 : \& duobus feq. \& nu.43.\& 44 .licêt in dubio pradiEto, Principis affertioni quod fuerit mo tus exiuffa caúfa, an \& quãdo ftâdú fit, \& quãdo nó, plures cafus diftinxerit, vt ibi videbitur, \& pertotam illam cóclu-fioné,\&\&̀q.8.principalélatifsimê.V.ere tamé flatuit eadé cốcluf.2.principalf, num. 2 g.fo.204.poftalios mules, quod Princeps vbi exprimit caufamiufẫ, \& prima facie verã, nec alia imaginari poteft, práfumi debet pro ea,\& eius veritate, \& a fsignat rationem, \& num. S2l \& 53.\& 55.fol.206.fuBdit, quod caufa prafumitur in Principe, quando negotium tale eff, ex quo caufa argui, \& prefumi poteft rationabilis, \&x plura adducit, ex quibus ita prafumitur, ac eriam ex quiBus Principis affertioni non ftatur, \& conueniunt Arias Pinelus, r.part. rubricx, C. de refcind.c.2.n.7.quidixesũt,ac. cedēdū non effe indifinincte opinioni relate fupra, d.nu. 17.quod caufa iufta non prafumatur in Principe,fed magis attēdédâ mature qualitaté negotij, vt in mul tis credatarpprincipe afferét, exprimétiq; iuftă caufâ:quod vere negari nó poteft, \& ita attédédo, facili negotio refpó Hhhs detur

## Quotldian.controverf. iurls?

detur rationi illi, cui refpóderínó poffe, ex alijs authoribus firmaffe Franc. Top. dicebam' nũc. Nó enimindiftincte hã̃o parté pbamus, nec per indirętũ liberre Principis facultati, aut volütati rē relin quimus, cum negotij qualitates, \& circunftantias, \& cxtera alia, qux occurrât, infpici debere, atque ex ipfis definié dum, quid dici debeat, fuadeamus. Ad aliud autem, quod prixpontere equidé, \& minus iuridice Topisis meriprecontēdit in eadem.l. Princeps legibus.ff.de legibus.5.6.numer. 2.folio mihi $78 . q u 0$ loci, poteftatis abfolutx \& ordinarię di finctionem, in humanis Principibus ma male à Doctoribus conftituram, fecundum Didac. Couarr. \& Pinel. (veipfe di cit) imò bene cóftitui,\& probari, indequê \&\& Angeli fententiam tuendam,quả fupra hoc eodem libro 3-cap. 6 .improbaui, faciliori equidem negotio refpon detur ex his, que eodem cap. 6 . relati au thores (ac maximeHippolyt. Riminal.) quem ibidem commendaui, fcriprerüt, ex ipfis namquê concludenter adeò refpófum prębetur ei fententix, vt nullo pacto fuftineri ipfam poffe, \& prexfatum authorem eam probãtem, errore manifecto lapfum fuieffe, deprebendatur concludenter, quod \& vitra relatos ibi, \& cap. 28. librifecundi commemoratos, deprehéditur quoque ex obSeruationibus Petri Antonij de Petra, diAto tractatu de poteftate Principis, \& inferiorum ab eo, cap. 30 . per totum,ex folio 155 .vfque ad folium 189 .vbi eorü̆ capitum materiä, \& an \& quando Princeps in iure iam quefito, vel inquęrendo pofsit prxiudicare fubfitutis, aut fuccefforibus, vel alijs quibuslibet, \& an ex caufa publica vrilitatis, vel ex alijs caufis pofsit,tractar latifsime, \& vide dicto folio 189 , in controuerfia veritatis. 7 .quæftionis principalis, vfque ad folium 19g. vbi longa retie adducit exempla ad cognofcếdum caufam vtilitatis, \& necefsitatis, quibus Princeps excitari de iure poteft, vt iuritertij preiudicet.

Ac denique animaduerte, fentêtiam
illam, relatam fupra, diAto numero 18. quam Menochius, in loco ibi relato dãnauit, alio in locoMenochium eundem probaffe. Is namque in confilio 100 .nu mero 23. \& fequent. libro primo, poft alios authores, quos citat, ita vo ibi diximus, diftinxit, prout eü retulit Mafcar: dus (quem Fachineus non cirat) de pro; bationibus, tomo 3. conclufione diat $\frac{3}{}$ 1228. numero 109. vbi inquit, conciliari polfe opiniones contrarias relatas, diftinguêdo hoc modo, aut Princepsexprefsit caufam in literis, propter quam vult alteri prxiudicare, \& hoc cafuilla caufa creditur effe vera, \& procedit prima opinio, de qua fupra, numero 16. aut non exprefsit caufam, fed impliciter dixit id, quod concefsit, \& aliqua caufa verifimilis poteft imaginari, \& creditur fimiliter Principi;aut non exprefsit cau fam, nec aliqua poreft imaginari, \& tức non creditur Principi, \& procedit fecü da opinio. Et Mafcardum fequutus eft Cardinalis Dominicus Thufcus, tomo 6. litera P. conclufione 681. numero 3 . folio 528 . columna 2. in principio, ibi: Amplia,quia $\rho_{0}$ Princeps caufam exprimat, prefumitur pro en, * non potef i probari contrarium. Id tamen, atque articulus pradictus intelligi femper, \& explicari cebet, prout dicto numero 18. notaui, quăuisMafcardus metipfe, dicta conclufione 1228 .numero no.\& aliter conciliari poffe eas opiniones contrarias credide rit, vt fcilicer prima opinio procedat quo ad inducendam prafumptionem, \& transferendum onus probandi in adwerfarium. Secûda quoad plenam probationem non inducendam. Cxterum quod indiftincte inducit plenam proba tionem, fi Princeps motu proprio, atq; excerta fcientia in concefsione mouetur. Quod tamen (vt vides) difficultaté nonleuem continet, cum nifi alia concurrant, qux ita fuadeant, iuxta ea, qua dicto numero 18.adnotaui, claufulx hx nihil ampliare, aut immutare difpofitio nem fuper qua adijciuntur, debeant, vt fupra quoque ex alijs authoribus obfer uaui, nifi etiam Princeps in cócefsione,
vel facto fuo atteftaretur de diligenti inquifitione fatta, \& caufx cognitione plenifsima adhibita, \& ex alijs iuftis cau fis animum fuum mouentibus, vt ex $G o$ zadino feripfit Petra dicta conclufione 2.principali, numero 55. fo. 206.

Vlimotandem, atque eodem pacto deducitur ex fuperioribus, recta iuris ratione placitum aliud Doctorũ in hac eadem materia procedere, \& explicandumfore, Principé inquam, legem generalem condendo, poffe iuri primogenitorum, eorumvê, qui aliâs fucceffuri effent derogare, \& iufta ex caufa, atque public $x$ vtilitatis praiudicare, ff ue ex publica vtilitate nouum, certüq; fuccedēdi ordiné, \& formã prafcribere.Id quod euidenti \& vera ratione elliciturex his omnibus, qua hactenus diCta fuere; nam fi in cafu particulari, fiue priuata concefsione, aut gratia id valet efficere ex caufa, etiam certarum perfonarum damnum \& praciudicium refpiciendo: mulro magis generali lata id efficere poterit, \& ita in terminis poft Alexandrum, Romanum, Caftrenfem, \& alios obreruarunt M. Anton. Peregrinus, de fideicómifsis, articulo 52. nu: 113.\&.114. Cardinalis Dominicus Thufcus, practicarum cóclufionum iuris,tomo 6. litera P. conclufione 680. numero $7 . \& 18$. folio $524 . \& 525$. Azcuedius, \& Matiençus, ftatim referendi, Pelaez a Mieres, de maioratu, in initio fecundx partis, numero $62 . \& 63$.Idq; in hifce
20 Regnis probatur ex legis Regix 7.titulo7.lib. 5. noux collect. expreffa decifione, ibi namque ex caufa illa publicx vtilitatis, quia nobilibusRegnum defen ditur, \& reipublicx expedit domos nobilium conferuari, \& augeri, \&f finon conferventur, \& augeantur, damnum reipublicx euenit. Expedit etiam, ne corundem nomen memoria, \& fplendor deficiat, five confundatur aliquo mondojftatam eft confliturione gene rali,leges, \& conditiones primogenitu$r x$, fiue fuccedēủi ordinem regularem vàriari in praxiudiciú fuccefforum, vbí duo maioratus excedentes fummam
ibi prafcriptam, vniuntur per matrimo nium, vt fuccedat genitusfecundo, primogenito exclufo in voo corum, nec in vtroque primogenitus fuccedere valeat, fed in vno dütaxat, quem elegerit, $\&$ fecundogenitus in eo, quem reliquerit primogenitus, \& ita ex eademl.reAe deduxit, \& maioratus leges, claufulas, \& códitiones tolli, \& immutari pof feper Principem, per legem generalĕ ex caufa publicx vtilitatis, atque ex eadem publica vtilitate, primogenitorum iuri derogari: obferuauit in eadem lege Ioannes Matiençus, gloffa 3.\& 4. \&t 5.\& 7. \& Azeuedius, numero primo \& fecundo, Mieres, vbi fupra, dicto numé 21 ro $62 . \&$ quidem cum ratio legis ipfius 7.ibi: La memoria de los fundadores de los dichos mayoraz gos, y la fama dellos, y de fus linages Ce ba difminuy do, y cada dia fedif minuye, y pierde, confumiendo fe, y menof cabando o e las dichas cafas principales. Lo qual demas de fer perdida de los dichos linages, que por los buenos fervicios que a los Reyes nueftros predeceßores hiZierơ, como merecian fer bonrados y acrecentaias, mereces de nos y de nuefiros fuce Sores fer Coftenidos $y$ conferuados, es afsi mi mo mucho deffervicionuestro, y daño y perjuyzio defos nuefiros Reynos. Cum inquam huiufcelegis ratio, adeò generalis fit, \& finalis caufa cóftitutionis generalis ipfius, quăuis fpecifice loquatur, quando maioratus duo vniuntur per marrimoniü, debebit etiamaccipi, atque intelligi, \& abfque dubio procedere, quando ijdemmet maioratus duo, etiam extra cafum matrimonij? vel fuccefsione, vel alio modo vniti fuerint. Militat enim eadê, atque $x$ qualis ratio, nec aliqua differêtix reddiporeft inter vnionem ex caufa matrimonij, \& ex caufa fuccefsionis, vel exalia, nec etiam poteft reftringi ad illum cafum duntaxat, \& ideo generaliter (vt dixi) bbtinebit, \& etiam in primogenijs antiquis, \& in quibus ab initio fundatio nis primogenitus, \& eius linea ius firmum habebant, non tantum in his, qui tempore celebrati matrimonij inftituti \& fundati fuerint. Quod ex verbisle-

## Quootdian.controverf.furis!

gis eiufdem fateri, atq; ex ratione ipflus 24 29.numero 82. libro primo. Ampliatur= finali agnofeere, vis eft. Et aperte accepiffe videntur, nec aliqué cafum diftinxerũt Azeu.ibidé nu. fin. verbo, fin embar go,Matien.glo.5.nu.I. Ratio nanq; legis, vel difpofitionis cuiufg;,eft anima legis \& fpiritus difpofitionis, \& potior pars ipfius,imò \& ipfa difpofitio. Et fic fufficit, quod cafus decidatur in rationelegis, licet non decidatur in verbis. Expref fum enim dicitur, quod fub ratione leg is cóprehéditur, nec dicitur fieri interpretatio extêfiua, fed cóprehenfiua. Sicuti ex Bal.Alex. Aret,Socin. Dec. Parif.Ro lan. Curt. \& alijs multis, obferuarŭt Tiraq.in l.fi vnquam, in verbo, libertis, ex nu.38. C.de reuocan.donat. Ludou. Molin.de Hifpanor. primog. lib.t. cap.5.qui multis exornat ex nu.7.cum feq.Ioann. Gutierrez, practicar. libr.3. queft.17.ex num. 75. cum multis feq. vfque ad num. 120. Cardinalis Francifcus Mantica, de coniecturis vltimarum voluntatum, libro 6. titulo 14 . per totum. Simon de 25 Prętis, de interpretatione vltimarũ volantatum, libro 2 .interpretatione 4 . dubitatione 2. folutione 3 .ex num. 14 . cum feq.fol.270. Camillius Gallinius, de ver borum fignificatione,libr. S.cap.II.cum feq. Alphonfus Villaguta, in tractatu de extenfione legum, praludio 22. fol. 17. \& nullo ex his commemorato, no uirsime Cardinalis Dominic us Thufc. praCticarum conclufionum iuris, tomo 6. litera R. conclufione 3I per totam, ex folio 828. vbi latè, quod ratio legis vbi militat, ibi lex loquitur, \& difponit, \& conclufione 32 . per totam, folio 83 r.
Quod ratio legis regulat ipfam legem, \& ideo attendi deber omnino, \& principaliter in confideratione baberi, non aliter attento fono verborum, idque in omni difpofitione legali, contractus teftamenti,\& qualibet alia, l.emptor.5, finali,ff.de rei vendication. l. prima. C. de conditt.ob caufam. Socinus, in confilio 25ı.column.4-libro 2. Parifsius, in confilio 32 .numero 42 . \& fequent. libr. primo. Rolandus, in confilio 99. numer. $46 . \&$ feq. libro 4. Hondedei, in confilio
quê,vel reftringitur, vel declaratur, aut verificatur difpofitio qualibet, fiue legalis, fiue hominis, ex ratione, qua difponens motus fuit ad difponendum, inf piciendo principaliter, an intentio, \& finis rationis feruetur advnguem, 1 .cum pater, 5 .dulcifsimis, ff.de legatis fecundo, 1 nomen debitorum, $\xi$. finali,ff.de legatis tertio. Quibus plura cumularunt Molina, Gutierrez, Mantica, Pratis, Gallinius, Villaguta, \& Thufcus, in locis antea relatis. Tiberius Decianus, in confilio quinto, ex numero ortauo, libro quinto. Peregrinus, de fideicommifsis, articulo vndecimo, ex numero 54. Mafcardus, de probationibus, tomo tertio, conclufione 1417. numero trigefimofecundo. Borgninus Caualcanus, decifione vigefimatertia, numero vigefimofeptimo, \& vigefimonono, parre tertia, qua vel fola ratione \& motiuo, quod a ratione expreffa in dict.1. Teptima, \&legis ipfius conditorum intentione aperta deducitur, refponderi, atque fatisfieri poterit omnibus his, qua vtcó trariam fententiam tueatur, \& decifioné l. ciufdé 7 . reffringat ad maioratus, qui per matrimoniû iunguntur, nec pro cedere afferat inhis, qui perfuccefsioné iuncti fuerint, fiue extra cafum matrimo nij, cófiderauit, \& cógefsit Perez de La ra, in cómentarijs, de Capellanijs \& anniuerfarijs, lib.I.c.. ex n.13.vfq; ad n.29. fecurus Pelaezà Mier.inídé placitū re. folutioné, de maioratu, I. p.q. $30 . n$. fin.in finalibus verbis. Verenanq, Regia l.eadem 7.nec pænalis ita abrolute dicipoteft.cũ fauorem maximũ, \& reipublica vtilıtatē in eo quod exprimir,contineat. Nec etiã in lege pønali, aut correctoria, ita indiftincte negari poteft extéfio, cüfi eadé ratio militet, \& més legislatoris id fuadeat, fieri debeatextēfio, \& fi lex fuerit correctoria, \& poenalis, nec extēfio dicatur, fed magis comprehéfio eo cafu, qux nunquã excluditur, quantũcüque poenalis \& correctoria lex fit, quod Villagat.relatus ab eodé Lara,nu. 24.defédit cóftâter, atq, ex his ellicitur

