reflamétum, in quo patrem lixredē in. ftiruerat, \& quia vxor erat in articulo mortis, \& gravitate infirmitatis oppreffa,ob nimiă reuerentiam maritalem, \& blãditias dolofas, importunafq; preces, \& perfuafiones, aliafq; coniecturas, ex quibus dolus arguebatur:annuit precibus pradicti mariti, in eundé conferens legatū domus, quod minime feciffet, fi ea non interueniffent, vt idémet Affli-19 ctis intellixit ibidé, nu. 8. \& Càr. Vrfil. in addit.nu.io. Paul.Parif. in confil. 67. pu. 70.8 7 7 r.lib. 3 . Menochius, de arbitra xijs, lib.2.cafu 395 .num 41, 'x lib.4. prexfump prafumption.11.numer.g. Simon de Pratis,de interpretat.vlimar volüluntat.lib.2.dubitation.2. folution.I nu. 19.fol.186.vbi recte annotauit,tot cóie cturas interueniffe inillo cafu, quot ex illis apparebat, teftamentum non fuiffe conditü voluntate vxoris libera, \& lib. 5. dubitatione prima, num. 75. fol. $444^{*}$ vi dixit, quod ex introitu mariticlam, \& occulte ad cubiculu vxoris infirmæ teftantis, \& fuper eius facie importune ftantis, \& rogantis enixe, vt fibifaceret legatum de vna domo, \& ex alijs fimul probatur dolus ibidem.

Nunc vero decif.d.l.vltim. C.fiquis aliq.teft.prohibue. (hactenus limitata) extếditur, vt nọn folûliceat alicui blădis verbisteftatorem inducere, vt cum inftituat, velut in fauorem eius aliquo modo difponat, fed etiă licere teftatori perfuadere, vt teftamentum in fuladétis fauorẽ antea factum no mutet, fiue vt fecundü reftamentum non faciat, quod Paulus Iureconf.in 1. vlt.ff. fi quis aliq. teffa.prohibue.expreffe probauit, \& in hanc modum fcripfit. Virum qui non per vim nec dolum, quominus vxor contra a cum mutata voluntate codicillos. faceret,tvtercefSerat, fod vt fieria a $\int$ olet, offen inam. agra mulie is maritali fermone placauerat, to crimen non incidife refpondi, receiquodteftamento fuerat datum, aufcrendiom, quid foilicet wtilitatem (uamprocurauit. Et ita ex illo textunotarunt fcribentes communirer, \& cum multis Petrus Pechius, de teflar mentis coniugum, libro primo, capite
3. numero primo in fine. Ioannes Vincentius. Hondedei, in confilio 32 num. 58. libro primo. Paulus Parifius, in cóf. 67.num 51. \& 52. lib. 3.dicens, licere infitutis in primo reftamentoinflare, ne illud mutetur aduerfus alios fatagenies, vt mutetur. Socinus Iunior, in cófilio $14^{8}$ : numer30,in, verficulo, verum ramen, lib. 2. vbi fcribit, non effe impra batum defiderium venientium abinteftato, ne teflator teflamentuin condat: \& fequitur Menochius, de arbitrarijs, libro 2, difto cafu 395 . in finalibusverbis, qux omnia intelligi debent, modo fic fuadentes aut defiderahtes, iufti defiderij liciraque fuafionis aduerfus religioné têrminos non excedăt, frauf? que, dolus, \& calliditas abfit omnino, intelligendo femper iuxta ea, qua fupe rius diximus, \&̌ita expreffe probat tex. in d. I. vltim.ff.fi quis aliq.teftam. prohibuerit. Et de his hactenus egiffe fufficiat.

## Ex capite fecundo.

SVMMARIVM.
 Inor iurans contractum d fe geflum, cenfecur quiodàmo do, aut per fictione maior, cunde aduer ous contractü venire, aut in integrumrestitui non porest, fedad ip fiüs obferuantia pracife adfringitur.
2 Quodprocedit, quocusque modoms nor contrabat, er quanuis contraxers: fine curatore, quem babebat, aut /ine decreto fuper re immobi-
soi $l i$, rjel cum alias contractus effet sultus.
3. Idque iuxta incellectum comms: nem, quem magis communiterprobarunt fcribentes; vt comflat ex miltishoc lococominesioratis, qui

## Quotidian.controuerffiuris.

ex propofito, atq; larifinme tractarunt et exornarunt materiā authent. (acramenta puberum. C. $\sqrt{2}$ aduer us reendit.
4 Tex.in authent. Sacramenta puberum, locum obtinet in omni difpof 1 tione minoris, (t) etiam in donatione, qua à minore facta, cum iuramentoconfumatur, * collidif $\mathrm{si}_{\text {- }}=$ ma reputatur.
3 2uanuis abfque iuraméto nullafit: nec confenfus curatoris, (t) indicis. decretoconfirmetur.
6. Donatio facta a minore cum iuramento, verumobenormem aut enormi Simam lafionem debeat ref? cindi,(6) quid fo ex caufa remunevationis, vel ob aliam caufamfaEEa fuerit.
Vbi diuerre Cententia doctorum commemorantur, (4) inter alios authores, Marcus eAntonius Eugenius, ©r Loannes Vincentius Hondedei, magis commendantur,
$\begin{cases}7 & \text { Iw amenti relax } \\ 1\end{cases}$ tita, vetrum itt-opitulari debeat, dumtaxat, ot periurus non dicoitur, non autem, rot ius partis ladere pofsit, fine quid relaxatio huiufmodi operari debeat, remif: five.

- Minor non certioratus de beneficio refitutionis in integrum, iurans cōtractum, vetrumbencficium illud amittat, nec ne? (t) ibidem quam plurimi authorescöjefti, quide boc dübiotractarunt.
2 Minor non certioratus de beneficio restitutionis in integrums fibicompetenti, refitui poteft, etiam (i) contractiom iuranerit, ex fenten=
tia Dyni, que © alij authores $\sqrt{\text { e- }}$ quuntur.
10 Ac de illorum fundamentis agitur, remi/siue.
18 Minor iwrans non contrauenire contractui, etiam non certioratus, excluditur à beneficio reftitucionis in integrum.
Idque ex fentétia Bartoli, quempermulti authores fequuntur:
eAc cum eo tenendum putat author. vo hoc numero adnotatur, ©た ibidem oftenditur, qualiter fententios hac retèta, Djes rationibus refpöderi ivalear.
12 Minor enormiter aut enormif sime le fus, vtrum in integrum reflitui pof fit aduerfuscontractum iwramento firmaturs, (t) relaxationem abeo impetrare.
Etibidem authores quä plurimi adducti, qui in prafato dubio, magis exprofeßoloquuntur.
- Ex illis autem, Sequentia conflitui poße exiftimawit author, que mas gis communiter probantur.
In primis, diverfimode (t) varie Doctores fe habuiffe, quatenus explicare curarust, que dicatur inpropofito enormis awt enormijgimalafio.
Obtinuifferamen fententiam corum, qui tot um hoc indicis arbitrio relin quendum dixerunt.
14 Et inde, Ioannis Mauricij Dols$n i$, de enormi, atque enormifi. ma lafione internofcenda, Fententiam authori placuiff, of numerofequent infine, © inferiws, numer. 42.
is Quanisnonignoret, lafionem apud $\mathrm{Cr}_{2}$.


## Liber Tertius, Capite Secundo.

frribentes diuerfimode confidera: si, enormem inquan, enormiorem, atque enormifsimam, prout boc numerolatius declaratur, (t) Cornei obfernationes in propofito recenfentur.
16 Secinndo conftituit, negari non poff?; quin in dubio prafato maximus fit Doctorum confl.ctus; idque propter multas variones,' qua hing inde confiderantur, it pra vera-
 ducuntur.
chsist conffat ex bis authoribus, quiboc ant-1 numero precitantur, iribi etiam Burgos Salòn de Bace contrarietas ad notatur.
17 Tertio conftituit, authores nonnullos nori dubitaß̧e afferere, pblafioneriquansunque, eciam enormiffimam, minoremnonrestituendís ad contractum iuramento confite matums.
18 Contrarium tainen, magis communiter (e) verrius quidem) prov bajse friberites per multos coarrijs inlocis.
Id que intrepide tenendum, prout hoc numeroobferuatur, (t) moltec rasiones, átque authoritates adduciu tur, remi/ siue.
19. Quoniam (vtipfimet authores nota runt) tex.ind.authent. facramen: ia puberum. C. fiaduerfüsrivè dit. non proced is extante dolo.
20 Sed vibicunque in coniractu adest enormifsima lafio, ibi dicitur adeffe dolus prafumptus, fiue re ipf $a$, efs fic iuramenti vinculum non obfat, ©6 minor refuruideber. 21. Tutoris aut curatorisalathoritas, des
cretum iudicis; of iuramentü ope rantur in dsibro, fecus quando confat de enormi fima lafione, tune enim.contractus ä minore geffifir. mitatem non inducunt.
32 2uarlo constituit author, in propos fito dubia diffinguere nönullos $D_{0}$. Etores inter enarmem, atque evior-: $m$ frimam lafronem : vt filicee propser enormif simam coscedotur. restitusto iuramento non obflante, proptes enormem vecte de4 amegetur:
33 Alios vieroauthores, prafata difirsEtiono nö admißa, indiAAnCteprobaff, quodminnan con: tractuef $G$ vando ex , velenormifime, fus. uet aduerfirs contradtums am iuramento munitum, (4) fic nullan's diffe rentiam conftituesdam inter enormem, atque enormi $\sqrt{\text { simam láa fone, }}$ arbitrantur communiter:
24 Horum fentevitia libenter fe jubforipfit aut!or, ea pracipue excitatuis ratione; quod fundamenium pracipuum dolz prajumpri, frue re ipfas (quo in enarmifsma lafione adductit funs docto.
2. *es principaliter) fic aqualiter militet in enormi, ficut enormifsisa lafione, © per confequens in vitraque procedere nion debet $\mathcal{D}$. authent.decifio.
is Id quod recte adnotaruint authores nonnulli, qui hoc numero pracitantur.
Qui etiam in confirmationem buiws rei, rationes alias; (t) auchoritates addursunt.
26 Enormiter, aut enormifsime cum $D_{4}$ lefus

## Quotidian.controuerfiuris.

lafuseft minor, vel alius, an abfolucio à iuramèto neceßariafit; चbi fententia diuer $\int$ a praferuntur, (t) tutius effe abfolucionem impetras resefoluitur.
27 Vxor fideiubens pro marito cum in. ramento, vel tanquam principalis cum eo intercedens, an obligetur de iure camonico?
Et prfito, quod obigetur, anilli fuccur, rendum fir ftante enormilafione?
Et an enormis la fio dicatur zantum; quandoinde mnitatem confequi $n$ ق̈ posest in bonis mariti?
Vbianfercur, ad l. 61.Tauri, (t) HieZawallosrefolutio, atg; os in propofito allius legis pro ir.
28 2uintuconftituit, minorem ënormif

1. (ime, aut graniter lafum, poffere: fitutionem petere aduerfas cötra. Etwm, leu renunciationem, ctiam filafioni buinjmodirenewciawerit; aut iurauer it fo illum ratione cuiuf cüq; lafionisnon impugnarurũ.
2. Etclaufulas generales nibit in propofito operari, wo hoc numeroadnotatur, (t) revaraizo redditur.
30 Principaliafi dolofafunt, ©f accefforia fimititer ciugdem satura e efe. prafumuntur.
31 Minor quafacilitate contraxit, ēa: dem renunciaffe, ©e non contraue. nire iuraße prafumitur.
32 In minore, muliere, ac rustico fem: perprafomitur fimplicitas ©f ig: norantia, ficontractus damnofus (it, quanuis iuramento firmatus:
33 Mulieres maxime minores, Jemper contra propria commoda laborare suidentur.

34 Sextotandem, et vltimoloco conStituir, minorem fimpliciter cötrahextem iuramentopraffito, folum renunciaße rvideri beneficio atasis, nec per hoc excludiab auxilio l. 2. C. de refcindenda vendit.

3j Juramentum excludit maiorem ab be neficiol.2.C.derefoindenda ruendition.
36 Sed non excludit stantè enormiß̧imalafione, rot hac numerolatius, arque expropofito explicatum tra ditur, remi susue.
-37 Minor renuncians cum iuramento bareditati pareine, velmaterna acquiftra, vel acquirenda, non po seft contra pactum rvenire, necetiam abfolutionem obtivere, veragat contra renüciationem, quia per iuramerium maior efficitur, TVE hoc numero adnotatur.
-38 Etibidem perinulti authores congeruntur in ronum, quimateriä cap. quanuis pactum, de pactis, li6. 6. latijsime explicarunt.
39 Dolum prafumiex enormifsimalefione, (t) confequenter in eo verificari decifionem text. in d. capir. quanuis pactum, dum rult, quod renunciatio, etiam iurata, interusniente dolo non valeat, © Cr vade infraex num. 50 .
4e Quialicet loquatur de dolo generaliter, nö de bet restringi ad dolüex propofitomagis;quam ad dolum re ipfa, qui ex enormif sima lafone caufatur, (t) quanuisprafumptus, vere tamen dolus eft, fiue proprio dolo comparatur, qui ex enermissima laf frone refultat.
4I Delus verusficut remittinon posef

## LiberTertius,Capite Secuindo.

infpecie d. c. quäuis pactum, pa. riter, nec do(usprafumptus, te) in. de enormi/sima lafioni, etiam cums inramento valide renunciari ners potef, vi latius adnotatur bic, er ride infra, num. 53 in fine.
42 Et totum boc dijcreti, bonique indi cis arbitrio relinquitur, (t) roide jum pra, num. 13.ef $14{ }^{\circ}$
43 Renunciarionis factatempus, fem(inht per, ej perpetwo sonfideranderm; cum de lafione in huiufmodirenüciationibusagitut, etiam fiexpofffacto faculrates patris excreuerint.
44 Confiderandumetiam, an filia, grie hareditatipaserne futura renurciauit, dotem acceperit instam ed tempore in[peCto, quo dos ci data, © confituta fuerir a parente, et computat is illes bonis, qua eotempore pater habebat, nöbis, quar rel habuit pof, vel babere potuic.
4) Quiatunc dotis datio nomest adrationem legitima confideräda, qua cafu forec conftituèda iuxta quas. titatem bonorum, qua parer habe? bat mort is tempore, fed est consti-y tuenda iuxta officuum pacernum; (4) fic fecundum bona, que tempore nuptiarum, ©f confitestionis dotuspater habuit.
46 Idque ex refolutione quorundä authorum, quibus Sylueftri Aldobrädinirefolutioconuenit, rot hoc numerodemonflratur.
47 Atque exfententia cius dem proba tur, quod dos congrua in terminis nostrissolet dupliciter confiderari: ronomododicitur congrua in/peCto sempore matrimonij, rvelcarnalis, velfpiritualis, te in ca cons:
fiderantur faculeates patris cempo reconstitutionis, non sempore mor tis, numerusfiliorium, qualitas mat ritr $_{3}$, eu monafter $\ddot{y}$, (t) mosregion. nis, चt hoc namero latios adnotantur, zbivide omnino.

- 48 etlio modo dos dicitur congrua, sure congruitas confiderari potest, fcilio? cechabit a confideratione ad legitio mam, © tunc artenditur tempus 4) mortis.
eAn autem fic confider at a congrusita te. fillaqua renücianit, a'tqusdged tere polat pro fupplemërodotis rea cepte aut legitime, explicarur boe numsero.
$4 \geqslant$ Et quorundam authorum traditipnesfiue obferuationes in propofito, qualiter, fine quibus in terminis accipi debeait, nowiter (t) vere declaratur per authorem.
so Decifrotext. ind. cap. quanuis paEtum, de pact is lib. 6. vetrum has beat locum data enormi lafione.
51 2uoddubium, rel commode atque. dituctel declarari ivaleat nece $\beta a$ : rium eft ade ea adustere, qua de enarmif sima la foone dicta fuere fupra,numcro39.06 40. ttemingui reve magis exprofe $\beta$, ancertü om nine fit, cext, in d.cap. quanuispaCtum, data eviormif sima lafione no. procedere.
\$2 In ea namque etians, non folum in enormi inter Doctores altercatio fuit et cantrarietas.
53 Inprimis namque, quodrenunciatio etiamiarata, jienormifsimam lefionem contineat, iuranti non noceat, nec fibr vendicee locum decifrotex.znd.c.quäuispactum, fal. D 5 tem


## Quotidianicontrouetfliuris.

teno petita abfolutione ai iuramenCo, tenuerunt quam plures auihores, qui hoc numero, (t) Jupranu. 40.pracitantur.

Etibidem sorü rationes breuiter expendentar.
14.E conera tamen, quod renunciatio iurata, etiam fierormifsimamlafronem contineat, iuranti noceat, nec villo pacto contrawieniri possit: cenvervint alÿ authores; qui hoc lo. lo commemorantur:
3) Et mowentur dumtaxat ex decifione zex. in d.cap.quanuis pactum, quiindiftincte dicit, quod iurame tum inviolabiter obferwetur.
56 Tamen ille tes. vitaripoteft facilli: $m e$ (\&) vere quidem) inducendo at $q_{;}$accipicndo eñ, zo hoc numero adnotatur, © fupranum. 53 .
57 Qugcirca in prafato dubio, aly difinguendü existimarüt inter enor mem, atque enormi simam la fione: ret foilicet remunciarsio iurat a, faltem petita prius abfotutione.g iura mento, iur ant inon noceat, fienormifsimam laffonem eörineat, fecus vero filafio enormis cantum fit,
©8 Verumbac distinctionowiter, manifeftatamen, of revaratione ab authore improbasuir.
592 ec poße fuftineri, cwni renunciatio iurata à misore facta fuerit, pro cer to defendit, tune namque in terminis dret. cap. quanuis pasEtwin, eadem omnia obleruari debebunt in minore, qua in terminis d.auchent. facrament a pubervim, adnotata fuere fupre, ex numer. 22.0 ©que ad numerum 27. circa asaresem lafionem:

60 Sed cum renunciatio ivirdta à ma. tore fiat, non ita de facili refcindendam arbitratur author ob enormem lafionem, fed ivdicis arGicrium mulsum in hacro valere exiflimat.
61 2uanuis doctores communiter, tervini noshos inuoluant, nec ita distin. Ete, rem ip cam conifiderent, wt hos namero adnotatior.
62 eAlij vero (e) permulti quidem) indjftincte dixerwnit, ob enormerm Dafionem renunciationem zuratams refcindi, nece $\beta_{\text {e locin deciftonicex. }}$. in d.cap.quànuis pactum.) tov
63 Quorum ententia probabilis ridetur authori, modo intelligatur iux taea, quà numeris pracedentibus, hoc est numer. S9. (t) 60 annotiataremanent.
64 Velquia in ter minis dict.cap.quäwispactum, non folam in cnorms (vedictum eft) )ed etiam in enermifima lafione Doctores dißen. tiüt, vt non tantum alija alijs, fed ettam plüres fitibi inuicem costradicant, nonnullicajus ex nience of placiro aliorwn authorum distin. guantur.
Sic enim res hac facilids, ac diffincte magis, (i) dilucide diffiniri poße videtur, vt numeris fequentibus apparebit.
Nec cateris in futurum, täta confuffio, dubitandive, ant differtiendis occofio.relinquet itr. $^{\text {and }}$
65 Eiprimuscajusstr, quandorenüciatio filia iurata, facta funst viuo patre, vel matre, (4) fic agitur de iure quarendo, vion de iurre quafito, quia kondum hareditas delate en:
eft: tunc quidem renunciatio io raca, etiam a minore facta rualida erit, quanuis lafio cnormi sima interueniat.
Et in hoc conveniüt authorespermuls ti,qui hoc loco commemorantur:
66 Reec diffentit Molina, de Hijp: prim.gen.lib.2.cap. 3. numer. 27. (4) 28. imoin his terminis, renun ciationis foilicet hareditatis nondum delata, idem probaurt aperte, vi hoc numero nowiter, te vere adnotatur.'
67 Solus Didac. Couar. abhac refolum tione recedit.
68 Cwinssententia authori non placet ${ }_{3}$ sec fufineri poße rideturex his

- vationibus, quas authores elelati $w_{u}$ -

4: pra, numero os lacefime congeffet runt.
Inter quas, vel rona tantum coniclu: - mow dit quieponderatur hsc numero.

69 Renunciatiobareditatis future, fi. 24 s м me iurís quarendi à filiafactaroiuo patre, vel matre, , vorrum retra ann Cleturex eo, quod nibil ob renücia2.soutionemacceptum fuerit, fine quali;

- ter co cafu filua fit fubueniendum.

