que ftricti juris, \&e non ita favorabilis, ficut teflamentum, unius teftis dieto declarari poffe, probat S1 text. in l. I. S. finali, ff. de vertbor. oblig. ubi Doctores communiter, \&\& Pedrocha wbi fuprà, num. 114. Ac denique per unum teftem, de quo teftator confifus eft, five cui teftator voluntatem fuam declaravit, five declarandam commifit, decharatur voluntas ejus, per textum in 1 . Theopompus, ff. de dote pralegata © in l. quem haredi, ff. de condit. © demonftrat. \& latius declarat Cardinalis Francifcus Mantica $d$ e conjectur. sltim, voluit, lib. 2. tit. 1, n. 13. ©̌ 15. ơ 16 . \& vide Mafcardum de probationibus, tomo 1 . concluf: 485 , ex nsim. 4. cum feptem feqq.

Deinde \& ultimò fublequitur, juxta diftinctiones fuperiores neceffariò intelligendam quamplurimorum Interpretum generalem traditionem in hac materia probatoria conjecturarum ; inter quos fuere Baldus in l. quamvis,n. It. C. de impuberuns; quem refert, \& fequitur Pet. Anton. de Petra de fideicommij $j$ is, queft. 9. n. 100. ad finem, n, 253. Guid. Pap. fingulari 658 . incipit, conjectura ultimis voluntatibus. Guid. Bened. in cap. Rainuntius, de teftam. quem etiam retulit Petra dicto num. 253. Parifius in conf, 34. n. 36. © in conf.49. n. 46. lib. 2. ©o in conf. 13 . n. 14. lib. 3. Natta in comif. 363. n. 16. Alexander in conf. 54. n. 3. lib. 3. iv in conf. 29, n. 21. lib. 7.
53 Mantica de conjectur, ultimar, volunt. lib. 12 tit. 19. n. 9. in fine: ii namque \& alii juris Authores indiftincte obfervarunt, conjecturam quamcunque probari debere per duos teftes: Et quidem in aliis materiis id veriffimum eft, \& regulariter procedit ; requiritur namque eadem probatio, five idem numerus teftium in judiciis, \& conjecturis probandis, qui requiritur in directa probatione veritatis, ut poft Baldum, fuprà animadvertebam: Regulariter autem in cujufcunque rei,aut negotii probatione duo, vel tres teftes fufficiunt, ut notifimum eft, \& valdè vulgatum, \& probatur in l. ubi numerus, \& ibi Gloffa, ff. de reftibrs, cap, in omni negotio, © cap. licet univerfis, de teffibus, \& optimè explicat, atque profequitur Petrus Magdalenus de numero teftium in teftamentis requifito, prima parte, cap. primo, per totam : Et idcircò regulam generalem, quòd conjectura unaqueque probari debeat faltem por duos 54 teltes, rectè poft alios Authores tradit Malcardus tomo primo, dilla concluffione 406. numero primo. Caterùm, cùm verfamur in interpretatione, \& probatione ultimarum voluntatum, \& conjecturarum ea-
55 rum, non ita abfolutè id erit accipiendum, fed potiùs fic diftinguendum, prout diftinctum eft numerus precedentibus, an fcilicet de inducenda voluntate difpofitiva, \&x ea probanda agatur, vel de induEta declaranda tractetur; nam in primo cafu, five de indirecta per conjecturas agatur, duo teftes non fufficiunt, fed feptem, aut quinque requiruntur, ut etiam conjecture ipfe probentur, prout ex ipfo Mafcardo, \& Surdo retuli fuprà, n, 13, '6 24, © eadem conclufione $406, n, 2$. advertit idem Mafcardus : in fecundo autem cafu duo teftes fufficiunt, \& eifdem conjecturæ voluntaris declatatoriæ probantur, ut Jupra quoque obfervavi, \& plurimos fic tenentes commemoravi,


## C APUTXX.

De voluntate teftatotis quotiescunque quaftio non eft, fed de aliis circumftantiis, aut qualitatibus extrinfecis quibuscunque probandis tractatur, veluti
quòd conditum fuerit teftamentum (quod in dubio conditum non præfumitur, ) quod folemnis numerus tefium, aliáve folemnitas intervenerit, (quæ etiam in dubio non prafumitur) Tabellionem etiam, aut plures teftes in loco conditi teftamenti, aut codicilli, adinveniri non potuiffe, teftamentum amiffum fuiffe,teftium rogationem praceffiffe, teftatorem fanæ mentis fuiffe, cives, aut oppidanos effe teftes adhibitos, \& qui teftium numerus requiratur, \& an duo tantum teftes fufficiant? Quid denique dicendum fit in ea difpofitione, quâ quis implicite, vel explicitè per relationem ad aliam feripturam, fchedulam fcilicet alii traditam, aut concreditam, legat, vel inftituit, \& dicit, quòd hæres det, quod relictum eft in fchedula, quam pofuit teftator apud Guardianum S. Francifci, vel quod in ea contentus fit hæres: Et utrum fufficiat, quòd ex comparatione literarum, vel ex aliis legitimis conjecturis conftet, fchedulam a teftatore fuiffe fcriptam? ubi prædictorum omnium brevis,atque diftincta traditur refolutio, \& decifio illa Bartoli 1 . /i ita fcripfero, 38 . per illum text. ff. de condit. \& demonftrat. exornatur nonnullis.

## $S \cup M M A R I A$

I De voluntate, or difpofitione teftatoris ubicunque quaftio non eft, wec agitur de ea probanda, fed duntaxat àe probanda aliqua qualitate, five circumftantia extrinjeca, etiamfi fil de fubfantiaLibus pro validitate difpofitionis, duo teftes ad ejus probationem fufficiunt.
2 Idque generaliter procedit in omnibus qualitatibus, ac circumftantiis extrinfectis, ex fententia communi.
3 Ut teftamentum ab aliquo conditum, sùm de ejus fucceffione agitur, quamvis non prafumatur.
4 Quoniam condere teftamentum, eft quid facti.
5 Ea autem, que fađti funt, non prafumumtur.
6. Et fic legitimus hares non tenetur probare, teftamentum non effe faltum ; nam cùm ipfe petir legitimam bareditatem, fatis kabet fundatam intentionem, quod proximior eft, \& à lege vocatur.
7 Tamen ad probanduen, quòd teftamentum conditum fuerit, duo tantim teffes fufficiunt, fed ad probandum fic, vel fic attum, feptem requiruntur.
8 Teftamenti folemnitas, quamvis in dubio non prafumatur, nifi quatenus ejus prima facies oftendit, five requifitam à lege formam habet.
9 Tamen cum de ipfa folemnitate probanda duntax.at dgitur, quia non negatur, teffamentum conditum, fed debitan folemnitatem non intervenife dicitur ; tunc equidem duo tantim tefles fufjciunt, etiam non rogati, \& non teftamentarni © infrà 14. Teftamenti conditi loco, Tabellionem, vel ultra tres teffes vicinos adinveniti non potuiffe, duobue tantiom teftibus, etiam non vicinis probari poffe.
II Et cui hoc cafu onus probandi incumbat? renifivec.
12 Teftamenti amiflio utrumm duobus tautum teffibus, etiam non vicinis probari poffit?
Et amifione ipga probatas als equsdem tefanmentio

## De Conject. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. $X X$.

tenor duobustantùm teffibus probari pofit ? remijfivè.
13 Teftamento imwixtus contractus, quibus teftibus probari debeat? remifivè.
14 Tgftatori ab harede de ejus voluntate adimplenda, facta promijio, utrum duobus teftibus probarit pof $1 t$ ?
15 Ragatio tefitium in teftamento ufque adeò eft de ejus fubftantia, ut alias teftamentum fit nullum: Et vide infrà , num. 22, in fine.
16 Rogatio teftiumper duos tantum teftes, etiam non teffamentarios probaripotef.
17 Teffes in teftamento adbibitos, modò cives, aut vicini fint ipfius loci, in quo teftamentum conditum eft, duobus reflibus, etiam non civibus probari potef.
18 Teftamentum fuife lectum, five publicatum, duobustantum teffibus, etiam non civibus probari potef.
19 Elettio in teffamento comminfa utrùm duobus teftibus probari poflit ? remifivè.
20 Legatorum tacista ademptio, xtrùm poffit duobus teffibnis probari remiffive.
21 Teftes in teftamento deforiptos, cuadhibites prafumi friffe rogatos, quia eft Solemitas, que tunc temporis potuit intervenve.
22 Legitima filiorum licet relinqui debeat titulo inftitutionis, ad boc ut teftamentum valeat.
23 Tamen quod filio fimpliciter relitum, fuerit relituwn titulo inftitutionis duo, tantum teftes poffunt probare.
24 Notario $/ 2$ objiciatur, quìd erat excommunicatus, Wr fic quod non potuit rogari de teftamento, per duos tantùm teftesprobari poteft', quod eo tempore fuerat abSolutus.
25 Teftatoris babilitas ad teffandum, duobus tantùm teflibus probari poteft.
26 Ad probandums teffatoris voluntatem, quòd fub vulgaxi exprefla fubfitutione contineatur tacita pupillaris, duo reffes fuficiunt.
27 Pupillaris fubffitutio tacita quod matrem excludat ex conjectura voluntats teftatoris a duobus tefilibusprobari poteft.
28 Tefataror fi voluerit, o' dijpofuerit, fidem adhiberi momoriali ejus manufcripto, quoad interpretationem fue voluntatis; dubiam non effe, quin talis fcriptura fidem faciat, dummodo conffet ex comparatione litterarum, vel ex aliis legitimis conjecturis, fcriptum fuife manu ipfius teftatoris, * infrà, n. 32 . \& 35 .

Et ibidem de memoriali, aut $\int$ chedula tradita, of concredita à teffatore, Guardiano, vel alterl, © de Bartoli decifione per illum textum, inl. fi ita feripfero 38. ff. de condit. \& demonftr.
29 Teftamentum valere quoad baredis inffitutionem, \& quoad legata, fi teffator inftituat illum, qui continetur in tali fcriptura, vel in tali fobedu$l a$, velfi dixerit, quò fiat, vel adimpleatur fcriptum in fchedula, quam reliquit penes Guardianum Fratrum Minorum, dummodolegitimè conftet, Schedulam effe teftatoris.
30 Majeratus, aut melioratio rectè conffituitur in filium, quem teffator nominavit in quadam fchedula, dummodo de veritate fohedule conftet.
31 Et fufficit, quid ex comparatione, vel ex aliis legitimis indiciis, of conjecturis appareat, quod illa fchedula eft teftatoris: © num. 35 .
32 Teftator fo in teftamento folemini refert ad aliquam privatam foripturam non folemnem, omnia contenta in foriptura privata cenfentur expreßè difbofita, $\mathcal{E}$ expreffa in ipfo reftamenso re, ferente.
33 Et in bujusmodi cafibus cenfetur fufficiens probdsio confeffio filierum dicentiam, fichedulame effe
fcriptain, vel fubfcriptam manu parentis, 34 Comparatio etiam litterarum fufficiens cenjetur (ut dictum eft num. procedentibus) etiame fialiqui teffes, vel infcripti vel prafentes non fuerint.
35 Et fic multò magis duorum teftium probatio fufficiens cenfebitur.
36 Executores non tenentur Jequi voluntatem foriptam in epifola, nifi veritas epifola per quinque teftes comprobetur, quia poreft effe fuppofititia.
37 Erratum circa qualitates extrinfeicas teflamenti, per duos tantium teftes probatur.
Rodilucida, atque abfoluta hujusce Capis tis explicatione obfervandum, atque conftituendum erit, quòd cùm cap.pracederi$t i$ plenè explicatum fuerit, cùm agitur de inducenda, atque probanda voluntate, five expreffa, five tacita, cum etiam de inducta probanda, \& declaranda tractatur, qui numerus teftium requiratur; Reftat nunc videre, quæ probatio neceflaria fit, cum agitur duntaxat de qualitatibus, feu circumftantiis quibuf libet extrinfecùs probandis:Et quidem de voluntate, \& difpofitione teftatoris ubicunque quaftio non eft, nec agitur de ea probanda, fed duntaxat de probanda aliqua qualitate, five circumftantia extrinfeca, etimfi fit de fubftantialibus pro validitate difpofitionis, duo teftes ad ejus probationem fufficiunt, nec major reftium numerus defideratur; ite fanè docuerunt Bartolus, Caftrenfis, \& Imola in.d. l. ciim proponebatur, If. de legaris 2 . Baldus notanter in l. 2 . ex n. 2, ubi Alex, Jaf. Decius \& alii, C. de bonor poffef. fecund, tabul. Jaf. in l.errore, exn.7. \& ibidem Caftrenf. col, i. C., de teftamentis. Ancharan, in conf. $337, n$. 2. Socin, fenior in conf. 92, n, 10, lib, 3. Alciatus in conf, 11 1.n.9. lib, 9. Calcan, in conf, 47. col, 2. Parifus in conf. 94 , fub, $n, 45$, ơ $n, 46$. lib; 2 , Card, Francifc.Mantica de conject, ult, volunt., lib. 12, tit. 16. $n$ 13. in fine, ơn, 14 , sum feq, Simon de Preet, interpret, I. dubit, 3. olur. 5.n. 34 . fol. 30 . Mich, Graffus I. fideiconnniffum, quaft. 4. $n$, 10. in fine, \& $\mathbb{S}$. Subffitut. q. 3 I, inprincipio, Burgos Sal. de Paz in l. 3. Tauri,
 cturata mente defuncti, lib, I, cap, 3.n. 2.4. 5. \& Io. \& his non relatis Jofephus Mafcardus de probationibus, tom, 1, concluf. 406, in, 2. Pet. Surdus in conf.229. n. 29. lib. i. Ubi plura proponit exempla, prout eum retuli cap, precedenti, $n$, 16. Petrus Magdalenus de num, teffium in teflamentisrequifito 1. p. cap. 15: n. 13 .
 of tribus Seqq, ubi ex fententia aliorum Interpretum inquit, generaliter id procedere in omnibus, ac quibuscunque qualitatibus, \& circumftantiis extrinfecis, prout Pratis etiam dict. $n .34$, notavit.

Et hinc fanè eo (ut exemplis remhanc demonftremus, \& fpecifice magis loquamur) quod teftamentumabalio conditum, cùm de ejus fucceffione agitur,quamvisnon prefumatur ; Quoniam condere teftamentum, eft quid facti : Ea autem qua facta funt, non preefumuntur, $l$. in bello, $J$. facte, ff. de capt. or poflim, rever. plenè Menoch. lib, 6. prafumpt. 14. Ita fane adnotarunt, \& teftamentum abaliquo conditum non prefumi, probarunt Alexander $n, 19$. \& Jafon, num, 84 , in $l$. is poteft, If. de acquir, hereditate. Qui fcripferunt ita Bartolum ibi fenfiffe, $n, 25$, idem Alexander, Corneus, Ruinus, Gratus, Jafon, Curtius junior, Hippolyt. Riminaldus, Sapina, Ca gnol.Guid. Pap, Bolognetus, Guil.Benedictus, Bertrandus, Guil. Mainer. Natta, Anton. Gabriel, \& Didac, Covarruv, quos referunt, \&\& hanc partem amplestuntur, \& contrariz opinionis fundamentis ex propofito fatisfaciunt Francifcus Mantica de senjectur, ultimar, woluitat, lib, 2, tit, 1. per totum.

## 158

 Jofeph, Mafcardus de probationitius, tom. 3 . conclusfio6 ne 1353 , ex num. 1. cum (qq. uquut ad num. 13. Jaco-bus Menoch. lib. 4 . Prefampt. 1, per totam. Qui reaè
 factum non effe teftamentum ; nam cimm ipfe-petir legitimam hareditatem, fatis habet fundatam intentionem, quod proximior ef,, \& à lege vocatur. .I. .f. de petit, hareed. L. obvenire, If. de verbor, fignijicat. L.3. S. de illo, ff: prof acio, \& in omnibus titulis, in quibus agitur de legitimis haredibus ab inteftato venientibus: Idcircò qui teftamentum conditum dicit, id probare, atque teftamentum oftendere deber. Tamen (ut à propofito noftro non difcedamus) ad probandum, quod teftamentum conditum fuerit, duo tantuim teltes fufficiunt, ,licet adis voluntatem, feptem tefes requirantur; \&\& fic primum probare, parum prodeft, nifi probetur fecundum, juxra Gloflam ordinariam, \& notabilem, in $l$. 2 . in Gloffa magna, ad fin. C. de bonor. poffeffion. fectund, tabul. quar communiter approbatur per omnes Do $\begin{gathered}\text { Dores } i b i: ~ \& ~ p e r ~ O l d r a d . ~\end{gathered}$ in conf. 297. n. 7. Socinum feniorem in conf. 92.n, 30. . Iib. 3. Mantica. Me conjectur de probationibus, tomimo.
12. tit. 16. . 15 . Mafardum de 1. concluf. $406 . n .2$. \& conchuf. $1153 . n$. I. Azevedum inl. 1. tit, 4. lib. $5 . n .3$. 2 . Petrum Surdum diCo conf. 129. fub n, 29. Pet. Magdalenum de num. teffium in teffament. requifito s. 1 . parte, cap. 31. $n$. 14. Aldobanalinum in conf $\int_{3} 32, n, 33$.