## Liber Tertius.Cap.XXVIII.

concludēter, qua D. Barbofa, in l.fi cóffare 25 .in principio.ff.foluto matrimonio, num. $\mathrm{g}^{2}$.vfq; ad 97 . \& numero Jor. cumfequent.latius reliquit feripta,atq; adnotata in eodem propofiro legis pœ nalis \& correctorix, fic nec lex ipfa 7. reftringi poteft ad maioratus, qui tempore matrimonij inftituuntur, vel fiunt, cum potius loquatur, \& fine dubio procedat in maioratibus iam inftitutis \& antiquis, \& fic in quibus primogeniti \& linex iptius ius, originem \& fundamentum habebarà principio, quanuis aliunde prouenerint, vt indiftincte accipiunt Azeuedius ibidem, \& Matiençus, gloffa 5.\& 7.Parladorius etiam, quifententiam hanc rectius tenuit 3 . parte, quxftione s.vbi defendit, dict 1 l. 7 . conftitu rionem comprehendere cafum fuccef fionis, quanuis cum carpiatD. Perez de Lara, vbi fupra, nu, 33 .

Remanet ergo ex fui ratione, atque ex caufailla,adeò cófiderabili \& iufta, fic iuftificari legis eiufdem 7. conftitutionem ad exclufionem filij primogeniti,\& defcendentiumabeo, \& fecundogeniti filij, aut filiz admifsionem in eo maioratu, quem primogenitus eligere nolluerit,vt \&ipfa lex generaliter debeat obtinere, \& feruari (vt dixi) ac etiam novum \& notandum decidat cafum in wateria reprefentationis,nec le ge 40. Tauri decifum. Lex namque ea Tauri, licer nepotis \& patrui controuerfiam dirimat exprefsim, \& linex pri mogenitæ pręlationem, arque fuccedendiprarogatiuam concefferit, vt filij, \& corum defcendentes omnes patrem fuum reprefentent, vbi aliud ab inftitutore difpofitum non fuerit, vt fupra hoc eod.lib.3.cap.19.per totum, lóga ferie adnotaumus, atque explicavimus,non tamen decidit cafum dicta 1.7 . -decifum, \&in materia reprofentatio--nis, adeò hotandü, \& nouum; vt in terminis eiufdem 1 . Tauri, ambiguus effer, \& incertus, fcilicet quando maioratus duo incompatibiles fuerint, iuxta termi noslegis ipfius, vt in eis primogenitus fimul fuccedere non pofsit, fed in vno
râtum, quem elegerit, an fuccedere debeat filius primo, aut fecundogenicus eiufdế primogeniti, fiue aliquis ex dercendentibus abeo, ex linex prerogatiua, \& ure reprafentationis patris ipfius, vel fuccefsio deferatur, \& competat fratri fecundo, \& defcendentium ab eo, \& fic patruo cótra nepotem. Et quidem in hoc cafu(quilege ditta 40. Tau rinonerat decifus) Regial.dicta 7.titulo 7. libro 5 . fratrem fecundogenitum prefert, \& filij primogeniti filios, \& defcendentes, nó modo primogenitum ipfum excudit, quaficafus hic ex prefumpta, \& recte coniecturata infliturorum maioratuum mente, \& predictal. ipfius 7. ratione, comprehenfus nó fuesitfub regula generali, \& decifione diAx l.40. Tauri, fed potius contineri videatur in exceptione legis eialdem 40. ibi, saluo fo otra cofa: \& fic in hoc cafu di uerfum ius conftituitur abeo, quod in difta l. Tauri 40 . cóftiturum antea fuerat, \& in diuerfis terminis vipote cum in d.1.40.Tauri, pater, aut afcendés, qui fucceffurus effer,fiviveret, \& qui repre fentaturâ filio, vel defcēdente, profupponitur mortuus, capax tamen fucceffionis fi viveret (vt dictũ eft) fed in.1. 7. ti, 7. parer, vel afcēdens, qui reprę̧entâdư'seffer, viuus prefupponitur, \& eligendi alterum exduobus maioratibus, facultatem habens, exclufus tamen $\hat{a}$ fuccefsione vnius propter rationem 6nalem dictę 1.7 . quod eft verifsimum, \& mentiipfius valde conueniens. Quod fi dixeris, negari non poffe; quinficafus in dicta 1.7 titulo 7 . libro 5 . decifus, ex prafumpta, \& recte conieQturata inftitutorum maioratuum mente, Sub exceptione magis, quam fubgenerali dictx.1.40. Tauricomprehenderetur, idem dici debuiffe, atque in eadé 1.7.decidi, etiam quãdo duo maioratus iungerentur, qui fummam ibi prxtaxatam non excederent,eadem enim ratio militat, nee minor, aut maior maioratuum fumma, vel quantitas diverfum ius inducere valet, ficut nec profumptá inflitutorum menté diuerfam arguere. Refpon-

## Quotidian.controuerfiuris

Refpóderi equidem, fi aliquo pacto potef,,refpódendũ erit, verü effe, in vtroque cafu eandem prefumi poffe, \& debere inflitutorum primogeniorumintentionem, \& volantatem, nec quantiratem maiorem, aut minorem, diuerfitatem inducere valere : eadem tamen lege lata, adhuc inftitutorum mentem prefumptam (non modo difpofitionem expreffam ) Ceruari debere ad vnguem, vt fi expreffa, vel profumpta vo luntate tantum (ex legitimis tamen \& claris coniêturis deducta) conftiterit aperte, nolluiffe inft itutures eorum ma ioratuam coniunctionem, five id intendiffe, ne confundantur fimul (quod ex claufulis adiectis, \& alijs grauaminibus deduci valebit) tunc proculdubio feruanda corundem voluntas erit, etiam prefumpta, quantunuis maioratus non excedant fummam in di\&.1.7. prataxatam, voluntas namque totum facit, \& difpofitiones principaliter regit, atque dominatur (vt iura vulgata enuntiant) nec ad eum cafum fe extendit legis ipfius difpolitio, fed in cafudubio duxtaxat, \& quädo expreffa inftitutorum difpofitio, vel prefumpta tantum, (euidếs tamen) contrarium non indicat, bono rerum ftatui, \& gubernationi lex dictia 7.titul.7.lib.5. profpiciens, idita fatuit, \& median eam viam eligens, adeamufquè fummam decifionem fuam coarctat, quanuis intra cam quoque fummam, pręfumpta inftitutorum mens vrgere videretur. Sed eá in confideratione non habet, nifi in ea fumma, fic enim expedire, vel illam viam fumi, eotempore vifum eft conueniens. Nufquam tamé excluditur, quin ex voluntate expreffa, vel ex prafumpta(manifefte tamé deducta) etiam intra eam fummam, fiue duorum maioratuum minoris fummx coniunctio procedere nullo modo valeat, quod eft notandum, quia fubtili equidem, \& longa confideratione fic fcriptum, nec alibi obferuatum.

Notandum etiam \& aliud, â nemine hucufquetactum, nec adnotatum, quod ad exclufionem totius linex primoge-
niti, vnüex duobus maiotatibus,quem voluerit, eligentis, \& fecundogenici, ac eiufdem defcendentium admilsionem, licet lex ipfa 7 . rationem nó afsignauerit exprefsim, quanuis quoad primogenitum ipfum, publicx vtilitatis ra tionem illam in prafatione enuntiauerit, nec defcēdentium quoque ab eo exclufionis rationem exprefferit, negari non poffe, quin lex ipfa iuftis de caufis excitata, atque adducta fuerit, vt fecun dogeniti, \& eius linex vtilitaticonfuleret, \& primogeniti defcendentibus, fue linex eam praferret. Quanuis durumaliquibus videripofsit, id lege illa ita ftatutum, imö \& iuris ratione, poffe legem eandem muniri, \& iuftificari, fi neceffe effet, nec fola legis authoritate, difputandi de ipfiusiuftitia, \& ratio. ne, facultas fublata videretur. Tametfi verũ fit, quod aliquo ex defcēdentibus primoginiti,nó eiufdé primogenito admiffo, ceffaret etiã inconueniens illud confufsionis nominis, \& memorix maioratus alterius, ex quo tamenlex ipfaid excludit, \& fecundogeniti caufam pratulit, totius linex primogeniti confiderationem iuftis de caufis non habuieffe videtur. Imo \& publicæ vilitatis caufa vera interueniente, non adftritturr Principẽ, vno potius, quâalio modo ei cófulere, vt fupra dilucide \& noue obferuauimus. Etde his hactenus,

## Excapite vigefimo-

## nono.

## SVMMARIVM.

- S1] Afculorum defcendentium appellatione, vorrü mafculi duntaxat ex mafculs;an eciams Mafculi ex fominis compre bendatur, velcomprehenfiprafumantur.
Articulans valde dubium, ©8 de quo permulti traEtarunt aut hores,qus commemorantur hoc loco.
${ }_{2}$ Maf.


## LiberTertius,Cap,XXVIIII.

2 Mafculorum defcendentium appeillationem, fiue mentionem non cöprebendere majculos ex feminis, fed mafculos ex mafculis duntaxat, in fideicömifsis, (t) vittmis volütati bus, ex fentētia multorü iuris interpretü, qui boc numero aggregantur.
3 Et huius ce partis fundamenta breuiter ©o diftincte expenduntur.
4 Mafculiex ferminis coprehendütur, accöprehenfiprafumütur mafculorǜ defcendentium appellatione, © admuttuntur ad fideicomiffum faEtum pro defcendentibus majculss, ex enerentia aliorum iuris inserpre tum, qui recenfentur boc loco.

1. Et ibidem fundamentaip $\int$ orum addu cuntur.

- Mafculi ex fominis appellatione maf culorü defcendentiü veniüt, quädo ratio agnationis;nec expreffa, neccöo fiderata eft, (t) fic nullomodo abita. Secuss tamé rih abita, id q ex exentētia aliorum, qua in effectus nö differe à feciudafentētia relata upra, nu. 4 .
7 Mafculiexfaminis, vtrï defcendè tiū mafculorü appellatione côprehendätur, (t) cöprehenfi videātur?? diffcilié admodüu, (t) côtrouer (um articulum efe, nec certo aliquo iure decifum, ex fententia author is.
8 Mof culi ex foeminis, vt appellatione mafculoru de fcendentiö cöprehendantur iura pro auchorbus relatis fupra, nu. 5 .adducta, nequaquam corum fententiä probare, ve latius bic obferisatur.
2 Socin. Caftr. © a aliorü placita, quaex pédis olèt in fauoré opinionss fecüdé relaca fupra, nu. 4. nequaquä eam probare, prous hic ofteditur, remis stue.