Vbialiorum fententia in propofito ex: penduntur, © reva traditur, bre nif que refolutio per totum nume. тиm.
70 In renunciatione iurata, factaper. filtama de haredifatibus paternas volmaterna patri, relmatri ip$f i$, metus aut dolus ad eius refcifio.
-(3) nem minime prefumitur.
71. Imorenunciatio bac, qua fit patri, -hile vel matry, funorablis debet reputari.
72 Maxime fiex iufta, aut neceßa-马aviauk
ria, vel pia caurafacta furrit.
73 Uelaccepta dote congrua.
74 Sine monaferior eferwata elcemory na, doterve competenti aßignata: tunce enim noin peterit dict fliaces normiter lafa, qua monaferium ingredi volens, hareditatit paterna, reel materna, vel etiam rotri que echunciauit.
Et multo magis sfitiam ingrefla, $\Theta$ dote competètiad religromis singref. fum, fiue ad monasterium reférua ta, vel obtenta, pradiClam renwin ciationem fecerit.
75. 2uia fecit illud, quod communiter. faciunt multe a lira flita ingredientesteligionem, nibilquè proprium habere pote $\theta_{\mathrm{t}}$, cum huviufmodi moniales paupertatemp profiteantur.
76 Secundus cafussit, quando flia cum iuramcntorenubcianit bareditats paterne, aut materna fibiiam delata, mor tuo patre, velmatre, pus ta fratribus wis, feup patruo, vel alijs perfonis, \& eßet enormiter; aut enormifsime lefa: (t) ifocafu iuramentumrelaxabitur, © non babebit locum derifio. d.cap. quäuis paitum, de pactis, lib. G.
77 2uod procedit aqualiter, quandoflia cum iuramento renunciaretpa tri hareditatimaterna fibidelate, vel alcerius surif fibi delato, © quafito per viam renunciationis, qua non effet mera donatio, quia / 1 enormiter led desetur, non haberect to cum d. capit. quavnis pacitum, difo pofitio.
98 2uod eft de mente quam plurimariu authorum, quidumtaxat differen tiams confilicuunt in boc, quod re-nuncia-

## Quotidian.controuerf.iuris.

nusnctatio fit iuris quafiti, vel quarendi, non vero in boc, quod patri; cuelconfanguineo, awt alterivenios. riatio fiat.
79. Vere namque, iurisiam quafiti renunciatione faCta, ty) enormi, aut © enormifima lafione intertencoc re, nulla irter has perfonas differen tia constituenda est.
So Quod infpecie Paulus Parifius, © Syluester Aldobr andinus, fingulasiter animaduertunt.
Sr Nec diffentit Molima, de Hifpan: primog.lib.2.cap.3.num.28.prout noutcer, et) vere in propofite expen ditur per Authorem.
8z Qui rultra ipfum Molinam, (t) reliquos hucufque fcribentes, nönulla animaduertendos, atque confideranda duxit hoc loco.
3 'Aeque imprimis, in propofita fpecie forfamm non habituram locum refolutionem prafatam, nec decifionem Pauli Parifij, in conflio z6.num. 8o.libro 3. prout hoc numero nouiter, (t) latius adnotatur, © $L$ \% dosuice Molina refolutio expenditur, aque declaratur.
84 Deinde ef fecundo, commuremreSolutionem Doctorum, quiod decifio
D zex. in dict. cap. quanuispactum, habeat locum, quaindo pater dotat fitam de fios, fecus fi dotaret cam de bonisfilia, put de dote materna,jec intelligendam (t) declaran: dam, vt hoc numero adnotatur.
85 Praterca ê) rertioloco, minime et iā obtinere ea, que cum alijs auchoribus/cripta reíiquit $\mathcal{M a r c u s e}^{A} n$ tomus Eugenius, in conf. 28 , num. 37. © 3 3, libroprimo, quando ex
aliqua infta caufa reñusciatioiu:-
 vere hic obferuatur.
86 Quartoetian loco, fuperius dicta de renunciatione inris quafiti; (t) bare. ditatis iam delata in farsorem fratris, aut patrui, rvel alteriws perfonefacta; minime etiam obtinere; quando venunciatio ex aliqua ne: ceffaria, aut rotili, vel pia caufas fieret, velut maior atus institueretur, aut etiam factus augeretur.
Twnc enim renanciatto rualebit, nec etiam propter enormificmans lafioné infringi potevit, modorenunciäs dotem congruam acceperit, vel alisnde babeat onde fe boneste alerepofsit, ve latius bic explicatur.
87 Et Hippol. $\mathbb{R}$ iminaldifententia, in confil. 228.16 . 2 . ingulariter, © $n$ no. ue ponderatur.
88 Tertius ef oltimus cafus fit, quan: do filia cums invamento hareditard paterna renunciauit, © pacer cunc dedst dotem, qua fuccedit locolegitima, velnullann dotem dedit, aut incongruam: quo cafu nec ratione. enormi Sima lafonis, renuncjatio infringipotef.
89 sed eo modo agèdum eft, quo ad notatur boc numero.
20 Renunciationesgenerales cuin cunq; laftoris, vel alceriusremedit, aut remediorum omnium in genere, cie a minore, vel maiore adiciciuntzs, qua debeart pros ecutis habeti.
91 Summaria traditur, ac breuis, © Cor vera refolutio corum omnium, qua fupraex numer. so.diffuße; telate agita"afuere.

2Vthent. facramenta pu herum.C. fiaduerfus vé dit. \& c: quaniuis pactū, de pactis in 6. decif. \& materia exornata,atque declarata nónul. lis, qua vltilsima funt \& quotidiana, \& ab authore hoc locodilucide atque diftincte explicatas alijfq; omifsis confulto (quoniả ab inftituto, \& conditione autho ris franfcribendi vitium ; multu abhorret) id prexcipue tractatū̆ verum ínquam contractus à minorê cum iure lurảdo geftüs; aut renúciatio facta patri, vel fratribusper filiam; dum nuptuif ;aur. monafterio tradebatur in amplif fima forma, ac étiam cû ưuramen to, pratextu enormis, aut enormifsima lafionis; fiue ob defectum certiorationis beneficijcó petentis retractari; \& refcind debeat:quarn plưrimorum fenté tix; \& refolưtiones ibidém congefte, \& fic difininctx compofit $e$; vt in futurum certa prafacorum dubiorum réfolutio haberi poffit, qux confuffe quiden, atque intricate explicabantur abalijs, nec abfque ingenti fúdio, originalique fribentium omnium lectura deduci potuilfetn.

## Caputfecundum.

rentibus, magis códucibilis, \& neceffafia fit; quamobrem non abfq; maxima vilitare futurum ego iudicaueram, fi omiffà huiufec rei latiori altercatione (quamplures enim ex profeffo latifsis mequerra (tarunt) dumtaxat hoc loco, in vnum recenferem authores nonnullos, quifinin propofito pralegantur attente, nihilad materiam hanc pertinens. remahebit intactum, ac etiam aliqua (quax ipfimet toon fatis difincte nec abfolute explicarunt) fic dilucide adnotarem,ordineque compofita relinqueré, vt exipfis, cum occafio fe offerat, facile pofsit lector; non folum eorum, fed \& aliorum multorum verấ refolutiohem deducere, quam vere loquédo (ve \& antea dicebam ) ruboblcure, \& intricate fcriptores noftritradidérunt, \& ad tem accedendo, vi diftincte procedamus; \& ab exordio fiue principio rem affumamus, conftituere imprimis neceffarium erit, fingularem effe (vt dixi) Imperatorum conftitutionem, qua habetur in authent. facramentá puberum C.fiaduerfus vendit, exillaque, tá ibidem, quam mille in alijs locis, vnanimirans contratum â fe geftum, cenferur quodammodo, aut perfictione maior, vnde aduerfuscontractum yenire, aut in integfum reftitui non poteft, fed ad ipfius obferuantiam precife adfringitur. Quod procedit, quocunque modo minor contfahat, \& quanuis eontraxerit fine curatore, quem habebat, aut fine decreto fuper re immobili, vel cum aliàs contractus effer nullus:idque iux ta veriorem, \& communiorem intelleCumadtex, in d authent.facramêta puberum, quem mag is communiter probarunt fribentes, vit conflat ex his authoribus,qui mox referentur, \& confir mat 1.6 titul. 19 partita $6 . \&$ l.i6. in principio, titul.n. partit. 3. inter aliostamen pro abfoluta huifece materix explicatione, vltra ordinarios, \& antiquos ibi, videndi erunt ex propofiro, Ioanes Cu tierrez, in repetit.ad text. in d. authent. facramenta puberum, vbilatifsime, \& $\&$

## Quotidian controuerf. iuris.

vide ex numer $g$ vbibene differit, qüd text.in d. authent. addiderit textui, in I. prima, eiufdem tituli, agitque de intellectu Martini ex num. io.cum fequencibus, \& latius Caldas Pereira, qué fatim referam, Gregorius Lopez, in dI. 6.titul Ig, partit. 6.verbo, CMayor de catorzean̆os, \& verbo, luraffe. Anton. Gometius,tom.2.variarum, cap. 14. derefitutione minorum, ex numer. 18.cum requentibus. Antonius Gabriel, communium opinio. titulo de minoribus, cócluf.s. Hippolytus, fingulari $299 \mathrm{Ca-}$ pela Tholofana, quaftione. 45 \& 49 . Rolandus, in confil. 5 g.numer. 5.\& 6.1ibro primo. Iacobus Mandellus de Alua, in confil.II. numer. $4 . \&$ in conf. 65 r. numer. 4 \& in confil. 734 .num. 18.Burgos de Paz, in confil 3. ex num. 15. cum multis fequentibus, \& in confilio 28. ex numero il. cum fequentibus. Ioannes Mauricius Dolanus, in tractatu de inintegrum reftitution.c.12. \& cap.118 \& fequentibus. Paulus Parifus, in confil. 97.ex numero primo,cũ multis fequen tibus, libro primo. Sfortia Oddi, deinde integrũ reffitutione, prima parte,quxftione 26.articul. 6.\& 7.Afflitis, decifione322. Parladorus, rerum quotidiamarum, libro 2.cap. 4 per totum, Menchaca, de fuccefsion.creat. lib. primo.5. Io.numero $64^{8}$. Andreas Gaill, practicarum obferuationum, libro 2. obferua tione 41 .ex numero 6 . \& numero 12 . \& obferuatione 6 5. ex numerố 5 . cumfequentibus, Molina, de Hifpan primog. lib 2.cap.3.ex num. 4. Ioannes Coepha Lus, in confilio 403 .ex numero 24 cum fequentibus, libro 3 . \& in confil. 334 . ex numero s.eodem lib. Hieron. Gabriel, in confil.i2 7 .num. 8. libro primo. Francifcus Beccius, in confilio 58 .ex numer. 6.cum fequentibus, \& in confilio 100 . numero g. libro primo. Franc. Viui.cócluf. 22 r. libro primo, receptar. fenten. Seraphinus, de priuilegijs iuramenti, privilegio 83. Galdas Peteira, in l.fi curatorem habens.C.de inintegrum refti rut. ex numero 2. vfque ad numerũ io. fuib verbo, Minoribus, vbi etiam agit de
intellequ.d.l.primx, \& d.authent.facri menta puberum. C. fi aduerfus vendit. \& de contrarietate Martini; \& vulgari circa intellectum eorum iurium. Marcus Antonius Eugenius, in confil. 3.ex numero 6 . cumpluribus fequétibus, libroprimo, quiex num. 14 .cum fequentibus, plures declarationes adducit ad doctrinam fupradictam, quod feilicés contractus etiam nullus, iure iurando cófirmetur. Borgninus Caualcanus, de tutore \& curatore, numero 168. \& des cifione 30 .numero if. Ioannes Bota, in confilio si.ex numer. 13 .cum multis fequentibus, vbicopiofe loquirur Iofephus Ludouicus, decifione Perufina 18.ex numero so. \& numero 70 . Otauius Simoncellus, de decretis, lib. 3 . tit. 8. infpectione 18 . numero 133 . cum infinitis fequentibus, folio mihi 443 . \& fequentibus.Brunorus â Sole, quaftione 22. per totam. Hippol. Riminald.in cöfi lio 228, numero 18. libro 2. latius in cófilio quinto, per totū,libro primo. Gra cianus, regula prima, numer.4.\& 5.Anton. Galeat. Maluaf.in confilio 65.volu mine primo. Fabius Turretus, in conf. 40. per totum, libro primo. Ioãnes Vin centius Hondedei, in confilio 42.ex numero 9 . cum multis fequentibus, \& in confilio 8 . ex numero 58 libro primo. Achilles Pedrocha, in cớflio 26.à prin cipio. Azeuedus, in 1.6. titul.io.libro g. recopillat. Pater Thomas Sanchez, de fponfalibus, libro 6.difputatione 38 .numero 14. \& 15 .qui omnes(vt dixi) latiffime, atque ex profeffoloquuntur, \& omnia ad materiam d.authent.facramé ta puberum, pertinentia, copiofe decla rant, , Bihilominus tamen ad nónulla eorum, qux ipfimet fcripta reliquerunt, plenius attingere, \& dilucide magis eadem declarare neceffarium erit.
4 Etin primis aduertere, quod textus, in d.authent.facramenta puberum.C.fi aduerfus vendit. locum obtinét in omni contraktu, atque difpofitione minoris, \& etiam in donatione, quæ à minore fa Eta cum iuramènto cófirmatur, \& vallidifsima reputatur, ve probarut Docto
res communiter in dauthen. facramét ta puberum, poft gloffam ibi, verbo cótractibus. Baldum, col. fin: verficulo vlterius quaritur. Corneum, Curtium Iu niorem, \& alios repetentes. Decius dicens communem, \& alios allegans, in confilio.180.181. \& 232, columna2.Ripa, de donationibus, refpófo, 15 .in principio, atteftăs pariter de communio pinione. Hippol. Riminald in principio inftitut.quib.alien. lic, vel non numero 208.\& eodem titulo. §. 2. numero. 24. Anton. Gabriel, commun, concluf. lib. 2.titul de minoribus, conclufione s.numer. 5 vbi infinitos authores congerit, \& de communi pariter atteftatur. Hierony mus Gabriel , in confil. 127 .namer. 8. Ioannes Cœphalus, in confil. 334 ex num. 3 :cum fequentib. lib. 3 .Aldobrâdinus, in confil.26. numer. 37. Burgos de Paz, in confilio 3.num.I6. Marcus Anto nius Eugenius, in confilio.3.ex numero 7. vfque ad numerum 14 . \& in confilio 28. numer, 14 . 15 . \& 16. libro primo Ioãnes Vincentius Hondedei, quem vide omnino, quia multos authores citat, \& quorundam authoritates in contrariú ex profeffo, atque erudite declarat, in confil. 42 .numer, 9 \& numer. 6 . \& numer. Ig. \& tribus fequétibus, libro primo. Antoninus Tefaurus, decifio. Pedemontana 66 , quanuisergo donatio $\hat{a}$ 5 minore facta, fitipfo iure nulla. I. final. §.cum autē.C.fi maior fact. alienat.rat. habue.nec confenfu curatoris, \& iudicis decreto confirmetur. Baldus, in I.I. C. fi aduerfus donationem. Caftrenfis. in 1.2.C.eodem, Barrol.Bald.Salicet. \& omnes communiter in d. 1. fin. Roland. in confil. 54 .numero 29 . libro 2. \& poft alios multos. OCtauius Simoncellus, de decretis, libro primo, titulo 2 . de dona. infpectione prima, numero primo, \& numer.14.Marcus Antonius Eugenius, dict.confil, 3 .numero primo, \& 2.Ioannes Vincentius Hondedei, diet. confil. 42 .numero primo, \& $2 . \& 19$. accedenretameniuramento cófirmatur (vt dixi) \& validi(sima reputatur, vt ipfimet authores latius oftendunt, quitamé, liz
cet in donatione non cadere, nec confi* deraripoffelxfionem, ynanimiter dixe rint:ftatimquidem dubitant, vtrum obenormem, aut enormi simam lafioné in donatione ipfa contingentem, refitui debeat minor iaramento non obfta te in quo dubio diuerf fuerunt \& con trarix fcribentium fententix: aliy näque indiftincte arbitrantur in cótractu donationis, lafionem confiderabilem non effe,vt mado dixi: alij vero etiam in do natione, lxfinnem adeô gravem attendendam affirmant:alij verodiftinguüt, an donatio pura \& mera, ataue ex libesa, omninoq; fpotanea voluntate proueniens fit, \& non correfpectiuazad aliquid; vteo calu reftitutio non concedatur, quoniam tunc in donatione confiderarinon poteft lafio, fecus tamen if correfpectiua fuerit, aut aliqua ratione facta, tunc namque, fir ratione auc refpe"Etu ob quem donationem factam fuife apparetinfpecto, enormis, aut enormir fimalefio refultet, reffirutionem cosedüt, ficut in alijs contractibus reffeaiuis, quoniam eo cafu, no n diciturabfolute donatio, ac denique alij authores diftinguunt, an donatio certa rei, aut quantitatis fuerit, \& donans habuerit, necne certam fciêtiam rei, aut iur is donati? an vero certre rei, aut quantitatis, veliuris non fuerit, ve primo cafu, nullo modo etiam ob enormifsimã lafionem, refitutionilocus fit? fecundo vero,quod reflitutio debeat concedí: de his autem opinionibus, \& præfatidubil refolutione veriori, confulendifunf, $\mathrm{c}_{\mathrm{L}}$ cafus fe offerat (alijs multis omifsis) Sfortia Oddi, in tractatu de inintegrum reftitutione minorum, parte. 2. queft. 32. Simócellus, de decretis libro primo, titulo 2 . in fpectione 3.numero 27 . folió mihi ${ }^{6}$ 6. Francifcus Becclus, in confil. 58. numero 6.8 fequentibus. Copha ${ }^{6}$ lus, in confil. 134. ex numero 3 . cum fed quentibus, libro primo. Hieronym. Gabriel, in confil. 127 numero 29 . Vincentius de Franchis decifione II9. numero 12. Antoninus Teíaurus, decifione Pede montana 66 . pertotá, vbi vide omnino.

## Quotidian.controuerf. iuris:

Ioannes Mauricius Dolanus, in tractatu de inintegrum reftitutione, cap. 132. fol.mihi I49.Ioannes Vincentius Hondedei, \& Marcus Antonius Eugenius (quos inter alios magis cómendo) ille in conf.42.ex nu.23. vfq; ad numerü35. libro primo, ifte in confilio 3.ex nume ro $4 \mathrm{I} . \mathrm{vfq}$; ad numerum 65 . \& in confil. 28.numera 4 .15.16.72 \& 73.quibusiun ge Bonifacium Rugerium, in conf.i6. numer. 130 . \& fequétibus, libro primo, qui (fiattente perpendatur) videtur in omnibus Hondedei refolutioni accede re (quanuis vnus alterius mentionem non faciat) confiderandum enim mulsü obferuat, ande expreffa donatione agatur, aut fimus in claris, quod donatio confici voluerit, an vero in cafu correfpectiuitatis verfemur, addit tamen nu. 134.quod lxfio enormifsima, etiâin donatione fraudé arguit, \& citat Corneũ, Caftrenfem, Ripam, Curtiũ Iuniorem, Ruinũ, \& Cœphalumfic tenentes, iunge etiam Burgos de Paz, in conf. 3. nu. $34 . \&$ leq.vbiagit, an minor ex caufaremunerationis donare pofsit, \& tunc, an Ixfio cófiderari valeat ad effectum reftitutionis in integrum petéd $d x$, iutamẽrointerueniente, vel non, Moliname* riam, de Hirpan. primog. lib. 2.capit.3. numer.30.31. \& 32 . \& 33 -vbi optime de donatione iurata facta à minore ex cau fa iufta, ac honefta, \& de intellectutituli.C.fí aduerfus donationé, $\&$ vide eundem, numero 21, \&24. Acchil. Pedrocham, in confil.35. ex numer. 10g. lib.r. Silueftrum Aldobrädinum, in conf.75. ex nu.2o.cum fequentibus, vbide donz tione ob caufam iurata, facta ä minore.

Deinde \& fecundo, tractarunt autho re prodicti,an iuramentirelaxatio â mi nore petita, tantũ fibi opitulari debeat, vt per iurus non dicatur, nó auté, vtius partis lædere pofsit, fiue quid relaxatio huiufmodi operari debeat, de quo vide omnino Anton. Gomet.tom.2. variarũ cap.14.nu.2I. Ioanné G urierrez, in d.au thent. Facramenta puberũ, nu.20.21. \& 22. \& vltra relatos ab eis, Parifium, in conf. 43 .ex nu, 15 . cü pluribus fequenti-
bus, lib.r. Rolandum, in conf. 34. ex numer.6.cü multis fequentibus, lib.r. Hieronymum Gabrielem, in conf. 127. nu. 33.lib.ı.Borninum Caualcanum, decif. 9. nu. 25. \& feq. vbi plura de iuramenti relaxatione, \& de effectibus illius Fran cumBeccium, in conf.63.per totũ lib.I. vbilate, \& crudite de omnibus prediEtis.Ioanné Botam, in conf.st.ex num. 21.cũ fequétibus, lib.I. Menochium, in conf. 24. ex nu. If. cum feq. lib.I. Fabiü turret in conf. 40. ex nu. 5 .cum fequentibus. Achilles Pedrocha, in conf.35. ex nu. 87.vfq; ad numer.103. \& dubiü prefatũ procedit in multis cafibus, ab eifdé adductis, vel quádo verba cótractus fie fe habent, vt ius partis in ambiguo fit, an Iędi pofsit, vel nó, in alio vero cafu, quă do fcilicet enormis adeft, vel enormiffima lxfio, quid iuris fit ftatuendü, thatim dicetur.