Similiter, ubi de voluntare, \& difpofitione teftatoris quaetto non elt, fed tantum de folemnitate tefta8 menti, qux in dubio non prefumitur, nifiq quatenus ejus prima facies oftendit, five requifitam a lege for-
mam habet, ut latius explicat Menochius lib. 4 .prafumtione 9.per totam. Mafcardus de probat. conclufione 1354. ut puta, fif fuccedentes ab inteltato non ne9 gaverint, teftatorem tettamentum condidiffe, led debitam folemnitatem fuffiunt, etiam non rogati, nec tunc duo teftes fufficiunt, com concludunt Dotores communiter in $l$.haredes palan, in principipio, ubi optimè Bartolus fubn $n$. $\varsigma$. Caftrenfis $n .8$. \& cateri communiterff. de teffamentris: Communiter eriam Doctores in l. 2. C. de bonor. pof feffion. fecund, tabul. ubi Decius colum. 2. © 3. \& Prius Jafon. num. 10. © 11 . Mafcardus concluf. 1353 . num. 51 . Petrus Surdusd. conf. 129. xwb n, 29. ili. 1. Gloffa Oftienfis,Speculator, Aretinus, AAflictis, Chaffaneus, Parifius, Joann. Lup. Didac. del Caltrilio, M ontalus, Byibus Burgos Sacinus, \& side Paz indiđ̄al.3. Taurri, prima parte, n. 804.n - 805 . quìd fiq quis probare niticur in loco, in quo teftamentum eft conditum, Tabellionem, vel uitra tres teftes vicinos adinveniri non potuiffe, id duobus teftibus, etiam non vicinis probari potetr \& 1.822 . ufque ad $n .825$. ubi meat: \& $n$, 807 . agit ipfe BurII onus proo de Paza an teftamentiomiffio duobus tefti2 bus, etiam non civibus probari poffit, vel majori ${ }^{3}$ numero teftium , ac de jure hujus Regni oppidanorum debeat probari : De quo etiam Malcardus dita conclafione 13 $53, \mathrm{n}, ~\{2$. ubi quod teftamenti friptura ubi eft deperdita, tenor ejus duobus tefiibus probaripoteft, idque ex fententia multorum Authorum, quos ibi refert: Et per eundem Burg. Salide Paz ubu fupra, latrius per Petrum Magdalede num, teflium in teflamentis requijifo, prima parte, cap. 28. per toflum, Teftamento etiamimmixtus con--
traetus quibus teftibus probari debeat, traetai ipfe 13 trataus quibus ter, in diťal.3, Tauri, n. 808. Ón. 809. reftatori ab harede de ejus voluntate adimplen14 da, $f$ Eap promiffio, , utrùm duobus teftibus probari pofit ; Etlatuis per Magdalenumprima part. cap. 27. n. 23. Superiorem quoque refolutionem,
videlicet duos tantùm teftes fufficere ad probandum, quod in teftamento ; aliave ultima difpofitione, $\mathfrak{f o}$ lemnis numerus teftium intervenerit, probarunt Cardinalis Francifcus Mantica de conjetturis ultimarumb voluartatum lib 12 . diato titulo 16 . $n$, 14. © 15 . Magdalenus 1. part. cap. 13 . num. 13 . '由 14. 'O cap. $3^{1 \text { I nizm. 2.3. }}$. 4 . Surdus d. num. 19. qui Burgenfis Salon de Paz, \& preditorum, quos ipfe refert, mentionem non faciunt.

Pratereà, licet rogatio teftium in teftamento, fit de fubftantia teftamenti, ufque adeò, ut alias ceftamentum fit nullum, $l$, haredes palam, $\mathbb{S}$. in teffamentis: ubi Bartol. \& omnes notarunt, ff. de teffamentiis,l. bac confultifima , in principi:, C. codem. Bcërius decifione 34 . num. 8. Julius Clarus $\mathbb{S}$. teftamentum, quefione 58 . Quia tamen hoc non dependet principaliter à volunnate, nec in eo confiffit principalis diffofitio teftatoris, fed eff folemnitas introducta de jure civili, poteft talis rogatio probari per duos teThes, etiam non teftamentarios, ur concludit Bald. in d.l. 2. C. de bonor, puffef. fecurnd. tabul. ante num, 4. Alexand. num. 6. Jaf. $n .13$. \& optimè Decius $n .8$. ubi declarat; fuirque opinio Martini, prout notavit ipfe Batel. in L. compararationes, in 3 . notabili, $C$. de fide inffrumentor. Alexandri (quitettatur de communi fententia) in conf. 47. n. 3. lib. 2. \& ita quoque obfervarunt Jafon in ditalal. hac conjultitifima, in principio, num. 3 . Decius in conn. I1. colam. 8 . in fin. Ruinus in conf. 1. $n$. 8 . in fine, cump feq. lib. 2. Alciatus ing

 tus Magdalenus s..p. d. cap. $31, n, 5.5 .67$, Burg. Salon de Paz in dift.l. 3. Tauri prima parte, $n, 810$. ubi refolv vi, efftium rogationé duobus teftibus, etiam non civibus poffe probari: fic citat Corneum, quem fuperiores non ciants; \& $n .813$. in fin, traditetiam teftes in reflamento adhibites, cives, aut vicinos effe ipluus loci, in quo teftamentum cobdirume et, duobus teltibus etiam non civibus probaiple: $\& 2 n, 809$. teftamentum fuifilececaum, ilie publicarum, duobus tantum tettibus eadum Ruinum in conf. 1 , numm 12 . ferit,\&\& dicit videndum latius videri poterit Pet,Magdalenus prima parte, cap. 29. per torum : © $n .812$. inquit etiam ipfe Author, utrimm eletio in teftamento commifla, duobus teftibus probari poffit: \& $n .812$. an tacita legatorum ademptio poffit duobus teftibus probari. De quo eciam vide Covar. in rubrica, de tefflaneentis, 2.part.n. 21 Pratis lib. I innterpretation. 1 duduitatione 3 . folutaione 5 . inum, 30 . fol. 29. Petrus Surdus dizto conf. 29. lib. 1 . Imò \& teftes in teftamento defriptos, \&\& adhibitos, prafumi fuiffe rogatos, quia eff folemnitas, que tunc temporis potuit intervenire, poft alios refponderunt Decius in conf. 11 . num, 17. veffic. quod notari So-
cinus junior in conflio 178, num. 4. lib. 2, Boêtius cinus sunior in conflitio 1788. num. 4. ib. 2. Boêrius num. 2. ubi extendit, ut etiam idem dicamus de quocunque alio adut, quir requirit folemnitatem, us illa preflumatur, fri in aftu fuir enuntiata, \&\& eo tempore potuitintervenire: Et idem quoquit faripfit tibro tertio prefumptione 132. num. 32 . idem quoque tenuit, \& prafumi teftes rogatos dixit Azeved, in 1. 1. tit, 4. num. 54 . © 55 . Itbro quinto. Cervantes in 1.3 . Tauri, nam. 155 .videndus ex $n$. 109. 4 fque ad num, 124, ubi concludit id ipfum, \& dicit verius effe, quòd etiam hodie poft legem illam regi-
am, teftium rogatio necelfaria fit.
Rurfus Legitima fliorum lice reli
10 inftiutionis , ad hoc ut effementum valeat, juxta tex.in authents, ut cum de appellatio. cognof cituri, $S$, diuad quoque capitulum juncta Glofla in cap. .i pater, verto, inflituit, de teftamentis in 6. \& poff alios multos

## De Conject. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. XX.

Authores ita tradiderunt Jul. Clar. J. teftamentum, quaft. 38. Covar. in cap. Rainuntius, de teftam.I. I. num. I. Gualdenfis de arte teftandi, titulo 3 . cauutela prima, numer. I. Menchaca de fucceffonum creatione, S. 21. num. 68. © Seq. Marc. Antonius Cucchus in tractatu, de Legitima, pagin. 75. num, I. cum Seq. ubi latè in propofito : Petrus Magdalenus de num. teftium in teftamentis requifito, prima parte, cap. 16.exnum. 57. cum feq. D. Spino in Jpeculo teftamentorum, gloffa 17.principali, ex num. 15 . Ludovicus Molina cruditè (ut adfolet) de HiJpanorum primogeniis, ili. 2. cap. 15 .ex num. 14, ufque ad num. 20. quò loci refolutivè firmat, Legitimam ex jure communi, atque Regio partitarum, filis titulo inftitutionis relinquendam effe; idqueetiam hodie procedere, necinnovari ex decifionel. prime, titulo 4. lib. 5. nova collect. Regie, ut ibi fundat dilucidè. Et id ipfum fequuntur permulti hujus Regni Authores,quos congerit, \& ita refolvit Cævallos commun. contra commun. quaftione 23. © queftione 711. num. 5. tamen quod relictum filo fimpliciter, fuerit relictum tituloinftitutionis, duo teftes poffunt probare, ita Baldus in l.2. C. de bonor.poff. fecund. tabul. num.2.\&\& ibidem Caltrenf. num. s. in fin. \& Alexand. n.6. Jafon. fub num. 13 . Decius num. 7 . idem Jafon, in $l$. errore, num. 8. cum Seq. C. de teffament. Ruinus in confilio primo, n. 8. lib. 2. Mantic, de conjectur, ultimar. volunt. lib. 12. titulo 16. num. 4. Petrus Surdus ditto confilio 129. fub ditt. num. 29. libro primu, Perrus Magdalenus de numero teftium in teftamentis requifito, prima parte, cap. 15 . numero 54. ov cap. $51 . n .8 .8$ reddit rationem Decius, ubi fuprà, quia in hac cafu, \& fuperioribus non agitur principaliter de voluntate, fed deprobanda folemnitate legali, in qua regulariter duotantum teftes fufficiunt, ex fententia communi, ind. l. 2. C. de bonor, polf. fecund, tabul. \& in d. errore, de teftam. \& latiùs per Petrum Surdum fub difto numero 29. ubi etiam, quod fi quis fateatur teftatorem feciffe teftamentum, fed neget eum fuiffe fanæ mentis, vel quod teftator non fic declaraverit, aut quod non deceflerit ; hæc omnia, fcilicet quod teftator erat fanæ mentis, quod fic declaravit, \& quod decefferit, \& quod talis fuerithæres inftitutus, \& alia fimilia ; perduos poffunt teftes probari, ut etiam per Magdalenum dicto cap. 31 . 24 num. 2. $3 . \&$ vide num. 9. 10. G 11 . ubi dicit idem effe, fi objiciatur Notario, qui fuit rogatus, ut teftamentum conficeret, quod erat excommunicatus, \& fic quod non potuit de teftamento rogari, ut ibidem comprobat ; poterit namque per duos teltes probari, - quod ipfe tunc temporis fuerat abfolutus, ut eodem loco obfervat. Et idem juris effe inquit, fiobjiciatur, quod perfona teftatoris fuerat inhabilis ad teftandum, poteft enim habilitas duobus tantum teftibus probari, ut per Baldum, \& Caftrenfern, num. 5. ind. l. 2. C. de bonor. poffef. Secund. tabul. \& eundem Caftrenfem in 1 . cum proponebatur, in fine, ff. de legatis fecundo. Ancharanum dito confl. 337. num. 2. ad finem. Sic quoque ad probandam voluntatem teftatoris, quod fcilicet fub vulgari expreffa non contineatur tacita pupillaris, duo teftes fufficiunt ; prout frripfit Bartolus inl. 2.num. 39.ff. de vulg. G pup.fubfit. \& ibi Claudius num. 25 . \& Jafon. n, 36. Baldus in l. quamvis, numero 1. \& ibi Salicetus numero 4. \& Alexander num. 2. C. de impuberum. Baldus in l. precibus, nuì. 12. C. eodem. Mantica de conjectur. ultim. volunt. lib. 12. difto titulo 16. num. s. © 6. Graffus S. fubftitutio, queftione 3 I in principio, Petrus Surdus in confilio 356 . num. 13 . lib. 3. qui dicit, hoceffe extrinfecum, \& ideo duobus teftibus probari. Inferunt etiam iidem nunc relati Authores, duos teftes fufficere ad probandum, quod tacita fubftitutio pupillaris ex conjectura voluntatis excludat matrem. Quod ante ipfos tenuerunt Angelus num. โ. \& Sali-
cetus num. 7 . in diťal. precibus. As denique Mantica adjicit lib. 12 . dicto titulo 16, nkm, 20. dubium non effe, quin fi teftator voluerit, \& difpofuerit, fidem premeri memoriali ejus manufcripto, quoad intertratis fanem, five quoad fcientiam fuæ voluntatis ; talis fcriptura fidem faciat ; dummodo conftet ex comparatione litterarum, vel ex aliis legitimis conjecturis, hanc fchedulam fcriptam fuiffe manu ipfius teftatoris : idque per text. quiad hoc allegatur communiter in 1 . fi ita fcripfero 38 .ff. de condition. W demonff. ubi Bartolus ita notavit, \& deduxit: latiùs Socinus fenior colum. penult. © finall. Alexander in confilio 76. num. 5. o feq. lib. 3. Alciatus in conf. s7. num. 2. lib. 9 . Gozadinus in confilio 3. num. 16. Signorolus in conf. 176. num. 7. Corfetus in fingulari 276 . Burgos Salon de Paze in 1. 3. Tauri, prima parte, num. 808 . in verf. Quibus, ubi inquit, an poffit id duobus teftibus probari. Et agit de dieta decifione Bartoli, quod fiteftator dixit, volo quod hæres meus det illud, quod friptum eft in chedula, quam reliqui apud Guardianum Fratrum Minorum: If Guardianus oftendit fchedulam, valet relictum quod in ea reperitur fcriptum, \& adimplendum eft ibi difpofitum; five fuerit legatum, ut plerique intellexerunt Bartolum, five fit inftitutio, ut voluerunt Baldus \& Angelus in l. affe toto, If. de bared.inftit.Caftrenfis, Alexander, Socinus \& alii, cum quibus firmiter hanc partem fuftinet Hippolyt. Riminaldus in conf. 598. ex num. 48. ufque ad num. 56. lib. 5. qui inquit $n$. so. etiam quoad inftitutionem, hanic effe opinionem communem : © num. 5 I effe magis communem, \& ab ea in praxi non effe recedendum, Nec requiri, ut teftator dicat, Inftituo talem, puta Pe trum, aut Joannem, dequo in tali fhedula; fed $\mathrm{fa}_{-}$ tis effe, fí quis implicitè, vel explicite per relationem ad aliam fcripturam inftituatur, exeo defenditcontra Didac. Covarruv. ex num. 53 . ufque ad num, 56 . quod relatio ad aliam fcripturam, vel ad alias perfonas, vim fpecialis expreffionis habeat, ut latius probat ibidem, \& id ipfum tenuerunt, atque exornarune decifionem prefatam Bart. in d. l. fitia fcripfero. $\mathrm{Pa}-$ rifus in confilio 19. ex n. 12. cum feq. © numer. 26. lib. 3.Burgos ipfe dePaz in confilio 1. num, 6. Julius Clarus II. teffamentum, queff. 4. colum. 2. O quaftio ne 36. Mantica de conjectur. ultimar. volunt. lib. I. tit. 7. num. 7. Riminaldus idem, in principio, deteftament. num. 486. Guil. Benedi\&us in cap. Rainuntius, de teftamentis, verbo, in extremis pofitus, n. $41 . \mathrm{Pa}$ dilla, in 1 . sum quidam, num. 2. If. de legatis fecundo, Alvaradus de conjectur ata mente defuncti, lib. 3.cap.2. num. 11 . Gualdenfis de arte teftandi, titulo 2. cautela 4. Stephan. Gratianus, decifione 103.ex num. 9. Fontanella claufula 4. gloffa 18 . parte 2. ex num. 22. Cevallos quaftion. 44. Hector Felicius allegatione 45 . part. 3. Joann Gutierr.pradticar. lib. 2. quaftion. 4 I. Maftrillus decifione 190. Alexander Ambrofius decifion. fori epifcop. Perufini 13. Anton. Gabriel : communium conclufion. lib. 4. titulo de teftamentis, concl. 1 I. per totam, Jofephus Mafcard. de probat. concl. 1353. n. 73. Michael Graffus If. inffitutio, quaft. 16. Pet. de Peralta in rubrica, If. de hared. inftitut. numer. 76. Ö77. Tell. Ferdin, in l. 3. Tauri, 5. part. num. 34. of in i.37.n.2. Joannes Gutierr.pract.lib.2. quaftion. 41.n. 4. 6s s.Pet. Magdal. de num, teftium in teftamentis requifito, I. part. cap. 27. n. 9. Joall. Matienç. in l. 1. tit. 4. gloff. 16. n. 13. lib. 5. nova collect. Regia, Pelaez à Mieres, de majoratu, I.parte,quaft. 54 . ©
$68 . n$, $s 4$-ubi inquit,quod majoratus, aut melional rectè conftituitur in filium, quem teftator nominavis in quadam fchedula, dummodo de veritate fchedulæ conftet. Et duntaxat requirit, quod ex litterarum comparatione, vel ex aliis legitimis indiciis, \& conjecturis appareat, quod illa fchedula eft teffatoris. Refert etiam Caftrenfem in conf. 387 . lib. Jecmendo *