10. Mafculiexfominis,nönfunt ifafonprice (6) inirinfece mafculi, prant ngof culi ex mus culis, ex fëtêtia quorüdä.
11. Coneraex fententialiortsm.
12. Mafculi exfer mivis ab $f_{q}^{q}$ dabio non veniumt appellatione mafculorum defcendentium, quando expreßim; vel fubintellecte (aperte tamen) habita fuit ratio agnattonis.
13. Defcesidensium appellatione, veniüt tāmafculi, quaim formine, (t) fure ex mafculis, fine ex ferminis in infinitum defcendentes.
14 Liberoym (e) filorum appellatione? farmina, \&r mafculiexfaminiscä prehenduntur.
1) Filiorum appellatione, an, © quando. veniant filia, (t) ipfarum def çendentes, remis suuc.
16 Filij mofculiquando vocantur, maf csliex faeminis nö cöprehendütur.
i) Voluntate teftaroris in materiá fideicomiffaria, primoloco, © anse omnia ßectandam.
18.2uinimo (t) coniectura tammentem praferri verbis.
12 OMafculiexfeeminis, vtrü appellatione malculorüs de fcendentiü cöprebedantur, aut cöprbenficenfeantur! velnë, exrvolütate tit cöicटturis mä cis teffator is poti Simum dizudicaps dum, ve bic obferuatur.
Atqué ex ipfa, (t) cafuum occurrentio qualiratibus, ©f circunstantijs diuerfis, aliquando negatiuc, aliquàdo etiam affirmatiue opinioni locu fore, prout coniectura et) prafumptiones concurrentes fuadeat, ©t) ihidem adnotatur.
Af etiam in idem quarundam in * pretumplacitum (t) cöfenfus, nowe

## Quotidian.co ntroverfiuris.

- 13 posideratur, et vido infra num. 25 :

20. JacobiMenochij in explanatione ar ticuli prafati, verrum maficuliex faminis, appellatione mafculorum def cendenciam comprethendantur, diligentiam, ©i) industriä laudandam, ©f refolutioncm ipfius commendandam.
2 Sec abeo facile recedendum ex his, qua Fràncif cus 2Mantica in contrarium longa ferie adnot auit. 2Nificuillss prafumpra mens, ©6 voluntasteftatoris, © en coniectura legitims ipfuus concurrant.
2Ton etiams reccdendum ex his, qué Antonius Faber pro mafculis ex

- faminis ingeniofe cripta reliquit. 2 Kamlict vigere videãtur, (t) vr geant, vere tame in materia fideicommifaria, ac maxime in primogenijs $\mathrm{Hi} / \mathrm{p}$ ania, non obstimebunt, mifi maf cutiex faminis conictura; etiam prafumpta voluntatisaliqua fo inusent.
Quasiudices difcrecti maturo indició perpèdere debbbunt, viprocafuĭ occurrentium qualitatibus, (4) cirrunftantijs diuer fis), © prout res, *) Prafumptiones (wadiant, diuct fimode ctiam Statuant.
21-Mafculiex fommis, vt excluficenfeätur, vel admif sic cû mafculidef cendètestoccätur, nihisl inseré $\beta$ Se, $\bar{u}$ agnatio nö conferuatur, an à fa mina, reel à mafculo difpoftrio facta furrit, vel $q$ wod maf cullo, aut fami na fubfituutio fiat.
Sed praf fumptä mentè ed voluntatemis potijsimū spectandam, qua exalijs in teftamento expre $\beta$ is ellicipoteris.
22 Michaedis Grafi in prafato articulo
admifionis, vel exclufionis mafcu: lorum exferminis, quandomafculi defcendentes vocantur, lap fus àeregitur, (t) conuincitur.
${ }_{23}$ Mafculinitatis nuda, aut fexus ma-- culini, (t) no agnationis ratione baberipoffe in vocatione defcendentıü mafculorü, certif simi iur is effe. Et tunc (fimodo id actù conftet manife fe) maf(culos ex fominis admitti. eAlias excludi, vt numer is pracedentibus remar et fcripcum.
14 Majculorum de cendentiiu appellasione, (4) firatio conferwande agna tionis deficiat, alia samen rationes vrgere poffunt, vt mafculiexfee minis non admittätur, nec ipfos ad. mittit teftator voluer it.
25 eAntonij Fabri locus, conueniens bis, qua adnotata fuere fupra, nu. 19. no niter expenditur.

Afculi ex foeminis, an, \& quando mafculorum defcendentium appellatione cóprehendantur, vel comprehéfi dicätur in fideicómifsis, \& v llimarum voluntatū difpofitionibus, di ligés, \&e breuis ex planatio, qua(ve videbitur ) refolutione, \& diftinEtione adnotata relin quütur nonnulla, qux ita dilucide explicata antea non fucrant.

## Caput vigefimum nonūm.



Rodilocida, é diftincta hu: iufce capitis explicatione obferuandum, atq; confli tuendum erit primo loco, mafculorum defcendentium appellatione, virū mafculi duntaxat ex mafculis,an eriam mafculi ex foe minis comprehédantur, vel cóprehenfi

## Liber Tertlus.Cap.XXIX.

prxfumantur,idque maximê in teftamé tarijs, \& fideicom miffarijs difpofitionibus:articulum hunc, valde dubiŭ equidem effe, fiuê maximam proculdubio difficultatem, atque inter fcribĕtes omnes contrarietatem continere. Idcirco dubium metipfum, quo diligentius, \& maturius explanetur, non modo ex anti quioribus, \& ordinarijs permultos, originaliter pręlegiffe, fat effe,fed etiă recétiores omnes (nemine excepto) euoluiffe, atque attente vidiffe, \& cum occafio fe offerat, pralegendos omnino, neceffarium fuiffe (non enim aliorum rela tione poffunt omnes iuris authores, qui pracitảtur, deguftari abfolute, nec etiã ipforum placita, \& refolutiones ad vngué deduci) fueruntergo, \& in eodem articulo fequétes funt originaliter prolegeridi in cafu occurrenti.

Fulgofius, in confil. 8 .
Aimon Craueta, in confilio 22. numero 10.

Hieronymus Gratus, videndus omni no, in confil.12o.lib.2.
S. Alciatus, in confilio 563 . per torum \& in confil.9 ${ }^{6}$.num. 33 .
Carolus Ruinus, in confilio 18.per to tum, lib. 3 .
Comeus, in confilio $24^{6}$. lib.2.
(Rubeus Alexander, in confilio 22. 8 inconfilio is 2 .

- Andreas Tiraquelus, de primogeni-
- tura, quxt.i2.num.12. \& 13.
- Rolandus â Valle, in confil. 76 . num. 11.\& 15 . lib.3.

Beroius, in confilio 77.nu. r r.lib. 2. \& in conf.120.nu.52.59.\& 82. lib.2.

Hierony mus Gabriel, in confi.g ${ }^{6}$.nu. i2.lib.1.
Riminaldus Senior, in confil. 223. nu. $23 . \&$ téq.
2. Tiberius Decianus, in confil. 127.ex num.t5. vfque ad num. 2 6.lib.3.qui citat Baldum multis inlocis, rbi eft omnino legendus, \& maximé in confl.40. quidá magnus nobilis, lib.3.videndi etiam funt permultialij authores, qui ideô hic nó cómemorâtur, quodipfe eos recenfeat. Albanus, in confli. $86.8 \times 87$.

Cremenfis, fingulari 2 i.
lacobus Mandellus de Alba, in conf. 86.887.

Ioannes Cephalus, in cófilio 581. per totum, lib. 4 .

Rota Romana, decifis.nu.I. 2.parte, in nouifsimis.

Aluarus Valafcus, de iure emphiteutico,q.41.num. 5 .

Ludouicus Molina, de Hifpanorum primogenijs,lib.3.cap.5.ex num.41.cum feq. \& maximê num. 45 .\& tribus fequen tibus.

Pelaez â Mieres, de maioratu, 2.p.q. 6.num. 52 .\& tribus feq. \& num. 58 . \& 56 . \& $60 . \& 61$ \& $64 . \& 65$.
Velazquez Auenda.in 1.40. Tauri, glo. 9.nu. 73 . \& 74 .

Francifcus Mantica, de coniecturis vltimarum voluntatum, lib. 8.tit.18. fere per totum, maximê nu. 20 . \& feq̧. \& nu. 48:\& feq. \& no. 54.

Hippolyt.Riminal.in confil. 782 . nu. $43 . \& 44$ lib. 7.
${ }^{2}$ Francifcus Burfatus, in confil.228,nu. 63. lib.3.
lacobus Menoch. quiin profecutione, atq; explanatione articuli pradicti alios antecellit, \& excellēter loquitur, idcirco vidēdus eft omnino, atq; ex ipfo malculi ex forminis, appellatione maf. culorum defcendentium comprehenfi minime cenfentur, nec veniunt, in conf. 172. pertotum, lib,2.maximê ex num. 12 . vfque ad numerum 20 . \& numero 23 . \& $24 . \&$ numero 28 . in fine, \& numero 32. in fine, \& numero 33 . cum feq. vfquead numerum39.

- Menochius ipfe, in confilio 522 num. 7.lib. 6.

IpreMenoch.in confil.802.lib.9. fere per totum, maximènum. 35 . \& fequêtibus, \& num. 44.\& numer. 53 . \& req. \&c numero 58. vbiquad in vltimis volunta tibus appellatione defcendentium mafculorum non continétur mafculi exfeqminis, \& num. 71.

Euerardus, in confilio 128.
Sfortia Oddi,in tractatu de compen a diofa,part. 6 .art.6.concluf.3.

Fabius

## Quotidian.controuerf.iuris.

Fabius de Anna, in conf. 53 .n.117. lib. T. Syluefler Aldobran.qui contra mafculosexforminis, vt ipfi appellatione mafcolorvom defcendētium non veniãt, nec comprehenfi prę̧fumantur in omni difpofitione, ac maximè in teftamenta ria,\& fideicommiffaria materia, ftriciê, \& forte loquitur, \& per multas interpre tum authoritates recenfers idcirco vidé dus eft originaliter, in conf.3.ex nu.g.cü feq. \& nu. 33 .cum feq. \& in conf. s.ex nu. 1. cum pluribus feg. \& in confilio 6 . ex num. i cum multis feq:

Marcus Anton. Peregrin. de fideicómifsis;art.26.pertotum, vbi vide omni no. Maximê, quod attiner ad fideicommiffa, \& vlrimas voluntates, ex nim. 15. vfque ad num. 23 .

Michael Aguirre, ad fuccer. Regni Portug.part.ı.num. 28.

Vegius, in confilio 63.num 74 .
Michael Graffos, receptarú fententiarum, $\overline{\text { g }}$.fideicómiffum, q. 35 .nu. 3 .

Alexander Trêtacinquius, defubititutionibus, 4 -parte,cap. 7 numer.1o.per totum,folio 137.

Ioannes Petrus Surdus ; in confil 85 . num.io. \& feq.lib.I. \& in confil. 241 . nu. finali, libro 2. larius in confilio 316. nu:3. \& num 6. \& 7. \& 8. 1ib.3. \& in confil. 317. num. I. \& in confil. 308 . ex num. I.vfque ad numerum $9 . \&$ numero $14 . \&$ 亿 17 ، codé libro 3.

Surdus metipre, in confilio 475 .num. $4 . \& \% 6 . \& 19 . \& 21 . \& 31$. \& in confilio 551 num. 3 r.lib. 4 .

Ludouicus Cafanate, in confl.23.ex nu.I.vfque ad num.s.
-Decifro Rot 15 $^{15}$.numer, i.parte 2 innouifsimis.
-2 Abton. Ciofias, in confil.4.nu.7. lib.2. Antonius Faber, qui vidédus erit om nino, \&\& à me commédatur ideò hoc loco, quod in propofito articulo ingeniofe equidem, \& erudite (vtadfolet) fe ha ber, \& pro mafculis.ex feminis fortifsima fundamenta expendit, vtipfos comprehendi fub vocatione mafculorū def cendentium probauerit ; de erroribus pragmaticorü,tom.2. decad. 28. errore
8.per torü̆, ex folio mihis 40 . infine, vfque ad foliom $147 . \&$ vide eundé, codēmetloco, errore to.pertotü, ex fol. iso. vf9; ad fol. 154 . wbi de conditione, ff fine filijs mafculis pofita in córractru, an neporem ex filia comprehendat.
2 Ij auté omiles, \& a lij iuris authores, (quos ideò omitto, quia ab ipfis funt cómemorati) fi prælegantur originaliter, tres apparebit in propofito dubio fuiffe fententias, \& opiniones. Prima quarum negatiua fuit, videlicêr mafculorã defcendentiũ appellationem, fivê mentionénon comprehédere mafculos ex fęminis,fed mafculos ex mafculis dũtaxat in fideicommifsis, \& vilimis volumatibus,quã opinionem tenuerũt Bald. Angel.Paul.Alexand.Corneus, Salicet. So cin.vterque,Bertrand.Deci.Ruin.Crotus,Ripa;Capra,\& alij antiqui, quorum traditiones commemorauit Tiber. Decian.d.conf. 127. num 15 \& pluribus feq. lib. 3. \& in terminis eft decifio Ioan: Andrex, in annotatio:ad Speculato in rubr. de teffam. ad finé, vbirecenfer difputaz ṭioné Ricardi Malübra, qui quxftionẻ ita propofuit. Titius habês duos fratres', Sxium filicèrt,\& Mxuiü; Sxium hæredem inftiruit, rogans, quod fi decederet fine liberis, hæreditatế reftitueret MxHio fratri, vebeius breredibus mafculis, mortuo Titio, moritur Maeuius, relicto nepore ex filiapramortua:demum thotitur Seius hares rogatus, fi fine liberis decefsiffet, \&rc. D ubitabathr, an fideicómiffo locus effer, \& concludir Ioan. Andreas poft Ricard. nó effe locũ fideicómiffo ad cómodumillius neporis ox finlia Mxuij, \&fic quod seftator dumide mafculis defcendétibus meminit, quod fenferit de mafculisex malculis; \&z: wen de mafculis ex fęminis. Et decif. Ioann. Adrex, quod fequũturD D.cómuniter, in 1 . Gallus. $\overline{5}$, nunc del. Velleia, ff.de lito, \& polth. fcripfit.Marc.Anton. Peregri6 de fideicommifsis,d.art. 26 .num. 15.vbi commemorauit quã plurimos authores, fictenčres, cómemorauit etiāTiber. Decian.d.conf, 127.exnu.13. cûfeq. lib. 3. \& refolutioné eandé contra mafculos