Tractarunt praterea, \& tertio loco; ijdēmer authores, vtrû minor nó certioratus de beneficio reftitutionis inintegrum iurans contractum, excludatur à predicto beneficio; \& confequenter, an iuramentum nocere debeat ipfi minori,fi de beneficio reflitutionis nob cer tioretur, quo in dubio, adeo pugnât inter fe interpretes noftri, ve vix digno fö̈ pofsit, vtraharĩ opinionũ crebrior fit, aut verior, vt affirmat Pedrocha, in cöf? 2 6.n.9.id circo, vt id intrepide deduci, arque probari poffet, neceffe fuir fequé. tes authores originaliter, \& atréte pręlegere. Bartol:in quã, Bald.Alex. Salicer. 1 afonem, Curt. I unio. \& alios repe tentes.in d, authent. facramenta puberum, vbi loannes Cutierrez, ex nu. 113 . vfque ad nu. I17. Tiraquel. Anton.Gometí Padillam, Pinelũ, \& Marhien.cut, quos ipfe retulit. Socinum Iunioré, in conf.48. fub nu. 35 .cũ fequeñtibus, lib.r. Mohedan.decif.209. \& 276. Fräc.Marca.decif. 5r. num.11. in 2. parte. Paulum Parifium, in cóf.3 r. num. 14 . \& 15 .lib.f. Tacobum Mandellum de Alua, in confil. $751 . n u m .12$. Andream Gaill, practicarum obferuationum, libr. 2 obferuatione 4 r.per totam. Burfatũ, in conf.z.

# Liber Tertius. Caffite feeundo. 

מu. 37 volumine primo, $\&$ in conf. 248. numero 1 . libro 3 . \& in confilio 33 g. nu mero 40 .eod.lib. Tiberium Decianum inconfll.39.numer. 75. libro primo, Se: raphinum de priuileg.iuramenti, priuilegio 63.8 99 . Hippol. Rimin. in cófil 215 nu.12.lib. 4 Ioan. Mauriciü Dolan. in traftatu de inintegrum reftitutione c.in3.pertotumOctauium Simoncellü, de decretis lib.3.tit. 8 . infpection. 8 . nu. 159.fol.455. Fauiü Turretü, in cóf.41.ex nu, 2. Achil.Pedrocham, dict.cóf.26.ex nu.8.vfq; ad num. 23.Brunorumấ Sole q.22. Hieronymú de Zauallos(quiprx dictos nô refert) practicarū cômun.cổ tracommunes. $q .723$.ex quibus apparer duas effe, \& omnino cótrarias in propo fito dubio fentétias. Dinus namq; \& cũ eo quảplurimi alij, quos referũt Ioan? Gutier.in d.authen. facramêta puberüa num. 113 . Iatíus Zauallos, vbi fupranu. 4.Pedrocha.d.conf. $26 . n u .2$. \& numer. 17. Conftanter affirmât, iuramentữ non debere nocere minori, qui de beneficio reftitutionis certiorarus nó fưit : \& confequenter minorem ipfum, neceffa rio certiorãdü de beneficio reftitutio. nis fibi cöpetenti, aliàs juramentū non fupplere certiorationis defectũ: \& verioré, arque magis cómunem opinioné dicitipfe Pedrocha, dict.num.17.quiex hu. Io. ciufdem opinionis fundamenta \& rationes expendit. Mauricius eriam, Gail, Ioannes Gutierrez, \& Zauallos, in locis antea relatis, omnes rationes cógefferunt, quibus Dinifequaces prx? cipue adauci folent.

Bartolus tamé, \& cū eo infiniti alij, quos Simócellus, vbifuprad. nu. 159 . \& fuperores cómemorarunt, in cótraria fententia fuit, videlicet, quod minor iurans non contrauenire cótractul etiam ${ }^{2}$ non certioratus, excludatur ä beneficio reftitutionis, iuramentũ namque, tanti roboris eft, \& efficacix, vt in genere prafumi debeat iuranté de quocunque remedio, etiam implicite cogitaffe, habet etiam vim fpecialis cófenfus, \& reगüciation is fpecific $x$, virtutemque expreffer enixx voluntatis inducit, \&

Bartolifententiam, pof Salicetum, Ca Atrenfem, Iaforiem, Angelum, Fulgoffium, Alexandrum, Romanuen, Cagne lum, Pinelum, Archidiaconum, Abbatem, Imolam, Baraat.Bald Socin. Parifium, Neuizan. Cephalum, Hieronymú Gabrielem, Baner. Tiraquel. Anto. Go met. Anton. Gabriel. \& alios, veriorem \& cómuniorem dicunt Mauricius, Si móncellus, \& alij exrelatis fupra. An dreas Gail, dicta obferuatione 41.14 .4 in fin.quifirmat hanc opinionem incamera Imperiali approbatam, \& feruä dam in praxi, \&effe communem, \& ma gis communem, contra Dinú dixit $F$ â vius Turretus.d.conf. 4 1.nu. 4 \& recep tamfermper in iudicando, \& confulendo, nec vnquam de ipía dubitari, afferic Zauallos, didta queftion. 723 . in finalibus verbis. Ioannes Gutierrez, vbifupra, qui nu.is. in eandé fententiam op time ponderat 1. 16 . in principio, vir. 11 par.3. \& dictam 1.6.titul.19.partit.6.que verè ponderatæ, hanc partem probant aperte, nec vllo pacto cauillari pofunt, dicũt enm exprefsim, minoré proprer iuramentum excludià beneficio reftitu: cionis in integru, nec requirunt, quod: minor de beneficio illo fibicomperentis. certioratus fuerit, fiue de certioratione Kuiufmodinulla menrioné faciunt, qux fineceffaria fuiffer, cređendum no eft? quod omitteruribî, imo potius cófultor omiffam dicendïef, vt eius legis códitores, aut partitarũ cópillatores, Bartoli fentétiă próbarêt, qux \& de iure com muni verior erat, vtpote cü apud Iure cófultos, hec Imperatores, nufquá caucur effer, quod minor deberet debenef cio reftitutionis certiorari, fee dictû du taxat, quod contractus iuratus valerec omnino, vt in dauthen facraméta pube rum, videre licer, $\&$ in c. quãuis pactü, depactis in $6 . q u o d$ nó alia ratione pre-
\&itèrmiffum dici poteft in eifdem, $\&$ atiss ioribus, quá quod luramentum interive. niens, ommia alia requifita, aut defectus: omhes alios fuppleret.

- Etretenta Bartoliopinione (quæ ye sior eft) Diní \& fequacium rationibus,


## Quotidian.controuerfiutis.

\& fundamétis, facille refpódere poterit vnufquíq; qquiBartoli, \& fequaciü rationes perpédat mature, exillis namq; córrarix partis arguméta omnia dilluü\&ur, \&in terminis refpöderi poteritillis, prout Gail dicta obferuat. 41. Mauricius,diác.c.13.\& Ioãnes Gutierrez, vbi fupra refpondét,qui tamé, \& alij plures ex relatis fupra, poft Bartol. \& ordinarios, in d.authen.facramenta puberũ, ad vitandas omnes difficultares, dicunt effe boná cautelam,quod minor certioretur de reflitutionis beneficio fibicóperenti: fitamen certioratus non fuerit, id minime nocebit, fi contractus iuratus fuerit, vt ipfimet authores defendunt.

Denique \& quartoloco, tractarunt feribentes communiter, vtrum ne pofsit minor enormiter, aut enormifsime lafus, in integrum reflitui aduerfus córraĉumiuramento firmatum, \& relaxationem ab eo imperrare? \& quidem circa hoc dubium, quod (vt mea fert opinio) non fatis diffinite vel abfolure explicatur abalijs, neceffe fuif ante omnia fxpè euoluere, atque originaliter przlegere zuthores fequentes, $\&$ alios confulto du xi hic prxtermitrêdos, quoniam â recêtioribus citantur. I oannem Gutierrez, in d.authent. facramenta puberü, ex numero o2.vfque ad numerum ioj. quolo co retulitipie Alciatum, Socinü Iuniosem, Curtium I uniorem, Decium, Affli Ctis, Gregorium Lopez, Couar. Padill. Burgos de Paze, Pinelum, \& nonnullos
 fequentibus, libro primo. Rolandum, in confí.7.ex num. 43 . cum multis fequentibus, lib. 3 . \& in conCs, num. 27 . lib.1. \& in conilio 60 . numero $6^{8}$. libro 4. Cephalum, in confilio 207. numero 74. \& fequentibus, lib.2.Menchacam, de fuce f fio.refolut. hibro 3. ad I. fiquis in fuo.s. legis, numer.32.C.de inofficiofo teflamento. Antoniú Gabrielem,cómu.con- 14 clufsionum, tit. de iure dotium, concl. i. num.8.\& 9. Capicium, decif. 159. ex nu. 23.cum fequentibus. Anton. Gomer. tomo 2.variarum, cap.i4.num.20. Burfat. in confil.75.in principio, libratHippol.

Rimin.in conf. 247. ex num, 58 . cum fe quentibus, lib.3.Borgninum Caualcanü, derurore \& curat. num. I4I. folio mihi 85. Iacob. Mendel. de Alua, in conf. 198. num. 24. Pancirolum, in confil... Seraphinum, de priuilegijs juramenti, priuilegio 136. Gracianum, regul.t numer.4. Ioannem Vincentium Hondedel, in cófil. 8. ex numer. 58 . \& in conf, 5 num. 118 . \& requentibus, lib. I, Achil. Pedrochắ, in conf. 26. ex numero primo vfquead 8. \& in confil. 39 numer. 26 . Cald. Pereiram, inl.ficuratorem habens, verbo, $1 x$ fis, numer.I. per totum, vbi vide omnino, quia copiofe loquitur, Andream Fa chineum, controuerfiarum iuris, lib.3.c. 14. per totum, folio mihi2 $g^{8}$.

Ex his auté, fequentia conftitui,atque obferuari poffunt, qua magis communi ter probätur, imprimis, diuerfimode, \& varie fe habuiffe DD. quatenus in propofito explicare curarutt, quax diceretur enormis, aut enormirsimalafio, id quod ex referédis ftatim fatis aperte cóftabit, obtinuiffe tamé fententiâcorū, qui totŭ hoc iudicis arbitrio relinquendí dixesüt, vtcü a bbate, Anton. Burgen. Ioan. Andrea, Hippol. Socin Couar. Menochio, Corneo, Parif. Anton, Gabriele, Rolan.Grato, \& Burfat. probauir Ca)das Pereira, in d.l.ficuratorē habens,di Cto verbo, lxfis, num. I col . 2 , verfic.fed verior in hoc fententia, \& vlera relazos ab eo, Azebed. in 1.4. tit. 21, numer. $\{39$. \& numer.I42.libro 4. Recopil.Molina, de Hifpanorum primogenis, lib.2.sap. 3. nu. 18. in fine, quiin terminis sap. quanuis pactum, de pactis, in 6 . vf explicaret, qua diceretur enormifsimalafio, dicit verius effe, quod totún hac indicis arbitrio committendü fit. Marcus Antonius Eugenius, in cơf28.nu-39: 40. \& 4I. lib. primo, nouifsimeGeorgius deCabedo, decifone Lufitanix 70 , numer, I. \& 2. Ioannes Mauricius Dolanus,quir ré hãc. mature percipit, \& diffoluit, \& in tracta tu, de inintegrü refírutione.c. 124 .folio mihi iso. \& 55 L. in eo dubio cófítutus, quid fpectâdú fit, vt habeatur cognitio enormis, feu enoımilsimę lęfionis, im-
primis obferuat, variam fuiffe in propo fito feribentium fententiam, \& Cornei refolutionem, in cóf.62.volum.3.adducit , demü (\& vere quidĕ́ atq; erudite có flituit) quod ad indagationê enormis, \& enormifsimxlafionis, \& veram eius cognitioné, infpici debet perfonæ refti tutionem petétis qualitas, vtiuxta eius paupertatem, aut diuitias negotiū metiamor, infpici etiã debet res, cuius eit cótrouerfia, \& omnia, quę in propofito ferri poffent exēpla, non effe neceffaria inquir, fed fecundū cafuü contingentiā effe cófiderabilia, ita vt ad elucidationé $1 x$ fionis enormis $\&$ enormifsimx, pluri mü conferat iudicis arbitriü, quod ego iudico verifsimũ, \& in propofito nibil fecurius tradi poffe arbitror, quâuis nó ignoré, lafioné a pud alios aurhores diuerfimode confiderari, primo modo, quâdo fcilicer enormis eft, \& hac fecü dum ipfos, fi in tertia parte dânum fit ve rificatur, vel fecundumalios fiin fexta parte, vt per Bartol.\& DD.in 1. focieta
 Cto text.inl.vnde fi nerux, cumibinotatis.ff.pro Socio.per Decium, in conf. 39 ,numero 7. Cumanum, in confilio 50 , alia \& fecund $x$ lafionis fpecies eftilla, qux enormior dici debet, fed tamẻ dimidiam excedit, vt per Iafonem, in cóf. 55.col. 2. volum. r. per Bellameram, in 16 cóf. 24 col.4. Curtium Iuniorem, in cö. filio 14 I. colum 3. denique tertia lafionis fercies eft, qua enormifsima communiter denominatur, \& hac nedū eo cafu verificatur, quando in toto eft $1 x-$ fio, verü etiam, quando dimidix partis terminos mulrü excedit, vt per Couar. in c.quăuis pactum, de pactis in 6.in3.p. \$4.numer. 5.vbi multos citat, \& in โpecie Craueta, in cóf. I ${ }^{2}$ 2.num. 6 cum alijs multis, quos citat, \& fuperiorem difinCtionem fequitur Bonifacius Ruger.in cóf.1 6. numer. 47.\& fequentibus, \& in cóf. 37 .numero primo, libro primo, vbi dicit fuperiorem doctrinam ad precifos, clarofque terminos redigiffe Corneum, in cóf. 133 . numero 8 . in fine, volu mine 3 . vt fcilicet enormifsima leffo di-
ci debeat, quando ad damni tres partes peruenit, vt firei pretium de quadringentis effer, \& folum modo centū data effent, vel fi filix quatuor mille debebă tur, \& mille folum modo data effent, prout idem Corneus, in confl. $214 . \mathrm{nu}_{\mathrm{d}}$ 4.volum. 3 .in filia â patre in fola quarta parte illius, quod confequi porerat dotata refpondit, \& in confil. 27 . numer. $5 d$ volumine 4 .cui opinioni(dicitipfe Rugerius ) enormis \& enormioris terminos recte diftinguenti, proculdubio inharédumeft, \& videtur fequilofeph. Ludouicus, decifion. Perufina 18.nu. 62 addiderim ego prafatam diftinctioné mihi nó difplicere, probabilé potius, \&iuridicā videri, femper tamen in eo infi Atere, vt exemplis nónullis adduCtis, fie ue generalialiqua regula, aut aliquibus regulis propofitis, vel doctrinis quibuf cunq; confideratis, rë hanc congrue dif finiri non poffe exiftimem, fed ad bonit difcretique iudicis arbitriü confugere, five rotum hoc remittere, fecurius effe (vt fupradixi) ac etiam congruentius is nãq; perfonarü qualitatibus, atq; actuü caufarüque occurrêtium circûftantijs infpectis, \& dictis teftiü penfaris, atque exquifitis, facille diiudicare poterit, qux, qual is ve fuerit, an enormis, vel enormifsima lefio contingens.

Deinde \& fecundo, in eadé quaftione cóftituo,negari nó poffe, guin in dubio propofiro fupra, nu.12. maximus fit doctorü cóflictus, idq, propter multas rationes, quax hincinde confiderãtur, \&c ab interpretibus pro vtraque parte paffimadducũtur, quod alijs omifsis conftat aperte, ex his qua Burgos de Pace, in cóf.3.n. $20 . \&$ n. 2 , feripra reliquit, vbi refert quã plures authores tenentes, \&\& dicéres cómuné opinionê effe, quod tex.in dauthen.facraméta puberũ, pro cedit etiá data enormi atque enormifsi malafione, quă fententiā defendit ipfe ibi, numeris antea relaris, \& fequentibus, poft modũ vero affertione revocata, contrarium fubftinuit in confilio 28. nu.iI. \& $16 . \& 21$ dicens, quod fecundü magis communem fententiam text-in E 2 dieta

## Quotidian. controwerf.iuris.

diêa authent.facramenta puberum, nó procedit data enormifsima lafione, \& quodfecundü hanc fententiă quotidie in Pinciano regio pretorio iudicatur, \& quod habet maximá $x$ quitaté, id ipfumeriä,\& de præfato conflictu, atq; đi uerfitate rationũ in eodé dubio conflat exhis, qux ipfemet Burgos de Pace, in cóf. 5 nu. 7 .annotauit, itē ex his, qux in propofito feripferunt Socinus Iunior, on conf. 67 . prima prefentis, ex num 22. cum fequentibus, lib. 2. Rubeus, in côf. I2.nu.16. \& i8. Parifius, in cöf.96.ex nu. 69.cum feq. lib.r. Pancirolus, in conf. r. Cephalus, in cớf.207.nu. $74 . \&$ feq.lib. 2.Port.Imilen.in conf.rot.nu. 33.\& feq. Hippol.Rimin. in conf.5.ex nu. II8. lib. 1. Simon.de decret.lib.3.tit. 8 infpect.18 nu. 215 \& feq.Andreas Fachin. controverfiarum iuris, lib.2.cap.14.

Tertio cóftituo, authores nónullos in pręfato dubio nó dubitaffe afferere, oblefioné quãcunq;, etiã enormifsimã, minorem non reftituendum ad contraAtum iuramento confirmatum, vt in ter minis tenét plures DD.relati per Iafonem, in d. authent. facramenta puberũ, num. 43 . \& fequêtibus, per Couar.inc. quanuis paCtum, de paCtis in $\sigma$ in 3 . parte relertionis. $\$ .4$.num. 3 . colum. 3 .perBurgos de Pace, dict.confilio 3. nu. 20. vbiadducit rationes pracipuas, quibus huius 'opinionis fequaces adduci folêt, procipue, de quibus abunde per Alexã drum, in conf. 42 . fuper premiffo, col. penul.lib.i: \& in conf.125.vifis \& confideratis, col.anie penul.lib.I \& in confilio 222.col.2. lib $2.8 x$ in confil. 53 .col. 6. lib.3. ac denique per Marcum Antoniü Eugenium, in conf.28.numer. 20. \& 2 I. libro primo, cum alijs allegatis perAnron. Gabriel.cuius ipfe Eugenins mentionem fecit d.nu.21.