32 Cravettam in conf. 143, n. 6, dicentes, quod fif teftator in teftamento folemni fe refert ad aliquam privatam frripturam, non folemnem, omnia contenta in fcriptura privata, cenfentur exprefsè difpofita, \& 3 expreffa inipfo teftamento referente. Ac denique inquit, quod in hujusmodicafibus erit fufficiens probatio|filiorum, confitentium fchedulam effe fcriptam, vel fubferiptam manu parentis, idque ex Au thoribus, \& doctrinis ibi relatis, \& per Manticam dtCto titul. 16. num, 22, convenit etiam fuperioribus Graffus dito 5 S. inftit. quaft. 16, n, 4. G 5. dicens veriorem, \& communiorem opinionem effecum Bartolo, ut præfata decifio procedat tam in inftitutione, quam in particularibus relietis, dummodo conftet, quod dicta fchedula fit feripta manu teftatoris; \&c quod fufficit conftare id ex comparatione, vel ex aliis legitimis conjecturis, ut upra dicebatur; \&\& affeverarunt Natta, Ludov. Lana, Ludov. Zunt. \&e alii per cundenı Graffum commemorati; qui fubdit 4 ftatimn.7. quòd talis comparatio litterarum proce-
difponenda, prater jam difpofita per eum, procedere voluiffe: quandove teftatoris voluntas, five difpofitio prafumatur perfecta, necne; \& quibus regulis, \& doctrinis aptiùs, atq; diftinctiusid poffit explicari, ut etiam poft decifionem dictal. Regie prima, titul. 4 . lib. 5. locum obtineat; ne nos in hac materia conjecturali,\& prafumpta decipialiquando contingat. Sed \& teftatorem pro perfecta, \& abfoluta difpofitionem fuam habuiffe, utrum teftibus probari poffit; \& an duo tantum teftes fufficiant, quemadmodum fufficeret, cum aliæ qualitates extrinfecæ probantur, cap. pracedenti adnotatur: Quid etiam, fi teftator jufferit Tabellionem vocari, ut de ejus ordinatione,\& voluntate, quam coram teftibus jam explanaverat, redigeret teftamentum in publicam frripturam, nec-id fuerit factum, an dicatur teftamentum imperfectum imperfectione, five ratione voluntatis; ubi confilum Oldradi 119. [quod affiduè expenditur] illuftratur, atque explanatur. Demum inquiritur, utrum teftamentum non lectum coram teftibus \& teftatore, imperfectione voluntatis, an dunraxat folemnitatis imperfectum dicidebeat, ita ut valeat faltem, quoad piam caufam, \& liberos, \& qualiter utrumque de jure communi, \& de jureRegio procedat. Diligens equidem non modo, fed \& accuratior, atque diffinctior, quam hactenus tradita fuiffet, explanatio, \& refulutio: ubi fuperiora omnia [quæ adeoaffidua, \& neceffaria funt, ut per manus traditur quotidie ]ita dilucidè explanantur, ut abfque ingentiftudio, \& !abore, omniumque Interpretum originali, \& prolixa lectura, id effici non potuiffe libenter fateatur unufquifque.

## $S U M M A R I A$

I Teftamentum quotiefcunque imperfectum off rationa incomplete, aut non confummate voluntatis, videlicet, quando teftator cuppit facereteftamentum, © morte praventus, vel aliter perficere non potuit, aut noluit; vel quando fe tantum praparavit ad teftandum, tunc equidem invas lidum ef quoad ombia.
2 Idque generaliter in omni teffamento, \& diffofitione, ac in quacunque perfona.
3 Et etiam in teffamento condito ad pias caufas, of inter liberos.
Nam etiam favore pie cauffa, \& liberorum, teftamentum imperfectum ratione voluntatis, non fuffinetur : © latiùs infrà, ex num. 22. cum feq. prout hac hati) ${ }^{\text {imè }}$ probarant, atque exornaruis Authores permulti, qui in unum aggregantar. atque commemorantur hoc numero.
Et 1 . fi quis cum teftamentum, ff. de teftamentise decifionem illuftrarunt quamplurimis.
4 Tefamentum imperfeltum ratione voluntatis incombe plete, vel non confummata, neque jure codicillorum valere, neque etiam. fi in eo contineretur claufula codicillaris.
5 Teftamentum imperfectum ration voluntatis dici,

## De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. XXI.

of nibil aalere, fi probetur voluife teffatorem sitra procedere, etiam per modum legandi, \& fideicomnittendi particulariter, 心- fic per dijpofitionem particularem, non folum univerfalem.
6 Teftamentum non effe perfectum, quando teftator jam foripta baredis inftitutione, erat facturus legata.
7 Nifi diu fupervixerit, © nibil legaverit, tunc namque etfi deftinaffet facere legata, teffamentum illud dicitar habuife properfecto, ó illius deftinationis panitruifse.
8 Sed ov cum teftator erat adjcripturus conditionems fue dijpofitioni, 心 Non adfcripfit, tota difpofitio traditur imperfecta.
9 Idque in dubio prafumitur.
1o Et (ufficit, fi tacitè vet expreßè conffet, quod teftator volebat aliquid addere, vel detrabere.
II Et ubicunque aliquid erat adhuc ditturus, quod complere non potwerit, dicitur teftamentum ime perfectum effe.
12 Et quando conftat, quod teftator non babuit dißpo fitionem illam pro perfeç̄a.
13 Et bec commendantur, quia quotidiana, of finguLaria, © ita obrinent de jure hujus Regni, ficut de jure communi, nec aliqua lege Regia alterantur, ó latiùs infra ex n. 30 .
14 Quamvis Antonius Ayora aliter intellexerit ( fed prapofterè quidem) \& 1. fi quis cum teftamentum, ff. de teftament. verum fenjum malè percipiat, ut latiùs novè bic adnotatur.
15 Eorum, que n. præcedenti disuntur, fumma, or refolutio brevis proponitur.
16 Teftamentum imperfectum ratione voluntatì quare non valeat, \& n . feq.
17 Teftamentum eft quid individuum, cujus qui partem fecit, nibil feciffe videtur.
18 Et ideo in ultimo puncto indivifibili ftat forma effentialis ipfius, à quo vires ó perfectionem recipit.
19 Ita ut in ultima littera aut fyllaba conclufiva ejus forma dicatur concludi.
20 Qualibet enim forma ex confummatione operis cone tingit.
21 Et ideo nibil actum dicitur,quando aliquid fupereft agendum.
22 Teffamentum imperfetum ratione voluntaris, ufque adeo valere, ut etiam id procedat quoad perfetè dißpofita in favorem pia caufa, vel libeтотит.
Idque generaliter enuntiatur ex fententia quamplurimorum Authorum.
23 Sed ßpecifice magis loquendo, atque in dißpofitione inter liberos, ut ipfa non valeat indiftinctè, $f i$ vitium imperfectionis exiftat, etiam quoad perfectè difpofita quoad ipfos liberos; tenuerunt Authores nonnulli, qui pracitantur hoc numero.
24 Nec repugnat Antonii Ayora refolutio, of in cafu afjuduo objervatio quedam, prout novè, \& verè bic adnotatur.
25 Teftamentum imperfectum ratione voluntatis fuftineri, faltem quoad perfectè dißpofita, in favorem pia caufa.
Idque ex Sententia Bartoli, quem alii fequunter,prout hoc n. referuntur.
26 Contra verò ex fententia aliorum miltorum, que ov communior, of verior eft, \& renenda omnino.
27 Nec firftineri poteft differentia illa, quam inter liberos, © piam caufan Dida. Covar. conflituit, ut Burg. Sal, de Pace eleganter of verè prolavit.
28 Er in cafu contingenti, ejuidem confultationem, of Regii Senatus definitionem adduxir.
Joan. del Caftillo Quot, Consrov. Juris Tom, IV.

29 Ad text. etiam in l. in teftamento, ff. de fideicommiffariis libertat. (quo Bart. of fequaces excitantur pracipuè)plures affignavit intellectus.
30 Teftamentum imperfectum ratione voluntatis incomplete, five non confummata, indiftinctè non fuftineri quoad omnes, ov quoad piam etiam cuufam, ó liberos etiam quoad perfecte difpoo fita, non folum de jure communi, Jed etiam de jure Regio.
31 Imò nee inveniri verbum aliquod apud diftas leges Regias , quo alicujus alterationis, feu emendae tionis caufam, five occafionem fumere valeamus.
Id quod nove, latiùs bic adnotatur, \& I. I. \& 2 . tit. 4. lib. 5, novæ collect. Regiæ verus \& germanus fenfus adducitur.
32 Voluntatis imperfecte defectus, dicisur defedus à lege naturali procedens, in quo leges non diJpenfant.
33 Lex nova in dubio non videtur corrigere velle legem antiquam.
34 Et reffringenda eft, wt quanto minus fieri pofit, recedatur a jure communi.
35 Et in terminis, in quibus loquitur, ftriate intelo ligatur.
36 Nec extendatur ad alios cafus, quam ad cos, de quibus ibi nominatim fit mentio.
37 Lex nova ubi enumerat aliquem cafum ßpecificè. alii cafus cenfentur fub dijßpfitione juris communis remanere.
38 Teftamentum imperfecfum ratione voluntatis non completa, non fuftineri, etiam quoad perfectè dispofita inter liberos, vel ad piam caufain, vel inter alios quoscumque, etiam de jure Regio probaffe Interpretes nonnullos, quorum ßee cifica, ©́ nova mentio fit hoc num.
39 Teftamenti perfectio quadruplex eft, remiflivè.
Et ibidem foannis Matienzi in eoden placito fupe= riori fenfus novè deteltus, \& numeris feqq.
40 Teftamentum ex legibus Tauri, on nove collectio nis Regia, poteft in vita teftantis incipi, or poff ejus mortem ab alio perfici, of finiri : qui ad id faciendum habeat facultatem.
Et unum bo idem judicatur teffamentum à teffaton re, be commilfario fattum.
.41 Commifarius tamen hujumodi ad perficiendum teftamentam, à tefatore incaptum, non poteft ultra quintam bonorum defunti partem dijßo nere.
42 Niji fuerit jibi Jpecialis ad id conceffa facultas.
43 Nec cenfetur ex novi bac juris Regii confliturione aliquatenus derogatum juri communi, quod teftamentum imperfectum ratione voluntatis improbavit, \& fuprà num. 39.
44 Teftamentum, ut tanquam imperfectum ratione voo Iuntatis incompleta vitietur, oporter quid confet, ơ probetar teftatorem ultra difpofita per eum in eodem teffamento, ultra voluifle ad alia dijponenda procedere.
In dubio namque prafumitur teftamentum fuife perfectum, nec ibidem dißpofitum vitiatur.
45 Teffamenti actus in dubio, prafumitur perfectus, © confummatus.
46 Voluntatis imperfectio in dubio prafumitur.
47 Idque magis, os magis coadjuratur, quando Notdrius, qui teftamentum ipfum conf(ripfit, adjecifo fet caufulam illam, Actum, \&\&c.
Nam claufula illa fignificat, teftatorem babuiffe teftamentum pro perfecto, \& abfoluto, \& infrà, num. 62.
48 Teftamenti perfecti conjectura eft, quando illa atiJpofitio convenit cum voluntate jam ab ipfo teftatore propalata.
49 Teflamentum in dubio prafumi perfectum (ut X dictum
diftum eft) dowec contrarium non confliterit, \& dici non conftare, eo ipfo, quod non apparet tefatorem ultra voluife procedere ad aliud dijponendum, © fic in calu dubio, vel cum apparet noluiffe aliud difponere, ơ fic in cafu certo.
Que tamen doctrina adeo generalis, nec aliter declarata, nimis vagat \& periculofa eft, nifi aliis doctrinis aut diftinctionibus clarior fiat.
Idque ex fententia Telli Fernandez, quam agnofoit veram, © probavit Author hoc loco.
SI Testamentum ex eo dignofoi non effe completum \&perfectiom, fed fieri captum © not confummatum, quod appareat, vel apparere pofit, teffatorem ommino fe non firmaffe in prolatis; vel difpofitis, fed velle aliquid pro perfectione, of complemento difpofitionis.
\{2 LHod quidem, ov voluife teftatorem ad alia dijponenda tranfire, probabitur; quando poft unsm vel plura difpolita, à quibus inchoaverat facere teftamentum, fubjecit verbum difpofitivum cum pracedenti distinctione repetitiva, putà Item volo, vel hoc amplius volo, of confeftim obmutnit.
Nam bis, o fimilibus cafibus, fatis apparet de imperfectione voluntatis teftamentaria, qua regulaviter vitiat.
Testamentum fuife perfectum, of confusmatum, vel non, quomodo percipiatur vel non, eleganter \& in conf. 7 . n. 7. \& feq, lib. 3.
Surdum etiam decifione 292. advotafe nomulla. Ac maximè num. I 1. teftamentum dici imperfectum ratione voluntatis, fi poft fcriptam à Notario difpofitionem, tesfator publicationem diffulit in aliud tempus.
Testamentum habitum pro perfecto, of absoluto of Completo, deduci atque probari poffe ex dictis te-
stium deponenrium, babuife testatorem difo tionem fum properfecta, es thatorem dijpofi6 Et ad id probandum, duos tantum teftes fuficere.
57 Item probari ex confeffione testatoris, quando teStator poft factum testamentum dixerit, je jam feciffe testamentum, ut bic adnotatur.
Et Simonis de Pratis in cafu fibi occurrenti refolutio proponitur. voluntum in dubio imperfectione, five ratione fuperiorem imperf fectum non prafumi, doctrinam faperiorem toties repetitam, nulla alia diftin-
atione clariorem propofito adducit pojfe, quam ea, quain in thorum Tellus hit relatus confider avit ${ }^{\text {the }}$ Et quid quando verfamur in dubio, \& num. feq. 60 Testamentum ad cujus confectionem à principio fuit vocatus Notarius, \& de quo conficitur fcriptura, imperfectum dici ratione voluntatis, ex non
perfectione foriptura, hoc est, quando abfoluta, etiamfi teftator plura difpofuerit perfeltè.
61 Et confequenter, etiam post decifinem legis primæ, titulo 4. lib. 5. novæ collect. Regiæ,
(1) nec cetera in eo contenta peri pofjint, ut novè atque eleganter hic objervatur.
62 Testamentum de quo fuit confectum publicum inAtrumentmm, dici perfectum ex claufula conclufiva Notarii, \& fuprà, num. 47.
63 Item ex appofitione figni tabellionis, quod denotas illud habitum pro perfecto \& absoluto.
64 Item quando Notarius afferit fe rogatum, bo appofuit diem.
65 Et cum testator poftquam totam fuam voluntatatem coram Notario of testibus exprefferit, li= centiat eos.
66 Teftamentum: purè nuncupativum, ut dignof catw,
an perfectum, vel imperfectum fuerit, qua debeant animadverti ex fententia Autboris, vide fuprà, n. 58 .
eftamentum dici imperfectum imperfectione voluntatis, quando expreßè, vel ex probatis \& verifimilibus conjecturis conftat, testatorem non aliter testari voluife, "etfi coram testibus voluntatem fuam antea explanavit, quàm $f i$ ejus voluntas per Notarium in publicam fcripturams redigatur, of tamen foriptura facta non fuit.
68 Teftamentum imperfectum dici imperfectione vo-
luntatis, ita ut nov valeait, nec pia caufa, nee liberorum favore, ex eo qued teffator jufferit vocari Notarium, ut de ejus ordinatione, of voluntate, quam coram teffibus jam explanaverat, redigeret teftamentum in publicam fcripturam, of morte praventus, non potuir de teftamento $\rho 6$
Prout contigit in cafu illo, de quo Oldrald. confultus, confilium 119. (adeo cognitum) confecit, of fcripfit.
69 Et Oldrald, equuntar Authores quamplurimi, qui hoc numero pracitantur.
70 Atque ea ratione excitantur communiter, quod vo--luntas testatoris in cafu pradifto, videtur fuJpenfa, donec de illa Notarius fe rogaverit,
Unde antequam id fiat, non poteft dici teftamentum, nec voluntas perfecta, fed porius praparatio quadam ad teftandum.
71 Qua non fufficit, nec teftamentum ipfrum probat,
72 Maxime quia teffatores fape mutant, addunt, \& revocant plura per cos ordinata.
73 Et multa tractantur, que non perficiantur, bo non veniunt ad conclufionem, o finalem effectum.
74 Et ideo non fufficit probare tratlatum.
75 Quò tendunt permulta,qua à Simone de Pratis congerintur in unum, prout bic adnotatur.
76 Caterim contrariam fententiam adverfus Oldrald. tenuerunt, © © ab eo prorfus difentiunt permulti alii, qui concludunt, teftamentum in illo cafu non cenferi imperfectum ratione voluntatis,fed folemnitatis tantum, of id ideo ad pias caufas valere.
77 Alii veroे eodem in cafu diftinxerunt, atque concordias noimullas adduxerunt, ut bic adnotatur.
78 Et Ludovici $F_{u n t i}$ in refponfo pro uxore pradiafe contrarietatis concordia refertur.
79 Quan Petrus Magdalenus inprobat.
80 Author vero in fententiam Oldraldi proclivior femper fuit, ơ nunc quoque veriorem eam exifimat, of regulariter objervandam, ut latius bic adnotatur.
81 Et Petri Magdaleni concordiam, novam non effes Sed potiùs ex placito, feumente communi procedere corum, qui Oldraldum fequuntur, novè © verè obfervavit.
82 Probrvit etiam traditionem quorundam, afferen(his tium, in quaftione, ac terninis Oldraldi, mani-(5:- feffam potius probationem imperf eetfe voluntatis, quam conjecturam effe.
83 Ac denique remiffivè adduxit cafus, five exempla nonnulla, in quibus tefator volens teffari, corain teffibus dixit, ut vocaretur Notarius, quis volebatt tefari, aut etiam fua bona tali, aut tahi, vel juc, aut fic relinguere, ó diftribuere ad liter vellet id feri Et nihilominus tale teftamentum valere, répondsruat quamplurimi juris Interpretes.
84, Sicuti refpondendum, of fiftinendum bodie quogse de jure hujus Regni, etiam poft decifionem I. primx , tit. 4. lib. 5 . nova collea. Regiæ, is
nove, c- vere Author ipfe probavir.