## Liber Tertius, Capit.XXIX.

ex foeminis in articulo propofito fequiu: tifuere Mathefila. Burrius, Ancharran. Saticerus, Florianus, 1 oan. de Mörte Ge nerato, Alexan. Capra, Corneus, SocinusSenior, Ruinus, Gratus, Deci. Natta, Alciatus, Sncinus Iunior, Ripa, Parifius, Ioan.Luppi, Albañus,\& Frắcif. de Mar chis, quos in vnum congefsit lacob. Me chius, d.conf. 172 ,hum. 12 . \& na. 24 dib . 2.qui ipferuetur confanter hanc parté, quod malculiex forminis non compre* hendantur, nec comprehenfi prafumãsur mafculorum defcendentium appellatione. Idque d.num.i2. \& num. 23 . cum feq. \& num 33 :\& feg. \& d.confil. $522 . n u$ 7.lib.6. latius dicto confilio 802. libro g. maximê num. 35 . \& feq. \& nu. 44 . \& feq. \& num. 58 . \& 7 7 I.vbiin vitimis volontati bus afferitipecifice, quod appellatione. mafculorom defcendentium non conti nentur malculi exfoeminis, Etidipfurm probarunt etiam Aimon Craueta, in cófil. 22 .nuino. Cremenfis fingulari 21. Mis chael Graflus, receptarum fententiarũ,夕.fideicommiffum, quęf. 35 -nu.3. defendit conftâter, atque verius arbitratur in puncto, \& ratione iuris Syluefter Aldo brandinus, in confil. 3 . \& inconfil. . \& 6 . vbi dixit, maximê dict.confl. 3 . num. 36 . \& 40:\& 41.quodneporesex foemina nó comprehéduntur appellatione liberorum mafculorũabfolute in quahbet dif pofitione, \& maximè inteftamentaria; \& repetit dict.confil. .mum.r. \& 2. \& 19 . \& diet.confil. 6 num.r. \& feq. \& num. 7. \& feq. \& nu. 17. fequantur etiamipfam hanc fententiam cótra mafculos ex foeminis, Corneus, in confil. 246. lib. 2. Riminald. Senior, in confil. 223 .num. 23. \& $24 . \&$ feq. Ioann. Cephalus, quicontrá malculos eofdem plures expédit ratio nes, in confil. 58 r. lib.4. Francifcus Burfa tus, in confil.s28.num.63. lib.3. Hippoly. Riminaldus, in confil. 782. numero $4^{2}$. \& 43.libr.7.vbidicit,quod mafculi der cendentes vbi funt vocati intelligunturnati ex mafculis, non mafculi nati ex foominis. Petrus Surdus, in confilio 317. numero I. \& in confilio 316 . numero 6. libro-3.relati etiam per Alexandrum

Trentacinquium, de fabnitutionibus, 4. parte, dicto cap. 7 .num.ro.folio 137.

Huius autem fententix contra mafcu los ex foeminis, fundamenta permulta, ex eifdem nunc relatis authoribus dedu civalent (fiipfi originaliter pralegantur) ac maximê ex Aldrobrandino, \&\& Menochio, vbi fupra, fed ad fequentia reducicommode poffunt. Et primü ellí citur extexti, in I. prima, in fine, C. de conditionibus infertis, prout eum expendit Syluefter Aldrabrandinus, dicto confilio 3 .numero 37. Secüdum, ex rextü, in l. prima, in fine, \& in l. immunitares. If. de iure immunitatis, prout inducit Iacobus Menochius, dicto conflio 172.numero 24.lib.2.Tertium, quia quỉ fibi inon fufficiunt, nec alijs fufficere debent.l. qui aliena:s.quanquam.ff.denegotijs geflis.l.flium.ff.ad S.C. Macédo uianũ. Quartum, ex l.fi viua matre.in $\varsigma$. nam licêr.C. de bonis marernis. Cü ait, non debere filium effe melioris conditionis fua matre, cuius locum obtinet. Otintum \& vltimü, ex regulis quibufdam vulgatis, \& traditionibus doctorä permultis, quod filia, vel foemina exclu fa, pariter \& omnes ab eo defcendentes cenfentur exclufi, fiuê mafculi, fiuê foen minæ, quia defcendunt ex radice infeEta, nec poffunt effe melioris conditionis fua matre (ve nunc dicebã) quia caufatum non poteft effe porentius fua cau$f_{a}$, \& fubrogatum obrinet ius illudtantum eius, cuius locoeft fubrogatum: \& exclufio vnius gradus, exclufionem inducit nafcentis exillo, eriam fi mafculus fit. Et deffuctoordine, deffruitur \& or dinabile, ficut deftructo antecedente, deftruitur \& confequens: \& inhabilitas medijcaufat inhabilitatem in extremo: \& extrema videntur fublata, fublatis me dijs: \& vitiū auctoris, durat etiă quoad fuos defcendentes, \& gradus praceden res debêt effe fuccefsibiles, vt fequêtes admittantur. Sicuri hoc omnia, \& iure, \& authoritate latius comprobarũt, atq; exornarunt in proprijs terminis, \& ad exclufionem mafculorũ ex fomma def cendentium; loan. Cepha. in confil.ıo3.

## Quotidian.controuerf.iuris.

pertotum, lib.I. Iacobus Menochius, d. confi. 172. ex num. 1 . vfq; ad numerũ 13 . \& nu.30.3r.\& 32.lib.2.\& in conf.318. ex num. 2 i.vfque ad numer ĩ 2 g.lib. 4 . \& in coñf.522.ex num. 7. \& nurn.11. lib.6.\& in confil.8oz. lib. g. Ludouicus Molin.de Hifpanorü primogenijs, lib. з.c. s.ex nu. 4t.cü feq. Pelaez â Mieres, de maioratu, par.2.queft.6.num.52.\& 53.M.Anto. Peregrinus, de fideicómifsis, articul.27. nu. 18. \& $\mathrm{I}_{\mathrm{g}}$. Syluefter Aldobrandinus, qui vt in omni materia, \& difpofitione mafculi ex foeminis nö cóprehendâtur appellatione mafculorũ defcendentiü; cógerit quä plurima, \& fuperiores omnes rationes late cófirmat, dict. conf.f.â principio,vfq; ad nu.13. \& conf.3.ex nu. 33 . \& cöf.13.ex nu. 20. quos etiam \& fupra hoc eodë lib.3.c.15. nu.6o. recenfui.

Econtrario vero quod mafculiex foe minis,comprehendantur,ac cóprehenfi cêfeantur mafculorũ defcendentiũappellatione, \& admittãtur ad fideicómir fum factü pro defcédentibus mafculis, determinauit Socinus Seni.in l. Gallus. $\$$.nunc de lege Velleia, num. 5 . in verf. quam tamen, \&c. \&in fine.ff.de liber. \& pofthm. qui fe ita vnâ cum álijs permul tis refpódiffe afferit. I dê Socinus, in I.cū auss, nu. 82 . in verfic. fecundus cafus.ff. de condit. \& demonftat. \& huius fenten tix fuiffe Ancharran.conf. 339 \& hâc̀ So cinitraditioné fequuti funt Claudius de Seyfello, Rubeus Alexãder, Fulgofius, Socinus Iunior, Albanus, \& Caftrenfis, quos retulit Menochius, d.conf. $172 . n u$. 13. \& 14 . \& num. 15 . \& 17. lib.2.quitamen (ve fupradixi) contrariã partemtuetur conftantifsimé.Idé Socinus, Fulgofius, Socinus Iunior, Claudius, Alexãdrinus, Ancharranus, Beroius, Albanus, Alciatus, Ruinus, Rolädus, \& Corneus, quos citauit, \&x fequutus eft CardinalisFräcif cus Mantica, de conieCturis vltimarum voluntatü, lib.8.tit.18.num.20. \& eofdē retulit pro hac fecunda opinione Pere. grinus, de fidecicómifsis, dict.art. 26 . nu. 27. Rota Romana, decif.is, nu.I. 2. part. in nouifsimis, retulit etiam eofdem Ale xander Trentacinquius, de fubfiturio -
nibus, 4 -part.di\&t.cap. 7 .fub num.ro. Pe= trus Surdus, in conf.316.num.2.lib.3.qui tamen, num. 6. \& 7 . contrariam füftinet fententiam (ve fupra quoque dixi) ac in effectu conueniunt etiã \& authoresilli, qui mox referuntur, \& agnatione non conferuata, mafculos \&forminis admit tendos, fcribunt.
5. Superiores aurem huius fecundx opi nionis authores (fi originaliter pręlegã tur ) \& rationibus permultis, \& iurium quoq; decifione adducti funt precipuê rationes quidem eo tendunt, vt mafculis defcendentibus vocatis, exclufi mafculi ex foeminis, nequaquam videri pof fint in dubio, cü vere negari non pofsir, quin mafculi fint, cü etiam fubintelligē dü non fit, de mafculis ex mafculis aĉú, quod dictü, nec expreffum nó fuir, \& fá cile teftatori fuiffer inter eos mafculos diftinguere, cũ etiã \& pro eifdē mafculis ex féminis, \& alia militent, quer ipfimet aurhores expendunt, \& latius ponderauit AntoniusFaber, cuius ftatim §pe cificã mentioné faciemus, \&\& ideồ alias rationes non adijcimus. Iura vero inducuntur fequentia. Primẽ,textus in $\delta$.primo.in authent. de hered.ab inteftato ve nientibus.Secundo,textus in l.cognofcere §̧. liberorũ.ff.de verborũ fignifica. Tertio, textus in c.I. de eo quifibi \& he redibus fuis mafculis, prout eũ expédit poft Máticam, \& alios Perrus Surdus d. confi.308.num.16.\& 37.libro.3.
6. Alij denique, atq; in eodem articulo \& dubio diflinxerunt, mafculum ex foemina non venire, neque comprehéfum cenferi mafculū defcendentiú appellatione, vbi agnationis ratio habita fuerit, \& in hoc nullus diffentit, nam \& prime, \& fecuidx opinionis authores, agnatione cóferuata, mafculos ex foeminis excludũt abfolure. Cęterum, quando agna tionis ratio habita no eft, mafculos exf $\varepsilon$ minis admittunt, \& non modo defcéden tes effe, \& mafculos, fed etiamvocatos, affirmät, indeq; \& recũdx opinionicóueniũt, fiue in effectu id ipfum, quod fecũdx opinionis fectatores afferunt, nec ab eadé fecunda fententia differunt, \&