Contrariãtamen, \& in noftris proprijs terminis magis cömuniter (\& verius quidé) probaffe feribêtes, per multosvarijs in locis, qui data enormifsima lxfione, nó procedere decifionē tex. in d.authent.facramenta puberum, conftã 20 ter \& fecure defendũt, horum numero
fueruit Anton. Ancharran. Calderinus, Cumnanus, Abbas, Caftréfis, Barba. Cor neus, Socinus, Alexand. fibicótrarius, Iafon, Decius, Curtius Iun.Cafan Pari fius, Ripa, \& Rolan. quas congefsir, \& fic refoluit Burgos de Paz , in có ${ }^{2} 28 . \mathrm{n}$. 16. Ioan. Gutierrez, Molina, Caldas Pe reira, Frãcifcus Burfat. Hippol. Rimin. relati fupra, nu.12. quiinfinitos alios có memorarunt. Marcus Antonius Eugenius, in cóf. 28.nu.42. lib . I. qui vltra reLatos fupra. Copolàm, Cephalū, Cagnolum, Port.Imol Anton. Gabriel, \& Simoncellum retulit, qui omnescīalijs quã plurimis, pofterioré hanc fenté fiam amplexi funt. Marzarius etiam, in cóf.20.num. 24. in fine cum feq.qui de frequentiori opinione Canoniftarũ, \&t legiftarum fidem facit. Albanus cóf. 8 . num.6. Afflictis, decifion.322. fub num. 8. cü feq. \& in fine inquit, quad ita per omnes confiliarios votatú fuit. Achil. Pedrocha, quietiă multosinidem recë fet, in confil. 26 . num. 2, \& num. 3 \& 4. \& in fortioribus terminis, videlicet in enormi lefione, defendunt \& alij per multi, qui infra precitabütur, intrepide ergo tenenda erit haec vltima fentêtia, propter rationes \& authoritatesipfojum Cephali etiam, Riminal. \& Port. Imol.in locis relatis fupra.n. 16 in fine, qui rationes, \& fundamenta contrarix partis remouent, id circo fatis putauí ad eos me referre hoc loco, nec in trâefn cribēdis alienis feriptis amplius immor. rari, quoniá (vt ipfimet authoresnotas) runt) text.in d.authent. facramenta puberum. C. fi aduerfus véditionem, non procedit extante dolo, ex cómuni feoté tia omniü feribentiü ibidé, fic vt in hoc nullus adhue diffentiat, vnanimirer potius conueniant infiniti congefti âme fupra ex num. r2.cum fequentibus. De cius, in confilio 180 . numero 4. Iafon, in confilio 133 .columna 4 . \& 5 . libro 4. Rolandus, in confilio 80. numer. $60 . \mathrm{lib}$. 4. Nata, in conf. 658.num.12. lib.4.Bur , , Wh gos de Paz, in confilio 28. numero 14.
Sedvbicüq; in cótractu adeft enormif fimalxfio, ibi diciturad effe dolus pra-
fump-
fumptus, Tiue reipfa, \& fic iuraméti vin culünó obftat, \& minor reftitui debet, ve vleta relatos fupra, fic in ter minis ob feruant, \& poft infinitosalios rationem hanc afsignát Io fephus Ludouicus, decif.Perufina 18 . nu. $55 . \& 56 . \&$ nu, 63 . \& 70. quialijs relatis obferuavit, dolũ in enormifimalafione, non folǘreipfa, fed etiă ex propofito prafumi. Crauer. in conf:42.nu. 28 . fubdens in minoribus ex enormifsima lafione, fine dubio arकuidolum ex propofito,cü facilius desipiátur, fequitur Alciatus, in tract préfump regul.f.prafump.42. Marcus.An Tonius Eugenius, in conf. 28 .numer. 5 a quinu- 48 . \& num. $7^{6}$. in omnibus gener saliter, tä minoribus, quam maioribirs cóftituit, ex enormifsima lafione dolī refulkanté, dolo ex propofito aquipara ri. Sfortia Oddi, in conf.37. nu. 58, lib.t. Ioannes Vincentius Hondedei, in cóf. I8.num s8.libro primo. Bonifacius Ru gerius, inconC.I6 ex num. $55 . \&$ nu. 112. 2x cumfeq. lib. 1 inde fit, quod tutoris aut curatoris authoritas, decretū iudicis, \&z juramentũ operãtur in dubio, fecus quă do cóftat de enormifsima lafione, tüe enim cótractus á minore geffi firmitaté nó inducurt, ita Ripa, in refponfo 4.n. 35. Imol in 1 . fiquis cü aliter, in fin. ff. de verborū obligat. \& cūalijs lofeph.Ludouic.dieta decif. Perufina 18 .nu 72 er 32 as Prxterea \& quarto loco cófituo, in propofito dubio diftinguere nónullos DD.interenormé, atg; enormifsimath lafioné ; ve fcilicet propter enormifsimã cócedarur reftitutio iuramento nó obftãte, propter enormé vero denegesur, qua diftinctio aperte colligitur ex nonnullis ex his, quos fuperius adduxi, iré ex relatis per Couar.in d. c. quanuis pą̂ü, in 3. p. 5.4 . nu.3. Pancirolũ, in cớf, 1. Antonium Cabrielem, cómun. concl. lib.3.rit. de iure dotium.concluf.t. nu. 8. \& $9 . \&$ in terminis dift $x$ aurhent. facramenta puberũ, fic diftinguere DD. \& enormifsimâ læfionê ab enormi fepara re, affirmat Andreas Fachineus, corronerfiarû iuris,lib.3.Cap.14 in principio, 23. folio mihi $310, a l i o s$ vero authores, pra
fata diffinctione nó admiffa, indiftincte probafle, quod minor quädo ex cótra* Au eft enormiterlxfus, vel enormifsime, reftitui deber aduerfus contractü, etiã iuraméto munitû:\& fic nulládifferentiāconftituendāinter enormê, atq̧ enormilsimá lxfioné arbitrâtur cômuniter, qua in fententia firmiter infifiry quăuis profata diffinctionis doctorum mentioné nó faciar, nec dixerit, ficieos diftinguere, Caldas Pereira, in d.l. fi cu satorê habens.d.verbo, Lafis, nuiricol! 2. inverfic quandoigitur minor \& col. 3. in verficulo, prafumitur enim dolus, quibus inlocis læfioné enormem, arq; enormifsimam xquiparat quoad effeEtumpradictújarq;idemius in vtraque conftituit. Pedrochaetiá, in cóf, 26. nu: 3. quirecteaduertit, quod pleriq; ex do atoribus loquantur in terminis,quibus nó adeft enormifsima, fed tantüenor* mis lafio ó in eífdé terminis loquitur Hippol, Rimin.in conf. 228 nu. $36 . \&$ so. lib. 2. qui cumalijs pluribus authoribus. refoluit, decifionem tex. in diAt:authen. facramenta puberum, nó procedere da ta enormi lafione, fed eo cafu minori reftirutionem concedendam, idem eriá tuetur cóf anter Andreas Fachineus, li bro3 d.c.14.affirmans minoré enormiter læfum, iuraméto nó obftâte, reflituí debere, tuêtur, \&\& alij quâplurimi, mox referendi quorum omniü fententiz, libéter ego me fubfrripferim, inter alias, ea pracipue excitatus ratione, quod fundamentü prxcipuū doli pręfumpti, fiue reipfa (quo in enormifsima lofionè adducti funt doctores principaliter) fic equaliter militet in enormi, ficut in enormifsimalxfione, \& per confequés in vuraq; procedere nó deber d authen. decifio.quod non male cófiderarutrCal das Pereir. Achil.Pedroch.Hipp. Rimí nal. \& Andreas Fachin. vbifupra, quare nus dixerñt exprefsim, quod in enormi lafione dolus re ipfa interuenire cenfe ғıur, \&fic ea à iuraméto videtur excepra, fubdit Fachinip pe, verifsimú effe, iuramēta puber ̂́ effe inuiolabirer obferuãda, prout in d-authér.exprefsum eft, fed

## Quotidian.controuerfiuris.

nō ideo in integrŭ reftitutionem denegari eifdë grauiter lafis, vt latius oftendit ibidé, \& cónénitCagnolus,quialiós refert, \&in enormilę fione egre ģie häc opinioné defendit cốtrà cos, qui córrariü renent, in l.2.nu. $9^{8}$. cü fequentibu's C. derefcindenda vendit, Sfortia Oddi, incäf. 7 - nu. 58. volum.I.dicens, \& multorũallegatione cóprobans, quodquădoin contractuadeft falté enormis $1 x{ }^{2}-$ fio, ibi dicitur ad effe dolus prefumpt sus, fivere ipfa,ficut quando adefllęfio enormifsima, quod eciá recte anńótán axit ipfe, in tractata,de reftitutione ining tegrum, par.i.q.is.artic.8!nu.7o.vbidit cit, quod dolus, qui ineriormifsimalz2fione includitur, includitur etiä in enor mi fimplici, fecuindư magis communě fententiam, de qua dicit teffari Aluar. Cagnol. \& Neuiz ibi relatos. Andreas Gaill,qui etiã in énormilidipfum profí setur.pract.obrérủat.lib!2.obferuatione 77 . hu 12 . Decius, in cöf 180. num. 4. 5.\& feq.Ripa, refponfo. 4 .füb tit. de donation. Matth.Gribal. incóna. opin.in verbo, lęfio. Lauren. Rirchou.commu. opinio. centur.3. cöcl.8. \& centur. 4 . có* cluff. vbi latifsime Iafon, in cóf. 133 .col. 10.lib.4. \& in eifdem terminis eviormis fcilicet lxfionis loquêtes, \& minoriade uerfuscontractū iuramento vallatum reftitutionê concedētes, plène Cæphalus, inconf.io7.ex nu. 74 4tib. 2. Portius Imolenfis, in conf.tot.ex nu, 33.cu me: quentibus, Marcus AntoniusEugefiius, in conf.28.ex numer. 40 . cum fequent. lib.I.vbiinenormilxfione cóftituit idê ius, quod in enormifsina , 2 refertCaf fador.in decifienivnica, fub titul.deem ptio. \& vendit. atteftantem,quod Rota, quex $\begin{aligned} & \text { quitatiinnititur, noncurat déú- }\end{aligned}$ ramento in cafu enormis, aur enormiffimx lefionis, quem etiam refert, \& in fortioribus terminis, népe, quando minor iurauit generaliter non contravenire ratione minoris atatis, vel alia qua cunque ratione, vel caufa, fie defendit Simoncellus, de decretis, lib.3.tit: 8.infpectione 18. numer. 22 . \& 231 . \& 232 . \& 233 infin.folio mihi $4^{85,486 . ~ \& ~} 4^{8} 7$.
dicens, quod quando eñormis lafio interuenit, minor contrauenire potêf iu ramento no ob obátibus claufulis pradictis, \& refertquã plurimos alios, in ca fuenormis lafionis fic tenétes. Hippo. Rimin.alijs în locis, vltra locûrelatiom fupra, nu. 23 .anconf.s.exnuit8. cemfe quentibus, lib.I.vbinu.124.\&126.affipmat, in minore nó effe neceffariü, quod conftet de lxfione vetra dimidiam, red fatis elfe, qquòdfitin 6 .par.lę̧us, \& in có fil.203. hum $108: \& \mathrm{feq}$.lib. 2. vbialios multos authores de communi teftâtes in enormilafone adducit, \& his, quat in contrariü expendipoflunt fatisfacit, \& cül Iafone, Rblando, Natta, \& nünullis alijs, fecure etiáfic defendit, \& in mino reenormiter lafo loquitur exprefin? Ioannes Vincentius Hondedei , in cóf, 18.nu.58.59.8 60.11b.

26 Conftituo etiá ex fententia quófüdam, quos adduxi fupra, maxime Ioan, Gutier.in dauthent. facramentapuberũ, nu. 9 S. Molinx de Hifpan. primog. lib.2.c.3.num. 25 . Cald. Pereirex, in d.l.fí curatorē habens, diê.verbo, lęfis, hum. i.colum. 3 . in verfic.iaque adéó verum eft.Riminaldi, dict.confilio 228.nu. 5o. lib.2. Pedrochz, dict.confil. 26, ni ₹.ê alijs multis, quos ipfiptacitaruntecert Tumeffe, in ferminis d.authen facramé ra puberum, \& calp.quâuis pactu, de pab Ctis in 6 . quod vbi dolus ex propofito $6 \$$ interuenit, neceffaria non eft ablolutio aur relaxatioiuramétiadeffectulagendi,vt etiam optime declarank Couar is Padilla quos Molina ipfe.d.de2. hitriz. recêfuit, ac cū illis Abbatê,Alex. \& Deciū eciã retulit, carerû in eo dubio cốfí cutos DD. an abfolutio auf relaxatio itu ramétineceffaria fit, quảdo aninor, vel alius eft enormiter, aut enormifsime le fus, \& fic quädo nó ex propofito, fed re ipfa dolus côtigit, cótrarias quidé eofdéprotuliffe fentétias, nónulli nãq;, prę fupponür,contractü ipfo iure nullŭ efo fe, ne fcilicet iuramentư iniquiratis ac doli vinculü effe contingat, alij vero in alia funt fententia (in quam ego magis inclino \& fecuriorem arbitror) videlice,

## Liber Tertius. Capite fecundo.

licet, quodin omnibus cafibus, vbi ex dolore ipfa córingenti minor, vel ma* ior contraftûâfe geftũ, feu renunciationé impugnare contendit, abfolutione atq; relaxatione iuraméti prius obrenta; \& petita contractatū dolofe, hoo eft enormi, aut enormifsima lafione confe $\subset$ um refcindendum effe, vt fuperiores authores, multos alios cumulando, ac etiã contrarium tenentes recenfendo, magis communiter obfervarüt; \& tam in enormifsima, quam in enormilxfione id ipfum xqualiter accepe runt, quanuis abfolutionem neceffariä non effe permulti alij, formauerint; quos Burgos de Pace, in confil.28. numer. 17 . \& Simoncellus, de decret. lib. 3 . tit. 8 .infpectione 16 . num. 231. adduxerunt, \&\% alij etiam ex his, qui mox preci tabuntur: rectius ergo relaxationê atg; abfolutionem exigữt fuperiores, \& cü illis Neuizan.in conf.22.\& in confil.23, num. 2.\& feq. Marcus Antonius Eugenius, in confil.12.num.62. Io fephus Lu- 28 douicus, decifione Perufina 18 . numer. 67.68.\& 69.qui multos alios adducunt, Ioannes Mauricius, in tractatu de reftitut.in integ.c.II g.nu.II.\& cap.123. Bonifacius Rugerius, in conf. 16. nu. $52.53^{\circ}$ \& 54.lib.I. \& in terminis.d.authent. facramenta puberũ,eorum fententiã fibi magis placere, qui abfolutionem âiuramento petendam dicũt,firmauit Andreas Fachineus, controuerfiarum iuris, lib. 2.cap. 14 in verficulo, non melatet, folio 299 . in principio, qui in terminis d. cap. quanuis pactum, idem etiam obferuavit, \& abfolutionem â iuramen to petendam dixit lib.8.cap. 69 . in finalibus verbis, fol.ro74. Antonin. Tefau rus, decifione Pedemonta 223. nu. g. \& 10. \& 11 . \& 18 .vbi vide omnino, an vxor fideiubens pro marito cum iuramêto, vel tẩquă principalis cũ eo intercedés, obligetur de iure canonico, \& pofito, quod obligetur, an illi fuccurrendü fir fãte enormilafione, \& an enormis lxfio dicatur tantū, quãdo indemnitatem cớequi nó poreft in bonis marith, \& iügeilli Hieron. de Zaual. prattic.cómu-
ni,contra communes, quarf. 727 . ex nu. I.vfque ad num. 41 . quiloquitur in terminis $1.6_{1}$. Tauri, \& ipfius fententiãatque refolutionem verifsimã credo, \& in cafu occurrenti feruandam omnino, nec enim in ealege excluditur benefio ciũ aut remedium ex enormi aut enormifsima lxfione, mulierü fragilitaticó ceffum, indiftincte potius earũ obligatio annullatur, nifi ea concurrant, qua ibi traduntur, iunge etiā Ioannem Gu* tierrez, de iuram confirm. prima parte cap.55.\& practicarū, lib.2.çuxf. 28. \&t 2g. Azeuedum, in l.9.tit.3. num.g.lib 5. nou colled̂.reg.Ioannem Vincen. Hố dedei,in confil. 45 . libro primo, vbi plene de materia authent.fiqua mulier. C . ad Velleianum, \& commendo Petrum de Baruofa.5.par.legis primx.ff.foluto matrimonio, ex num. 54 .verficulo, fecā dus cafus eft, vque ad numer. 60 . \& vie de etiã D . Morquech. de diuifione bonorum, lib.i.c.9.nu. 43 .

Quinto etiam loco cóftituo, minorê enormifsime, aut grauiter lxfum, poffe reftitutionē petere aduerfus córractū, feurenunciationé,etiã fill læfioni huiufmodi renunciauerit, aut iurauerit fe illumratione cuiufcuaque laffionis non impugnaturum, \& confequêter ex nul la renunciatione, quantumcunque fpecifica, atque amplifsima illa fit, nó cenfe bitur exclufa ea lefio, qure adeò enormis, aut enormifsima fuerit, quod cum Antonio, Abbate, Decio, Ruino, Corneo, Craveta, \&ralijs obferuauitBurgos de Pace, in cóf.28.n.18. \& cü Caffador. Abbate, Couar. Padilla, Ruino, Crauer. Grämatico, Neuizan. Cagno. Caftren. Corneo,Bolier.\& Pinel.Ludouic. Mo lin de Hi\{pan.primogen.lib.2. d.c.3. n. 19. \& 20.qui dicit, quă plures tenuiffe có trarium, cxterum eos, nóloqui, nec intelligi debere in hac læfione a deô enor mi , fed in lefione veltra dimidiã tantum côtingeati, qux exclufa cenferi deber, quoties renunciatio enormifsimx $1 x-$ fionis, (pecificê, atque ex profeffo facta fit: enormifsima vero lefio, nufquam exsepta cenfetur in minori ex dictis

## Quotidian.controuerfiuris.

authoribus, \& eodem Molina, vbi fupra, numer. 24. nec in maiore iuxta ea, qux refoluit, ipfe eodem cap.3. nu. 18. verficulo, quod remperãdum eft,idem etiam obferuauit CaIdas Pereira, in d.I. fi curatorem habens, dicto verbo, lafis numero primo in fine, vbi referr Corneum, Rolandum, \& Burfatum, \& dicit talia verba renunciationis ciniliter inrelligi, \& ab illis quantumcunque gene ralibus gratem lafionem excipi.OCtauius Simoncelluis de decretis, lib.3.tit. 8. infpectione 18. vídendus ex numero 207. fol. 474 vfque ad finem infpectionis,fol.487.ibi enimplenius quidem cr teris omnibus loquitur, \& octo cafus principales diftinguit, vt oftendat, an \& quando minor beneficio xtatis, vel iusis, vel aliàs generaliter renuncians excludi debeat, vel hon, \& randem nume so229.fol. 484 .inquit, quod minor, quă do generaliter iurat non contravenire satione minoris ætatis, velalia quacūque ratione vel caula, tunc nullo pacto poteft contrauenire, quia virtute illius claufulx adeò generalis, iuramentú validar contractum quacéque ratione inualidum, \& in id refert congeritq; infinitos authores, flatim tamen, numero fequenti, folio 48 s. fubdit in hunc modum, Limitatur vlitimus ifte cafus, quando effet erormis lafio in ip fo contractu, quia tü̆ iuramentum non est obligatorium, $\neq$ propterea poteris minar contrauenire, etiam nulla abfolutionepetita, \& citat Hippol. Riminald. Anton.de Petrut.Cagnolom, $\mathrm{Cu}-$ man.Anton.de But Pet.deAnchar. Cal derinum, Iafonem, Decium, Ripam,So cinum, Curt. Iunio. Cœphalum, Burfasum, \& alios fic tenentes, \& demum nu mero 232 , fol 486 . fic Icriptum relinquit, Ampiiatur pradićta limitatio, etiam $\mathfrak{j i}$ minor in ip fo coniraciu promi fifeet, nots veni reconsta, reque ratione enor mis, neque enormis sum a lafionis, prout communiter fierifolet: wam adbuc pradicta claufula non obffante, poterit contrauenire, ơ cōractum refcindeie, \& refert Abbatem, Imolam, Alciatuin, Socinum, Decium. Ripam, \& Neuizan.ipfum probantes. Blazius, clores

Diaz de Mena, in additionibus ad decif.66. Gamæ, in fin. folio mihi 40. qui atteftatur hanc opinionem veriorem effe, \& ita feruari in iudicando \& confulendo, quanuis alij authores contradicant. Lofephus Ludouicus, decifione percufina 18 .numero 66 aduertens, ius ramentum; \& claufulas generales nihil in propofito operarift ante enormifsimalafione, \& inde effe, quod quanuis minor iuraverit omnia in inftrumento contenta effe vera, \& renunciauerit ge neraliter omnilegum auxilio \& favori, ac etiam lefioniprodict $x$, cótractus ob huiufmodilxfionem deber refcindi, Marcus Antonius Eugenius, in confiz. numero 7 o. libro primo, 1 atio eft, quia tales claufulx, qua huiufmodi renunciationes continent, dolo fa funt, adfacilioremque fraudibus parandum aditum a pponütur, ac it a quemadmodum \& córractus ipfi dolofí fint, ita \& claufulxipfxdolofx iudicantur, veper $\mathrm{De}-$ cium in confil. 8 o. colum. penul per Pa rifium, in confil 91 volumine primo. Grammaticum, decifione 66 . numero $49 . \&$ decifione 76 . numera 16 . Bonifacium Rugerium, in confil. 37. nume. 52. libro primo, vbicitat multos alios, \& numero 53 . dicit, id recteâ DoCtoribus decifum, quia fi principalia dolofa funt, \& accefforia fimiliter eiufdem nature effe prafumuntur.l.cum principalis. ff. de regulis iuris, regula, accefforiü, eodem titulo, libro 6.1 non dúbium in fine.C.de legibus, idem Rugeriús, in c5́* filio ${ }^{6}$.ex numero 58 .eodem libro primo, dicens, claufulas prodictas, atq; re $=$ nunciationes generales, ideo non noce re, quia qua facilitate minor contraxir, eadem renunciauit, \& non contrauenireiurauit, \& refert Butrium , Caftrenfem, Socinum, Corneü, Calca. \& alios fic notantes, \& multos alios cumulauit Simoncellus, de decretis, libro 3.titulo 8. dictainfpectione 18 . in principio, numero 135.folio 443.ac demum Rugerius iple eodem loco.numero $6_{\text {I }}$. \& fequentibus, optime adnotauit, \& aliorü authorum relacione coprobauir, quod

32 in minore, muliere, ac ruftico femper prafumitur fimplicitas \& ignorantia, fi contractus damnofus fit, quanuis iuramento firmatus, \& numero 65 . inquit, quod mulieres maxime minores, fem= per contra propria commoda laborare videntur. L. 4 in yltimís verbis. C. de fpó falibus,1.2. §. verba.ff, ad Velleianum, atque ex his debêt explicari aut reftrin gi , qua in propofito nimis generaliter sefoluit Ioan Gutierrez, in d. authent: facramenta puberum num. 88. Cextotả. dem, \& vltimo loco conftituo, ex dictis adhuc, atque ex communi doctorüreColutione aperte deduci, minorem fimpliciter contrahentem iuramento pra-ftito,folum renüciaffe videribeneficio xtatis, nec per hoc excludi ab auxilio.l. 2. C. de refcindenda vendit. fiquidē ex renunciatione, \& iuramento fimpliciter ad hibito, tantum maior effectus eft, flue pro maiore habetur, \& fic videtur (vt dixi) iuraffe non cótrauenire rationeminoris xtatis, fecus vero fi contraCus aliquem alium defectum patiatur, ita notarunt gloffa, Bartol.Bald. Angel. Caftrenfis, \& omnes doctores commu niter, inl.2 C.de refcindéda vêdit.glof fa , Io annes Andreas, Barbat. \& alij cómuniter, in cap.cum caufa, de empt. \& venditratque ex communidoctorüf fen rentia recte adnotauit Couar. in d. cap. quanuis pactum.3.par.5.4.numero ${ }^{6 . v-}$ bi eleganter explicat 1.56.ritulo.5.partita $5 . \&$ cum Pinelo, Padilla, Craueta, Anton. Gomet.Anton. Gabriel. \& mul tis alijs, Ioãnes Gutierrez, in d.authen. facramenta puberum,num. $86 . \&$ de iuramento confirmatorio, prima part. $\mathrm{c}_{\text {. }}$ 26. Menochius, in confilio 29. num. 39. \& 40. \& in confil. 84 . numero 46 . lib.ib Cafan. in confil. 7. numer. 26 Marcus Antonius Eugenius, in confilio. 28.ex numer. 55 . vfque ad numerum 5 . 1 libro primo, \& hæcent communis, magis comunis, verior, \& æquior opinio fecundum Simoncellum, de decretis, lib. 3 .titulo 8. infpection. 18. numer. 215. folio 477.\& 478. vbirefpondet fundamento precipuo authorum quorundam, qui
contrarium dicebant, idcirco fiue renũ ciatio aut iuramenrum fiat forma predicta, fiue generaliter fuerit iuratumali qua ratione, vel caufa non contrauenire contractui, adhuc per iuramentum; dumtaxat cenfetur fublatum impedimentum minoris xetanis, non vero aliud impedimétum annullatiuum quodcîque:imo quanuis fit renunciatum beneficio d.1.2. C. de refcindenda vendit. nó dicetur exclufum remedium enormis, vel enomifsimx lxfionis, fed rantü cen febitur cogitatum de arate, autde alijs beneficijs exprefsis, non verode enormilafione, nec de alio impediméto annullatiuo, quod cumalijs muitis optime obferuavit Hippol. Rimivald.incófilio s.numer.H3. cum fequêtibus, libro primo, \& fequitur Simoncellus vbi fupra numer 218. fol 47 g \& citatis quam plurimis additionator Gammx, adideci fionem ${ }^{6} 6$ numer. 3 fol mihi 40 .