85 Teftamentum dici perfectum ratione voluntatis, cùm teftator ordinato, \&o publicato eo coram tefibus, \& Notario, \&o fic eo expleto, \& abjoluto, dixit Notario, non facias aliud ufque cras, rogavit Notarian of teftes, ut cras reverterentur, fed inde cras nibil fecit.
\$6 Quia prafumitur, teftatorem penituife illius fue definationis, quam babebat addendi aliquid ipfi testamento jam perfecto.
\$7 Testamentum in publicam Scripturam per Notarium redactum, non tamen lectum, nec publicatum coram teffibus of teftatore, dici imperfeCum imperfectione, five ratione incompleta voluntatis, ex Sententia multorum Authorum, qui boc numero commemorantur.
\$8 Adeo ut exdefectu volvintatis, \& folemmitatis non valeat etiam quoad liberos, nec quoad piam caufam ex corsundem fententia.
89 Idque non modo de jure communi, fed etiam de jure bujus Regni, ex fententia quorundam, qui hoc numero precitantur, \& infrà num. IO2. \& 105 .
90 E contrario tamen, quod teftamentum non lectum coram teffibus, é teftatore, non dicatur imperfeCum imperfectione, five ratione voluntatio non confummatafed duntaxat ex defectu folemnitatis.
Et confequenter quod valeat inter liberos, or ad pias caufas, tenuerunt permulti alii, qui commemorantur boc loco.
91 Et cafus in Pinciana Regia Cancellaria de fatto accurrens, adducitur.
92 Adnotatur etiam, contrarietatem prafatam, verè ac concludenter componi non poffe, fi recipiatur aliqua concordia ex bis, quas nonmuuli Authores confiderarunt.
93 Quociroa pro abfoluta ejusdem articuli explication ne, ov cersa in futurum ut remaneat refolutio, nec undique fub nubibus; \& ambagibus amplius deambuletur, nennulla \&o novè, bo verè per Autherem adnotantur, que fuo ordine, co diftinctè traduntur n. feq.
94 Et inprimis, certifimi juris effe, teftamentum nuncupativum de jure communi legendunn effe coram restibus, © teffatore, idque proforma requiri.
95 Et de jure Partitarum quoque procedere.
96 De jure etiam noviors legum Regiarum nova collectionis Regia, ut bic probatur.
97 Et vera ratio hujus decifionis redditur.
98 Declaratur etiam, ut procedat in terminis, in quibus Doctores loquuntur communiter.
Quando, inquam, ad conficiendum teftamentum numcupativum vocatur, atque rogatur Notarius.
Secus tamen, quando nec vocatur, nec rogatur, fed teftator ipfe coram teftibus exprimit fuam voluntatem abjque Notario, ut hoc num \& feq. latius explicatur.
99 Teftamentum nuncupativum de jure communi, \& de jure eriam hujus Regni nove collectionis Regia, abfque Notario confici poteff.
100 Tefamentum non lectum, nee publicatum corams. teftibus of tefatore, dici imperfectum ob defeCtum Jolemnitatis, non vero ob defectumi voluntatis.
Idque ex fententia veriori corum, qui precitati fucre fuprà, num. 90 .
Contra alios quamplures relatos fuprà num. 87, ut eleganter; of melius quam antea fatum effe, explicatur.
101 Caroli Ruimi lapfus duplex in bac mareria in cona filio primo, ex numero 7 , ufque ad numerum II. lib. 3, novè, ov vere detectus per $A H_{a}$ thorem, ut bic adnotatur.

102 Teftamenti lectionis, feu publicationis defectums non baberi in confideratione quoad liberos, nee quoad piam caufam; rectè conftituiffe Authores quamplures, of contrarium tenentes errore lapfos, ut bic probatur.
LO3 Teftamentum nuncupativum, ac etiam in friptis, inter liberos confectuan ; eandem bodie de jure bujus Regni nova collectionis Regis exigere folemnitatem, quam id, quod fit inter extraneos. Et iv boc correctrum fuife jus comimune.
104 Intelligendo, correctionem hujusmodi procedere. quoad numerum teffium duntaxat, nam in cateris jus commune manet illafum.
Et inde, catera conceffa /pecialiter in teftamento inter liberos, remanent in fua obfervaitia.
Los Nec defeltus lectionis, fen publicationis teffameno ti nocebit in teftamento condito inser liberos, ficuti'de jure communi non nocebat, ut latiüs,
\& nove bic obfervatur.
106 Modo adbibeatur numerus teffium à legibus. Ree giis requifitus.
107 Unde teffamentum conditum inter liberos, etiam cum Tabellione, testibus probari poterit, etfi con ram teftibus lectum non fuerit.
108 Teftamentum namoupativum inter extraneos conditam, nibil referre, quiod lectum non fuerit coram teftibus, fiper legitimos teffes, teftantis nuncupata voluntas probstur, üt latiùs bic adnotatur.
109 Et Caroli Ruini fententia contraria, ratione cone cludenti damnatur, ut bic videbitur.
110 Axevedi etiam locus pro eodem placito expene ditur.
III Et Antonii Ayora refolutio, novè coadjuvatur, atque explicatur.
112 Teffamentum nuncupativum an neceffario fit rea legendum coram teftibus of reftatore, cum teftima tor, antequam id abjolvi potuiffet, effet mortuuse vel mutus effectus, vel aliter omnivo impeditus,
113 Er non relectum, utrum fit fufinendum in rerminis d. I, fi quis cum reftamentum, ff, de teftam.
Ubi adducitar doctrina quadain prafuppofitaper Dan Ctores ibidem, ex qua limitantur ea, qua de relectione reftamenti foripta fuere fuprà.
114 Adducitur etiam Petri de Peralta fubtilis noves confideratio in propofito.
Ruse approbatur, is aliquantulem exornatur pen Authorem.
115 Item é novè adduntur nominulla poft peractum,'ó friptum hoc cap. ut bic videbitur, or Bertam zoli, atyue Flores Diaz de Mena objervationee in propofito expenduntur.
116 Agirur etiam, an dicatar imperfecta difpofitio. quando teftator in aliud tempus refervavit alia= rum rerum dijpofitionem.

(1)Uaftionibus precedentibus proxima videtur \& alia queftio, que valde utilis, \&c frequens eft ; utrum inquam, teftatorem ultimam fuam voluntatem, five difpofitionem pro perfecta,\&\& abfoluta habuiffe, nec ultra progredi, aut aliud difponere voluiffe, teftamentúmve perfectum, \& ablolutum fuiffe, teftibus probari pofitit \& fí poffit,duo tantum teftes fufficiant, quemadmodum fufficere, cum aliæ qualitates extrinfece probantur cap. precedenti explanatum, atque fcriptum reliquimus. Et quidem quà dilucidè, \& ablolutè in propofita difpofitione fermo inftituatur, an etiam, \& quando teftatoris voluntas perfecta prefumatur, vel inccepta tantum dijudicetur ; explanetur radicitus . fequentia erunt fuo ordine, atque diftincte admodum (ut moris habeo) conftituenda, atque obe fervanda,

Ac primo loco adnotandum erit, quod teffamentum,quotiescunque eft imperfectum imperfectione (ut aunt) five ratione incompletex,aut non confummatex voluntatis, videlicet quando teftator ccepit facere teftamentum,\& morte preventus, vel aliter perficere nec potuit, aut noluit, vel quando fe tantum preparavit ad teftandum: tunc equidem invalidum eft teftamentum quoad omnia: idque per text fatis notum, \& frequenter allegatum ab omnibus, in $l . \sqrt{i}$ quis cum teffamenrum, ff. de teftamentis, ubi exemplum traditur \&c in 1 . ex ea fcriptura, ejusdem tituli, © in in 1 . fidecicommiifa, $\sqrt{ }$. quoties, $f f$. de legatis 3 . \& a alia quamplura exempla, qux Interpretes expendunt communiter, prout conftat ex his, que commemorantur ftatim : \&\& obfervarunt Bartolus numero tertio. \& Caftrenfis wimero quinto in dita a l. fi quis teftamentum, \& ibidem Cumanus n. 2. \& Aretinus ad finem in verficullo, Secturido cafu, Baldus in d. L. ex ea friptura, fov in l. 1. num. 61. C. de facrofantis Ecclefits, \&\% quamplurimi alii,quorum ego fecificam mentionem fec lib. 2. harrum quotidiavarum controverfiarum juris, c. 22,n, 18. © 19. qui procedere id aiunt generaliter in omni teftamento, \& difpolitione, ac in quacumque perfona. Et etiam in teftamento condito ad 3 pias caufas, \& inter liberos, ut foilicet nec favore pia cauffe, nec liberorum fuftinearur teftamentum 1 m perfetuum ratione voluntatis (ut hatius dicendum infra ex 1.22 . cumm. ©eq. )affeverarunt affiduè, \&e omnia quæ ad decifionem d. l.fi quis cum teffamentum, \& longa ferie illuftrant, juris utriusqueAuthores, quos ego non modò aggregandos, atque fuo ordine, prout eos originaliter prexlegi,commemorandos duxiifed etiam letorem monendum cenfui, uniuscujufque relati rationem, atq; confiderationem habendam ideo, quod variis in cafibus, \& diverfimode (prout facta occurrebant ) \& antiqui, \& recentiores refponderint, atque refoluta reliquerint quamplurima, qux etiam frequenter occurrere, \& diftinctiuss refolutione, atque fpecifico loco cujufvis corum , quàm generalibus regulis, feu doAtrinis definiri valebunt. Ultra ordinarios ergo in dietis juribus videndi erunt omnino in prafenti difputatione Abbas in conf. ros. Videtur primo, lib. 2. per tortum, ubi latè loquitur in teftamento condito inter liberos,vel ad pias caufas,\& nondum perfeto, nec abfoluto, quia fupervenit turbatio magna, \& febris ardens ex qua deceffit.

Oldradus in conf. 119 . Titius condidit tefamentum, qui loquitur,quando pauperes Chrifti erant inflituti, \& teftator videbatur magis fe preparare ad teftandum,quàm teltamentum perficere,ex quo ea non adhibuerit, quæ ibid, ponderantur; \& facilè adhiberi potuiffent.
Joannes de Imola in conf. 95. qui loquitur ervdite, \& in cafu, quo pof fripturam, in qua inftituit locum pium teftator, dixit, quod volebat prameditari quid, \& quantum fuis confanguineis deberet relinquere,
Bartolus in conf. 46. Vijo quodam, qui loquitur, quando teltator nominavit aliquos heredes, $\& 8$ alios volebat nominare, \& non nominavit.
Paulus Caftrenfis, quii pulchrè, \& eruditè loquitur in conf. 75 . volumine 1. ubi loquitur, quando teflator voluntatem fuam jam declaravir, fed in allam horam aliquid diftulit ; \& contra piam caufam refpondet.
Idem Caftrenfis, in confil. ro1, ex num, 3. cums Sqq. lib. 2 ơ in conf. 450 . per rotum, coden libro 2. ov in conf. 457 . ex num 3. cum feq, lib. 1 .
Caftrenfis ipfe, in corf. 137. In calfa que vertitur. per totum lib. 2 .
Alexander, in conf. 4. Attentis, lib. 7. qui latè in teftamento, manu teftatoris, vel coram teftibus fav

Eto qui dixit effe fuum teffamentum, \& quod veniret Notarius, ut de eo rogaretur, \& interim mortuus eft , antequam Notarius veniret: $\sigma$ in conf. Io5. $n_{0}$ 3. G. 9. lib.7. 7. © in conf. 11 9. lib. 4.

Raphael Fulgofius , in conf. 29. Punctus queftionis, $\begin{gathered} \\ \text { o in conf. } 119 .\end{gathered}$
Joannes de Annania, in conf. 57 . ubi latè
Corneus, in conf. 129. lib. 3 . © in in conf. 49. ©' in conf. 77. ad finem, lib. 1 .

Jafon, in conf. 8. lib. 3 . in conf. 196. lib, 2. G' in conf. 155. lib. 4.
Curtius junior, in conf. 12. © in inconf. 303 .
Ancharanus, in conf. 337. ex num 1. © in cap. 20
n. 10. '̛ in cap. cuim effes, $n .22$. de teffanentio.

Barbatia in app, relatum 1. de teffamentis, $n$. 22. © pluribus feq. © in in corif. 58. lib. 4.
Socinus junior, in conf. 157. n. 29. in fine, b. n. 30. cum Seq. ©ै in conf. 198. num. 94، lib. 2. कै in conf. 71 , num. 24. lib. 4 .
Philippus Decius (qui utilier admodum, \& fingulariter loquitur) in conf. 159. aliàs 158 . per to tum, incipit Cafus quu proponitur, , in in conf. 488 . per totum : © in conf. 626. ad fnem, © in cap. 1. n. 15 . de fide inflrumentorum.

Laurentius Calcanus in conf. 91. lib. 2.
Carolus Ruinus, videndus omninò, in conf. 15 . ov in conf. 193. © in conf. 204. lib. 2. '心 in conf. 7. ex n. 6.cum feq. lib. 3 . \& vide omnino in conf. 1 , libi, 2e Guid. Pap. decifione 538 . columna finali.
Boerius, decif. 240. num. 5. © quaft. 35. n. 6.
Lofredus, in con/. 14. n. 65 .
Marfilius, fingulari $464 \cdot$
Socinus, regula 38.
Grammaticus, decif. 62 . © in conflitio civili 53 .
Paulus Parifius, in conf. 24 . ex num. 12. cum pluribus Seq. ©o in conf. 89. lib. 3. © in conf. 146. ex $n_{0}$, 7. cuml Seq. lib. 4.

Natta, in 1. . bac confulitifima, $S$. ex imperfetto, $C$. de effament, ex num. 139. cum multis feq. ubi latifo fimè.