## Liber Tertius.Cap.XXIX.

ita refolutiue diftinxerunt poft Anchar. Fulgof.Aretin. Socin. Rubeum, Deciú, \& Carolum Molin. Ludouic. Molina, de Hifpan.primog.lib.3.cap.s. num. 48. vbi inquir, quod vbi in maioratu de cóferuanda agnatione non agitur, fub ap. pellatione mafculorum, ma fculi ex foeminis defcendentes cóprehenfi effe cēfentur, cum ex vocatione malculorum, quando foeminæ vocētur ad fuccefsionem, vel non excluduntur, non cenfeatur habita agnationis ratio, fed folum nu d $x$ mafculinitatis. Pelaez à Mieres, de maioratu ${ }_{2}$-parte,q. 6 .nu. 58 . Velazquez Auend.inl.40. Tauri,gloffa g.nu. 73. \& 74. Aluarus Valafcus, de iure emphiteutico,q.4t.num. S. Cardinalis Francif.Mä tica, quiita in effectu refoluit, de conieEturis vitimarum volitatum, lib.8.dict. tit.8.nu.20. quo loci dixit, quod mafculi defcendētes ex foeminis veniunt, fi maf culi fint fubftiruti, nec habita fit agnatio nis ratio:\& num. 54 . quod mafculi defcé tes ex forminis, nó veniunt appellatione defcendentium mafculorum, quädo habetur ratio agnationis, aliâs fecus. Et idé quoque firmarunt Michael Graffus,receprarum fentétiarum, §. fideicommiffum, quę̂̂.35.nu. 3 . Alex. Trétacinquius, de fubftitutionibus, 4.part.d.cap.7.num. Io.eodem etiam modo diftinxerunt, \& alij juris interpretes, quos retulit M. Anton. Peregri.de fideicóm.d.artic. 26 . füb num. 17. ad finem. Blazius Florez Diaz de Mena, in addit. ad decifionem Gamæ 295.part.2.folio mithi 28. Ludouicus Ca fanate, in confil. 23 .num.I. \& 4. feq. Antonius Faber, de erroribus pragmaticorũ,tom.2.decad. 28. errore8.per totum ex fol.i40.infine, quimafculos exfoemınis admitrit omnino, quãdo agnationis rationé habitam fuiffe, non apparet. Refolutio igiturherc, \& fentétia (vifupra dicebam)non differt â fecunda, rela ta fupra, nu 4 imô eadé eft cum illia, vtpote cũ mafculos ex foeminis admitrat ad fuccefsionem, \& eos côtineri appellatione mafculorum defcendentiü afferat, \& duntaxat excipiat cafum, quoagnationis rationé habitã fuiffe, cóftiterit,
quod nullus eorûdem, qui fecundã tuếtur opinionem, negauit. Et fic cótrariatur priori,selatæf fupra, num.2. \& eis,qui mafculos ex fęminis excludưtindiftinCtê in propofito articulo, etiam fi agrationis rationem habitã fuiffe, non cóftiterit, atque ex fola mafculorî defcendĕ tium appellatione adducuntur, quafi is, qui mafculos ad fuccefsionem inuitauic fimpliciter, non de alijs mafculis, quã ex mafculis defcendentibus fenfiffe videatur, fiuê mafculos ex foeminis ex his rationibus excludere, quas eiufdem opinionis authores confiderarunt. Et quam plures alij relatiâ me quotidia. har. cótrou.iur.lib.2.cap.4.ex nume. $7^{8}$. vfque ad num. 83. qui mafcalinitatis exprefsionem, prabere coniecturã, vt profpectü fit agnationi, \& verbü mafculos, fuinatura, abfque vlla ratione conferuanda agnationis, expreffe, vel fubintellecta, exclufiuum effe forminarum, affeuerarunt, vt latius ibi videbitur.
Ego verò vt in propofiro dubio fentétiam meam interponam, \& quam ex fuperioribus tenendam magis, explicare valeam, nonnulla (vt moris habeo) cöfti 7 tuenda, atq; obferuanda duxi. Ac primú quidem, articulum prefatum, vtrũ mafculi ex foeminis appellatione mafculosü defcendentium comprehédantur, \&\& comprehenfi videantur; difficilēadmodum, \& cótrouerfum effe, nec certo aliquo iure decifum, quod negare nullus poterit, quir relatosin initio huius C pitis authores pralegerit, omnes namq; difficultaté ipfius agnouerunt exprefsim. Et controuerfum profitetur Peregr.de fideicóm.d.art. $\mathbf{2}^{6} \cdot$ nu. 17. ad fin. difficilĕ etiam Francif.Manti.lib.8.d.tit.8.nu. 20. idcirco eofdemmet authores, aliquădo fibi ipfis contrarios exiftere, \& modo $v n u$, modo aliud a fferere, ficuticonftat ex eifdé in initio huius c. cómemoratis, \& ex Petro Surdo (iungendo eũ nónullis inlocis) hoceft, in conf. 85.nu. 1o. \& feq. lib. . \& inconfil.3o8.ex nu.I. vfq; ad nu. 9.8 nu.14. \& 17 .lib.3. \& in conf. 316 . exnu.I.vfq; ad nu.10. \& in conf.317.nu.1. codem lib.3.nec certo aliquo iure, certa

## Quotidian.controuerf.iuris.

về lege decifum, ideò me adieciffe, quod vere nulla lex, nullum veius, ha¿tenus ipfum definierit.I ura namq; illa, qua pro prima opinione negatiua admifsionis mafculorũ ex fæminis addu. cuntur, licêt alıquatenus vrgere videấ_ tur, non tamen aperte adeó, fíuê non ita exprefsim cafum decidunt, vt vitari nó pofsint, arq; eifdem refponfum pręberi, ficutirefpondiffe Manticã in loco pradicto, conftat vnicuique. Alia verò iura, qua profecunda opinione affirmatiua admifsionis mafculorū exfoeminis, adduximus fupr.nu.s. vitari vfq; adeò pof funt, atque eis ita refponderi, vt mafculorũ ipforum exfęminis admifsionem non adiuuent, \& contrariŭ potius innue re, atq; pro prima opinione vrgere videantur, ficq; malculos ex fęminis inuo catione fimplici mafculorü defcendentiü non admittere. Textus namq; in d.§. 1.in auth de hared.ab inteflato venient. potius probat totũ contrariũ, nam cum primilmperator nominaffer mafculos, fi maifculorum appellatione, defcendétes mafculi exfęminis cơprehenderentur, nó erat opus adijecre poftea illa ver ba, sius ex mafculorom, fue ex forminarum prole. Sed fruftratoria fuiffent.l. ait prator. g. i. in princi.ibi, Non fruftra adiecit. If. de iure iurando, cü concordantibus. Id quod Tiber.Decia.d.conf.327.nu.20. in verf.non obftat etiam, lib.3.fingulariter animaduertir. Iacob.Menoch. d. confil. 172 .nu.35.lib.2.qui cum antea dixiffer, ii re non probari, quod appellatione defcendentium mafculorum, contineantur mafculi defcendentes à foeminis; ita ref pondit ad tex.in d.§.f.prout ex Deciano nunc refpondimus. Et quidem (\& vitra eofdé authores)fi verum amamus, nega ri nullo pacto poreft, quin difficultarem haiufce articulifortius text. ipfe adfrin gat, nam vfque adeò verŭ reputauit, dif ficilem effe, \&\& defcendentiü mafculorũ appellatione, vtrũ mafculiex fęminis có prehendantur, in ambiguo conftituit, vt neceffe legislatori fuerit, relata verba adijcere, vt mafculorũ ex féminis admif fionê induceret, Et füe ex faminarü prole,
verbo eo omiffo, mafculi ex feminis quod admifsi non cenferétur, nec etiam de eis actum, iuridicê contenderetur.Et fecundü hæe vnufquifq; diiudicare debebit mature, fi in legis difpofitioneres ita fe habet, Et five ex freminaram prole, ver ba prxfata adicere, neceffariũ adeô vifü eft, vt de mafculis ex fęminis ambigi nó poffer; in hominis difpofitione, fieadẽ verba fint omiffa, ac de defcédétibus mafculis actü fimpliciter, quod mafculi ex feqminis potius exclufi, quam admifsi effe cenfeẫtur, fiuè non cóprehenfi, quã iuridicê ambigiquoq; vfq;adeò valeat, vt potius ipforũ exclufio, quã admilsio inducatur in dubio. Vtetiam verifimiliter credendum fit, teftatorem, quidefcê dentes mafculos ad fuccefsionem fimpliciter inuitauir, nec verbailla, siue ex mafculorum, fiue ex faminarü prole, adiecerit, aut alia fimilia, quibus mafculis ex fęminis confulerit, proferàt, ideê fane, atq; confulto fecerit, quod de mafculis tantū ex mafculis, non de mafcullis exfęminis intellexerit, cü facile ipff fue ritıd exprimere, fi eos etiâ comprehêdi voluiffer. Textusetiam in d.l.cognofe re.§̧.liberorü.ff.de verb.Gg.cũloquatur fimpliciter de appellatione liberorú, po tius repugnat fententix fecûdx, admiffionis mafculorũ ex fęminis affirmatiuę, \& primãnegatiuam confirmat, cum qualitas mafculinitatis nö̃ adiũgitur.1dque Menoch.ipfe, d.conf.in2.nu. 35 .obferuauit dilucide. Textus denique, in d. c. I. de eo quifibi \& hereditatibus fuis mafculis. Vitari vfqjadeó poteft, vt imò probet totû contrariũ, videlicêt, , mar culi ex fęminis, appellatione firmplici marculorü defcendentiû nó comprehē dantur.Id quod aperte deducitur ex eif dê authoribus, \& Petr Surd.d.conf.308. nu.I. \& 2. \& 4 .nu. 9. \& in conf.317.num..f. lib.3. Aldobran.d.conf.5.\& 6.\& in conf. 3.nu. 79 . vbi vel vho verbo poft alios atis thores refpondet, \& inquir,textüillü ni hil facere, quia ibi erat facta mentio de fęminis. Deinde, quando in dicto cap. primo, id probaretur exprefsim infeudis, in fideicommifsis tamen, \& vltimis volun-
voluntatibus, diuerfumius conffituendum, diuerfa videtur fuadere ratio, ficu ti ex Albano, \& Alciato erudite adnotauit Menochius d. confi. 172 . num. 35 . lib. 2.quitextui metipf, concludenter ita fa tisfacitibidem, num. ${ }^{6}$.vt pro fententia eadé, qua mafculos ex forminis admittitjexpendi non valeat.

Rorfus, rationibus omnibus, quas no uifsime póderauit Antonius Faber, refe rendus ftatim, ex his fatisfieri longa ferie poffe videtur,quę Menochius idem, d.confil. 172 .fcripta reliquit. Et Socini authoritas illa, qux pro opinione 2. adducitur, \& alia Caftrenfis, in I. 2. notabili,C.de códit.infertis. Fulgofi etiam, \& aliorü authoritates, quam parũ profecunda eadé opinione, qux mafculosex fæeminis admittit, adftringant, nec primx, qux ip fos excludit, refiftant, deduci velut cócludenter potef ex adnotationibus Tiberij Deciani, d.conf. I27.ex num.13. vfque ad nu.26.lib. 3 . Lacobi Me nochij, d.conf $1,2$. num. 35 in verficulo, nonobflat fecundü, \& nu 37 vbirefpódet Socino, \& Caftrenfi, quos antea cómemorauerat, nu: 15 . \& 17 . Remanerergo, verifsimut effe placitumillud, prola tom fupra, nu. 7 .quod articulushic, verṹ mafculi ex foeminis cóprehenfi cenfeã.tur, necrie, appellatione defcendentium mafculorü, fit valde difficilis, \&z contro uerfus ob varias ditueŕrasquê rationes, nec iure aliquo, iffirmatiue, vel negatine clarê decifus, indeq; jaotores quâplu ies, affeueraffe, quod mafculi ex forminis nó funtita proprie \& intrinfece maf culi, prout funt mafculi ex foeminis, ficuti firmaffe interpretes omnes, primæ opinionis relare fupra nu.2. \& fequaces, compertumen, atq; ex Alciato, \& alijs fcripfit SylueflerAldobräd.dict.conf.6. num.2. Econtrario tamé (\& quia certo aliquo iure daci nó poffunt vaius, \&\& alterius opinionis (ectatores) ex alijs obfervanit Perrus Surd d.cól.308.nu.2.vbi inquit, quod defcendens mafculas proprie dicitur quis, licer defcendat per foe minãáquod etiant firmiter defendit Antomus Faber, in loco referendo infra, \&
relato fupra, in initio huius c. Et hactenus de prima obferuatione adexplicationem dubij predicti.

Secüdo deinde \& principaliter cófí tưo, in endémet dubio,vt certum, \&o in dubitatü fupponendũ effevnum cafum, in quo nullus fcribentiü ambigit vfquã, videlicêt, vt mafculi ex foeminis non có prehendantur, nec comprehenfi cenfeã tur appellatione mafculorum defcêden tium, quando agnationis rationem habi tam fuiffe, conftiterit, quod vnanimiter omnes probarunt, ve relata opinione3. vidiftifupra nu.6.atque ex alijs authoribus feripfit Surdus, dicto confi. $30^{8} \mathrm{nu}$. 14. \& is. \&in confi. 316 . numer. 8. lib. 3 - ita etiâ \& ê cótrario, quod mafculiex fęmi nis, \& forminx ipfę admittantur, quẩdo defcendentium, vel liberorũ, aut filiorǘ nomé adiectû fervit, nec verbũ mafcu13 los adiunctum. Quoniam defcendentiü appellatione, veniüut tâm mafculi, quàm foeminx, \& five ex mafculis, fiue ex foeminisin infinitum defcendentes:authét. de hroredibus ab inteftato venient. $\overline{\text { g . fi }}$ quis igitur.l.finalis. C.delegitimis hære dibus. cū cócordâtibus, de quibus poft multos aliosper Decianũ, d. confi. 127. nu.t. lib.i. lib.3. Mantic.de cóiect uris vltimarũ voluntũ, libro 8.tit.II. num.ı. la. tius tit.18,nu.I. \& 3. Aldobrâdinũ, in cófilio 3.num. I. Petrum Surdum, dicto cófilio 3 r6.num.r.lib. 3 . \& decif. 84 . num 6 . Marcus Antonius Peregrinus, de fideicómifsis, art.2g.num I4.C $\mathfrak{x f a r}$ Barzius, decifione Bononix prima,nu. 14 . \& deci fione 4 .num. 15 .vbi quod verbum, defcé detiü, eft plurium collectiuŭ, \& omnes defcendentes in infinitũ complectitur. Etiä fine adiectione in perpetuŭ, vt $\mathrm{Pe}-$ regrinus, vbi fupra profitetur. I dé Barzius, eadem decifione 4 .num. 36 . \& decifione 7.numer. r. Iacobus Menochius in confi.t.num. 198 .lib.r. \& confilio 23 r. numer. 88. lib.3.Surdus etiam, alio in loco, hoc eft, in confilio 370 .numer.22. libro 3. Liberorum etian, \& filiorum appellatione, quod etiam foeminx cóprehendantur, \& mafculi ex ipfis fœeminis, certi equidem iuris eft, \&robatur per
text.