Inde fit,quodquanuis apud legiftas \& canoniftas, crebrior vifa fit fentêtia, iuramentum excludere miorem à be? neficio dict 1 l.2.C. de refcindenda veै. ditione,fecundum gloffam, Bartolum, Salicetum, \& omnes ibi, 1 molam, Caftrenfem, Alexandrum, Crauetam, Cas cialupum, Socinum, Curtium, Caprä, Corneum, Calcanum, Cagnolum, \& alios plures, cum quibus Couar. in dict. cap.quanuis pa太tum.3. par \$. 4. num. 4. Chacheranum, decifion.41.numero 8. Ioannem Gutierrez, de iuramento cófirmatorio, prima parte, cap. 26.numer. 4. tamen fante enormifsima lxfione id non procedit: propter illam namq; remedium huiufmodi competere deber non obftante iuramento, aut claufulis, fiue renunciationibus quibufcunque, à quibus omnibus, \& renunciatione d.l. 2. etiamin maiore, enormifsima lafio céferur femper excepta, ficuti poft infinitos atios authores annotarüt Capra, in fuis regulis, capit. 87. numer. I26.\& feq. Couar.vbi fupra, num. 3. \& 5. Chacheranus, dicta decifione 4 t. numer. f . \& numer 4. \& feq.I oannes Gutierrez, dict.cap. 26 numer. 8 Marcus Adronius

## Quotidian.controuerf.iuris.

Eugenius, in conf.i2.fupra citato, num. 73. \& in effectu affentitMolina, deHifp. primog.lib, 2.cap.3.numer.I8.Et hactenus de materia textus, in d. authent. facramenta puberum, \& de his, qua perti nentadillam:

Nunc vero fubfequenter agendum eft de materia tex.in d.cap. quanuis paAtum, de pactis in 6.8 pro vera explica tione eorum, quxa inftitutum meum atsinêt, alijs quã plurimis confulto pro termiffis, antequam deueniǎ ad quxftionem principalem, vtrum illius tex. difpofitio, data enormi, vel enormifsimalxfione procedat, monendum lecto rem duxi,hoc loco, fiue hic dicédis circa eiufdem cap.decifionem, addēda effe, aut aqualiter intelligenda ea, qux fu perius diximus ex numero 7 , vfquead num 12 .finailiter, \& difta ex numer. 13. vfquead numerum ${ }^{6}$. quatenus explicare curauimus ex propofito, qux dice retur enormis, aut enormifsima lafio, ibinamq; per multos authores citauimus, quorum plures in terminis dicti cap.quanuis pactum loquuntur, alij vero in terminis atque fpecie d.authết.facramenta puberum, ea etiam, qua in mi nore ibi obleruata fuere, ex num. ${ }^{6}$. vfque ad numerum 34 . x qualiter etiã obferuanda in minore, quoties in terminis dicticap.quâuis pactum, verfemur, ac denique circa maiores, \& minores vera effe \& tenenda in fpecie d.c.quanuis pactum, qux circa abfolutioné aut relaxationem iuramentiannotaui fupe rius, num, ${ }^{26}$. preterea, \& monendum lectorem duxi, pro dilucida prafatidubij explicatione, atque refolutione neceffarium effe promittere, fiue confituere antea nonnulla, qux vere pretermitti nó poflunt, vt doctorum hucvfque feribétium placita, \& refolutio nes diligentius declarem.

Et in primis conflituo, quod minor renuncians com iuramento hæreditatí paternx, vel maternæ acquifitæ, vel acquirend $x$, non poteft cótra pactum venire, nec etiam abfolutionem obtinere, vtagat contra renunciationem ratione
minoris xtatis, quia(ve dixi fuprain initio huius capitis ) per iuramentum ma* ior efficitur, fic probatur in dicto capit. quanuis pactum, de pact.in 6. vtrecte aduertit Couar.in relectione illius textus.3.par.5.4.num.6.in verficulo, quinta conclufio, \&ribidem. §. primo nume ro 3. Ioannes Gutierrez, in verbo, ấ filia, numero primo, dicens, quod decifio illius cap. procedit etiam fi filia fit minor vigintiquinque annis, maior tamen duodecim, quodipfum, \& alij quă plures fequuntur, \& materiam illius cap. 1a rifsime declarant, Antonius Gomez.ia 1.22. Tauri, ex numero 6 cum feq. Tellus Fernandez, in 1.6. Tauri, numer. 39. cum multis fequentibus. Menchaca, de fuccefsionum creatione, lib.2.§.18. per totum, vbi vide omnino, \& quartionur̃ vfufrequentium, lib.3.cap. 43. \& capit. 44. \& 45. Molina, de Hifpan. primog. lib.2.cap.3.Burgos de Paz, in confilio 5. pertotum. Galpar Baetius, de non meliorand.dotis rat.filia.cap.10.ex nu.102. cum multis fequêtibus, \& multos alios congerit Petrus Cenedus, in collectanea decima, ad librum fextum decretalium. Paulus Parifius, in confilio ${ }^{26}$. libro 3 .qui optime loquitur in materia di eticap.quanuis pactum. Hippol.Rimi_ naldus, in confilio 228.lib.2. Marcus An tonius Eugenius, in confilio 28. per totum, libro primo, \& in confilio I2.ex nu mero 62 , eodem libro. Seraphinus, de priuilegijs iuramenti, priuilegio 21.per totum. Sy luefterAldobrandinus. in cófilio 26 . per totum, \& in confilio $75 . v o-$ lumine primo. Menochias, in confil. 6. libr.primo, MichaelGrafus, recept.iur. fentent. §. fuccefsio abinteflato, quxfione io. \& fequétibus, \& $\&$ inftitutio. quaftione it.\& s.legitima, quaftion. 3. numero 13. I oannes Vincentius Honde dei,in cófilio 2 g.ex numer. 5.\& numer. 7o.cum multis fequétibas, libro primo. Hieronymus de Zauallos, practicar.có mun.contra commun.quaftione i15. \& 116. infinitos alios fciens confultoque prętermitto, quoniâa â fuperioribus prę citantur.

39 Deinde \& fecundo cóftitio, ex enor mifsima lxfione dolum prefumi, quod numeris precedentibus late explicatü, \& frepe repetiram̆ fuir, \& confequetrer in eoverificaridecifionem textin diet cap:qianuis pactum, div vult, quodres nunciatio etiam iurata, interueniétedo Io non fubfiftat ; quia quánuis loquatur dedolo generaliter;nondebetreftin. giad dolum, ex propofito magis,quain addolum re ipfa, quil ex enormifsima txfonecaufatur: \& quanuis prefump ${ }^{\frac{2}{4}}$ tus, vere tamich dolus eft, fue proprid dolo compafatur, quiexenornifima lxfionerefultat, ita ex communi oma nium intellectuad texin dieto cap qua uis pactum poft Caftrenfem, Aretinans Socinum, \& Decium teflatupparifus, dicto conf,26.numern73.libiz. Marcus Antonius Eugenius in conf. 28. nu $49^{\circ}$ \& so.lib. SyluefterAldobrandinus, in confil.26, numptoi\& in confil.75.nu. 8. \&ximig.\& ro. libro primo,Hippol. Ri minaldus, in confilio 228 .numeri 47 . libso 2 . dicens ita tenerecómuniter Do Atores, \& multos referós A ntonius Ga leatius Maluafsia, in comfli 126 . ex nu: 26. cum fequentibus, libro primo, Cos phalus,inconfil.34.nụmer.24. \& incó filio 142 . numero 29 libro primo, quo
41 loco, noumero 3 oindeinfert, quod ficur dolus verus remittinon poreft in fpecie dicticap.quanuis pactü, paniternec dolus præfumprus, $\&$ confequenter, quod enormifsimx lafioni, etiam cum iurament o valide renunciari nó poreft, \& latius profequixur Maluafsia, dicto confilio 126. exnumero 28. \& inconf lio 65 .ex numero 2 g.cum fequentibus, eodem libro. Vincétius de Franchis, de cifione IIginumero 6, Iofephus Ludo, uicus, decifione 18 , numero 64 . Hiero, nymus de Zauallos cómun. contra có munes quaftion.I 5 .numer, 4. optime Bonifacius Rugerius, atque in terminis dictıcap.quanuis pactum, in confil. 16. ex numero $52 . v f q u e$ ad numerum $58 . \&$ numero 86.8 numero 12.0 oumfeq. libro primo, vbiplene profequitur, \& ra tiones concludentes fuperioris sefolu-
sionis cómunis afsignat, vnde \& necef farió ád limitationem, aut generalem declarationem eorum, qux dicêtur in fra,oblerùndum erit, quad vbicumq? exfrentianione facta parri, matri, vel fratridici pofsirrenunciancm circune dentum, fatem dolo profumpto, qe re ipfa, autalio modo quocumque adhibĭ co, rine quidemremunciatio non produ ceteffeet 敬nec fibfferepoteric; quod alfomprint probarar ex cómuni variuf que iuris interpretum fententis, tamin dieto cap, quamisispactum, quam in d. authent.facramenta puberum, ir infpe ciexpof Abbarem, Socinum, Gurium Iuniorem, Neuzañ. Ripam, Fielinum,
IA Decium, Cocphatum, Bab. Syluanum, A lex. Grammaticum,R olandem, Paŕ frum; \& alios annorapir Sfortia Oddlion confil. 37 mumerols7. libra primioy \& vL tra eunifippol. Riminaldinconf.228. numero 49 libüo 2;quiex alijs recte, \& gerieralirer conftituit, quodybi lexdow Iumprefumit, iuramentum renurnciansinonobeft, id ergo (vrdixio abílute etitintelligendum incomnibus caftibus, qui infra, inumeris fequentibus difinz guentur, \& fiue delatriã, fuedeferenidx bxereditati,aut in fauorem ynius, vel alterius renüciatio fiat,quod tamen diC creti, bonique iudicis arbitrio relinque re, fecurius erit, is enim iuxta factioccurrentis, \& perfonarum qualitares, \& circumftantias,melius difudicare porerit, an dolus profumi debeat, vel nó, frwe an dolus prafumprus, fufficiensfit adrenunciarionem inualidãdam, an esiam lxfiovalde enormis, autenormiffima fit, vel non, quod pariter eriam fe. cüdum eius arbitrium debebit femper diffiniri, arque diudicari, wr interminis d.authent.facramenta puberum, obfer uavi fupra, hoceodem cap. num. $13.8 \%$ 14. \& inserminis dicti cap quanuis paftum, poftquam aliorum fententias ref tulit, qui enormifsimã lxfonem diuer$G$ Gode acceperunt, fic obferwauir, \& plares alios in id reculir Marsus Anon. Eugen, in confilio 29 , numero 39. 40.84 lilibroprimo \& \& efferagis re-

## Quotidian.controuerf.iuris:

Eepram fententiam dixit Rolandus, in confilio 7. numero 56.volumine.3. Mot 44 linam, \& alios retuli fupra.d.numer. 13 . \& 14. \& vltra relatos ibi,idipfum tenuit Ioannes Gutierrez, in diCticap.quanuis pactum, verbo, si tamem iur amperto, nu. 2. ybi pofquam retulitiAnton. Gabriels \& Gratirefolutionem, quod tunclafio dicaturnimis excefsiua, quandoeft. $\mathrm{vl}_{5}$ tra triplum, vel quadruplumiufti protij inquit fe verius credere, vt hoc relin quatur arbitrio iudicisaq ty fima งแन

Denique obferuandumerit, dietaactenus ex número 39. cum feq. notanda effead refolutionem eorũ, qua moxagentur ex, numero sorcumf fequéribus, namf fiverum eft, decifionem text.ind. cap: quanuis patum, fic procedere in dolo prafumpta, ficut in dolo vero, ék enormifsima autem lafione dolú profumi, confequens erit, vt ex diCtis fupe* rius, eorum, quix inquiruntur exdieto numeroso, refolunio pofsit deduci, id samen commodius vifum fuit referua seibi, \& anteanónulla alia pranotare:

Prateréa ergo \& tervio loco confti tui, in hac materia renunciationis facte tempus femper, \& perpetuo confider á dum, cum delxfione in huiufmodi rez nunciationibus agitur, etiam frexpoft facto facultates parris excreverint, nec renunciantem exeo felafum contenz dere poffe, nam ficut bonis diminutis, non diminuitur,nec reftituitur id, quod ex čalla renunciationis femel acceptü fuis, ita fuper crefcentibus parentum fa cultatibus, augendum nó erit, quoderfe fine dubio per text.in dict.cap. quanuis pactum firmauir ibidem Ioănes Gu tierrez, in verbo, $A$ filia, numer. 11 \& retulit Couar. Tellum Ferdinădez, \& Vi Halobos, \& cum Alex. Decio, Parifio, Boerio, Menchaca; \& Tello Ferdinan dez, ipfummer obferuauir Molina, de Hifpanorum primogenijs, libro fecundo, cap. 3. numero 29. $\mathbf{2}$ bietiam citauit Couar. fed non in locorelato per Gutierrez, fed in alio diuerfo, hoceff indi Eto cap.quanuis pactum.3. parte.§.4 nu mero 7.ad finévbi Couar. dixit exfen-
tentia aliorvmauthorü, femper in propofito cafuconfiderandum, an filia,que hareditati paternæ futurge renuriciauir; dotem acceperitiuftá eo temporeinfpecto, quo dos ei data \& conftitura fue rit á parente, \& computatis illis banis? QQux eo rem pore pater habebat, nó his; qua vel habuit poft, vel habehe potuit, \& reddit rationem, quia zunc dotis datio non ef adrationem legitimx conf deranda, que cafuforet conftituendas iuxta quantitatembonorum, que pates häbebat mortistempore,fed eft doscó fituenda iuxta officium paternum, \&z fic fecundum bona squx tempore nupciarum, -\& conftitutionis dotis pater ha buit, \& in id refert Deciü, Alexandrü, Georg. Nattam, \& Parifium, \& in effe Etu affentir Motina, dicto cap.3.numer. 28. conuenitque Aldobrandini refolurtio, in confil. 26 .numer. 14 elib.i.vbi alijs multis authoribus relatis obferuauit, quod lofio in filia, qux renunciauit hareditati paternx cumiuramento, nó debet confiderari, habito refpectu ad legitimam, fedad congruitatem dotis, \& anteà numero 109 . dixerat, quod filia renuncianslegirimx, rion potelt petere dotem, ne f fupplementum dotis, habizorefpectuad legitimam, quia fic legitimam, cui renunciauit, pereret, cũ dos loco legitimx fuccedat, \& numer. 102. in eodem confilio 26 . cum alijs multis authoribus annotauir, quod filia, que renunciauit fuccefsioni paternx, non dotata, velincongrue dotata, poteft pe rere vfque ad congruentia m fupplemé sum, \& vide omnino dicta infra, numer. 65: atque eundem Aldobrandinum, in eodem confilio 26 .ex numero 103 . wbi poft Decium, in confilio 26 colum. I. \& in confilio 18 o.columna prima, \& in confilio 276 .column. prima, verficulo, fed tamen his, Paulum Parifium, in con filio 26.numero 88. \& 89. libro 3: â quo in effetu omnia fere tranfcribit, quæ il loloco annorauit, recte aduertit Aldobrandinusipfe, quos dos congrua inter minis noftris folet dupliciter cófiderari:vno modo dicitur congruainfpecto
tem.
tempore matrimonij, vel carnalis, vel firitualis, \& in ea confiderantur facultares patris tempore conftitution is, nö mortis, numerus filiorum, qualitas mariti, feu monafterij, \& mos regionis : \& confequenter non attéditur, quod fuiffent bona patris poft modum augmentata, ex quo poterant decrefcere, \& filia poterat prxmori patri, fed tempus renunciationis tantum infpicitur, vt fupra diximus, ac etiam confideratur dü. taxat, fi filia fitnupta condigno, \& habuit dotem fecundum lociconfuetudinem, aut perfonarum qualitatem, vel fi pofita fuit in monafterio códigno qualitati, $\&$ nobilitati fur, \& data fit locoeleemofynx tanta dos, quanta dari folet fécundum morerteligionis ab alijs fimi libus filiabus: his enim duobus concurrentibus non poteft allegari in cógruitas doris, vtidem Aldobrandinus proba uit diĉo nu mero 103 .v fque ad numerú 107. \& cum Caftrenfi, Alexandro, Cur ti. Senio. Corneo, Craueta, Parifio, Ca rolo Molineo, \& Alberto Bruno, elegá ter Mulina, de Hifpanor primog. lib. 2. dicio capit. 3 . numero 27 . \& 28.firmans non poffe dicifiliam enormiter lafam, qua fponte monafteriū ingredi volens dote competenti ad religionis ingreffum obtenta, paternx, ac maternx hære ditati renunciauerit, cum enim ipfa reli gionem profiteri velit, nulloque alio, quam dote competenti indigeat: fi dos comperens eidem fecundum eiufdem, ac monafterij qualitatem, ac confuerudinem afignata fuerit, in nullo $1 x$ fa dici poterit:quanuis parentum bonis confideratis, enormiter læfa videaturidque (aduertitiple author) pari ratione dicê dum in fillia, quæ dore competētiaccep taiuxta eius, ac patrimonijqualitatem, \&quantitatem hæreditati parentü renunciauerit, vt ex ea pater ipfe, in perfonam filij maioris natu primogenium inftitueret, ac etiǎin filijs afsignatis fibicompetétibus alimentis renúciantibus, dicendü fore, nifi ex maximo exceffudalus argueretur, quod colligi di cit ex authoribus antea relatis, quibus
iunge Aldobrandinum, diato confilio 26. numero 36.38 .39 \& 40 . \& 47. demü inquit Molina, fe veram exiftimare cóclufionem, \& doctrinam pradiçā, dūmodo ad id recte qualitas perfonarum, arque actus, \& caufx ex qua renüciatio fir, quantitasque patrimoni confideretưr, fíc quax etiam verả exiftimaffe Méchacam, de fucefsionum creatione, lib: 2. 5.18 numero 129 . quanuis de ea dubitet Couarriu in dicto cap quanuis paCtum, par.3.8.4.numer. 6.verficulo, fep tima conclufsio, quiadductus eft excó muni opinione, quod fcilicet filia pofsit ex enormifsima lafione renunciationé eriam iuratam in fringere, cuitamen ip femet Molina, \& vere refpóder \& erudite, \& quidé terminos hos eleganter diftinguit, quos alij inuoluunt, \& confundunt, $\&$ in propofito $x$ quiuoce 10 quuntur, dicit ergo verifsimam effe có munem fententiam, quod renunciatio etiam iurata ex enormifsima lafione pofsit infringi, ceterum filios, vel filias dotem, aut alimenta competentia accipientes, prentumque hxreditati, vtex ea primogenium inftituatur renuncian tes, non poffe fe enormiter lafos appel lare, cum id in eorum, totiufque familix, reipublicxque vtilitatem conuertatur, \& hactenus Molina cuius refolu tionem, ideo hocloco inferendam, neceffario putaui, quod fic intelligi atque explicari debeăt omnia, qux in hac ma reria infra dicentur, fatemurergo ind fincte, ex enormifsima lafione renunciationes etiam iuratas infringi, negamustamê, enormifsimam læfionéref. pectu farreditatis aut patrimonij renun ciati metiendam, aut inficiendam efle dumtaxar,fed \& alia aduertenda, atq̣ue preoculis habenda in propofito confis ruimus, ex quibus enormifsimx lafionis cafus vitari poterit, hoc eft, fi cafus érectionis atque inflitutionis maiora tus interneniat (quem Molina confiderauit) aliave iufta caufa accedat, qux iu dicantis religioni debebit relinqui, aur faltem (quando aliud non interveniat) fi inffecto tépore matrimonij, vel car-

## Quotidian.controuerf. iutis.

nalis, vel fpiritualis, \& cxteris; qux in initio huius numeriinfpiciéda effe nota uimus obferuatis, cógrua dos afsignara fuerit:congruitas nãq; illa, actusve, aut caufx qualitas, enormifsimx lefionis rationê fic excludet, vt nufquâ renücia tiones fic factas infringi ex fola confideratione hęreditatis, aut parrimonij re nunciati contingat, nifi ex alijs dolus ar gueretur, quod ex Parifio, Aldobrandino, \& alijs (quos paulo ante citauimus) apertifsime cóprehenditur, \& multum notari debet, alij namq; quam plurimi, vt vidifti fupra, ex num. 12. atq; ex numero 17 . ac numer. 40 . \& videbis fatim ex numero so. in diftincte tradiderunt ex lafione enormífsima refcindirenun ciationem iuratam, nec ad prodicta advertunt, vt etiam non aduertit Ioannes Gutierrez, fed fic indiftincte refoluit, in dicto cap.quanuis pactum, verbo, $\delta i$ tamen iuramento, numero 2. \& hactenus de primo modo, quo dos folet confide rari, vt congrua dicatur de his auté om nibus nunc confideratis, latius agetur infra, maxime ex num. 86 .