Andreas Tiraquellus, privilegio 7 . pie caulfa.
Antonius Gabriel, commun, concluf. lib. 4. tit. de teftamentis, concluf. 9. per totam, de teftamento nons perfecto.

Gualdenfis, de arte teftandi, tit, 2. cautela 11. ex num. 6. cum feq .

Guil. Benedictus, in cap. Rainuntius, de teftaments. verbo teftamentum, 1. num. 72.

Francifcus Vivius, commuvium opin. lib. 1. verbo, Teftamentsm imperfectum ratione volunitatis, opinion.
339.

Joannes Cephalus, videndus omnino, in conf.99. per totum lib. 1. © in conf. 294. fere per totum, maximéque ex num. 3. © num. 9. cum feqq. lib. 2.

Bertazolus fingulariter, in confilio civili 86.
Julius Clarus, I. teffameitum, quaft.7. ' 9. ubi diftinctè, \& breviter (ut adfolet) materiam refolvit.

Gregorius Lopez. in l.23.tit. 1. partir. 6. verbo acabaffe.
Ferdinand. Vazq. Menchaca, de fucceffionum creas tione, lib. 1. S. 21 . num. 62. \& lib. 3. limitatione 12 . 5. 22. num, 6. cum feq.

Ludov. Junt. in refponfo pro uxore, ex num. 110 ex num. 266. © num. 291. cum feq.

Crefcent. decif. 164. lib. 1.
Rota Romana, decif. 173 . in 2, parte, in novif. fimis,

Didac. Covar, in cap. relatum 1. de teffamentis, ex num. 9. cimn feq.
Rodericus Suarez in l. quoniam in prioribus, $C$. de inofficiofo teftamento, quaft. 4. in declaratione ad legenm Regni.
Alvaradus, de conject. mente defunctis, lib. 3.cap. 30
S. I, num, そ. © 14.

Optime

# De Conject. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. XXI. Optimè Petrus de Peralta, in $l$. $f i$ quis in principio 

reftanenti, ex num. 39. ufque ad num. 46. ubi originaliter vide omnino, utpote càm ejus Authoris refolutiones, adeò Atrittæ, \& vera juris rationi conveniant, \& maturè digerantur, ut invenies ibidem.

Anton. Gomez, in l. 3. Tauri, num, 18. ऊ 19. © num. 105. of 106.

Flores Diaz de Mena, variarrum libro 1. queft. 1. ex num. 39 .

Michael Graffus, S. teftamentum, quaft. 19. qui in eo dubio,utrum failicet teftamentum ad pias caufas valeat, fi imperfectum fitr ratione voluntatis, diftinctius fe hater quam allii explicent, \& tres ilo los cafus juridicè conffituit, ut infrà obfervabitur : \& quaft. 12. per totam, ubi de teftamento inter liberos.
Ayora, de partitionibus, 3. part. queff. 24 ,
Jacobus Menochius, lib. 4. Prefumpt. 5 .per totam, qui Author, quando teffamentum perfectum, \&abfolutum prefumatur,egregia declaratione tractavit, \& fex illos cafus conftituir fatis diftinntè: \& vide omnino in conf. 45 . num. 28 . G 29 . lib. I.
Cardin. Francif. Mantic, de conject. wltim, volunt. liib. 2. tit. . 4 ex num. 4. cum feq. © lib. 3. tit. 20 .
num. 2. in principio. num. 2. in principio.
Tellus Fernander, 2. parte, l. 3. Tauri, num. 18.
ig. -19.
Joan. Matienz. inl. I, tit. 4. gloff. 14.ex num. I. lib. 5. nove cellect Regia, latius in in 1 I I . eod, tit. G-
lib.gloffa I. per totum.
Azevedus, in 1.2 . titul. 4. libro s. num. 61. $\sigma$
2. $\sigma$ feq. 62. G- eq.

Burgos Sal. de Pace, in d.l. 3. Tauri, num, 227. cum feq. ufque ad numerum 232 . © numerum. 238 .
Jofeph. Malcardus, de probatt. tom. 2. concluf. 1353. numerò 70. ©' duob pus seq. ©o numero 74 . uf
que ad num. 85 .

Simon de Pratis, de interpretatione ultimarum volumt. lib. 1. dubitat, 1. interpretat 3. Solut. 5. ex numero 5. ulgue ad num. 40. folio 30 . -v libro 0 . du-
bitat. 2. folut. I ex num, bitat. 2. folut. 1.ex num, 27, uf/que ad numerum 45 .fo-
hio 186.
Achill. Pedroch, in conf. 17 . num. 127.
Petrus Magdalenus, denumero teftium in teffamen-
requifto, fecunda parte, to requifito, Jecunda parte, cap. s. ex num. I . cum
pluribus feq. ubi videas omnino, © I. parte, cape. pluribus Seq. ubi videas omnino, ©̂ 1. parte, capp.
16. num. 266 .
Ludovicus Morotius, reforngo 34 . ex num, 25 .
am feq.
Petr. Surd, in conf. 258. n. 19. 20. © 21 2 .lib.2. ubi de teffamento imperfecto ratione voluntatis, in favorem liberorum, \& pix caufe.

Surdus ipfe, in decif. 292. per totam, ubi latiùs de predietis, \&s de conn. 1 I 9 . Oldradi, de quo furpras
\& an teftamentum \& an teftamentum non publicatum, dicatur imper-
fetum ratione voluntatis. fectum ratione voluntatis.
Cardinalis Dominicus Tufcus, pratticarrum con-
culufonum juris tomo 8, littere clufionum juris tomo 8 . littera T. concluf, I 33 , ex nu-
mero
so. cumm feq, waut mero 59. cuml feq, u/que ad num, 90. fol, 118 , in fi-
ne, © 119 . ne, © 119 .
Stephan, Gratian, dij cept. forenf. lib. 2. cap. 220 .
$n, 12$, , Gnum ex n, 12. © num. 28.
Hadrianus Gilmannus noviffimè, lib, 2. rerum judicatarum Germanie decif. 26. ex num, 12. cuim
feqq. G num. Seq9. Go num. 70 .

Andr. Fachin. controver. jurr. lib. 4. c. 4. Anton. Faber, in lib. 9. C. ad tit, de teftamentis,
definitione 27 . Faber iple de errorib. pragmat, tom, 2. desad, 35 .
Mrrore. fol. 3.354.
March, decif, 8.per totam.

Et quidem hi omnes, ufque adeo concludunt circa propofitam refolutionem, ut afferant, teftamentum imperfectum ratione voluntatis incompleta, vel non confummate, neque jurecodicillorum valere, neque etiam fiin eo continerentut verba codicillorum, vel claufula codicillaris fuiffer adfcripta, ut Petrus de
Peralta in dila Peralta, in ditata $l_{\text {. }}$ fi quis in principio teffamenti, $n .45$.
foliomibi ri, num, 106. ad fnem, ex commezius in d. L. 3. Tantentia, \& plures alios tentia, \& plures alios Authores fic tenentes retule-
run:: \& per text, ind d, I, ex ea (riprara, ff de
 quoque ante alios tenuit Bart, in $l_{\text {. }}^{\text {I }}$. ff. de jeurre codicillorum, \& Joan. de Imol, in d, l, ex eaf friptura: Sed \& c communiter intelligunt, atque redicunt textum, in d. 1. . f quis cum teffamentrom, ad eum fenfum, ut te\& nihil valeat, fi probetur teftatorem altris dicatur, procedere, etiam per modur teftatorem ultra voluiffe mittendi particulariter \&ofumtegandi, \& fideicomticularem, non folum univeralem difpofitionem parde Peralta, in d, L, in univerialem: quod Pertus ipfe giftraliter atque eruditè animadvertit, \& refert Aretinum, \& Imolam fic tenentes. Repectit etiam n.41, ad
 choata difponere voluiffe, \&\& ultra illa procedere, vel ad inftituendum alium hærederm, vel ad fubftituendum, vel faciendum legata, \&\& fidecicommiffa, praten tur teftameratal difponendum, quod tunc dicitur teftamentum imperfectum ratione voluntatis. Et idem recte quoque agnovit Antonius Gomezius in dizat $l$. 3. Tauri, numerero 18. in principio: inquir namque quod decifio dita $l$. $f$ i quis cum teftamentium, fer inflitutionem procedat etiam, fit teftator jam fecifn. IO6. quamvis dixerit quetur circa legata; reperit
 verè tamen idipfum tenuit Aretinus ibidem, prout eum, \& Imolam refert Peralta, ubi fuprà, \& \& poft ipfos tenuerunt etiam Carolus Ruinus, in conf. 204 .
 n. prime, Jul. Clarus S. tef fame Graffus, in eodem S. tef tamentum, queffione 7.n.Sa qui lequitur expreffim in tamentum, quafione 19.n. 2 . tor inftitutâ piầ causầ \& \& volens sis, quando tefla\& alia defignare, morte preventus non fecit: tunc, namque inquit, magis communem opinionem effe, quod tale teftamentum ratione voluntatis imperfen Cum fit, nec ad piam cuufam valeat. Cardinalisphufer cus, ditata conclufione 133. ex num, 62, cum feq. © no 73.tomo 8. Fol, 119. Jacobus Menochius, lib.4.proeSumptione 5. num. 5. verf foulo, Secumd dus off modus, qui dicit, teftamentum non effe perfectum, quandoteflator jam fcripta haredis inffitutione erat facturus
legata : nam \& tunc legata : nam \& tunc totum teftamentum demonftra-
tur imperfectum, Et eodem numb, 5 . Menochinsinte declarat hanc doctrinam, ut locum nonochius ipfe declarat hanc doctrinam, ut locum non habeat, quando teftator, , qui deftinavit facere legata, diù fuo
pervixit, \& nilile egit : nam tunc teftamentumillud dicitur habuiffe pro perfetoo, \& illius deftinationis penituiffe. Etita egregiè ante Menochium declaravit Curtius junior in conf. I2. num, .2. vefficullo, Terria ad idem, $\mathcal{E}$ in conf. 304. num. 18. \&2 28. Caftrenfis etiam in 1 .jubemus, verficulo, Item nota, C. de teffamenntiis, \& Ruinus , in conf. primo, col, peyult. © $\sigma$ finali, lib. 2.Simon de Precis, lib. 2. difad folutionie prima,summ. 44. folio 187. Sed \& ccim teflator erat adfcripturus conditionem fux difpofitioni, \& non adfrripfit, quod tota difoofitio, ut imperfecta habeatur: tradiditipfe Ruinus, in comf. 204. num. 8. lib. 2. \& Cravetta in conf. 11 7. num. 6.proutetiam annotavit Menochius, d.prafumptione 5.m. 6. \& ultra eum latifimè Natta in S. ex imperfecto, leg, bac confultijfima, C. deteffanianm
tis,ex num, 139. cum feq. Petrus Surdus in confil.258. \& libenter concedimus; quoniarn in dubio, quame 9 num, 19, lib,2, ubi ex aliis obfervat, quod in dubio prefumitur, ut fcilicet non videatur difpofitio perfecta, quando fi teftater non deceffiffet, aliud difpofuiffet, vel jam difpofitis, conditiones, aut alias qualitates adjeciffet, ut per Parifinum in conf, 145, n. 7 . 10 of eq. lib. 4 . \& fufficere, fi tacitè, vel exprefsè conftet, quod teftator volebat aliquid addere, vel detrahere, ut teftamentum, dicatur imperfectum ratione voluntatis, poft Bart. \& Baldum fcripfit Surdus $z_{2}$ d. conf. 258. mum. 19. lib. 2. qui etiam afferit, communem effe opinionem, ut fi teftator aliquid erat adhuc diaturus, quod complere non poruerit, dicitur reftamentum imperfectum effe, ut per Decium, Lofredum, Riminaldum, Menochium, \& Menchacam ibi relatos. Quia videmus quotidie, quod teftatores in ipfo actu teftandi mutant, addunt, \& revocant multa, jam per eos difpofita, ficuti, ipfe Surdus concludit poft Julium Clarum, \& alios. Et adjicit n, 21. 2 Joannem. Cephalum habuiffe id pro abfoluto, quando conitat, quod teftator non habuit difpofitionem
illam 'pro perif
Quod potef verificari ultra ipfum Surdum in cafu illo Joannis de Imola, in conjil. $91, n, 2$. quo teftator inftituta jam causà piâ dixit, quod volebat premeditari quid, \& quantum fuis
confanguineis deberet relinquere: $\& \&$ hæc funt notanda, quia quotidiana, \& utilia \&z ne quis facile
the decipiatur circa decifionem diâtal. fi quis cum teftdmentum, ff. de teffamentis, fi intelligeret, teftamentum imperfectum ratione voluntatis tunctantum dici, quando teftator ultra voluiffet procedere, alios haredes inftituendo, \&zfic per difpofitionem univerfalem, non verò cum ultra procedere vellet ad faciendalegata, vel alia preter jam facta, aut aliter difponendum : \& fic per difpofitionem particularem: nam utroque cafu (ut dixi) \& Petrus de Peralta, \& careri fuprà relati animadvertunt, teftamentum dici imperfectum ratione voluntatis, \& nihil valere. Idque procedit æqualiter de jure hujus Regni, ficut de jure communi, nec ulla lège Regia quovis pato altera4. tur, proutlatius annotavit ftatim, \&xita tenendum eft, quamvis Antonius de Ayora, in tractatu, five commentarus de partitionibus, 3. parte, quaftion. 24. ponderaverit decifionem d. l. fi quis cum teftamentum. Ad quem recentiorum omnium huius Regnt, nullus hactenus animadvertit: inquit namque Ayora ipfe ex decilionel.ejusdem colligi, \& probari, quod quam-
vis teftator non perfecerit fuum teftamentum, fed ultrà procedere voluerit, fitamen ad hæred is inftitutionem acceffit \& hæredem inflituit, in quo (ur ipfe enuntiat ) vis, \& fubftantia teftamenti confiftit,quod tunc fi non conftaret, quod ultra priores, alios vole\& tunch bat haredes inftituere, \& infirmitate gravatus, id F. non perfecit, valeret quid or on ontentis; \& etiamfi con--tis, aret, alia legata voluiffe facere, non ideò minus valeret teftamentum factum, \& dicit, hoceffe valde notandum: non enim ait illerextus, fi conftares, teftatorem aliud difponere voluiffe, hoceft, alia legata facere, quod tunc non valear teftamentum; fed folum dixit, if conftaret, plures hæredes pronuntiare voluiffe, tunc enim non valere teftamentum, quia nefcitur, quot hæredes voluit teftator hareditatis fuæ. Et hactenus Author prefatus, qui (ut vides) exprefsè loquitur contra fuperiorem refolutionem, nec ejusdem affertio probatur Roderici Suarez ; \& Antonii Gomezii authoritate, quos ipfe profecitat. Gomezius namque (ut fupra vidimus nim. 5.) contranum reiolutive oblervavit. Rodericus autem afferit id facere, \& hæredes inftituit coram legitimo numeroteitium, if non conftaret, quod reftator plures hreredes pronurtiare yoluiffet, Id quod verifimumeft.
mentum prexfumitur perfectum, ut infrà dicetur. Idcirco II aliquibus haredibus inftitutis, teftator ulnec voluiffe ipfumprocedere appare, nec vor peffectum prefumi, ut textus ipfe cantat in $d$, 1. I quis cum teffamentum. Non tamen inde fequitur, excludendum effe cafum, quo apparere atque conftare poffit, voluiffe teftatorem ultra procedere addia fpofitionem aliorum, etiam particulariter, non folum univerfaliter : tunc namque fic diceretur imperfeatum teftamentum ratione voluntatis, ficut quando ad aliorum heredum inftiturionem, teftatorem procedere voluifle conftaret, nec is cafus excluditur in diflal. Siquis,cum teftamentum. Jureconfultus namque non facit vim in eo,quod alios hæredes, is quiteftamentum condidit, voluiffer pronuntiare, quafi in univeralis difpofitione verfaretur, nec in particulari idem
fuiffer refponfurus, fi de particulari interrogaretur; fed ita futurum id effe dixit, cum conftaret, plures eum, qui teftamentum feciffet, hæredes pronuntiare voluifle : quia tunc teftamentum non diceretur perfectum.Idem tamen Jureconfultus ipfe aequaliter dixiffet, cum conftaret aliud ultra teftatorem difponere voluiffe. In eo ergo, quod confter ultra procedere voluiffe reftatorem, vel non, vim facit Jureconfultus; non veroे in eo, quod in particulari, vel univerfali difpofitione verfemur, cum verd voluntatis perfectre, \& attus confummati defectus in utroque cafu interveniat : quicquid Ayora aliter ( fed contra veritatem.) fatuat: \& viderur quoque (fed non ita exprefse) eandem differentiam admittere $\&<$ fic æquali morbo laborare, Alvaradus, de conjecturata mente defuncti, lib. 3. cap. 2. S. primo, num. 13.