## Quotidian.controuer.furis

rext.in l.liberorum.ff.de verbor. fignifi cat.1. fed fi hac lege. g. liberos. ff. de in ius vocando, vbi Alexander, \& Iafon plures concordantes adducunt. Decius, in confi.567.num.4.\& 5.TiberiusDecia nus, difto confilio 127. numer. 2. libro3. Alex. Trêtracinquius, qui refert per mul tos, de fubftitutionibus, 4 - part.cap.7. nu mero io. in verficulo, appellatione libe rorum. M.Antonius Peregrinus, defideicommifisis, artic.I. numero 3r. \& articulo 22 . numero 43 . \& articulo 25 . numero 8. Ludouicus Cafanate, in confilio $4^{8}$.numero 78 . \& in confilio 45 . numero 88 . Latius in confilio 10 fere pertotum maxime ex numero primo, cü feq. is \& numer. $9 . c u m$ feq.vbilate explicat, fi liorum appellatione, an, \& quando, fiue qualiter veniant filix, \& earundem defcendentes, poft alios iuris interpretes infinitos, quos cógerit ín vnum. Et vltra relatos ibi explicantid ipfum latifsimê Andreas Fachineus, in conf.35.per totū, mer.i.cü feq. Cærerũ, quando filii mafculi ex foeminis nequaquă cóprehédãtur, fed mafculi ex mafculis dưtaxat,reEte, \&latius tuetur Anto. Fab.de erroribus pragmaticorü,to.2.decad.28.errore. 8.col.pe. \& vide errore $10 . e x$ fo. 150.

Pratelea \& tertio loco, atque princi paliter conftituo, vulgati, \& indubitati iuris effe, voluntatem teflatoris in mate ria fideicómiflaria, primo loco, \& ante omnia fpectandam.l.penultima.ff. de le gatis primo.l.haredesmei.与.cum ita.ff. ad Trebellianum.l. cum pater. $\delta$. donationis.ff. de legatis fecüdo, cutm alijs per multis iuribus, \& authoribus, de quibus per Tiberiú Decianum, d.confi.127.numero 8.lib.3. Peregrinü, de fideicőmiffis,articulo Ir. per totum Manticam, de coniecturis vltimarâ voluntatü, lib.j.ti. 3.pertotum. Quinimo \& cóiecturatam mentem praferri verbis. l.cum aus. ff. de códit. \&̉ demófr. l. cî acutifsimi. C. de fideicómif.cü cócordantibus, de quibus per Mãtic.\& Pereg. vbi fupra. Decianü, d.côf.127. num.g. lib.3. Idcirco in eodê articulo, vtrũ mafculi ex forminis
cóprehendantür appellatione defcêdea tium mafculorû, in fideicómifsis, \& vlti mis voluntatibus, vel non cóprehendztur, aut cóprehenfí non prafumâtur, vo luntatê difponétis, \& defcêdentes maf̨ culos verbū adijciêtis, prxoculis habédã,\& potifsimũ fpectandã, eriam fí cóie Cturata, \& prafumpta fit, modo ex probatis \& legitimis conecturis deducatur: ex ip 凤a näqj, \& cafuū occurrentiú qualī tatibus, \& circuffantijs diuerfis, ex conie Cturis etiâ occurentibus, iudiceq; deduetis, fxpifsimè opinioni primę locus erit,vt mafculiex foeminis nequaquam admittãtur, imo exclufi cenfeantur om nino, prout coniecturx, \& prefumptiones vrgentes fuadeãt, prout etiã ex affe ctione, \& dilectione teftatoris eiufdem circa alios vocatos, \& ratione exelufienis alic uius dignofci poterit. Quoniāaf fectio, \& dileCtio teftatoris, vrgés conie $\mathcal{C}$ ura eft ad interpretationé volütatis ipfius in cafu dubio, ficuti in cómérarijs, de cóiecturis, atq; interpretatione vitimarũvoluntatũ, latius nüc fcribimus,\& multa in propofiro poft alios authores ad notauit Ludouicus Cafanate, in cóf. 10.nu.42. \& in confi. 47 . nu. 27. \& feq. \&c in cóf.57.nu. 2 I. ex alijs etiã, quæ aliunde deducentur legitime, \& fine pracipuo, at $;$; immediata caufa, fiue ratione, ita, vel ita, vel ad vnü, aut alterũ modü difponédi.Sic etiā \& pari modo, \& alijs coniecturij prebatis, fæpe etiā erir locus fecüd $x$ opinioni, vt mafculi ex foeminis veniüt, \& cóprehenfi prefumâtur, fî def cendêtes mafculi generaliter inuitētur, nec etiž ob eă fölü rationem videri debeatexclufi, quod eorũ authorexclufus fuerit, nifi \& alia ita fuadeãt, \& in eorü exclufionê vrgeãt:idq; iuxta refolutiones Francifci Mâticæ, de conie Cturis vltim.volunt.lib.8.d.t.18.nu.25.\& feq. \& nu. $4^{8}$. \& feq. \& nu. 54 . \& feq.ex diuerfis itaq; cóięturis, \& prefumptionibut, \& voluntate reftatoris diuerfimodeconiecturata, \& ex alijs, quæ occurrãt,locuserit, vel non erit primx, \& fecun-

- dę opinioni, fupra relatis,necvlla aliqua generali doctrina adeó, quod omnes


## Liber Tertius.Cap.XXVIIII.

cafus cóprêhendătur, vel quux omnibus deferuar, res poterit definiri, aut certa regula circüfcribiarticuli prafati refolutio, non etiam abfolure, aut indiftincte probari, velimprobarialiqua ex opinio nibus eifdem, quanuis negari nó pofsit, quin pro prima,admifsionis mafculorū ex fęmina negatiua, fortiter adftringãt ea, quxipfius requaces expendunt. Quin etié eadé in cafu dubio proualere debere videatur in primogeniorŭ fuccefsione, quâdo mafculi ex fęminis cóiecturâ aliquã vrgenté, aut prafumptả teftatoris voluntaté pro fe non inducerent, vi fubvocatione mafculorũ defcédentiŭ, viderenturexalijs circüftantijs, \& coniequris comprehenfi,vel admiffi,quanuis ea quoq; deficiête, negari nó pofsit, quin articulus difficultatem habeat, vt fupradixi. Placitum autem iftud noftrü; \& refolutio coniecturis, \& prefumptionibus adeò adhxrens, non eft quidem aliorū interpretŭ fententijs, \& velut exprefsis obferuationibus deffitu tû, imô \& fequentiü zuthorü refolutionibus in hoc eodem articulo comproba tur aperté. Ac primũ quidē ex traditionibus Pelaez à Mieres, de maior. 2 . par. d.q. 6 is năquè cum ex num. 52. cum feq. \& nu. 60 . \&nfequin ipfomet dubio verfaretur, verư mafculi ex fęminis admittideberent, necne, \&iterum nu. 64 \& 65.20 nihil fecurius dici poffe exiftimauit, quã quod eo cafu, quo quaritur, an nafculi : exfegminis veniãt áppellatione mafculorum defcendentium, \& in alijs fimilibus mens defunctidiligenter fit $x$ flimä-3 da, atque ex ea dubij occurrentis refolutio habenda, vt ex ip fo authore cóftat, d.nume. 64 . ibicest igitur in ifo ocafu, of c. Et \& num, 65, ad fin.limitatur ctiam. A uthoritate etiā Iacobi Mand.de Alb, in conf. 86,nu,4.\& 5.vbi cü approbaffet opinioné eorum, quị̂mafculos ex fęminis fuccedere dixerunt, quando mafculidefcé dentes fimpliciter vocantur: limitat ftatim, vt id procedat, nifi aliquid repugnet veluti fubiecta materia, vel expreffu, aut prafumpta més difponêtis. Et refert, \& fequitur Erancif.Mantic. de coniecturis
vltimar.volunt.lib.8.d.tit,18.n. 20. in fin. corroboratur rurfus expreffa M. Anto. Peregrin.obferuatione defideicom.articul, 26.nu.18. qui cum antea num.15.\& 16.0piniones contrarias retuliffet, \& dif ficilem, ac cótrouerfum articulü agnouiffer (vt fupra dicebam) fubdit fatim d.nu. 18 .in hunc modum:Item cum aliqua probabilis ratio fuaderct, mafculum exf fems sa non contineri ad exclus fonem fubfituri, licètde conferuanda agnatione non agatur, wow vtique contineretur, © fubfitutus praualeret, $\mathcal{b}$ in bis terminis recte procedit decifo Bal.conf.40.quidä magnus nobilis,libr.3. bc. Imò in his terminis, nec eorum omniü, quos pro fecunda, \& tertia opinione re tuli fupra, vllus diffentit, quảdo fcilicêt ad exclufionem mafculorū̃ ex foeminis, probabilis aliqua coniectura cóccurrit, \& de voluntate reftatoris legitimo aliquo modo ita préfumitur, ipfi nãq; loquũtur femper, quando fimplex adeft duntaxat defcenderitium mafculorum vocatio, nec contra mafculos ex feminis vlla extat ex toto tenore difpofitionis in contrarium conieCtura probauilis. Quanuis etiam nulla extante conieCtura, ex fola defcendentium mafculorum vocatione, mafculos ex féminis excluferint indiftincte authores per multi, commemorati fupra numero. 2 \&3. \& Iacobi Menochij pro hac parte fundamenta diCto confilio 172 . libro 2. fortiter v̀rgeãt. I pfius etiam in articulo prafato profeguendo, arque explanando diligentia, \& induftria laudari de - 1 beat. Nec ab eius affertione, \& refolutione facile recedendum, ex his, qua Francifcus Mantica, libr.8. diCt.titul. 88. longa ferie adnotauit in contrarium,nificum illis prefümpra quoque mens, \& voluntas teftatoris, \& legitimx conieAturx ipfius concurrant (ve nunc dicebam ) fed nec recedendum forfam erit ex his, qux ingeniofe equidem, \& fubtiliter, atque plena mana pro mafculis ex fęminis fcripta reliquít Anto. Faber, de errorib. pragmat.to.2.decad.28.errore 8.per totũ, ex f.i40.cű feq.nãlicêtinfauorē ipforü vrgere videătur, \& vrgeãr,

Iiis
veré

## Quotidian.controuerfifurls.

verê tamen in, materia fideicommiffaria, ac maxımê in primogenijs Hifpanix non obtinebunt, nifi mafculi ex forminis coniectura eriam prafumpra volüntatis alicqua fe iuvent. Quę omnia(vt fupra quoque dixi) iudices difereti maturo iudicio perpendere debebunt, vt pro cafuum occurrentium qualitatibus \& circunftantijs diuerfis, \& prout res, \& pręfumpriones fuadeant, diuerfimode etiam ftatuant. Nec inrerft equidem (cum agnatio non conferuatur) vi mafculiex foeminis exclufi cenfeantur, vel admifsi fub appellatione mafculorum deficendentium, an â foemina, an à mafculo difpofitio facta fuerit, vel quod mafculo, aut foeminx fubftitutio fiat. Namfic coniectura aliqua, prefumptaq; mens teftaroris non concurrat, etiam fi à formina difpofitio facta fuerit, vel fominx, aut mafculo fubftitutio fiat, mafculi ex forminis admitit non debebunt, qui ex coniecturis admitri quoquè porerunt, \& fic prafumpta mens, \& voluntas putifsimum fpectanda erit, quæexalijs in teftamento exprefsiselliciporerit.Atque ita ex Socino, \& Capra, eleganter animaduertit, nec diftinguit, an â mafculo, an à foemina procedat difpofitio, Tiber.Dec:d.confí127.n. 17. \& 18.lib.3. vbi latius cófirmat. Et in eif demterminis loquitur Peregr. de fideicom.diç.articul.vigetimofexto, numerodecino fexto, veipfe exprimit in fum mario eiufdem numeri. Quanuis verum quoque fit, facilius induci, \& credi poffe, mafculos ex forminis ad fucceffroneminuitatos, \& appellationem maf culorum defcendentium comprehen-: dí, cum â foemina difpofitio procedit, filie maioratus factus eft, quam cum $\hat{a}$ mafculo, idque iuxta refolutiones anthorum quam plurimorum, quos ego 24 libro fecundo, eapite quarto, numero 143 \& 144-recenfui.mifi de contraria vo luntateconftare aliquo modo legitimo fiue probatis coniecturis pofsit, nam \& foemina forfam mafculos ex marculis duntaxat admitti velle, atque defiderari potuit, iuxta eas,qua ibidem dixi, nume.
145.\& fi appellatione mafculorum def cendentium, mafculiex foeminis, intrin fece, atq, ex prafumpta menrenon cóprehêduntur (vtror authores contêdût) exdiuerfitate perfonx, diuerfum non poterit conftitui ius, vt Decian.firmauit exprefsim, vbifupra.