Alio denique \& fecundo modo (vt ipfe Aldobrandinus dicto confil. 26. ex nu.107. vfque ad nu.110. (ubdit) dos dici tur cögrua, fiue congruitas confiderari poteft, fcilicet, habita cófideratione ad legitimam, \& tunc attenditur tempus. mortis, fic vt non pofsit effe dos minus legitima, qua deberet confiderari iuxta valorem bonorum fecundum tempus mortis: \& fiifto etiam modoconfideretur congruitas, fiue incongruitas dotis, adhuc filia, quar renuncia uit, nibil petere porerit pro fupplemento dotis recepta, aut legitimx, quia ex quo renü ciatum ef legitimx, \& doticommenfu rädx ad rationé legitimæ renunciatum cenfetur,tanquam fubrogate loco legi time, cui renunciatur, \& renunciari po reft, vt cum alijs authoribus, \& poft Pa rifium fic in fpecie, atque exprefsim dicentem, obferuabit idem Aldobrandinus, in propofito videndus omnino, qui ramen, ac eriam Couar.\& Molina, in lo cis relatis fupra, numer. 47. Caftrenfis
denique, Decius, Alexan. Ceorg. Nat. Parifius, Corneus, Crauet.\& alij, quos Molina recenfuir: loquuntur in renunciatione hareditatis patern $x$, aut mater nx nondü delata, fed in futurũ deferen d $x$, in qua, aut refpectu juris nondum quxfiti, fed quarendi,fic recte congrui tatem dotis accipiunt, quanuis parentũ bonis confideratis, enormiter fuiffe lxfam filiam renunciantem appareat, (vt fupra diximus) \& Molina inquit vbifupra, dicto numer.27.fi vero renunciatio fieret delat $x$ iam hareditatis, \& iuris quarfiti, nonita de facili cógruitas pręfata dotis inducetur ab ipfis, iuxta ea, quæ infra dicétur, quod eft notandū, ne iniftis terminis decipiamur, aut authores pradictos extra terminos in quibus łoquûtur accipiamus, quâuis femper,ac indiftincte verüfit, lxfam nó poffe dici filiă, qux ad carnale, vel firituale matrimoniū congruâ dorê acceperit, iuxta rationem numeris pracedentibus intel lectã, illă accipiendo, quanuis habira có fideratione omniū bonorum parentis, enormis lafio dici poffer, ex fuperioribus authoribus, \& rationibus Parifijin loco fupra cómemorato, \& vide omni no infra, ex nu. 65 . cü fequen. \& nu. 83. Quarrodeindeloco, \& principaliter conftituo, dubiû effe, an decifio text.in d.c.quanuis pactü de pactis in 6 . habeat locum data enormilafione dútaxar, nó enormifsima ? pro cuius dubij exacta, 51 atq; perfecta explicatione, neceffe erit, erit in memoriam reuocare ea, quaf fupra, ex nu.39. vfq; ad num. 43 . diximas, quatenus obferuauimus, decifioné pon tificiam.d.c.quanuis pactü, fic obtinere in dolo prafumpto, ficut in dolo vero, \& inde animaduertere, quod quãuis au thores omnes ibidé à me relari, vnanimiter dixerint, renüciationé eciāiuratá propter enormifsimam lafionem refcindi, \& id ipfum quâ plures alijtenuerint, qui mox referuntur, alij tamen contradixerunt, idcirco in enormi tantum lefione difficilius id redditur, nam $\mathrm{fi}_{\mathrm{i}}$ in enormifsima etiam lafione, inter Doq̂ores altercatio fuit \& córra-

## Liber Tertius, Capite fecundo.

rietas, illamque indiftincte dicuntnoce re iuräti, fortius viderur, quod enormis $\$ 3$ abfolute debeat nocere, cxterum rem hane magis fpecifice tractando, quod senunciatio etiam lurata, fi enormísimamlxfionem contineat, iuranti nó noceat, nee fibi vendicet locü decifio tex. in dicto cap.quanuis pactum, faltem petita abfolutione a iuramento:tenuerunt quamplures authores, quos in vnü congefsi fupra,numer. $40, \&$ feq. qui \& infinitos alios commemorarunt, ac etiam Per.de Anchar, Abbas, Calderinus, Feli nus, Federicus de Senis, Caftrenfis Are tinus, Barbat. Ripa, Decius, Socin,Cory neus, Anton.deButrio, Alex. Curtius Iu nior, Calcan. Gualdens, Guid.Pap. Gou zadinus, Parifius, Craueta, \& Grammar ticus,quos retulit, \& hanc opinioné viderimagis communé dixit, ac eam plusibus modis ampliauit, \& linitauir Anton. Gab.commun,conclu liib. 3.tit. de iuredotium, concluf. t numero 8 \& fequentibus, Ruiuus, Cagnolus, Albanus, Alexander, Decius, \& alij, cum quibus Ioannes Cephalus, in confli.34.nu. 20, \& in confil. 62.numer, 14 . \& in confilio 137. numero 53 : \& in confil. 142 . num, 25. \& numer. 47 libro primo, \& in confilio 208, numero 5. libro 2, Couar. in dicta cap quanuis pattum 3. parte. 5.4. num. 6. \& íbidem Ioannes Cutierrez, in ver. bo,Sitamen iuramento, numero 2. Moli* na, de Hifpan primog libr. 2 capit 3 nu. 28.in verficulo, Verum ramen ego, vbi veram opinionem dicit, Portius Imol. conclar.lib.4.conclufione 32.Burfatus, in confilio 75 . fub numero s.libr.primo, concludens hanc opinionem æquioré, veriorem, \& magis cómuncm. Marcus Antonius Eugenius, qui multos fic te. Bentes refert, \& tuetur conftãter, in cór filio 12. ex numero 62 . y fque ad numer. 76. \& inconfilio 28 .ex numer. 42 vfque ad numerum 54 . libro primo, Syluefter Aldobrandinus, in confilio 75 ex num. 5.vfque ad numerü 1 6. libro primo. Antonius $G$ aleatius. Maluafia, inconfil. 65 . ex numero 24 \& in confilio 126 exnumero 24 . vfque ad numerum 40. libro
primo. Hippol. Riminal.Bonifaciṭ Rugerium, Vincentium de Franchis, Iofephum Ludouicum, \&Hieronymum de Zauallos retuli fupra.num 4I.

Ij autem omnes, \& alij qua mplures, qui ab eifdem pracitantur, ducuntur \& juribus \& rationibus, ac primum extex tu, in l.f. fuperftice. C. de dolo, vbi immodicalafio fic in confideratione habe. tur, yt propterillam in factum actio uri, buatur, dicirur namque, sane fimmodice befaes, non de dolo prepter pateruam vierecis. diam, fed in falium actio tibi tribuenda eff. Deinde per texrum, in l, maioribus. C. communis veriufqueiudicij, vbiquod inxqualiter façum fyerit, reformandü: fore Imperator promitit, ac deniqus ex ratione rex.inl.2, C. de refcindend vendit, ratione etiá, guia proprer enormifsimam lxfionem illaram, perinde res iudicatur, ac fi dolus interueniffer.1. fiquis cum aliter.ff. de verborum oblin gat. dolus autem fínterueniffer, cerıú eft quod contractus aut renúciatio refcinderetur per textinl. \& eleganter.ff, de dolo. . qui cum rutoribus. 5 , qui per Fallaciam.if, de rrấactionibus. 1, vltim. C. mandati.denique, quia (vr dictū fuif fupra num 39 \& 40.) quanuis fextus in dict.capit, quanuis pagum, loguatur de dolo generaliter, fiue ab eius regula excipiar pa ftionemiuraram doloaduer Carii,nó deber refringiad dolḱex propofito tantum, fed eriam intelligion do lo reipfa córingente ratione enormifsí ma lafionis, ille namque proprio, \& ve ro dolo comparatur, vtibidem probaui,vnde cúralís lafio doli prafumprioneminducat, nec yerifimile fir pacifcen ten santel la ioni confentire voluifle, iuramentü nihil operarí debebit, quo. piamillud non deber effe vínculum inil quiratis, fed tres comites habere, veri-
 inter crtera.22.quaf. 4. ©ap. quanto de iure iurando, cap. a nimaduertédum. 22. quxft. 2. ve in noftris rerminis poft mul sos alios fic probarunt Antonius Galea tius Maluafia, IoannesCephalus Sylue Rer Aldobrandinus, Marcus Antonius Euge-

## Qaotidian controtuerfiutis.

Eugenius, \% allj Papri, hoc codem nu4 mero à me relati, qui eriam fubdunt, $1 x$ fioni enor mifsimx, nec cum iuramend to valide renüciaripoffe, imo ipfius ratione contractuicontraueniri poffe, etiam quod illi expreffe fic renuciatum fuerit \& nullam çautelam verborũ daripofe, qua recifionis remedium tollatur, vt antea probainumer. 4 i.vbi mul cos retuli, \& in rerminis dieti cap. quãuis pactum, cum Abbate, 1 mola, Alcia Co, Socino, Nonio, Cagnolo, Alex.Cra uiera, Ruyno, \& multis alijs adnotarũt Cephalus, in confilio 142 .numero 30.1 l bro primo Ahtonius Galeatius Malua? fia, in confil. 6 . ex numero 29 . cum feq. \& in confilio 126. ex numero 28. 1ibro primo. Marcus Antonius Eugenius, in confilio 12. numero 70 . \& in confil. 28 ? numerósz. libro primo, plene Ioannes Gutierrez, indatuthent facramenta pư Бerum, ex numero 97 : vq que ad numer. tos.quilicet loquatur in terminis illius authent. æqualiter tamen accipidebe? in terminois difticap. quanuis pactū, \&z fic ip fe in repetitione eiufdem cap. verbo, Sizamenisuramento, numero 2 . feremittit in propofito ad ea, que fcripfit in d,authent: facramenta puberum, dicto numero 97 cum feq. vbirectius id intel ligit \& declarat. quam intellexerat ibidem, numero 88. quo in loco ab eo dic̀z nimis generalia fuiffe, aut reftringi, vel explicari debere luxta ea, quxâ mé explicata fuere, aduertebam, fupra, nu. 33. Er hactenus de primâ, atque commư niorl opinione in propofito dubio.
Econtra tamen, quod renuncietio iu fata, etiam fi enormifsimam lafionem cótínear, iuranti noceat, né yllo pacto pofsitilli contraueniri, tenuerunt \& aiij quamplures aurhores, Archidiaconus inquam, loannes Andreas, Imola, Baldus, Angelus, Alexander, Caftrenfis, Romanus, Iafon, Corneus, Ioan. An ton. Alex. Anton. de But. Socinus Senior, Crotus, Aretinus, Curtius Senior, Georg: Nat. Bertrandus, Gozadinus; \& Grammaricus, quos in id congéfsit An tonims Cabriel, conmun.concluflib. 3 .
titulo'de iure dotium, coñcluffone prit má, numero 5 . Burgos de Paz , in confilio 5. numero7. Achiles Pedrocha, in confilio 35 .numero 104. \& 105: \& horfit numero recenferi etiam poffuni Panci rolus, in confilio 35 numero 15 : 8 inco filio 62 .numero 2 2. Berorius, in confil. 51.numer. primo, verficulo, \& quantis hic, \&z numer. 9.libro primo. Vuefembet.in confilio 22 .numer. 47. Capicius, decifione 159 numer.iz.cumalijs, quos pro hac parte'adduxit Carolus Antonius Pureus, in cotrifio vnico, exnume ro 53 .vfque ad humerum ${ }^{56}$. quod habe tur pof confilia Sfortix, libro primo. Ij omnes mouétur dumtaxat ex pótificia decifione text. in dicto cap. quẩ uis pactum, de pactis lib.6. qui indiftin= Ete dicit, çod iurameatü omnino obferuaridebet, \& dum excipit, finon vi nec dolo preftitum fuerit, non poteff accipi in dolo ré ipfá, red intelligide? bet rantum refpectu doliex propofito? vt haius opinionis fequaces inducere, atque accipere illum textum, cóflat ex dićis per Marcum Añton Eugen.incé filio 28.numer. $20.8 \times 2$ rilibro primb.

Tamen rextu's ipfe vitari poteft fat cillime (\& vere quidem) inducédo, ata que accipiendocum, provt commuits rer indusere, atque accipire Doctores? qui primam opinioné tuentur, diximus, fupranumero 53 .ante finem, in verficu10, deniq; quia vt diftum fuit fupra, 8 fic nullo modo vrgere poteritint con trarium, quippe cum negari nón pofsir, quin Romanus Pótiféxibi, â regulage nerali exprefsim excipiat pactionê iub fâtamdolo a duerfarij, vt conflat exil2 lis verbis, sitamen iuramentonon vi, nef dolo praffito. Qiare ergo accipiédus nố eft in dolo reipla ex enormifsima lā fione contingente, ficut in dolo ex pro pofito, eum verque dolus fit, $\& 2$ verbà prafata fic generaliter prolata, omnetrí dolum aut machinationem includants, \& ab intentione Romani Pontificis val de alienum fit, dolum quempiamexclui dere, aut vim aliquam iuramento pra* Bere, quod quacunque ex parte aliquá iniqui-

## Liber Tertius. Capitefeccundo.

iniquitatem continere pols sit, vnde appareo fecurdam hanc opinioné, nec iuTe aliquo, nec rationevrgêtifulciri, tex tumpotius pro ea adductum, in contrasium retorqueri,\& verba eiífdem pon* derata fuperius, primam opinioné claन re confirmare videri.
*ouocirca in profato dubio, alij dita ftinguendũ exiftimarunt inter enormé, atqßentormifsimã læfionem, vt fcilicee senunciatio iurata, faltē petita prius ab $\Rightarrow$ folutione â iurạméto, iürantinớ noceat, fienormifsimamilafionécontineat, fecus vero fi enormistãtumlafio fit: quá moda expreffe diftinguit Corneus, in confil.166.volum.I.ad quem, ex omnibus, quos hucufq; pralegerimaduertit Colus A ntonius Gabriel, \& refert eum communoopinio lib.3.titulo de lure dotium, conclufione prima ${ }_{2}$ num. 5 in fine, fed \& a lij eandem diftinctionem, \& fen fentiam tenuerunt, quos adducunt Co * warin ditt.cap.quianuis pactum 3 part-32 \$4. numero 3.verficulo, contrariž, Me nóchius, in confilio 410. numerouy 4 .libros. quiin terminis quaftionis predi\&̂æ fic obferuant, \& renunciationéiura tam pîopter énormém lafioné ńớ refcindiaffirmant, \& ita firmare atque diAtinguere nonnullos afferit Andreas Fa chineus, controuerfiarumiuris, libro 8 . capit. 69 in verficulo, fexto propter auw thoritatem, folio mihi io 73 qui ipfe \&i fundamenta, five rationes cógefsit, quibus huius diftinctionis authores mouesipotuerunt.

Verum enimvero aut opinio prior communis relata fupra.numer. 53 , tenen da erit indiftincte, vel fecunda probanda erit, dummodo intelligatur, vt decla abitur infra, aut me hercle diftinctio hecinter enormem, atque enormifsimam lafionem, fuftineri non poteft, vtpote cum omnia iura, \&z rationes, iquibus in lafione enormifsima Docte-- res excitantur procipue, dolique, fraudis , \&-machinationis prefumptiones, ac etiam verba dieti capit. quanuis pa. Aum, ibi, Non vi, nec dolo praftito, pariter etiam militent, \&x habeantlocü in enor-
milxfione, vt interminis did.authents facramenta puberū, probaui fuprahoc eodem capite, \& multorum authoram allegatione comprobaui, \& in noftris terminis, fi à minore fiat renunciatio iue rata, iuxta formam dict $x$ conflitutionis. Pótificię,eadem ratio militet, nec poffit diuerfum ius con lituisidque certifsimum eft \& alijs omifsis,ab Andrea $\mathrm{Fa}_{2}$ chineo, fic æqualiter accepturn:ipfe näque in enormi lxfione idem ius ftatuit in rentunciatione iurata, iuxta formã diCiicap.quanuis pactum,diet:cap. 6 , lib. 8. quod in terminis d. authent. facramen ta puberum, antea lib.3.c.I4.fol.298.ob60 fer uauerat, quod fi renunciatio iurata à maiore fiat, in enormifsima lafione cer tum etiam erit, fuperius diAta, \& cómü, niorem refolutionem (de qua fupra nu. 53.) Xequaliter ohtinere, ficut in minore, idque pro indubitato fupponunt omines fere Doctores, qui in hac materialoquuntur, \& exprefsim fic aduertit Marceus Antonius Eugenius, in confil.I2. numero 74. libro primo, poftquam enim cixit fâte enormísigna læfione nó procedere text in difto cap quanuís pactū, \& rationes adduxit, multosquè authoresinconfirmationem congefsit, difo numero 74 . fubdit fic, 2 ua fimilia in priSenti cafis nullam habent difficultatem, quia fiprocedunt in mafculis \& maioribus, quäto magis in fomina minore, wt hic, \& repetic in cóf.28.nu. 57 .eodem lib. i. idip fumaperte eriã tradit Molina, de Hifpan.primog.lib.2 c.3.n.18.qui ob lafionē enort mifsimam, concedit maioremetiam nó obftante iuramento recifsionem cona tractus petere poffe, \&\& dicit fe eã opinionem in forenfibus controuerfijs receptam vidiffe, quanuisMenchaca abea difcedat, \& Pinelus etiam de ea dubiter in locis ibi relatis. Cæterum ob enormé lxfionem tantum, renunciatio iurata $\hat{a}$ maiore facta, non ita de facilirefcindetur, five enormis ac enormifsimia lefionis cóparatio non ira abfolute proce det, iuxta ea, qux ipfe Molina annotauir ditto cap.3. ex numero 18. vfque ad numerum 26 . fine iuxta ea, quaxin-

## Quotidian.controuerfiuris:

fra dicêtur, fed totü hoc diferetiboniq; judicis arbitrio cormintendü putarem, qui plura confiderare debebit, etiam in maiore renunciante, ac enormiter tancumlęfo, vt congrue, iufteq; diiudicare valeat, an decifioni text. in diCto capit. quanuis pactum, locus fit, nec ne? aliquando namque ex rerum circunftant tijs, \& perfonarum qualitatibus, alijfque fimul concurrentibus, etiam in ma iore, atque ob enormem tantum lęfionem, iuratam renunciationem refcindi deberc ftatuet, aliquando vero eifdem mature perfpectis contrarium flatuet, quanuis Dotores communiter terminos hos inuoluant, \& confundant, \& inrer enormem, atque enormifsimam lxfionem, nullam differétiam conflituãt, fed in maiore, atque in minore indiftincte dixerint, quod ftante enormifsima, aut enormilęfione, non procedittext. in dicto capir.quanuis pactum, quorum opinio (vt impugnando fententiam eorum qui differentiam inter enormem atque enormifsimam lafionem confttuunt fupradixi) mihi admodum placet, modo(vt dittum remanet, \& Molina contendit) non ita de facili in majore, ficut in minore renunciatio iurata refcindarur, \& ita accipi,atque expli-q cari debebunt authores quamplures, qui renunciationem iuratam filix refcindiob enormen lęfionem dixerunt, \& per Antoniü Gabriel, citantur libro 3.commun conclufio, titulo de iure do tium, conclufione prima, â Couar. in dicto capit.quanuis pactum 3. parte.6.4. Pancirolo, in confilio primo, numero 79. Mifingerio, centuria 5. obferuatione 59 . \& defendunt Andreas Gail.pract. obferuat. libro 2, obferuatione I47. \& obleru t. 77 .ex numero if.cum fequentibus, vbi in hunc modum feribit. Notan dunn tamen, quod ex communi DoCtorum $f e n$ -tentia mulier enormiter le' a, pof sit contrawenive renzuciationi, nen obftasteiuramento, \&c. Hippolyt. Riminald. (qui etiam loquitur in terminis dicti capit. quanuis pactum \& in lecfione enormi) in confilio 228. numero 22. \& 2g. libro 2. PaHy
lus Parifius, in confilio $\overline{2} \overline{6}$. numeto $77^{\circ}$ : in principio, libr.3. Syluefter Aldobrä́ dinus, in confilio/26.numero III. ibi, EE ifto cafu, fante enormi lafone, relaxatur iso: ramentum. Marcus Antonius Eugenius, inconfilio 12. numero 62 . libro primo, ibi, Tertio refpondetur, quod stante enormiffimala fone, aut etiam enormi, vit: upra, won procedie textus, in dicto cap. quañis paçom. Cephalus, in confil.34. numer. 20.8 in confil.137.num. 60 . \& in conf. 142 . numb25.libro primo.Jacob. Phil. Port. cócllib.4.conel.32.\& eis nó relatis Andreas. Fachineus,controuerfiarum iuris, lib.8. diet.c. 6 g. quiex propofito difputar, \& tandem refoluit probabiliorem fenten siã videri, eamq; \& Imperialem cameram fecutam, quod renunciatio filię iurata ob enormé lafionế debeat refcindi, \& pro hac parte fundamenta nónulla adducit, ac etiam fundamentis omnit bus contrarię partis fatisfacit: porerit ergo hęc fententia, tot authorum autho sitate comprobata defendi, \& prafata opinio, quæ differentiam conftituit inter enormem, atque enormifsimamlefionem, probabiliter non admitti, modo arbitrium iudicis habeatur femper prx oculis, vt fupra obferuaui, nec in maiore, ita facile ficut in minore refcifio renunciationis iurate concedatur, vt etiam dixi fupra, \& Molinam fic volentem adduxi, vnde opinio communis relata hoc eodem cap.numero 53 . multo magis poterit indiftincte probari, dummodo intelligatur iuxta ea, quę diCtafuere fupra, numero 47. per totum, fed quia (vtibidem vidiftinumero54.) in enormifsima etiam lafione varij extant Doctores \& contrarij, nó folum in enormi, \& non tantum alijalijs, fed plu res inuicem fibi contradicunt, vt exadijs affirmat Carol Anton, de Puteo, in confilio vnico, numer. 53.quod habetur ad finem confiliorum Sfortix, tomo pri mo, ita vt nec prima opinio, relata fu--pra d.nu.53.quanuis communior \& verior fit per tex.in dict: cap. quanuis paCtum, ponderando eum, vt fupra num. - 56. nec fecunda dict. num. 54 radducta,