Et fecundum haec non abfque dubio procedere poterit ejusdem Ayoræ refolutio, quam in cafu contingenti adduxi $d$. quaft. 24, partis 3. nifi intelligendo, prout ipfe fupponit in principio, quod teftator vere perfecerat fuum teftamentum, quod in dubio prafumitur : ut fatetur fatim, tunc namque jurice poterit refolutio ibi tradita procedere: quia dere.

In fumma itaque (ut remabfolvam) quamvis ad $\$$ hoc ut valeas teftamentum, neceffe fit de jure communi haredem aliquem inftitui, tamen ut imperfeCtum judicetur ratione voluntatis, non requiritur neneflariò, quod conitet, teftatorem alios hæredes ultra nominatos inftituere voluiffe, fed ulrra eum procedere voluiffe ad alia, etiam particularia,prater difpofita, fufficiens quidem eft, prout Petrus de Peralta $d, n$. 15. Jup. cateris elegantius animadvertit. Nec Jureconfultus,qui refpondit primos heredes ex teftaniento illonon futuros, fi conftaret teftatorem plures alios haredes pronuntiare voluiffe, cafum hunc exdudit, cum in utroque non perfecta dicatur voluntas, 88 fic in particulari, ficut in univerfali.
Idautem vel ex eo evidentius quoq; conftabit,quod 16 yera \& fundamentalis ratio dicta $l$. $\overline{\text { I }}$ quis cimm reftam mentum, quare, inquam teftamentum imperfectum ratione voluntatis non valeat in eo confiftat ; ex qua \& A yore obfervatio condladenter evincitur, \& communis corroboratur fententia (in utraque enim, tam particulari quam univerfalidifpofitione æqualiter locum obrinet, \& militat) videlicet, quod teftamentum (ut in propofito ejusdemDoctores enuntiant) eft quid individuum, cujus qui partem fecit, nihil feciffe vide-: tur, cum non poffit valere pro parte, $I$. furiofum, ubi Glofla, \& communiter Scribentes, C. qui teflamichiuns facere pof funt, Bald in l. fi veritas, n. 3. C. de fideicommin's Oै in $l$. teftainenitum, anre num. 4. C. de teftaminitis, Decius in conf. 532 2. n. 5 .Pet. Surd, in conf. 258 .n. 19.


## De Conject. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. XXI. <br> lib. 2. titulo 4, num, 41. Petrus Magdalenus, d. n.

 41. in teffimentis requifito. prima part. cap. 8. num. 7. . lius ibidem num. 106. ubi dicit hoc effe valde utile in cafu, quo funt inftituti filii inæqualiter, vel uni eorum elt facta melioratio Tertii,\&Quinti bonorum vel alicujus partis corum, \& fic loquitur in difpofitione perfecta quoad liberos. Idem quoque ex aliis multis Authoribus tenuit Petrus Magdalenus ditta primaparte, cap. 16. n. 263. qui in histerminisloquitur exprefsè, \& refolutive inquit', teftamentum imperfectum ratione voluntatis non completer, non fubfiftere inter liberos, etiam quoad perfectè difpofita, Ac denique in codem placito \& refolutione fuere , ex Authoribus in initio hujus capitis precitatis, ferè omnes, qui ibicommemorantur : ipfi namque, vel fpecificè id adnotarunt vel indiftinctè \& generaliter enuntiarunt, teftamentum imperfectum ratione voluntatis non valere, etiam refpectu liberorum; nec diftinguunt, an difpofitio effet perfecta, \& abfoluta quoad aliquid, vel refpectu corum, quæ ad liberos ipfos attinent, vel non effet : fed duntaxat, atqueprincipaliter infpiciunt, an in fe perfecta \& abfoluta fuerit difpofitio, ita ut aliquid aliud non fupereffet, nec ultrà voluiffeteftatorem procedere, appareret. Ita fane poft Curtium juniorem, Nattam, \& Socinum juniorem infpicit Jul. Clarus difto IV. teftamentum, quaftione 9. per totam, qui cum numero primo probaffet, teftamentum inter liberos imperfectum ratione voluntatisnon fuftineri, fubdit in hunc modum, $n_{e}$ 2. Hinc infertur, quod fi teftator caperit inter liberos teftari, \& facta inflitutione, o aliis legatis, prinfquans faceret unum legatum, quod adhuc reftabat faciendum, morte praventus illud facere non potuit : tale teffamentum non valet, neque fuftinetur, etiam quoad perfecte dilpofita. Et banc dicit communem opinionem effe, \&\&c. idipfum in hac difceptatione teftamenti inter liberos imperfectiratione voluntatis, tenuit Micheal Craf fus, f. teftamentum, quaftione 12 . num. I. © 2. qui \& in fortioribusterminis loqui videtur in illis verbis Tupro clariorirefolutione confidera quatur cisfus : Primus eft, quando confat perfectè de imperfectione voluntatis, ut quia teffator capit difponere de rebus fuis quibufdam, © cum voluntas effet de reliquis difponere. in medio teffamenti fupervenit furor, vel mors, vel etiam de omnibus bonis jam difpofuiffet, tamen tutelas, vel fimi:lia cum vellet ordinare, fato abreptus non potuit : clarum eft, quod ipfadifofitio non valet. Ita communiter teneri firmant omnes fupra allegati, \&cc. Et in cafu propofito idem etiam tehetapertè, ac duntaxatcontrarium, quando fcripto manu fua teftamento, \&t abfolüro, juffit pater Tabellionem vocari; Andreas Fachineus controverfiarum juris, lib. 4. cap. 4. fol. mihi 385. 386 . Nec repugnant Antonii A yoræ in tract. de partitionib.3. part. d.queft. 24, refolutio illa: potius vit ibidem, duo fupponit: Primùm, quod teftator pro abfoluta habuit difpofitionem fuam, \&eperfecit illam: Secundùm, quod in cafu propofitonon conftabat, quod ultrà procedere ad aliud difponendum teftator voluiffer, ut ipfe Author fundavitn. 70. \& fic nihil obftabat, quod difpofitionis validitatem im pediret. Id autem vel evidentius apparet ex fpecie illa, in qua proponitur, quod pater fecit teftamentum coram Tabellione, \&q quinque teftibus, \&ffilios fuos hæredes inftituit, \& unumeorum in Tertio \&Quinto bonorum melioravit, \&teftamento, \& omnibus legatis factis(ut dixit expreffim), antequam ipfum teitamentum firmaffet, \& otorgaffer (ut vulgò dici folet communiter) amifit loquelam, \& intellectnm: tunc autem dubitavit, an teftamentum valeret, faltem quoad meliorationem? \& refpondet valere, latiuf que fundat ut dixi. Quod fireplices, fcrupulum five difficultatem adhuc manere, ad quam Ayora ipfe nunquam advertit, neceam ponderat, videlicet defeciffe eo cafu folemnitatem lectionis, feu relectionis eorum, que fuerant fripta, necfuiffe factam abfo-H...opilib. lib. 1. op pinione 339. Joann. Cephalus d, conf. 99. de inoff odericus Suarez inl. quoniam in prioribus, $C$, lum. 4. folionimibi 8, quaftione 4. fub num. Io. col. \$. ex improfibi 89. Natta, qui late fundat in ditto Surdus dicto conf. hac conjultijfima, num, 40. Petrus de Paz in 1, conf, 258 . num. 21. lib. 2. Burgos Sal. 238. On n. 249 . in fine, Ant 227. cum feq. juncto num. l. 3. Tauri, $n, 18$ qui , Antonius Gomezius in ip $\sqrt{a}$ in ditala $l$. fi quis . qui poftquam ex decifione textus teftamentum in cum teffamentum generaliter ftatuit, He (ut ajunt) imperfectum imperfectione, five ratioprocedere etiam inter liben confummatæ, dicit id

lutionem ipforum ultimatam, vulgò (ut dixi) otor-ganiento nuncupatam : Refpondeboequidem,quod ineocafu talis defeaus non debuit nocere, quumam teftator amifit loquelam, vel morbo impeditus $s$, aut morte prayentus, ea efficere non potuit, quo cafu minimè nocet, prout Petrus de Peralta in propofito hujus materix elegantffimè ahimadvertit, ind. l. \& quis in principio teflamenti, num. 43 . folio 401. 82 apertius exponetur inferius. Remanet ergo, teftamentum imperfectum ratione voluntatis, non fuftineri inter liberos, etiam quoad perfectè difpofita. Quod attinet vero ad pias caufas, animadvertendum erit in primis,quod Bartolus in $l$, in teftamento. ff. de fideicommifdariis libertatibus in ea fuit opinione expreffim, ut exiftimaret, teftamentum imperfectum ratione voluntatis, five difpofitionis non confummate fuftineri faltem quoad perfectè difpofita favore pix caufe. Etloquitur Bartolus, quando difpofitio perfecta erat quoad unum capitulum,\& quoad ipfam piam caufam, licet imperfecta fit quoad reliqua. Et firmat Bartolus ipfe, fe confuluiffe in quadam caufa divitis de Marchia, quod cum idem miles conficere cceperat teftamentum, \& fcriptum jam effer, quodd Ecclefia in certo loco conftitueretur, idemque Ecclefix legata feciffer,ftatim deceffit teftator ipfe, non ab-
foluto refiduo teftamenti, \& poftmodum turores fiLoluto reflduo teftamenti, \& portmodum turores il-
Liorum teftatoris ejusdem curaverunt admpleri illud teftamentum, juxta quod controverfum, dubiumque fuit, an dejure tutores poffent adimplere di\&tam faripruram teftamenti confecti in favorem illius Ecclefix: EtBartolus ibidem ref pondit, eam difpofitionem perfectam effe, \& id ab eis fieri poffe, ex textu illo. Et Bartolum refert, \&\& fequitur Joannes de Imola in dital. $\int$ i quis cim teffamentum, col. 2. Decius in conf. 159. Cafus qui proponitur, poft n. 3. verf. quarto bo ultimo, ubi quod hitis diciturperfecta voluntas refpedu illius inftitutionis, vel relictis licet totum tefamentum perficinon potuerit. Et ideo quod favore piæ caufe fuftineatur: \& Angelus ectiamin S . ex $\mathrm{eO}_{2} \mathrm{CO}$ lum. finalis Inftitut, quibus modis teftamenta infirmentur, Nicolaus, in traitatu concordiarkm Bartoli in concordia 210. Carolus Ruinus in conf. 15 , num. 18. verfic. non obffat etiam quod, lib. 2. \& alii multi congefti per Tiraquellum, privilegio 7 . pis caulfa, ubi fententiam Bartoli afferit magis communem, Menchaca, de fucceffionuin creatione, lib. 3. limitatione 12.5.22. num.6. Gregorius Lopez inl.2.3.titulo 1. partita 6. verbo, acabaffe. Idem quoque tenuit Covarr. in cap. relatam, $1, n .10$. de teffament. ubi in propofito articuIo conftituit differentiam inter liberos, \& piam caufam; ea precipuè àdductus ratione, quod jus magis faveat piæ caufe, quam liberis extra legitimam portionem jure naturæ eis debitam; ad quod citat Authores nonnullos. Menochius eciam in hanc partem, \& in fententiam Bartoli videtur animum inclinare, lib. 4 . prafumpt. S. n. 6 . in verf. declaratur autem primo bec traditio, qui omnes(ut dixi) ideo fententixe Bartoli fublcribunt, quòd difpofitio illa perfecta erat quoad ædificationem Ecclefiæ, \& fummam quandamad id relictam, \&x ad alia tranfiverat teftator.
Verum contrariam fententiam, imo teftamen6 tuna imperfectum ratione voluntatis, five difpofitionis non confummatæ, non fuftineri ectiam favore piæ caufe quoad perfectè diffofitá, contra Bartolum tenuerunt permulti alii, inter quos fuit Abbas , in conf. 105. Cafus, columna 2. lib. 2. Aretinus in diftal. fi quis cium teftamentum, colum. finali. Ancharanus in cap. 2. de teftamentis, colum, 3. Joannes de Anania in conf. 57. colnmna 1. qui opinionem fuperiorem Bartoli reprobat latiffime, Ludovicus Romanus, qui eciam tanquam fallam reprobar eam, in auth. fimiliter,
in decimooctavo pia caufa privilegio, $n .68$. C. ad legem Falcidiam. Sigismundus in conf. feudali 14, n. 65 . Guil. Benedietus, in cap. Raimuntius,de teftament.ver-
bo, teftamentum, 1. num. 72 . quiafferit probari,communiter: Boer. in decif. 93, num, 10. of decif. 240 . num. 5. ubi teftatur de fententia compuni contra Bartolum. Et quòd difpofitio imperfecta ratione voluntatis, non valeat indiftinctè, etiam quoad perfeatè difpofita, \& favore piæ caufæ, fil teftator deceffit, priufquam integrè voluntatem fuam explicavit,refolutivè defendit, \& teftatur effe communem opinionem, Julius Clarus 5 . teftamentum, quaft. 7, num. 5 . Graflus eodem S. teftamentum, quaft. 19. n. 2. ubi eciamcitat Menchacam, \& inquit, hanc effe magis communem opinionem. Natta quoque latiffime in ditto S. ex imperfecto, legis, hic confultijfime, n. 140. Joannes Cephalus in conf. 99, num. 1. 5. © 8. lib.1. Ruinus Loazes, Menochius, Antonius Gabriel, Calcanus, Parifius, Vivius, \& alii, cum quibus Petrus Surdus decif. 292, ex num. 1 I . ufque ad num. 17. © in conf. 158 . num, 20. lib. 2. Fuit etian firmiter in eadem fententia contra Bartolum, Petrus Magdalenus, de numero teftium in teftamentis requifite, prima parte, cap. 16. nwm. 263. latiùs fecund aparte, cap. 50. num. 3. \& quatuor feq. dicens Bartoli opinionem falfam effe, \& reprobari communiter: \& adjiciens merito, hallucinatum fuiffe Tiraquell. difto privilegio 7 . pie caula, afferentem, dictam Bartoli traditionem communem effe, càm verè contraria fit communior, \& verior: prout etiam veriorem credit, \& Bartolum refutatBurg. Sal. de Paze, difta a primaparte l. 3.Tauri, videndus ex num. 238, colum. 2. ufque ad num. 25 1. folio mibi 202. \& num. 250 . in fine fubdit, opinionem hanc contra Bartolum, probabiliorem effe, $\& \&$ veriorem. Differentiam etiam, quam inter filios, \& caufam piam affignavit Didac. Covarr, in cap, relatum 1. num, 10. de teftamentis : \& rationem ejufdem concludenter aded refellit ex n. 249, ufque ad numer, $2\{1$. ut nullo pacto ipfam fuftinere valere, exditis ibidem, atque etiamex dietis à me fupr. ex n.22. cum feq, appareat evidenter: atque evidentius conttabit, fi Natta, in difto S. ex imperfecio; nam. 140 . originaliter prelegatur.