Quarto deniq; \& vltimo conftituo, Mich.Graf.recept.fentent.§.fiedicómi§ fom, q.35-n. . huiufce articuli, \& dubij ha ctenus propofiti rerminos cfunódiffe, nec dift incte percepiffe, ipfe näq; mafcu lorũ defcédentiü mérione facta in difpo firione, ex eo generaliter mafculos ex foeminis excludit, nec contineri afferir? quod mafculorũ mentio fieri nó potue rit,abfq; eo, quod agnatio cóferuata fue rit, quod taméquã falfum fir, ex fuperio ribus deducitur manifefte. Tü,quia nudæ mafculinitatis, \& nó agnationis, fiue fexus mafculini dütaxat rationé haberí poffe invocatione mafculorã defcêden tiü, certifsimi iuris eft, \& ex multis a ${ }^{-7}$ nouit Ludou. Mol.de Hifp. primog.lib. 3.d.c.5.n.4 ${ }^{8}$. Pelaez â Mier. de maior. 2. . par.d.q. 6.n.58.Tü etiâ, quia omnes iuris interpretes hucufq; Scribétes; \& qui in propofito articulo admilsionis, vel ex-1 clufionis mafculorū ex foeminîsaffirmás tive, vel negatiue refpóderût, loqữfir quidé in terminis, in quiboaghationis ra) tio habita nö fuit, nec id cóftat, nã fràg ${ }^{\text {T }}$ nationé cófideraffe inflitutoré màiorau tus conflaret, res prorfus difficultate, \&o altercatione carerer, iuxta opinionếllıä relatâ, fupra n. 6. Sin cisterminis loqưa tos omnes, dignofcitur ore aperto ex eifdé antea relaçissatq; ex omnib? in ínitio huius c.cómenoratoss Sic etiâ obfer uauit Perr.Surd.d: conf.316.n.3. lib.3.qui tamế Micha. Grafsì notâ fuperioré non adijcit, nec commemoratipfum. 2resix Vnde \& a diciêdü erit fuperioribuis, \& hactenus dictis, Ricard. \& loan. Andrex doctrinã́, probatá ab his omnibus,quos retuli fupra,n.2 non fulciri ea vricica dũtaxat ratione, qux â cóferuatio ne agnationis deducitur, cũ agnatione cóferuata, dubitationi locus effe non porsit (v̀t nunc dicebam, \& maiori ex parte inter-
pretes loquuntur, quando agnatio cont feruata non eff) fed \& alijs etiam, atque ex multis fubfiftere rationibus, quats eiufdem opinionis prime fectatores cófiderarunt, \& adduximus fupra, num.3. nempê, quod exclufa matre, dicitur exclufus, \& filius, \& defcendens eius. Et quod effet abfurdum, matré proximioremeffe exclufam, \& filium remotioré effe admiffum, \& quod caufatú non poreft effe potétius fua caufa, vt latius ibidem dixi. Cxterum quando agnatio cóferuata fuiflet, quo cafuad exclufionem mafculorũ ex fęminis, res caret prorfus dubitandiratione (vt dixi) non modo diCtis nunc rationibus, fed etiamilla agna tionis conferuatæ res fulciretur. Quo circa non fequitur, agnatio conferuata nō fuit,ergo hec mafculi ex fęminis exclufif funt, poffunt nãque vrgere, atque teftatoré ipfum excitaffe rationes alix; ex quibus mafculorum eorundê exclufio inducatur: idque ex eifdem authoribus primæ opinionis, relatis d.num.2.ex Ruino, in conf. 8.nu.g.lib.3. Alciato, in confil. 63 .col.2. verficulo, reftringitur etiàm. Aldobran.in conf.3. \& 5.\& 6.vbi latius, \& interminis noftris, quod profa ta confequentia admitti non pofsit,cum etiam \& álijspluribus rationibus exclu di potuerint mafculiex fęminis, etiã agnatione non cóferuata:aduertit expreffim Iacob. Menoch.d.conf.172.nu. I2.in verf.nec repugnat huic folido arguméto, \& nu.32.in verf.ex quo fequitur. Optime Ioan. Cepha.d.conf. 58 r.nu. 32 . lib. 4. Indeque, cirinon fufficiat dicere, agna tioné conferuatã non fuiffe (quod negari non poteft) ad coniecturas legitimas, \& prafumptã voluntate decurrere, vis equidé, \& neceffariū omnino erit, iuxta ea,quæ fuperius remanēt feripta, nu. 19 .
25 Quiod \& vlera aurhores relatos ibidế, agnouit aperte in hac eadê materia Ant ton. Faber, de erroribus pragma. tom-26 decad. 28.errore-8. Is nâqque pro mâculis ex féminis; lic êr vrgéter feripferit(vt fupra dicebam) \& mafculos ex fęminis admiti in ea vocatione contenderit, ex coniecturis tamen; \& prafumpta volun
aste in contrarium, aliter ffatuit, \& ab ea fententia recedir, \& mafculos ex fęminis excludi ob córrarias cóiecturas, tuetur ibi,col.s. ad fin.fol. 145. ve negari nó pofsit,materiam eandem, coniecturalê effe, \& prafüptam, ac diuerfimode pro cafuum occurrentium circunftantijs, \&coniecturis diuerfis definiendám, vt mo nui frpifsimê. Et quenadmodum non de facili recedendum à fententia, \& rationibus Menochij, dixifupra, num. 20. fic nec de facili â fentétia, \& drationibus fabri recedi poterit,fed vnum, vel alterum ex validioribus, aur vrgentioribus. coniecturis eligi debebit, prout negotij qualitas fuadeat.

## Excapite trigefimo.

## SVMMARIVM.



Egula illa, fi vinco vincen tem te, multo magis rin. cante; diver (imode expli cata, atque exornata permuleis re missuè, ve hic rvibebitur.
2 Et in omni aCtu, ef materia, ac etia in difpofitionibus teffamentarijs, ef fidecicommi $\beta$ arijs, et in fucceffionibus; regula ipfaaccepra, ve boc numero ednotator.
3 Sirvincovincenteme, regzalapradiCta, procedit duntaxat, quädo easdémilitat vincendiratıo, nec obsi net locü, quädo ad eft diuerfaratio.
4 Procedit etiä m eode genere vincendi. \& Et quädo cvincens fubrogatur, (t) fuccedit is locum rictit formaliter, quafiillum reprefentans, fecustamen fiob potentius ius.
6 Vel quando veter que iure compouni innittur, fecos foliter inre fpecialt, quiza tuncifte vincitur.

## Quotidlan.controuerfiuris.

2 Et quidë ex his omnibus apparet (vt dixi) regulam hanc, fi vinco vincentem te, multo magis vincam te, effe verifsimam, \& in omni actu, \& materia, ac etiă in difpofitionibus teftamentarijs, \& fil deicómiffarijs, \& in fuccefsionibus quibuslibet fuiffe acceptam; \& ita in fuccel fionibus loquitur text.in dieto cap. Mar tini, atque in eifdem ex multis alijs conAtituit, \& profequitur Anton. Gabriel; diefa cóclufione 4 . per totam, modoregula eadé eis modis temperetur, \& explicerur, quibus per ipfos authores nüc relatos temperatur, \& explic atur, ac mà ximê vt procedat duntaxat, quiando eadem militat vincendi ratio, nec locum 3 obtineat, quando adeft diuerfa ratio. In quo omnes, qui hucufque feripferunt; conuenerunt vnanimiter, Vt per Antonium Gabrielem, difa conclufione 4 num.3.Couarr.variarum, libro I. dicto cap.7.num.3. in verficulo, item aduerfus principalem conclufionem. Decianum, in confilio 13 -num. 38 . in priacipio, libro 3.\& dicto confilio 58.num. 20.lib.5. Surdum, dicto confilio 138 . nummero 19. libs 1. Iacob. Philip Portium regularum, libro3.regula 27 .in verficulo, fecundolimita. \& in verficulo, quarto limita. Cardinalem Thufcum,tomo 8.litera V.cöclufione 208. numero 4. \& numero 16. 4 \& 17. Deinde, \& fecido, vt regula meteripfa procedat, fi vinco vincentem re; in eodem genere vincendi, vt per Socinum Iuniorem, in confilio 10 . numero 17. libro 2. Manticam, de coniecturis vltimarum voluntatum, libroio.tit. 7 . numero ${ }^{6}$. qui inquit, quod regula prediCta procedir fine dubio, quädo idem eft genus vincendi, feu certaminis, Thufc. dicta conclufione 208 . numero 5 . \& 15 . dicens, quod regula hac precedit, quãdo ille, qui te vincit, \&tu, effetis eiufdé generis, rationis, \& ordinis, a liâs fecus. Secus etiam, quando virsus, quax eft in vincente, non concurrit in vincendo illum, quemtu vincis, vt per Cagnolum, ial.non deber, in fine.ff. de regulis iuris, Iacob. Philip. Port. d.regula 27. in fine. 5 Rurfus, \& tertio, procediteademre-
gula, quãdo vincens fubrogatur, \& fuccedit in locum victiformaliter, quafiillum repręfentans, fecus tamen fi ob potentiusius, vt pér Mandellum Albêfem, difto confilio 761. numero 38. \& 39. \& ipflus additionatorem ibidem, litera I. Decianum, difto confilio 13.numero38. lib.3.\& in confilio s8.nam.20.lib.5. Surdum, in confilio 138 .numero 18 :lib. I. \& inconfilio 416 .numer.23.lib.3. Ioannem Vincentium Hondedei, diCto confilio 8.num. 67.8 in conflio 88 :num. 33 , liba. $\nabla$ bi poftalios multos iuris interpretes fcriptum reliquiv, quod dicta regula, fi vinco vincentem te, \& c. locumitantom habet, quandoille, qui vincit vincentë me, fucceditinlocu eius, qui vincit me, quafi illum reprefentans : fed quando vincens non fubrogatur in gradu, \&locum vieti,fed fibi tantum ex aliqua cau* fa ius porentius defertur, illi locus non eft. Quod feripfit Bavtolus, in l.1. §. qui habet, num.4.ff. debonor. poffeff. contra tabulas, \& fequũtur authores ab eodem Hondedei commemorati, ibidem.
:urętereâ, \& quarto, regula metip fa procedit, quando vterque ius fuum intêdit ex regulis iuris communis, fíuê ex iure communi intentionem fuam fundat; fecus tamen fi alter de iure fpeciali contenderet, quia tunc in dubio vinceret is, qui iure communi inniteretur, vt per cundem Mandellum Albenfem, d. confil. 76 r.num. 4 .
7 Denique, \& quinto, ipfa regula, fi vin co vincétem te, locum non habet in ftatuto, vel alia difpoftione iuris communis correCtoria, ficuti ex alijs concludir Menochius, dicto confilio 234. numero 23. lib. 3 . Surdus, díto confilio 416.rum. 25.libro3. Iacob. Philip. Portius, regul. lib.3. dicta conclufione 28. Decianus, dicto confilio I3-fub num. 38 . in principio, lib.3. Vbi inquit, quod regula difta non procedit, quando exipfa volumus arguere cótra regulas iuris commanis, \&z ad correctionem ipfius, vt tenuit Alexã deribirelatus, Ludouicus Molina, de Hifpanorum primogenijs, libro 3. cap: 5. diáo numero ${ }^{6}$. vbi quodregula, fi vinco

## Liber Tertius. Cap.XXX.

vinco vincentemte; \&c. non habetlocum in materia fęminarum exclufiua, \& citatBartolü, Alexandrum, \& Curtium Iuniorem, \& vltra eum vide textum, in dift.1.Aequifsimum, s. ex filio, \& in I.2: §. fed neque auus. ff. ad S. C. Tertullianum, Tacobum Philippum Portium latifsime, diCto libro 3. regula 28 . pertotam, \& difta regula 27. in verficulo,tertio limita, vbi quodifta regula non habet locum in materiaftatutorum exclu-
dentium à fuccefsione. Cxtera autem, qux eriam ad regulam metipfam pertinent, fed ita a fidue in praxinon verfantur, penes relatos authores in initio huius cap. videripoterunt, \& perAnton. Gabrielem, Thufcum, \& Portium, vbifupra, \& in fuccefsionum materia commendo loannem Vincent. Honde-
dei, dict.confilio 2.ex num. $35 . \mathrm{vfq}$; ad num. 45 \& \& num. $60 . \& 7$ fequent.lib. 2.

## FINIS.

 \& Noux collection's regix, qux in hoc libro tertio fingulari equidem ftudio, \& diligentia explicantur, \& quibus notabiles, \& germani inonis on tellectus afsignantur. EXDIGESTOVETERI.

80. cum muitis elegäter cap.3.ex num, E X Si inftituta, ¢. de inofficiofo, ff.de inoff ciofo teftamen.cap. 27 . per totum.
L. fiftulas, 9 . frumenita. ff. de contrahenda emptione. Latè, atquè Iice muitis fequentibus.
L. lice $t$, g.rei depofitæ, ff.depofiti, cap.if. nu. $16 . c u m$ fequentibus.

- Licerticondictio, $\wp$.fin. ft.fi certum peta= tatur, cap. 16.num. $27.8 \& 28$.
L.quod fi ab initio, 10 .ff. fi certum petá; tur, cap. $16 . n u m .28$.
L.fi communem,ff, quemadmodum feru; amittan.cap.25.num. 29.
L. fi hominem.g.quoties,ff. depofiti, cap. 16. ex num. 49 .cum multis feq.
L. vbi cœptum, ff. de iudicijs, cap. 25. éx num. 39. cum feq,
L. finalis, ff. de rei vendicatione, cụm fua materia, cap. 18 . per totum.
L. cum debitor, ff. in quib.cauf.pign. vel hypoth.taci.contrah.cap.23.ex num. 96 .