## Liber Tertius. Capifte fecundo.

indiftincte \&abfolute procedere poffe videatur, fed forfam iuxta diverfitatem cafuum, diuerfum ius conftituend if fit: néceffariùm potius, quă incongruũ mihi vifün füt, ré hanc nonnullis caffibus diftinctis (qui ab alijs authoribus tradừtur) dilucide magis declarare, fic enim res ipfa facilius diffiniti poterit, nee cxteris in futurum tanta confufio, dubitanditue, aut diffentiendioccafio reliñquetur, ac etiá in quibus tërminis DoCtores loquantur aperietur, \&quando prima, vel fecunda opinio libentius an plecti pofsir, demonfrauitur.
65 Idcirco primus cafus fit, quandorenunciatio filiz lutata, fåta foit yiuo pa rre, vel mitre, \& fic agitur de iure quaxrendo, non de iure quarfito, guia nondü hareditas paterna, vel maternà delata eft, fed potius deferenda: \& tunc quidé renūciatio iurata, etiam â minore facta patri, vel thatri de hrereditate ipforü futura, \& ad commodum patris, aut matris, vel fratrum valida erit, quanuis $1 x-$ fio enormifsima interueniat, quod fic concludunt Caft terifis, in conf. $1 / 4$, cờtra fuperius, colum 2.lib.i. Veronenf.in confil. 17.colum. 3. Socinus, in conf. 263. colum.2. lib.2. Ripa, lib.2.refpóf.de donationibus, reuocand. cap. 15 .colum. 7. circa medium, in verficulo, non obftat, Rubeus Alex.quilate comprobat incó fil.i2 per totum, Corneas, in conf.if.co lum.r.iuncto conf.i3.verficulo, nec füpradittis decifionibus, volum 3.aperte Craveta, inconfil.I14 num. 13.\& fequétibus, Gozad.in conf 9. col. II. Bonifacius Rugerius, in conf.16.num.66. 67.\&t 68. lib. I. vbi exprésim aduertit, quod in renunciatione hæreditatis deferëd $x$, \& nondum delatæ, non ita graue côfide ratur praiudicium, ficut in reníciationeiuris, aut hxreditatis iam delatæ: \& ideo enormilsimx lafioni non fic côfulitur in vno cafu,ficutinalio, eleganzer Paulus Parifius, inicór. 26. ex num. 8 r.cü fequentibus, vfque in finem, lib. 3 . vbi ex nu: 77. tres cafus principales diffinguir, \& intertio calu, quem ipfe adducit (quí eff primus hic cafus nofter)ex dieto nut.

8 .cócludit, quod fifilia renunciar haxreditati paternæ nondum fibi de lata do te recepta, nullum habet remedium yt ex lafone enormifsima pofsit petere fucce fsionem, vel fupplemetum dotis, autlegitimx, fifut notra cum dote codeçenti, licet dos, qua mediante renuncinuir, fir tninor legitimá; Carolus Mo1 inieus, in Alexabdrum, confilio 2 g numefob iibro $3 . v$ bi fribit, repe vidiffe -iudicari in fenatu Parifienfi famofis arteftis Cl /sibus congregatis latis, quod ctiam fi confter minus legitima filix in dotem darum, fi deferendx hxreditati renuhciauit, qliod tunc nec ex lafione Teffituatur, nec ad fapplementum legitime agere pofsit, idem Molinees, in conflilio so vbi ait practicari, qued fi viúo patre facta fit renunciatio, do fquè fit congrua, fecundum morem patrix, othnis reftitutio oblxfionem legitimx fileat, \& de fenatu Parifienfi id ipfumn teftatur Vuefember. in confilio 23.numero 49. \& de confilio NeapoliTano, Capicius, decifione is9 numer. 13 arte finem in verficulo, \& fi dicarur, idem quoque probarunt Ioannes Cephalus, in confitio $4^{6} 7$. numero 54 \& numero ${ }^{2}$. libro 3. Tiberius Decianus, inconfilio 6 .namero 52 \& 53 . libro pimo. Hippolyt. Riminaldus, in confilio 228. ex numero 2 I . vfque ad numerum 26. libro 2. exprefsim Burgos de Paz, in confilio 5 . numero 7 . vbi refert Ca Arenfem, dicto confilio 174 libr.r. \& alios plures, dicirquè in hoc cafu, quädo renurciatio fit patri, vel matri de hareditate ipfitus nondum delatz, ita omnes tenere, etī̃̃ data enormifsima lafione, \& veram rationế afsignat, atq; ad eum fe remittit Ioannes Gurierrez, in dicto cap.quanuis partum, in verbo, sitamen iuramehtonon vi, in fine, in verficulo, in renunciatione legitimx, idem quoque probarunt Pansirolus, in conf. 62 . infin. verficulo, cxterñ quod pertinet, Boerius, decif. 62 . colum. 4. dicens in fenatu fecundum hanc opinionem iudicarum, Syluefter Aldobrandinus, in confil. 26 . num.rit. \& numer. 118.119. \& i20.lib.I.

## Quotidian.controuerfiuris.

defendit quoq; conftäter, \& quatuor ra tionibus adductis confirmat Carol. Antoníus Puteus, in conf. vnico, exnu.53${ }^{2}$ vrque ad nu. 63 . qued habetur poff con-
filia Sfortix, Iib. \& e conueniunt tradita 66 fupra, ex numero 43 . y fue ad num, 50: - hec diffentit Molina, de Hípanorŭ primogenijs lib. 2. cap. 3 , numer. 27. \& $3^{8}$. -fino in his terminis, tenüciationis inquã -hereditatis nondü delatx, doteramé có petente accepta, atq; ex iufla caufaffCtx, venit intelligendus, quod conftat aperte, ná vltra alios, quos ibidem refert, allegar Carolum Molineum, ad Alexâ${ }^{\text {in }} \mathrm{drü}$, diéc.conf, 29. lib. 3 .atq; ftatim dicto nui28. ponit cafum renúciationis fact vt ex ea pater ipie in perfona filij maio ris natu maiorarum inffitueret, \& fic lo quitur aperte de renunciatione hæreditatis nondum delate, atque in eis terminis ius agendi ex lafione enormifsima denegauit omnino, quoties dotem con gruam acceptam cóftarer, vt fupra, dicto numer. 47. latius oftendi, \& fubfti--nétetiam Craueta, in confil. 569 pertotum, $\&$ in confil. 552 .numer. 21. vbi vide omnino, \& in confilio 503 . num. 2 \& in confil $9^{6}$. numer 40 . \& in confil. 661. numer. 9 \& 8 Io. Burfatus, in confil. 249. numer. 2, Alciatus, in cap.cum contingat, numer 88 in fine, dx num. 8 . in principio de iure iurando.
ous Didacus Couar. in dict. capir. quanuis pactum. 3 par. \& 4 num 7 .verficulo, feptima conclufio, ab hac refolutione recedit, afferitque indiffincte, quod filia renûcians hareditati paternæ nondum acquifitx, fed acquirendxiura mento preftito, pofsit exenormifsima lafione renunciationem ipfam infringere, nectante lafiouii renunciare vit deatur, \& fic communem opinionem traditam fupra, nu 53 . abfolure accipit, nec adterminos prefatos reftringit.
$V$ ere tamen eiufdem Didaci fententia placere non poteft, nec exiam fubnineri ex his rationibus, quas authores omnes relati fupra, numero $65 . \& 66$. adduxerunt, inter quos Carolus Antohius Puteus(vt fupradixi) quatuor for-
tifsima fundamenta confiderat, \& numero 54 . expressim reprobat, Couar. di cens, quodeius opinio foljyaga \& fyb dubio nó eft attendé da coura authorita tes tot patrul guicontrariütuentur, \& num. 57 . contituit, aliâs fruftra emanaffe difpofitioné dicticap quanuis pactur, fi filia renücians dore congrua autcöpetête accepra, ob enormifsimälafionem agere poflet, quia minus legitima fibi datúprodore foret, \& quod otiofa red deretureiuldé.e.conftitutio, \& totarenunciationü materia;quorfum enimpa tres fluderét flias renunciare, \&quorfuḿremedia hac a iure procedй́, fí dâdo omnino legitimam filiabus ef, quia clarum en, quod pater dara legitima filix de reliquo poteft prolibito fua difponere. 1 . Papinianus. $\delta$. quoniâ auté. ff. de inoffic.tefta.l. parétibus.C. eodérir. vnde filia in renüciatione nópoteft pré tendere lafioné nifi répectu legitima, quia filia nó habetius in alijs bonis vltra legitimã, de quibus pater poteी (vt dixi) ad libitü difponere, \& fic quialegfio prefupponit cópetétiamiuris, illo iure ceffante, ceffat \& lefionis nomê:ergo fi ad validitatê renũciationis, cogũrurpa rêres omnino legitimã dare, quę eff iontü fuum debitü, non eít, quod renũciationes fiãt, adeô quod vel fateri oportetrenúciationes ad hoc feruire, vbimi noré doté legitima pater confituit, vel omnino neceffarias eas nó fuiffe, \& fru ftra(vt dictüeft) introduchã pótificiam conftitutionem dicticap. quãuis pątū. \& hactenus prefatus authorsqui)(vt fupra aduertebá) \& alias rationes in idem ponderat, \& late at $q$; erudive Rubeus Alexander, in confilit2. per totií, quad celebre eft, \& mulum notãdum in hac materia, Parifius eciã, Crauera, \& ali, quos fuperius adduxi, inter alias tamea yltra prędictâ, vel vna fola (vregocredo) concludit, quod viuente patre, vel matre, filię renuncianti nullumius cónpetitinlegitima, nifi fpe, quę quidemr fpes ad effectum lęfionis digna confide ratione non eft, per tex.in l.I.s.fimpuberijibi: Pra mainara enin Spes est.ff. de col

## Liber Tertius: Gapite fecundo.

lat.bonor, vt interminis noftris feripfit Capicius, diCta decifione $15 \%$. humer. 13. ante finem, in verficulo; \& fic dicatur, vbi inquit in cafu prodicto non ramlegitimæ renunciationem, quam fpeiremifsionem interuenire, it qua fpe læfio non confideratur, vtpote cum ea effet iuris promoriente patre quatendi, vtetiam in terminis noftris annotatit poft alios Syluefter Aldobrandinus in conf. 26.num.159 lib.I. multaq; eten re poftmodum poffent, ex quibus vel nihil quidem, aut non tantum habuiffet filia renuncians, poterat enim patri pramori, aut finon promoreretur, pater ipfe viuens zs alienum contrahere, vel aliter culpa, aut cafubona propria cófumere, aut dilapidare, fue nouã prole furcipe re;ac deniq; alio modo quocũq; ad paú pertaté aduerfamve fortunã fic deuenire, vt vtile potius, quâ damnofumillifú turũ fit accepta dote cópetenti, légitís mę paternæ, vel maternæ renanciaffe, vnde ob in certitudiné hấc lææfio aliqua cófiderarinó debet, vi Capitius ip fesdictadecifion. 159 .ntimer $15: \& 16.0$ ptime annotauit. Decianus etiam, dicto conf. 6.numero $52 . \& 53$.libro prino. Carolus Antonius Puteus.d. confivnico, numer. $55 . \&$ hu. $60 . \& 61$ \& vltra relatos ab eo, Hippol.Rimin.in cóf.228.numiz3.lib.2. vbi expendit textum, in 1 fi actum retis ff. de actionibus empti. \& quorumdam authorum traditiones ad propofitũ facientes adducit, \& vide omnino Crauetam, in con 1.569 .per totum. prædicus, vrprocedat, etiẫfi filia renun ciaus nihil à patre habuerit; \& confequé ter, quod renunciatio filiæiurata, facta viuo patre, \& fic iuris no ndum quafiti, non retractetur ob læfionem etiă enor? mifsimam, quod Alciatus, in capit. cum contingat, num. 83. in principio, \& num. 88.infin. de iure iurando, non duhitavit afferere, \&cum alijs fequurus eft Caro lus Antonius Puteus, in dicto confilio vnico, nu. 55 . in principio, quod habetur peft conffila Sfortiæ, libro I. \& videtur confentire Syluefter Aldobrandinus,ing
confl. 6. num ro2. quibus adijcitar ex communi doctorum refolutione textü ind:cap.quãuis pactum, procedere eciä fi nulla doterecepta renunciatio iurata â filia fiat:ratio eft, quia licet verba pon tificiæillius conftitutionis, cafum iftum non exprimant, fed tantum dicant, $V_{t}$ do te contente, ratio tamen einfdé conftitutionis (qux legis anima dicifolet) eum cóprehendunt, cü dicatur ibidem, Cuinz nonvergat in aterne f alutis di pendium, nee redưdet in alterius dervinientü. Que ratio etiã militat in hoc cafu, ffe ut quâdo filia renũoiat accepra aliqua dore, \& hoc fuf ficit, vt locũ habeatipfa conftitutio, ar + guméto 1 .cũ mulier.ff. foluto matrimo nio, vt in hoc dubio pofitus, fic recte ina telligit; \& firmat ita tenere D'D. cómu* niter A ndreas Fachin. controuerfiarum iuris, lib 3.c.24. fol.mihi 307 . vbi refert Imolã, Alex. Couar. Ruinũ, \& Seraphinüfictenētes, \& cũ eódé Couar. Alex. Imola, Dominico, Georg. Nata, \& Mé chaca, Molina, de Hifpan. primo genijs, lib.2.c.3. nu 3I. \& ćã Antonio Gom. \&t Couardoan. Gutierrez;in d. c. quanuis pactum, verbo, tt dote contenta, nu. I. dicens ita tenendum, licet vltra allegatos peripfos Ancha.Barbatia, \& Matthæus. de Afflictis contratenuerint \& cũ Imo la, Dominico, Phil. Frãc.Bened. Capra. Georg. Nat. Romano, Areín. Alex. Ia fone, Croto, \& atijs SyluefterAldobrã din.in cóf.26.antea pracitato, nu $100 . \&$ 101. vbi Anchar. \& eius fequaces impug nat:ego vero, vt in propofito dubio, pri miq; cafus exséfione fententiam meam interponam, nonnulla obferuare, atque conftituere neceffarium duxi, fme quit bus res hæc abfolute, aut diftincte quidem explicari non poterit, in primis. hegari non poffe, quin quam plures ex fcribentibus foftris, confueffe in propofito fe habuerint; confundunt enimterminos prrfatos nee vnũ ab alio diftinguétes, longe ab ipfa veritate deuia re, difcedereq; videntur, aliud namque eft inquirere, virum deci/io text in dicto cap.quanuis pactum, procedaretiāfinulla doterecepta renũciatio fiat,

$$
\text { E } 3 \text { quod }
$$

## a

sautoxi

## Quotidian.controuerfiuris:

quod verum effe fatemur cum cómunì fententia, nec Ancharrani fententiam amplectimur, quippe cum fundamento eiuldem precipuo, ex d.cap.quanuis pa etü, deducto, facile \& vere fatisfieri pof fit, inducédo eŭ text. prout vere induxi fupra hoc eodé numero, in principio, aliud vero, eo fic admiffo, quarere poft modū vtrü filix, qux nihilo àcepto re nüciauit, fuccurrendüfit, fiue verü ipfa ob enormifsimảlxfioné eo ipfo cótingenté, renunciationé iuratảrefcindere polsit, quod Ioảnes Gutier.loco citato fupra, \& alii) plures omittŭt.Deinde $\mathbf{C a}$ sol Anto. Puteŭ.d.cóf.vnico, nu.5s. de ceptū aperte,dŭ exiftimauit, paria effe, fiue eandé rationé militare, quod dote accepta, five nó accepta renüciatio fiat, modo (vt ipfe intelligit) nondū delatæ hęreditatis renüciatio fiat, nã fi verum amamus, \& mêtes, placitaq; communia doctorü perpendimus, negari equidé nullo modo poterit, longe differre, an dote cógrua recepta filia renunciet, an vero nulla dote accepta renunciauerit, quoad effectũ de quo agimus, vt fcilicet filix fic enormiter lxfx fucurri debeat, quod aperte, exprefsimque faten tur omnes authores relati fupra, nu. 65. \& in fortioribus terminis relati antea hoc eodé.c. nu. 53 . \& nu. 40 , nullo ergo modo poterit quoad eũdem effectũ vnius \& alterius safus cóparatio,ita abfo lure procedere, lóge potius diuerfa ratio militat in vno, quá in altero. Deriq; Ancharrani, \& Sequaciü fententiä, forfam in futuruu placiturâ, fi admodũ præ dictü reftring atur, intelligaturve, vt filix fuccurri debeat, qux nulla dote acceptaad renunciandǘ fuit in ducta, Mo linamque, de Hifpanorũ primo genijs, lib.2.d.c.3 num.30.31.32. \& 33 -rectius id percepiffe videri, nä ibidē,nu.18. diftinguendü putauit, an renüciatıo aliquo à renũciante recepto, aut gratis, nulloq; obillam recepto factafuerit, \& in hoc fecũdo cafu(quiad propofitū pertinet) dict.num. 30.inquit, quod fitalis renũ ciatio facta fuerità filijs maioribus có. fulte, \& excaufa donationis, eifdemq;
aliunde alimenta fuperfint: nulla eis aCtio danda erit ad perendá ex enormif. fima lafione' renüciationis refcifsioné, vtibidé cóprobat, \& multos authores fic tenentes adducit, imo(vt ipfe fubdit d.nu.32.) fi minor cốfulte, ac in caufam iuftam, \& honeftam, fibiq; alioquin voi lem id fecerit, aduerfus donationé, feu gratuitam renunciationé reftiruendus non erit, vt ibidem declarat, fi veraâfilijs minoribus, feu maioribus pauperibus, nihilque vnde fealant habentibus, nec ex caufa fibi vtili, nec etiấ pia, nec religiofa, id factum fuerit in hac fpecie fequendam effe opinionem Ancharrani dicentis, hanc renüciationem excau fa enormifsimxlafionis refcindi poffez quam etiam (inquit Molina) Salicetum Decium, \& Crauetam fuiffe fequatos, nec diffentit Syluefter Aldobrandinus; dieto confilio 26 num.102. is enim poft Parifium, \& alios plures (fed Molinant non refert) in noftris terminis ingenue fatetur, omnes in propofito côcludere, quod filia renuncians cü iuramento, nó pofsit fuccedere, efto, quod dotata nor fuerit, vel incongrue, cum ea, veldoté pofsit petere, vel eius fupplementum, quo cófequuta ceffauitizfio: videsergo filię lęfę fuccurrédú dixifle authoré predictü,etiăfinondü delatæ hæeredita tirenüciarer, quodipfum firmavie Hip pol.Rimin.in cöf. 228 n 34 . lib,2.dicés, enormiterlafo, qui nihil ex remuci tio ne accepit, fubueniendueffe, vt ibidem probauit, diuerfum itaqj ios connfituen dü erit in renunciatione facta dote non recepta, etiáfin nondí delatw hareditatis renüciatio fiat, quam inea, quę dore accepta fiat, nifi renüciatio gratis, nuila que accepro facta, alicuius iufe camfa, vel alioquinvtilis interuétuiuflificeturx ex eodé Molina, qux jufta caufa eriâ videcur interuenire in terminis, inquibus Fachin.lib.3.d.cap.24-quaftionem pro pofuit, videlicet, cú filia dines fit, \& ma ternam hęreditatē cófequuuta fuerit, vel alia multa bona habeat, tūc nãq; inquit effe locũ decifioni dicti cap.quãu is paetü,etiã fifilia gratis nulla dote accepta