Remanet ergoteftamentum imperfecum ratione voluntatis, ufque adeo invalidum effe, ut nec favore pix caufe, \&q quoad perfectè difpofita, non fubfiftat. Rationem etiam affignatam ad text. in ditta l.fi quis cum teftamentum, Quod in ultimo puncto indivifibi* li ftat forma effentialis teftamenti, \& teftamentum effe quid individuum, quod vires, ac perfectionem recipit ab ultimo puncto, aut fyllaba conclufiva ; ita militare in hoc cafu, ficut in alio quocunque, quo integrè voluntatem fuam non explicaffe, fed ad alia procedere ulteriùs voluiffe teftatorem, poffit conftare. Quod non obfcurè prefentit Joannes Cephalus, in conf. 99. hum. 2 I , lib. 1 . 82 contra piam caufam in eifdem, in quibus verfamur, terminis, expendit hanc rationem Petrus Surdus dicta decifione 292. n. 16. Magdalenus etiam, difto cap, 16. prima partis, n. 262 .
o 263 . Burgos de Paz, in ditta l. 3. Tauri, , n. 244. qui pro has parte rectè expendit textum in $l$. ex ea foriptura, ff. de teftamentis, '心 in $l$. ( juure, C. de teftamento manumilf. \& doctrinamBald, in $l$. jubemus, colum. 2. C. de teftam. ex imperfecto non poffe perfeEtum evenire. Et anteà dixerat $n .238$. quod in quadam gravi caufa confuluit contra quandam piam caufam, in qua contigit, quod quidam frenuus miles Salmantinus teftamentum conficere inccepit, in quo aliqua legata pia confribi fecit, \& cumexinde ultrà tendere voluiffet, ad finem ipflus teftamenti deceffit, \& illi, quibus legata pia relicta fuerunt, es effe perfecta pratendentes, ipla perierunt ; \& iple All thor conftanter confuluit legata non deberi, \& teftamentum illud, utpote imperfectum ratione volunts- Et tis, carere viribus quoad omnia in eo contenta. Et, denique, quod ita fuit per Judices regios definitum, etfi caufa hæcfuiffet, ut ambigua , ad alios Judices $\begin{array}{r}\text { remiffa. }\end{array}$

29 remiffa. Ad textum autem in dicta l. in teftamento.ff. de fideicommiJdaris libert, quo Bartolus excitabatur (ut vides) concludenter equidem, \& quinque modis Salon'ipfe de Paze refpondet, in diat. l. 3. Tauri, num. 146. © 248 , ubi videri poterit. Refpondet etiam Petrus Magdalenus, 2. p. dido cap. 5. \& 6. qui duntaxat adducit intellectum communem, quem etiam adducit Burg. de Paz , ditto num. 246. videlicet quòd lex illa loquitur, cum teftamentum eft imperfectum ratione deficientis folemnitatis, \& non voluntatis, \& fic tantum probat, ex teftamento imperfecto deberi libertatem,\& fic legata pia ; non tamen loquitur, fi ipfe textus aliquid difponit, quando eft imperfectum ratione voluntatis, cum ifte fit defectus procedens à jure naturali, in quo leges non Denique \& ultimo, ex dictis antea, atque ex ratione affignata ad text. in dictal. fi quis cum teftamentum,ff. de teftammitis, infertur neceflariò, teftamentum imperfectum ratione voluntatis completæ, five non confummate, indiftinctè non fuftineriquoad omnes, perfectè difpo etiam caulam, \& liberos, etiam quoad perfecte difpofita;non folum de jure communi(ut remanetprobatum)fed etiam de jureRegio: id autem ut dilucide \& abfolute demonftretur, atque probetur, animavertendum erit imprimis, jus commune relatum, adeò certum, ơ in ditia l. fi quis cum teftamentum,apertè probatum; nullibi apud nos; \& leges Re-
31 vel aliquo jure hujus Regni non inveniri mutatum, verbum modo alteratum. Nullibi etiam aperiri jus alterationis, apud leges ipfas Regias, quo alicufam,five occafionem fumere vale introducendæ anma, \& 2. tit. 4. lib. 5. nere valeamus. Nam in l. priftatuitur teftamenti in . novae collect. regie. duntaxat dicillorum folemnitas criptis, \& nuncupati, \& coter liberos ; \& ad correstinter extraneos, quàm introducitur, $\&$ ad correctionem juris communis intera in eo difpofitantum valere quoad legata, \& creres fcriptus, vel fcriptus noluerit hæreditatem adit $\&$ in utroque cafu dicitur : Valga el teftamento en quanto alas mandas, y las otras cofas, que en el fe contienen. Valere tamen teftamentum quoad legata, \& cætera in eo contenta, fupponit clare lex ipfa prima, quando nullum aliud vitium, nec defectum, quàm à principio non inftituti,vel ex pòft facto inftituti non exiftentis hæredis, haberet. Supplere autem voluntatis defectum, \& imperfectionem, \& non integrè confummate difpofitionis vitium;non modo lex illa intendit, aut quovis modo denotat, verum etiam in contrarium fentit manifeftè : \& quidem loquitur, quando teftato rabfolutè,atque integrè fuam ultimam difpofitionem ordinavit, atque voluntatem perfecit, ita ut ratione voluntatis imperfectio non fit (in qua vim facimus) tamen hæredem non inftituit; quia noluit, vel inftitutus, poftmodum hæreditatém adire recufat : quo cafu legis ejufdem decifio de novo introducitur, ut defuncti voluntas circa cætera contenta in difpofitione, five teftamento impleatur, \& fervetur, cui jura omnia favent, ut adeò vulgatum, \& compertum eft. Iniquum namque, aut rationabile minus lex ipfa Regia prima judicavit, contra defuncti voluntatem ob id legata non preftari, quod hæres in teftamento non fit fcriptus, vel quod frripaus, in diareditatem non adierit, quodBurgos Salon de riter animal. tertia Tauri, n. 833. \& 834.finguladem I Imadvertit, \& poft eum Matiençus, in eaquando prima, tit. 4 , lib. 5 .gloffa decima, num. 2. Sanè grè difpofitionis voluntatis,\& non adimpletæ intelex illa loquitur(ur dixi) nio, \& vitium adeft, nec Non etiam legis ipfius ratio militat cafu meminit. voluntatis of is ipfius ratio militat, cum defectus \& defectus dicatur a imectionem ejufdem id impediat, Joan, del Caftillo Quot. Controv. Juris Tom, IV.
leges non difpenfant, ut nunc annotavi, \& Petrus Magdalenus, de numero teffium in testamentis reguif 32 to, 2. parte, cap. 4. num. 65. © 66. © cap. 3. n, s. fingulariter, atque eruditè probavit. Nec ullo pacto credendum eft, legem illam in eo difpenfare voluiffe, \& minus corrigere legem antiquam, idque juxta vulgatas juris regulas, \& communes Interpretum omnium traditiones, quas exornat Joan. Cephalus in conf. 343 . num. 19. © in conf. 43 1. num. 30 . © 21. lib. 3. Jacobus Menochius, recuperande poffeffion nis, remedio 9. num. 385 . © 387 . imò cum eadem lex deviet à jure communi, \& nova, atque ejufdem correctoria fit; reftringenda eft, ut quanto minus fieri poffit, recedatur à jure communi, per textum in cap. cum dilectus. Ubi notant Doctores, de confuetudine, Corneus etiam in confli. 1. colum. 4 , in fine lib. 3. '́ in conf.180. n.3.lib.3. Aimon Craveta(qui latius comprobat) de antiquitate temporum, in principio, n. 42. \& in conf. 307. num. 4. \& in terminis, in quibus loquitur; ftrictè intelligenda eftex communi Doctorum refolutione, de qua plene per Rolandum à Valle in conf. 74. n. 17. © 18. lib. 1. Burfat. in conf.76.n.8. or in conf.1 20.n. 3 I. lib. 1. Nec debet extendi ad alios cafus, quam ad eos, de quibus nominatim ibi fit mentio, $l$. jus fingulare, $I$, quod vero contra,ff. de legib, $L$. fi vero, 5 . de vivo. ff. Foluto matrim, ubi late notant DD. cap. confitutionem ubiGloffa advertit, de regularib, lib. 6. Tiraq, in l. ft unquam, C. de revocand, donar. verbo.libertis,n.23. Mier. in initio $1 . p$, n. I I. Barbofa inl. fi conftante, in princ. n. IOI.ff. Solut. matrim, nam ubi enumerat aliquem cafum fpecifice cenfentur fub cenfentur fub difpofitione juris communis remanere, cus in confam, \& alios fcribit Thomas Grammatiitu, cap. 2. n. 35. annotavi, Et Gentariis de ufufrudem retuli. 35 . annotavi, Et Grammaticum eundecifio ftare, aut in dicte l. fi quis cum teffamentum, beatur,quæ nulla alia lege innorvantia manere prohijus ratio \& conftitutio ita æqualiter militat, \& obtinet hodie, ficut olim de jure communi militabat, prout nunc obfervabam, \& nonnulli hujus Regni Authores agnofcunt libenter (fed nullus hatenus fic ponderavit fuperiora, nec hanc partem fundavit)Inprimis namqueBurgosSal,de Paze. 1, p.dittel. 3 . Tathri, poftquam ex num, 200. erudite, atque utiliter tractavit, atque explanavit materiam ditta l. fi quis cum teftamentum, ff. de teftamentis, \&z ejufdem deciffonem obtinere etiam in teftamento inter liberos, \& ad pias caufas, conftanter defendit : tandem $n .251$, in fine, folio mibi 2203 . columna ultima, in fine, fic reliquit fcriptum: Et conftanter illud teneo, quod cum proximed didta, priusquam noftra conftitueretur lex, jure obtinebant, minimè ambigi poffesetiam locum babere poft banc legem. Antonius etiam Gomezius in ipfal. 3. Tauri, n. 106 .id apertè fentit.Sed apertiùs, atque expreffum dixit n. 19. cum enim pracedenti numero de materia ditta l. fi quis cum teftamentum, egiffet, fubdit ftatim in hunc modum: Ex quibus maxime declaratur in ifto regno, l. prima, titulo de los teffamentos, libro quinto ordinamenti, \& anteà dixerat, obtinere ipfam legem etiam inter liberos, \& ad pias caufas, tunc autem ex ejufdem decifione declarari decifionem ditiel. Re gia prime, tit. 4. lib. 5. quafi diceret, legata, \& cætera in teftamento relicta, abfque hæredis inftitutione, ex lege illa regia ultima, modo ratione imperfectionis voluntatis defectus non interveniat : ratione namque voluntatis non confummatæ imperfectio, cùm diverfa fit ab ea, de qua in ipfa lege tractatur, redderet equidem nullam totam difpofitionem, nec ipfius legis Regiǽ primæ conftitutio , defectum eum validaret. In eodem quoque placito clarè manfit Petrus de Paralta in didata l. fi quis in principio teStumenti, num. 45. dum innuit manifeftè pio testamenti, num. $4 \mathbf{Y}^{\text {. }}$ dum innuit manifeftè

Quotidianarum Controverfiarum Juris, Lib. IV.

## 170

ditamm l. fiquis cum teftamentum, illefam, atque intactam manere hodie, \& in praxi fervatam, nec ullo jure noftro abrogatam, Et fubdit, quòd cafus ejusdem, l.fi quis cum teftamentum, eft fingularis, \& utilis, \& quotidianus, \& fapè folet accidere, \& per aliam legem (quod ipfe fciat) non poffet ita bene decidi, ut per illam deciditur, ideo eft valdè notabilis: \&x quod non femel vidit eum ex facto obvenire. Idem etiam, \& apud nos obtinere hodie decifionem dital l. fi quis cum teftamentum, ficuti obrinebat de jure communi, aperto ore præfentit(quamvis dubium hoc non excitaverit in terminis ) Alvaradus, de conjecturata mente defuncti, libro 3.cap.2. S. primo, n. 14.8 c in melioratione Tertii bonorum filio facta fermonem faciens, Rodericus Suarez, in difta $l$. quoniam in prioribus, quaftione 4.pagin. 200. in fine. Rurfus, ex decifione dittel. prime, ơ 2. tit, 5. non innovari, nec alterari decifionem dicte l. ©i quis cum teftamentum velut expreffe tradiderunt (fi originali, ter prelegantur) Tellus Ferdinandus,\& JoannesMatiençus. Tellus namque, fecunda parte, ditta l. 3.n. 18. © 19. cum verfaretur in materia ejusdem l. fi quis cum teftamentum, dixit inprimis, teftamentum imperfectum ratione voluntatis, etiam inter liberos, vel ad pias caulas, effe nullius momerti: \& certum ef , quòd in hoc non licet dubitare; quia certum ett. Et tamen (ut vides) explicabat mate-
riam dita l. Regia, ex cujus tavimus adhuc, utrum aliquo modo innovetur, vel alteretur conftitutio ditie l.fi quis cum teftamentum. Denique inquit, inftare dubitationem duntaxat,qualiter cognofatur, effe teftamentum imperfectum ratione voluntatis, \&x cui incumbat onus probandi,teftamentum effe imperfętum ratione voluntatis: id autem ut explicet, non ditta l. Regie prima, tit. 4. Lib. 5. nove collect. Regia, conftitutio, fed juris communis regulis,\& Doctorum refolutionibus cormmunibus in hac materia, atque dilfe $l$. fi quis cum teftamentum, decifione ducitur, \&\% adjuvatur, nec unquam aliquid novitatis, aut juris novi introducti ad correCtionem ejusdem L. (i quis cum teftamentum, detegit, ut ftatim dicetur. Nec verifimile eft, quod in articulo adeò affiduo, \&\& neceffario,fijus commune corrigeretur per dictas leges Regias,ab ipfo Tello prætermitteretur filentio. Non etiam Joannes Matiençus aliquid novitatis detegit, fed juris communis regulis.\& decifioni dicte l. fi quis cum teftamentum, adh eret in primis namque, ed foci obfervavit, quod teften 39 perfectio quadruplex eft, ut ibidem oftendit. Et dicit,quod prima perfectio confiftit in perfectione voluntatis ipfius teftatoris per eum bene declarate, \& completx, per text, in d. l. ex ea foriptura, oै in l. fi quis cum teftamentum, ff. de teftamentis, nam fi teftator prius declarat quàm voluntatem fuam explicet,teftamentum erit imperfectum, nec valebit ad pias caufas. Deinde adducit fecundam, tertiam, \& quartam perfectionem, ac demum, quamvis quoad alias perfectiones adducar juris communis ex jure regio introductam correctionem, tamen quod attinet ad nofrum propofitum, fumper ftat in decifione juris communis, nec juris Regii quoad decifionem ditte l. $/ \sqrt{i}$ quis cum teftamentum, novam introductionem confiderat: \& repetit in l. 11 , eodem tit, 4, lib. 5. glofa 1. ubi id ipfum tradit, quod ditta gloffa 14 , dixerat: addit tamen n. 2. quod teftamentum jure Regio, ex decifione tegis illius 11 . poteft in vita teftantis incipi,
\& poft ejus mortem perfici, \& finiri ab alio, qui ad id faciendum habeat facultatem. Et quod unum \&z idem judicatur teftamentum à teftatore, \& commiffario factum. Et fic dicit limitari regulam dicte l. $\beta$ quu cum teffamentum, \&\& aliam regulam, qua fatultum eft.eftamentum fieri debere uno contextu, ut in h. haredes palam, Saltimo, If. de teftamentis, '心 1.3, tit, I
part. 6. \& quod commiflarius hujusmodi ad perfía ciendum teftamentum à teftatore incceptum, conftitutus, non poteft ultra quintam bonorum defuneti partem difponere, ut in eadem ler I. gloffa 2. explicat, nifi fuerit fibi fpecialis ad id concelfa facultas, ut lex ipfa 11 . exprimit, \& Matiençus declarat ibidem glof fa 3. Vides ergo quoad id emendari, atque alterari jus commune, ex dicta lege Regia 11 . quoniam tunc ex commiffione, \& facultate alteri à teftatore data, magis unum \&x idem judicatur teftamentum, \& magis perfettum,quàm coeptum, $\&$ non completum dici depet, cùm jam teftator voluntatem fuam plene compleverit, \& perfecerit, ex quo oftendit, ejus voluntatis effe in effectu, ut bonorum fuorum hæres, atque fucceffor fit is,quem ipfe nominavit: quoad alia verò proter inftitutionem, committit alteri, ut teftamentum perficiat, nec perfectionis libera voluntas eidem relinquitur, fed potius certa forma à jure fta-
tuitur, utt tuitur, ut ex eadem l. Regia 11 . ©́ feq. conftat.Id aultem aliter contingit, quando coepta-difpofitione, \& non completa, nec alio ad perficiendam eam nominato, teltator decedit, vel ultra ad difponendum non
progreditur, $\& \&$ fic $r$, progreditur, \& fic remanet intacta dita a l. /i quis cum
teftamentum, decifio, ex dietis hactenus, tanda, quia nullibi ante fic digeruntur. Nunc verò, atque fecundo loco \& principaliter obfervandum, \& conftituendum erit, quod ad hoc ut teftamentum, tanquam imperfectum ratione voIuntatis vitietur, oportet quòd conftet, \& probetur, teftatorem ultra difpofita per eum in eodem teftamento, voluiffe ad alia difponenda procedere: in dubio namque, cum nullum adeft vitium fignificans imperfectionem voluntatis, fumitur preffumptio,voluntatem hanc ultimam, ficque teftamentum fuiffe perfectum. Et ideò dum non conftat de hoc, licèr teftatori fuperveniret morbus, reddens eum mutum, vel impotentem ad teftandum, aut mors præpropera, non vitiaretur id, quod fupra jam erat in eodem teftamento expreffum, ac difpofitum : itá fane probat textus fingularis, \& valde notabilis, in ditta l. fi quis ch, teftamentum,ff. de teflamentis, in illis verbis: Labeo tamen boc verum elfe exiftimar, $f i$ confaret, voluifSe plures eum, qui teftamentum fecit, haredes pronumtiare. Et in feccie adnotarunt Baldus, Aretinus, \& Imola; \& idem fcripferunt Angelus Aretinus, in 5 . ex eo. in fine, Inftitut, quibus modis teftamenta infirverf. caterum, fin con probatur. Alexander, 117 . Joannes colum, peinit. verj. caterum. fi non probathr. Alexander, in conj. 74 . Ruinus, in conf. 204. num. 1. in fine lib. 2. Jafon, in conf. 8. colum. 1. verficulo, Secundo facit, lib. 3. © is 1. penultima, n. 1. C. de Infitut. © fubftit, Anania, in conf. 57 . Laurentius Calcanus, in conf. 91. columna 2. Petrus de Peralta in dicta l. fi quis in principio teffamenti, n. 39.40.41. © 45, ad finem. Burgos de Paz, in dita l. 3. Tauri, prima parte, n. 251. O- ibidem Antonius Gomezius, num. 15, in principio. Qui inde \& generaliter deducit ex communi Doctorum refolutione, quod teftamenti actus in dubio prefumitur perfectus \& confummatus, \& refpondet nonnullis juribus,quæ videbantur in contrarium urgere. Voluntatis etiam imperfeato, quod in dubio non prefumatur, generaliter probari ex textu in ditata l. fi quis cum teffamentum, deduxit Petr. de Peralta, ubi fupra, n.42. In eodem quoque placio fuerunt, \& teftamentum in dubio perfetum potius prefumi, quàm imperfectum ratione voluntatis; affeverarunt Simon de Prectis, de interpret, ultim.volunt. lib. 2. interpretatione 2. Jolutione prima, n. 41. fol. 187. Alvaradus, de conjecturata mente def functi, lib.3.cap.2. S. 1. $n^{\prime}$ 14. Aiora, de partutionibus, 3 .parte, quaft. 4, n. 70. Tellus Ferdinandez, in diala $l .3$. Tauri, 2.parte, n. 19. Matiençus, im l. 11.glof.primas,