## Ex Infortiato.

LExprima,1.2.\&e feq. \&ctotus titulus, ff.f quis aliquem tefta.prohib.vel coege.c, primo, per totum, vbi latifsimê, \& me, liùs, quàm alibi.

> L. apud Iulianum, g.conftat, ff. de legatiss rimo, cap.7.num. 6.8 nnm primo, cap.7.num.6.\& num.io.
L. quicum maior, pnit principiam, ff. de operis libertorum, cap. 7.num.ı.
L. intercidir, 58 ff.de conditionibus, \&t demonft, cap. 7-num.iz.
L. quidam relegatus. ff. de rebus dubijs, cap. 7 .num. 13.
L. 2. S.tractari, verficulo, finge autem, ff. ad Tertvlianú, nouiter, \&c verè, cap.7. nu. 27 ,
L. 3. S. quid erga, ff. de contrario iudicio tutelx, сар.7.num. 24.
L. Titia Seio, 89.5. Lucius, ff. de legat.2. cap.ro.num. 44.
L. fi filius hæres, ff. de liberis \& pofthum: cap.if.nu.z.
L.cum parer, $\varsigma$. hæreditatem, el I.ff. de legatis fecundo, cap.iz.num.91.
L. Gâllus. 6 . ¿̌ quid fi tantum, ff. de liberis \& polthum.cap. 12 .num. 24 . in fin. \& numero 27.
L. fi quis filium, $\wp$. primo,ff. de acquiren: hæred.cap.13-num. 9.
L. vltima,ff.vnde liberi, cap.15.nnm. 17: \& vide ex num. 2. cum feq. Ex ibi namquè traditis, fingulariter l.illa exornatur.
L. \& fi ex modica, s. fi filius, ff. de bonis libert.cap. 15 .nu. 74 .
L. qui in omnibus, $\varsigma$. fin.ff. de adminiftr. tutor, cap.16.num. 67.
L. prima, y. fi ex fundo, ff. de hæredibus inftituend.cap. 17-per totum: vbi plena ma nu de materia eius $\wp$.
L. quoties, $\zeta$. fi duo,ff.de hæredibus infituendis,cap.17.ex num. 44 .vfque ad numerum 51.
L. fi quisita hæres inftituatur excepto, if.
delseredibus inftituendis, cap. i9. num. $73^{\circ}$ \& $74.89^{8.84} 99$.
L. peto, ff. de legatis fecundo, cap. 17. num. 14 . \& 115.
L. Lucius, §. qux habebat, ff. ad Trebel. cap. 17 .nu. $59 . \& 60$. \& 63 .
L. fi miles vnum, ff. de militari teftament. cap. 17. num. 78 .
L. cum ita, S. in fideicrmmiffo, ff. de leg. fecutado, cap.19. num. 141.
L. in fuis, cum alijs pluribus illius tituli, ff.de liber. \& polthum. cap. 22 : per totam.
L. Imperatores, ff. de tutel. \& ratio. di-frahend.cap-27.ex nam:52.

## Ex Digeito nouio.

LEx $f_{1}$ is qui,ff. de iure fifci, cap.4.inu. 19. \& num. 24.
L. ftatu liberi â cæteris, §. Quintus Matius, in verf quoniam, ff. de ftatu liberiss cap.6.num.21.
L. inter fipulantem, $\$$ facram, ff.de verb. oblig.cap. $7 . n u m .7$.
L. continaus. 137. 6.cum quis,ff.de verb. oblig. cap. 7.num. 8 .
L. prisia, s. permitritur, ff. de aqua quotidiana \& xffiluajeap. 7. num. 12.
L. quod quis, ff. de priuilegijs creditoru, cap. 8.in princip.
L. vbi repugnantia, ff. de regulis iuris, \&i cilus materia, cap.10. ex numero.17. cum $\mathrm{fe}-$ quentibus.
L. Statius Florus, $\S$. Cornelio Fœlici, ff de iure fifci, cap. 12 .num. 28. \& numer. 82 . \& 88.
L. exea parte, 8 . in infulam, ff. de verbor. obligat.cap.12.num, 8 . \& num, 92.
L. qui Rom:r, §. Augerius, ff. de verbor. obligat.cap. 3 4. per totum. Vbi eleganter, $^{\text {p }}$ \& melius quâm hiactenns de eius textus interpretatione.
L. fi ita Ptipulatus, 6 . poffunt, ff. do verbo. oblig.cap. 14 , num. 25.
L. fideiaffor obligari, $\mathbf{1} 7$. S.finali, ff. de fideiufforbbus, cap.14. num. 28 .
L. intereffe puto, 39.ff. de acquir. poffeff. cap. 16 num. 2 r.
L. folutam, \&\&1. folutionis, ff, de folutio. cap. 23 .num. $87 . \&$ vide ex nim. 78 .
L. fi ventri, $\delta$. in bonis, ff. de priuilegifs creditorum, cap.16.ex num. 49. cum multis fequentibus.
L. prima, 6 . primo, \& titulus, ff. ad S.C.

## ExCodice.

LExprimáj i: vltima, \& totus titulus, C? fiquis aliquem teltafi prohibucrit, vel coege.cap. primo per totum, vbi latif? fimè.
L. prima, \& titulus, C. fi aduerfos donaitionem, cap.2.num. $4: \& 5$. \& 6.per totum.

Authent. Saciainenta puberum, C. fi ad. uerfus venditionem, \& eius materia, eap. 2 ó ex num.1. vfque ad num. 37.
L. afsiduis, C.qui potiores in pigrore hád beantur: \& eius materia, cap. 4 . per totum.
L. v́lima, C. de fure deliberandi, cap. s?
ex num. 2. \& num. ij.cum feq.
L. vitima, §. fin vero pofquam, C.de iure deliberandi,cap.5. num. 23.
L. 2. C.de communium rerum alienatio? ne:\& eius nateria,cap.6.
L. licet, C.qui potioresin pigno, habean? tur,cap.8.
I. vltima, C. de paetis:\& cius materia,c.9: pert totum: ybi latè \& vtiliter.
L. perfecta donatio, C. de donationibus) qux fub modo: $\& x$ eius materia, cap. 10 . per totum, vbi plenè \& vtiliter.
L. ficut, C. de obligat. \& act. calp. po. nut merosp.
L. finalis, C. de reuocandisis donationib: \& eius materiz, cap.io num. 59.
L. res vxoris, in fine, C. de donationibus inter. eap.iz.num. 90.
L. vnica, C. de his qui ante ápertàs tabubulas, cap.13.num.8.82 num.23.
L. vnica, S. 6 um autem, \&\& g.in nouifsimo,
C. de caduc.tollendis, cap. 13 .num.11\%
L. contrattus, C. de fide inftrumentor? cap. 26 .num. 8.
L. veteris, C. de contrahenda, \& commitcenda ftipulatione, cap.14.num. 19,
I. vnica, C. quando imperinter pupil. \& viduàs, cap. 25 .per totum.
L. quoties, cum fua materia, C. de herred: inftituend.cap. 17 . per totum.
I. quidam cum feruum, C. de neceffarijs feruis hxred. inftituendis, cap. 17. num. 54. $\& 55$.
L. vltima, C. de fide inftrumentorum: \& eius materia, cap. 18 , num.is.\&.I6.
L. vltima cum fua materia, C. de edieto Diai Adriani toll.cap. 24 -per totum.

Auth poft fratres. 1.\& $2 . \&$ eius materia, C? delegitimis hered.cap.19 per totum.
L. nihil, C. de vfu capione pro hærede? Accurate \& argute ${ }_{2}$ cap. 22 .per totum.

## Extribuslibris Cor dicis,

## L

Ex prìmà,C.de vendit.rere.fifcalicü priuat.communt, capite fexto per ta tum.

## ExAuthenticis;

5. Si verô non fecerit, in authent. dề Theredibus \& falcidia;cap. 5: ex nu,2. \&* num.to.
6. His confequens, in ảuthentica des - exquafitate do tis, cap.8.
7. primo, cum feq. *es. liquidum. in -authent. de hæred, ab inteftat, venient. cap.19.num:30.
8. Si igitur, el 2. in fin.in àuthent. de hared: abinteft. venient.cap: 19 . numei r0 83.

## Ex Inftitutionibus,

s. Ex conditionali, de verborum oblit gationibus, cap.14.nu. 18 .
5. Cum filius, inflituta, de haredibus qux ab inteftato deferuntur, \& eius ma teria, latifsimê capite decimo nopo pat totum.

## ExDecretalibus,

C Ap.Cum fimus, de reguláribus, càp? 12.nu.31.

Cap.Bona fides, de depofito, cap. 16, nu. 10.811.

Cap.primo, de fequefratione pofferfionis \& fructuum, cap. i6.nu.19. \& vide ex nu.iб.

Cap. Licet, de voto \& voti redemptio ne, latè \& melius quam antea fuiffet, cap. 19.num.113.\& num.119.cum pluribus fe quentibus.

Cap. Salubriter, de vfuris, cap. ad noftram de rebus Ecclefix non alienandis, capite ad noftram feptimo, de iure iurando, capite vigefimotertio per totum.

## Exlibrofexto Decre talium,

CAp. Quảnuìs patum, de päctis in 6 :zeius materiz, cap. 2.ex nuu. 37 . cum feq.vfque in finem capitis.
Cap. Grandi, de fupplenda negligena cias Pralatorum in 6.cap.19.nu.114. \& niy mero 118.

## Ex Legibus Partitiza: rum.

LEX 27.8 .28.829.81.26.tit. I.păr 6.cap. I.fere per torum. Vbi latè de intelle éu, \&\& materia eorum legum. I.6.titul. 9 . partit. \& 1, 16 . id princip?
 ex num,i, cum multis feq.
L.21.22.\&.23.titul,8: part.5. \& earum materia, cap.3. fere per totum.
L. 3 .titull. 1 .partit. 5. cap. 4 . fere pef totum.
L. 29 .titul. 13 . pârtit. c.cap $^{2} 4$.num. $33^{3}$ \& 34.
L.ro.titul. 6 . partit. 6 , cap. 5 , numer, $6 . \%$.
.$\& 8$. 7. 8.
L.亏.titul. it.pártit. 6.capit. 5 .à princis fio, vbi plena \& abfoluta manu de eius intellectu, 8 materia.
L. 53 .in verficulo: ofro of dezimos, titul? §.part. 5.cap.6,per totum,
 3.cap.6.in principio.
L. 14 - in fine, tit. 4 . partita 6. cap. $7, \mathrm{yb}$ latè \& mel us quam antea fuiffec.
L. $26 . \& 28$.titul. 13 .partita 5 .dilucidé \& melius quam antea explicata fuiffent cap.8.
L. 30 .titulo 13.partita S.cap.8.numé f0 27.
L..16.titulo 1 I.partita S.cap. 14 nume ro. 29.
L.2.tit. 3.part. 5.c.16.nu. 3 t.
L.14.tit.3.part,6.cap.17.per totum?
L.3.tit.3.part.3.cap. 18 ,
L.2.tit. 15 -par.2.decifio \& materiza, vit
liter $\&$ fingulariter cap. 19.fere per totư
L.4.tit. 15 -part.2.cap.29.nu.115. \& nua ${ }^{12} 5$.cum feq.
\$.7.8\& 8.tit.1.p.2.c.19.nu.129:
F. F2. tit. primo, \& l.g.tit. I5.part.2.c. $\overline{\mathrm{za}}$ ? furg. 130 .

Leğes alix plures partitz in eodem propofito, dict.cap.19. num. 18.
L. 2.tit.14.p.6. câp.24.per totum。
L. б.tit.5.P.5.cap. 2 6.num. 17 .

## Ex legibus Tauri.

LUEx 27. Tauri,cajp.It. per totum, \& cáp. 12. num. 48.
L. 40.Tauri decifio, fenfus, intentio, St materia, laté, \& vtiliter cap. 19. per totum.

## Ex legibus Noux collectionis.

L
Exprimá, itul A. .lib. .Noūx colletio. nis regix, cap. 4 ex num $49{ }^{\circ}$
L. 2. titul.9.lib.9. Noux co lle tion is regix, cap.3.num.69.cum feq. vfque ad nue merum. 77.
L. 2.tit.16. lib.5. Nouæ collectionis re? gie, сар.14-num. 20.
L. prime,tit.4.de los te famentos, lib.s? plures declarationes, cap.17.ex numer. $123^{\circ}$ cum multis fequentibus, vfque in finem $\mathrm{ca}^{-}$ pitis.
L. 5-titul.7.lib. s. Noux collectionis regiæ decifio, fenfus, intentio, \& materia, latè \& veiliter cap.19. per totum.
L. prima, titul.4. Nourcollectionis regix, in finalibus verbis, cap.24.num. $1722^{\circ}$ \& 182 .
L. 2. titul.r6.lib.5. Noux collectionis regix, сар.26.ex num. 19 .
L. 7. tit. 7. lib. 5. Noure collectionis se: giæ, cap.28.num.jl. cum feq,