## Liber Tertius. Capite fécundo.

renunciauerit paternx fuccefsioni, \& 75 prafumerur, quia fecit illud,quod com vere(vrego credo) renunciatio prædictaexeoiuftificaripoterit, ve nóita de facili retracterur, ficut fi â filia nó diųiь re fuiffet facta, vel vt numquam retra* ctetur,iuxta ea, quæMolinaip fe eodem in loco feripta reliquit.
70. Extenditur etiam cafus prediCtus, vt in renüciatione iurata, facta per filiã de hxreditatibus paterna, vel materna par tri, vel matri, merus aur dolus ad eius refcifioné minime prafumatur, quod regulariter verü eft, \& à me fupra hoc codem libr, cap. I, fxpe ad notatü, probaturque in d.cap.quanuis pa\&um, de pactis, in 6 . fecundum communemindu Ctionem Doctorum, de qua teftatur Pa sifius, dicto conf. 26 numer. 66: libro3. nam cum ibidem excipiatur cafus, quo vis, aut dolus interueniat, liquido datur intelligi, nec vim, nec dolum prafumi, quia tunc fuiffer neceffarium excipere eum cafum, quilegis prefumptione effet comprehenfus, imo renüciatio hxc, 71 qux fit parri, vel matri, fau orabilis reputari debet, ex fententia Aretini, in confilio 93 . columna 4 . verficulo, preterea etiam, cócurrit. Baldi, inl. paçư̆, numero 24 , in 2 r.quaftione, C. de collationibus. Caftrenfis, in confilio 42 F . verficulo, fecundo principaliter, libro 2. Ripx, libro 3 -re (ponforum, , apite Io. fuperdubijs, column. Io. quod maxime
72 procedit, vbiexiufta, aut neceffaria, veI pia caufa facta fuerit, vt fupra hoc eodem cap.numer. 47. dicebam, \& oftendit Molina, de Hifp. primog. lib. 2 . dieto
73 cap.3.numero 27.\&2 28 .vel accepta dode congrua, vt ibidem dixi, \& numero 65 .plures retulific tenêres, fiue mona-
74 ferio referuata eleemofyna, doteve có petenti,tunc enim non poterit dicifilia enormiterlxfa, qux monafteriú ingredi volens, hareditati paternx, vel mgternx, vel etiam vtrique renunciauit, \& multo magis,fi iam ingreffa, \& dote comperenti ad religionis ingreffum, fiue ad monafterium referuata, vel obrensa, prodictam renunciationem fecerit, fic namque dolus aut metus minus.
muniter faciunt multr alix filix ingredientes religionem, nihilque proprium habere poreft, cum huiufmodi moniales paupertatem profireantur cap. Cum ad monalteriũ, de ftatu monachorum, \&in terminis fic obferuant Decius, in conf. 3 l. \& pro tenuif facultate mea, col. fin. in verficulo, vltimo nó obftat. Bur gos de Pace, in conf. , numer. 3 . \& eum non referens Molina, de Hifpanorum primogenijs, libro 2. dict cap. 3 -nu. 27. \& latius profequitur Syluefer Aldobrandinus, ditto conf. 26 . ex num 38 .vfque ad numerum 45 ilibro primo. Et hactenus de primo cafu.
76 Secundus yero cafus fit, quando filia cưiuràmêto rehunciauit hareditatipaternx, aut maternx fibiiâ delate, morsuo patre, vel matre, puta fratribus fuis, feu parruo, vel alijs perfonis, \& effer $e_{i}$ normiter, aut enormifsime lafa, \& ifto cafurelaxauitur iuramentư, \& habebit locũ decifio dic. quáuis pactü de pactis in d. dum excipir pactioné iuratâ dolo, vel metu, iuxta ea, qux fuperius ni. 53 . \& nu. 56 . latius annotaui, \& in hoc cafu cóveniãr aperte omies fere authores, quos cafu pracedenti ex nu. бु.adduximus, loquuntur näque in renüciatione iuris nondư quęfiti,fiue hxreditatis nớdü delarx, in qua enormis, aut enormiffimælxfionis confiderationé dicunt ¥ió habendâ, vi ibidem vidimus, quafi vellintexpreffe, in renunciatione iurisiam quafiti, hareditatisve iam delate contra effe, in illa năq $;$, læfo enormis, aur enormifsima, ad eo in cófideratione ha betur, vtrenunciationem iuratam nallam reddat, \& fine effectu, \& ita inter hos cafus diftinguunt Corneus, in con filio ir.columina prima, iuncto confilio 13.verficulo, nec fupraditis decifioni-- bus volumin 3. Parifius, dict.confil.26. - Dumero 77 . \& numero 80 . \& 8t. \& 86 . volumine 3 . Rubeus Alexander, in cóf. - $\mathbf{2}$. colum. 3. Graueta, in conf. 7 .nu. 6 fe-- quitur Couar, in difto cap. quanuis pa-- Qum, qui inde infert elegãrem intelle${ }_{2}$ Cum adillum,tex. 3 .par. 8.4 numero 6.

## Quotidian.controuerfiuris.

verficulo, fexta ex premifsis. Hippoly. Riminald.in confilio 228. numer. 2 I! \& 22. \& numer. 2 g.lib. 2. Syluefter Aldo ${ }^{2}$ brandinus, in confilio 26 . nu. IIt. lib.r.

Et ifte cafus procedir ęqualiter, quădo filia cum uramento renunciaret pa tri, hæreditati materna fibi delatx, vel alterius, feu alicuiliurifibidelato, \& que fito per viam renunciationis, qua nó effer mera donatio, quia fi per talem renunciationem factam patrí, vel ê contra matri enormiter, aut enormifsime ladefetur, non haberet locum decifio principalis dicti cap.quãouis pàctum, red potius eius exceptio, \& fic iuramérum relaxari deberer, \& renunciatio refcinaut alterí renunciatio fiat, vere nãque, iur is iam quafiti renunciatione facta, \& enormi, aut enormifsima lefione interueniente, nulla inter hàs perfornas differentia conftituenda eft, qubd in fpecíe fic aduertunt Parifüs, in confilio 26 .nümer.8o. libro3. quiid penit pró cafúfecundo \&é diuerfó á primo, quemtadit ibidem, numero 77 . cum tamen idem ca fus fit \&o dumtaxat diuerfitas perfonara accedar, Syluefter Aldobrandinus, in conflio frpe prxcitato 26 numero ift. nec diffentit Molina, de Hípanorũ pr:mogenijs, libro 2 idictocap 3 num. 28 , is enim femper verumíputauit (vt ibidē̆ fatetur ) quod ex enormifsima lafiotie filia pofsit renunciatic né etiã iuratâinfringere:id tamen limitauit vel quando hæreditatis paternæ patti ipfi dote congrua accepta renuinciatio feret, quod verumeft, \& latius fupra explicatũ, vel quando paternx, ac etiam niaternx hxreditatí ideo renonciatum eft, vtexea maioratus inftitueretur, tunc namque filij, vel filix dotem, aut alimenta com-- perentia accipientes, parentumque hxreditati, vtex ea primogenium inflitueretur renunciantes, non poffent fe enor. inónulla, in primis, in propofita fpe cie forfam non habituram locum refolutionem prafatam, nec decifioné Pau1 Parifij, dicto confilio 26. numero 80. libro 3 quando fcilicer filia renunciaret cum iuramento patri hareditati maternx iam fibi delatæ, vel alterius cuiuslibet, feualicuiiurifibìiâacquifito \& delato, namq; fi hareditati aut iuri huiurmodi, ideo renüciaret, vt ex ipfis bonis, atque ex bonis etiam patris, cui renunciauit maioratus inftitueretur, ad cuius fuccefsionem ipfa etiam vocaretur, velut aliud opus vtile perageretur: tune equidem iuris etiam, aut hareditatis ía acquifite \& delatæ renúciatio propter enormem, aut enormifsimam lefioné non infringeretur, quod fentir aperte Molina, diAto cap. 3. numero 28. tam in principio, quam in fine, ponit enim cafum, atque fpeciem, qua filia hæreditati paternx \& maternæ fimul, ideo iureitirando renunciauit, vt maioratus à patre ipfo inflitueretur, nec dift inguit, an maternæ hæreditatis ius fuiffet iam delatü, vel non, quafi fupponés pro certo, quod etiam iuris quxfiti refpectu hereơitatis -maternx renunciatio valeret, qux próp tér eam caufam, vel aliom fimilemfiéret, \& ipfi etiam renuncianti vtiliseffess poffer, cuim aliquando euenire pofler, quod ipfafuccedat, vel etiamifi rei puqlicie ne ceffaria, expediensquè foret, id circo in hoc cafu propter interuentum Guft caufx; \& futuro euentu confidera to, nec poffet incongruitas dotis confiderari, nec etiam attendilafio, imo eadem ratio militaret, qua in renunciatione iuris quarendi, \& hareditatisnondü - delarę afsignabatur fupra in primo cafu principali, quod nullus hucurque animaduertit, \&fic proce dit dietum âme - fupra, numero 49. In fine interuentu ntque, \& coh $x$ rentia iuf $x$ caufx, etiamiu ris iam queffiti, aut iam delate hereditasis renunciatio iuftificari poterit.

## Liber Tertius, Capite fecundo.

84 Deinde \& fecundo animaduertendü duxi, in cafu prodicto minime etiam ha biturum locum, nec procedere debere commune aliud doctorum placitum, vi delicet, quod decifio dicti cap. quanuis pactum, de pactis, lib. 6. habeat locum, quando pater dotat filiam de fuo, fecus fi dotaret eam de bonis eiuldé filix, puta de dote materna, \& renunciaret filia diCtis bonis cum iuramento:quia cumpater dotat de bonis filix(dicũt doctores) quod concurrëte enormi lxfione, ideo renunciatio refcinditur, qued præfumiturà patre feducta \& circumuenta, \& confequenter ratione feductionis renũ ciaffe, fed quando pater dotat de bonis fuis, tunc dolus, aut metus patris nó prexfumitur circa filiâ,vt renunciaret, idque ob rationem principalem quam in primo cafu principali fupra adduximus, Cci licet, quod patre viuéte, nullumius cópetit filiz in bonis eiufdem, \& in futurü, aut propter dubium euentum cótingere poffer, quod eidem vtile potius, quẩ dãnofum fuiffet dote congrua ex bonis pa tris obtenta renunciationem huiufmodi feciffe, \& fic ratione lafionis infringi nó poteft renunciatio, fic fane diftinguunt communiter inter Doctores, vt teftatur Georg.Natta, in dict.c.quanuis pactum, in 7 .limitatione, numer. ${ }^{8}$. \& fequentibus,Syluefter Aldobrandinus, in conf, 75.num. I4. \& 15 . lib.I. in propofito ergo cafu minime habebit locum prafata refolutio cómunis, fi ponamus filiä de bo nis fuis, \& non parếtis iḍeo dotatam, ea etiam ratione paternæ hæreditati renüciatum, vtex bonis parentis maioratus inftitueretur, vel vtilla in aliam iuftam, ac honeftam, vel neceffariam, aut alioquin vtilem conuerterentur, quotiefcüque namque iufte caufx \& probabilis interuentu renunciatio facta fuerit, ac cófulte, an ex his, vel exillis, dotata fuerit filia, horumve, vel aliorum renuncia tio fiat, differentia adhibenda non erit, iuxta ea, qux fuperius notauimus.
85 Praterea \& tertio loco obferuâdum duxi, in eodem cafu \& fpecie, atque vtili, neceffariave, aut iufta caufa interue-
niente, minime etiam obtinere ea, quæ. poft Ancharranum, in confilio $3^{8}$. pro clariori, col 2. Decium, in confil. 180. col.3. Corneum, in confil. 147. lib. 4. \&Cephalum, in confil. I42. num. 24. lib.Id fcripta reliquit Marcus Antonius Euge nius, in confil. $28 . n u .37 . \& 38$. lib.I.dicés, quod filia renuncians, enormifsime $1 x$ fa dicitur, \& confequenter renunciationem infringere potef, quando pro vnica dote, \& quidem conftituta fibiex bo nis paternis folis renunciauit non folum hxreditati patris,qui dotē conflituit,fed etiam aui, matris, \& fratris: ac infuper concefsit omnia iura fibi competentia fuperditis bonis,tunc namque enormiter lxfa dicitur, eo quod refpectu dotis. promiff $x$ ex bonis patris, non debuit remittere materna, auita, fraterna, \& alia \& fic venire poteft cótra dictam renũciationem iuratam ex eifdĕ̉ authoribus, quiipfummet obferuant in renüciatione facta in manibus patris dotátis de bo nis vnius, vt fcilicet non valeat de bonis. alterius, de quibus non dotatur, temperari ergo debebit predictorum authorumrefolutio, vt non procedat in termi nis antea diCtis, in quibus Molina ipfe, $\mathrm{li}-$ bro 2. dictocap.3.numero 30.31. \& 32 . 10 quutus eft videlicer, quando filia de bonis patris, vel alterius folü dotata, aliorum plurium hareditati,ideo renunciauerit, ve maioratus inflituatur, vel ve opusaliquod piũ peragatur, fiue ad prxfatam renunciationem efficiendam cófulte, ob aliamque iuftam ac honeftam, vel neceffariam, aut piam \&\& religiofam caufam moueatur, fic vt iuftæ potius caufx interventuadducta, quam ob alia feducta videri pofsit.

Duxietiam \& quarto loco obleruan dum, fuperius diCta de renunciatione iu ris quaftiti, \& haxeditatis iam delarxin fauorem fratris, aut patrui, vel alterius perfonx facta, minime etiam obtinere, quando poneremus renunciationes huiufmodi iam delatx paternx \& maternæ hareditatis, ideo â filiabus fratri, aur patruo, vel alteri confanguineo factas effe, vt farentum, aut maiorum fuorum

## Quotidian.controuerf. iuris.

nomen \& familia duraret, eorumq; me moria inflituto maioratu, velauctoiä antea facto, in futurum conferuaretur, runc enimex hac caufa, vel etiá fi proper aliam iuftam equidem \& honeftã, fibiq; alioquin vtilem, vel propter piã \& religiofam caufam moueatur, aut esiam intuitu pietatis, quia fratres, aut pa trui, vel patrueles pauperes erât, ad renunciandum adducatur, etiam propter enormifsimamlefionem, renunciationem in fringere nó poterit, imo ad eius obferuantiam tenebitur, modo dotem congruam, velut nubat, velut religioné ingrediatur, fibi referuauerit, vel aliunde habeat, vnde fe honefte, ac pro digmitatealere pofsit, quod eft fingulare i\& notandum, ac de mente Molinx pro cedit, de Hifpan.primog.lib.2.dict.cap. 3.numero3r. \& 32 quanuis enimipfelo quatur in renüciatione eo refpectu, vel ob aliquam ex caufis predictis patrifaCta,eadem tamératio militat in ea, qux fratrifieret, aut parruo; \& cum cidê patriobeam rationem permifferit hareditatis maternx, vel alterius, etiamiam delatæ renunciationem valide fieri, nó eft cur in fratre eadé interueniente cau fa aut ratione, non fit idem ius conftituendum.

Sed \& vitra Molinam in terminis diCtis extat fingularis decifio Hippolyti Riminaldi, in confilio 228. numero 76. lib.2. is enim numero 29. egerat de renusciatione hxreditatis iam delatæ â forore quadam facta in fauorem fratris fui, $\&$ numero 22 cum fequentibus, tra Ctauit de reníciationeâ Federico quodam patruelibus fuis, ideo facta, quod ipfi pauperes erant, \& parum in bonis habenres, quodque nifi Marcus quidam eis fubueniret, fe alere, nec fuftinere poffent,fed neceflaria aliunde quarere cogerentur, \& demum contendit probare, renunciationem factamalicui ob cius paupertatem, dicifactācaufa pietatis, \& id circo irreuocabile effe, poft modum vero feremittit ad numerum 76 . cum feq. eiufdem confilij, vbi dicis haberi,qualiter id fit intelligendum, vt
conflat ex fummario pofito ibidem, nu mero 24 . at dich. numero. $7^{6}$. vfque ad finem confilij, pluribus modis id declasat, \& in effectu Riminaldus ipfe concludit, renunciationem ob paupertaté ibifactâ fubfiftere, modo paupertas dilucide probaretur,ac etiam, quodintui tu pietatis, fiue pro falute animę fieret, \& quod dolus, aut deceptio ceffaret, his ergo concurrentibus, vel alijs fimilibus interuenientibus, ex quibus iufta aliqua \& probabilis caufa inducatur: vides fateri Riminaldü exprefsim,renú ciationemiuratam retractari non poffe enormifsimxlafionis pratextu, necetiam quod hareditatis iam delatæ renü ciatio alteri, quam parri facta fuerit, fic vt ex dictis \& notatis per eundem authorem,ä me antea obferuata confirma ri pofsint omnino, qux tamen cum noua fint, nec ab alio hactenus fic ad notata, erit de ipfis cü occafio fe offerat, \&t iuxta cafus contingentis qualitatem \& circunftantias maturius deliberandum.

Tertius denique \& vltimus cafus fit, quando filia cumiuramento hæreditati paternx renunciauit, \& pater tüćdedit dotem, qua fuccedit locolegitimx, nă fi fupplet legitimam, nó poteft vlterius aliquid confequifilia, quod fi non afcen dit ad integram legitimam, poteft agere ad fupplementum, nec etiam ratione enormifsimę læffionis, aliter poterit experiri, \& fi nullam dotem cóftituit, feu in congruam, \& minimans(vt dixi) age re eo modo, quo dictũ remanet fupra, numero 47 . \& 48. vbi notaui, qualiter in propofito dos diceretur cógrua. Ita fane,fed latius quidé,, \& poft alios multos ad literam declarat Parifus, dicto confilio 26 . ex numero 82 . cum multis feq. lib.3.\& fequitur Aldobrandinus, in conf. 26 . numero tir. libro primo, quæ verifsima funt, modo femper, ac indi90 ftincte, cum â maiore, vel â minore renunciationes generales cuiufcunq; lxfionis, vel alterius remedij, aut remediorum omnium generaliter in cafibus prodictis facto fuerint, vt dignofci por fit, an eifdem minime refragãtibus ad-

## Liber Tertius:Capitetertio.

uerfus renunciationem iuratam recla mare pofsit maior, vel minor, prx oculis habeanturea, quę fupra ex numero 28.vfque ad numerum 37 7. \& numer.41. obferuauimus, \& qua Molina, de Hifpan.primog.lib.2.dict.cap.3.ex numer, 18.vfq; ad nu. 25. mature \& vere fripta reliquit, \& numeris procedentibus la tius à me explicata fuere. Ioannes Gu tierrez, in d.authent, facramenta puberum, ex numer. 97. cum feq.
$9!$
Et de his hactenus, refumendo tamé quacunq; adhuc ex num, 50 . fupratoc eodë capire, fic diffuffe \& late â me annotata fuere, fic concludo, in primis in propofito dubio ex dict, numeroso. ex citato, tres effe precipuas \& ${ }^{2}$ diuerfas fententias. Prima relata eft fupra, num. 53. per totum, \& num, 56 . fortifsime (ve yidifti) cóprobata per text, in dict. cap. quanuis pactum. Secüda vero refertur numer. 54 \& 55 . Tertia denique adducitur numero $57 . \&$ improbarur num. 58. \& feq. Inter has autē, prima opinio vera eft,\& communis, imo verior, cómunior, \& omnino tenenda, fcilicet renun ciationem iuratam ob enormifsimâl $x$ fionem regulariter refcindidebere, iux tà ea, quę plene refoluta fuere d. num. 53.8 numero 56.8 numero $39 . \& 40 . a \mathrm{c}$ etiam pariter ob enormem lęfioné,ma do intelligatur, vt declaratũ fuit fupra, numer. 59.60 .61 .\& 62 . In vtraque ergo tam enormifsima, quam enormi lęfio' neaccipiêda erit prafata refolutio cómunis, quoties vere dici pofsit, quēenormiter, aut enormifsime lęfum, declaratur tamen, nec enormé, nec enore mifsimam lęfionem cöfiderari in cafibus adductis ex numer. 43 .vfque ad numerum 49 . \& latius declaratis ex num. 65.cum multis fequentibus, ac eriã numer. 86 .cum feq. dici tamen enormem, aut enormifsimam lęfionem interueni re in cafibus relatis infra, ex numer. 76. cum féquentibus, in quibus, \& in alijs etiam fimilibus, quicungue illifint, fi in ipfis enormis aut enormifsimalxfio de iure ac congrue confiderari pofsit,certum erit, renunciationem iuratam ref;
cindi, nec effelocum Pótificę̨ cỏfit tioni dicticap: quanuis pactum, locumà tamen effe eiufdem capitis exception, quatenus viaut dolo factam renunciad tionem excipit, ac denique enol mitsio mam lafionem non tantü refpectu hęreditatis aut patrimonij renunciatimetiendam, aut diffiniendam, fed airacong fiderari debere, quę numero 47 . in ver? ficulo, \& hactenus Molina, \& numero j2. cum fequen. perpenduntur mature (vtibidem vidifti.)

# Excapite Tertio: * SVMMARIVM. 

> 3 (a) ocato of conductio ijfle, qubbusemptio ©c vendi tioc confilitr regulis , quäuis in aliquibas â contractu emp. tionis © venditionis differat.
> 2 Et sontrabitur fimul arque de mer. cede conuenis.

3 Dupliceinque actiosem parit, ex locato,qua locator iad mercedem, es condüCto, qua räduçoriadıofum - confruitionem reidatur.

4 Locationis rontractus, ot at int? pleatur, libíre ©C plene defer -otis fruicondictor.
5. Et fic locator tenetur ad factum; ide Ipati conductorem vtire conducta, ©o eam praitare, nibilque facere, quominus libere et pacifoce fruatur.
6 Et quemadmodum vinditor einetur tradere rem, fiprotinincöfequ! - vellit, ta locator tenetur praitare, ev conductor fructus (e) pro. wentuspercipiat, non folum par fing plicem tradictionem rei, fid per

- continuam patientiam, © omnus obfaculiremotionem.