## De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. XXI.

Pat.Molina,tom, 1. dijp,127. n. I. Rota Romana in decif. 173. n. 1. Jecuuda parte, in novi/Jomis. Jacob. Menoch, lib. 4. prafumpt. 5. n, 1, 2. Wo 3, ubi inquit, quod heec ipfa juris preefumptio magis, \& magis coadjuvatur, quagdo Notarius, qui teftamentum ipfum confripfit, adjeciffet claufulam illam, ACtum, or. Nam claufula illa fignificat, teftatorem habuiffe teftamentum pro perfecto \& abfoluto, \&e dicit ita in fecie fentire Bartolum, Caftrenfem, Baldum,Ludovic.Bologn. Jafon. \& Ruinum, $i b i$ relatos, Et rurfus inquit, quod conjectura perfecti teftamenti eft, quando illa difpofitio convenit cum voluntate jam ab ipfo teftatore propalata, Et ita tenuit etiam Rota Romima, dicta decif. 173.n. 4. \& ut generaliter dixen rim, teftamentum perfectum, \& confummatum ; prafumitur femper, donec contrarium non conftiterit; \& dicitur non conftare eo ipfo, quod non ap, paret, teftatorem ultrà voluiffe procedere ad aliud difporiendum, \& fic in cafu dubio; vel cum apparet noluiffe aliud difponere, \& fic in cafu certo, ut per Bartol. Bald, \& Imolam in eadem l. fi quis cum teftamentum, Ananiam, ditto conf. 57 . Simon de Pratis ditto num, 41. libri fecundi, fol. 184, Ayoram, ditio n. 70. Peraltam, ditoo num, 40. © 41 , \& alios præcitatos fuprà: qui tamen circa prefumptionem negativam difte l, fiquis cum teffamentum, duntaxat conultra declarant regulam generalem in cafu dubii, nec erit aac primum quidem, negari non pronotare neceffe doctrina, quia generalis, \& vaga, nec aliter declarata, aliis periculofa fit ; \& ideo majori diftinctione, aut aliis doctrinis coadjuvari debeat, ut clarior fat:quod ex omnibus à me hucufque predictis,\& commemoratis, folus Tellus ita adnotavit, in dicta l. 3. Tauri, fecunda parte, $n$. 19. dicens, quod regula prædicta generalis, quiod teftamentum non prefumitur imperfectum ratione voluntatis, fed quod alleganti imperfectionem, incumbit probatio, periculofa eft, nili fiat clara diftinctione illa, quam ibi adducit, ut mox vieffe completum. ex eo dignofci, teftamentum non non confummatum, quod appareat, vel poffit ${ }_{2}$ teftamentum omninò fe non firmaffe in prolatis, vel difpofitis, fed velle quid aliud pro perfectione, \& complemento difpofitionis : ut per Caftren$\mathrm{fem}_{2}$ in conf. 307. ad primum quafitum, colum, penult. lil. I. \& in fortioribus terminis, in conf. 52 , col. 2 . lib. I. Ananiam in dicto conf. 57 . circa medium, verf. facit etiam, Jafonem, in conf. 155 . ex num. 5. lib. 4 . Decium, in conf. 488 . ex num. 10. cum feq. Carolum Ruinum, in conf. 7. n. 7. ó feq. lib. 3. Cephalum, in conf. 199. n. 1. © jeq. Gr num. 8. lib. I. Imolam, in conf. 91. Grammaticum, decif. 62, Simonem de Preetis, lib. 2. diťa folutione 1. num. 39. fol. 187. num. 13 Surdum, decif. 292. ex num. II. Wfque add difponenda,ultrà tranfire vel pilfe teftatorem ad alia quando poft unum, vel plura difpofita, à quibus inchoaverat facere teftamentum, fubjecit verbum difpofitivum cum precedenti dictione repetitiva, putà ${ }_{2}$ Item volo, vel hoc amplius volo, doc. \& confeftum obmutuit, vel ulterius procedere nequivit ; nam his, \& fimilibus cafibus, fatis aperté conftat de imperfeCtione voluntatis teftamentariæ, quæ regulariter vitiat; ut ex mente communi Doctorum, tradiderunt Pet. de Peralta, in d. l. fi quis in principio teffamenti, nim. $_{2}$ 41. Alvaradus, de conjecturata mente defundi, tiùs. Cap. 2. I. primo, n. I4, latiùs, atque elegantuilicer Calus Ruinus ${ }_{2}$ in conf. 15 . per totum, lib. 2 . qui confummplicat, teftamentum fuiffe perfectum, \& confummatum, vel non; quomodo percipiatur, vel \& junge sime. 7 . lib. 3. maxime ex num. 7. cum feq. volumt. lib. 2. dit7 da folut, It in, de interpretat. ultim. Forn del Caftillo Outut, Centr, 43 . Gur, $44 \cdot$ fol. 187.

Perrum Surdum, ditta decif. 292. per totam, ubi in propofito adnotavit nonnulla utilia: ac maximè numero 11. teftamentum dici imperfectum ratione voluntatis, fi poft friptam à Notario difpofitionem 2 teftator publicationem diftulit in aliud tempus, prout latius ibi exornat: \& adjungit aliqua de teftatore, qui diftulit executionem actus in aliud tempus. Pretereà, teftamentum habitum pro perfecto, abfoluto, \& completo à teftatore, nec voluiffe ipfum ultrà procedere ad alia difponenda, deduci, atque probari poteft ex dictis teftium deponentium, habuiffe teftatorem difpofitionem fuam pro perfecta, \& abficerent, quem id probandum duo tantum teftes fufcumque qualitates extrinfecas fufficere alias quas\& plene comprobatum reliquimus cap, pracedentibus, prout utrumque tenuerunt Oldradus, pracedenti297. colum. finali, Baldus, in cindradus, in confil, piens, verf. praterea efto, lib, 4. Alexander. in confila 411, lib. 7. \& in noftris terminis, ac fuper examine trium teftium deponentium habuiffe teftatorem fuam voluntatem pro perfecta, Philippus Corneus, in conf, 307. Videtur prima facie, colum, 4. in principio,lit. 3. Parif, in conf. 33. n. 44. lib. 2. optimè Simon de Pretis, de interpr, ultim. volunt. lib. I. interpr. It dub. 3. Jolut, s. ex num, 35, verf. octavisus cafus eft, ufque ad num, 40, ubi cum ex num. 24. verfaretur in materia, \& tractatu eorum, quæ cap. procedentibus explanavimus : qualiter inquam, \& quot teltibus, teftatoris voluntas declaratoria, vel difpofitiva poffet, \& deberet probari, \& plures cafus congeffiftet, qui eo tendunt, an id, quod venit probandum, concerneret difpofitionem, an verò declarationem difpofitorum, vel aliarum qualitatum extrinfecafus, dubium noftem num. 35 , in ver. Octavis quamvis tota noftrum excitavit, \& inquit, quod lumentum dependeret \& validitas, \& omne ejus emoteftator ante, \& poft fac men ea fufficere, \& actum teftamentum dixerit; ta tantum teftes : veluti firefra poffe probari per duos ftator ipfe poft factum teftes duo deponant,quod teprofeflus fuerit, fe jam feciffentum agnoverit, \& perfecto, \& abfoluto illud hat rettamentum, \& pro nec amplius ultrà difpofuit, vel ultra quo ita dixit, teftatoris, ex aliis id colligerent,aroura confeffionem n. 36. © tribus feq. Pratis ip exemplum, atque queftionem annotavit, \& pofuic tem, in qua obtinuiffe inquit nuen fibiobvenienquidam infirmitate valde quit num. 35. quod cum telligens, volens fale valde gravatus, bene tamen inrio, \& teftibus facere teftamentum, accerfitis Notaproprio, \& N Nora tarda, illud fatis nuncupavit ore chartula legatum dotis formatim fripfit in quadam nem fliog egatum dotis fororis nubendæ, inftitutionem filiorum nominatorum rectè hæredum, \& dationem turele : quod uxor cum audiviffet, fe in teftamento non nominari, ccepit ita alta voce exclamare, $\&$ vociferari, quod fecit teftatorem totum fremere fpiritu, \& quafi extra mentem exire, adeo quòd teftamento non aliter lecto, nec publicato coram teftibus, aliquantulum fedato clamore uxoris, Notarius coepit interrogare teftatorem, qui aliter non refpondebat; iterùm Notarius dixit ei, luem vis facere horedem? ipfe hac voce refpondit,filios meos. Notarius dixi, quo nomine appellantur filii tui, refpondendo diverfa, \& alia nomina quàm filiorum expreffit: quo intellecto Notarius dixit, ifte vacillat, ó modo nons eft in reito intellectu, \& fic teftes recefferunt : in no Ete fequenti refpirans, \&\& ad ultima mortis dilucida intervalla aliquantulum rediens, ægrotus, luminibus accenfis, ibi pluribus perfonis adftantibus, voce intelligibili, \& mente fana pluries dixit, \& replicavit fe lætum effe, \& mori libenter, quia teftamentum feserit, \& facta fua bene compofuerit, fic pluries voce
fua manifeftavit; fuum teflamentum habuiffe pro dixi) fuppleatur ibi defefus non inftituti, vel non perfecto, \& completo, \& fequenti mane firitum emilit, \& totius fati ferie legitimè probata, \& defen-
dendo dien dendo diaum teftamentum, Praxis obtinuit: utantea dixi : \& idipfum, videlicect habuiffe teftatorem difpofitionem fuam pro perfecta \& \& abfoluta, teftibus probari poffe adnotavit Tellus Ferdinandez, cuyus Itatim faciam fecificam mentionem: Ruinus etiam

 rem toties reperitam, azque ex, ditata l. $f i$ quis cumm $t e-$ Ranuentum, deduetam, quod failicet teftamentum non prafumatur imperfectum ratione, five imperfetione vem effici in offe, quam ; ea, nulla alia in diftinctione clariorem effici pofle,quam ea,quaminin propofito odduxit,
aqque ex mente aliorum confideravic Tellus Ferdinandez, fecunda patte difta 1. 3. Tauri, $n$, IP Ferdiaut loquimur in teftamento, dequo fuit confen ptura ; aut in teftamento puré nuncupativo, oupd ipfe femper vocat, quando non intervenit fcriptura, De primo Tellus conftituit, fatis conflare ex non perfectione fcripture, hoc eft,quando non eft abofluta, quia tunc magis ceepiffe, ut teftamentum faceret ${ }_{2}$ quam feciffe videtur, ut Jureconfulutus ipfe inquit ins ax. Ifif quisic cumit tef tamentum, ubi Baldus, \& Paulus legata obmutuit. Rationem ponunt,quia potwit vel dere conditiones, vel mutare teftamentum, $\& \sim$ ideò dicitur imperfectum: \& hoc cequitur Parifus, in corflio 104. num. 7. 8. 'G 9. lib. 4. \& \& rationem vivam pofuit Baldus in e.dem l. fi quis cum teftamentum, quod ubi ultimus puncuus teflamenti deffici, dicitur imperfectum : \&q quod forma effentialis teftamenti concluditur uno puncto, \& cam non deyenerit ad illud teftator, dicitur imperfectum fecundùm cjus voluntatem, quia teftamentum eff individuum, ut faprà annotavi, \&e probaviex n. 17. cum Seq. Et hec de teftamento nuncupativo in fcriptis. Refpectu veroे teffamenti nuncupativi, in quo non intervenit fcriptura , in eo cardo rei eft, ut fciatur an fit imperfettum ratione voluntatis, ex teftium depofitione, ut conftet nolle ulteriùs progredi, fed quod expreffis finem fecit difpofitioni :ideo inquit Tellus ipfe,quod fit cautus Judex in eorum examine, 8\& Advocatus in confectione articulorum, \& fi ad manus fuas perveniret, quod nunquam permitteret examinationem eorum alicui; \& fi coram aliquo extra judicium depofuiffent, iterum cos adduceret, \& interrogaret, ut integrè dignofceretur, an teftamentum effet ratione voluntatis perfe, Ctum, vel non.Et hactenus Tellus,qui(ut vides)maturè rem hanc perpendit, \& verum dicit in cafu, in quo loquitur, quando fcilicet conftat, cum fcriptura, nuncupative tamen, teftatum fuiffe aliquem; vel abfque criptura, nuncupative purè, hoc eft, folis teltibus,
59 teftari. Idcircò, in cafu dubio quid dicendum fit, necellarium eft explicare, quando filicet non conftat
apertè,an purè nuncupativè, vel in fcriptura pativè teftator teftari voluerit, ut quia utroque cafuvoluntatem fuam explanavit coram teftibus, catexum vocari Notarium, ut de ea conficeret fcripturam, intendit; \&e ideoे res hæc majorem difputationem requirit, in qua ego fequentes confideravi, diftingui atque conftitui poffe cafus, quo abfolute \&c diftinctius procedatur.

Ac primum equidem, certifimi juris efle, \& regulariter oblervandum, teftamentum, ad cujus confe-
60 ctionem a principio fuit vocatus Notarius, \& de quo conficitur friptura, imperfectum dici ratione voluntatis, ex non perfectione fcripture, hoc eft, quando non eft abfoluta,etiamfi teftator plura difpofuerit perfede: Et confequenter, etiam poft decifionem legis prima,tit.4. lib. 5 . nova collect. regia, nec legata, nec certera in eo contenta, peri poffe, Nam quamvis(ut
exitentis hæredis; non tamen fuppletur, nec fuppleri ccepiffe teftari eum, quam teftamentum feciffe dicimus, \&\& fecundùm voluntatem feeftamentum imperfeCtum eft, ut ibidem etiam notavi. Et ita loguitureveriffimè in his terminis refolvit TellusFerdinandez ubi fupra dilto num. 19. Addiderim ego, datis eifdem terminis, hucufque Scribentes omnes id ipfum pro certo tenuiffe, aut faltem fuppofuiffe, nec unquam in co cafu dubitafle, fed tantum in alio, videlicet in terminis confultationis,atque decifionis Oldradi in confilio 119 . (quod adeò communiter expenditur, atque celebratur) ibi namque juxta feciem propofitam non intervenit fcriptura, five ab initio non fuit yocatusNotarius: fed teftator cùm voluntatem fuam teftibus explanaffet, juffis poftmodum, voluntate ipfa enuntiata, vocari Notarium, qui ordinationem fuam Icriberet,\& antequam Notarius veniret, deceffit; hoc autem cafu Oldradus confuluit, quod talis difpofitio non valet in vim teftamenti, etiam favore piæ caufæ: \& Oldradum magis communiter fequuti fuére utriufque juris Interpretes, ut fatim videbitur,quamvis nonnull contrarium tenuerint, ut etiam fatim demonftrabitur. In hoc igitur primo cafu, non modo non dubitarunt Interpretes noftri, verum in fortioribus terminis(ut vides)ex non perfectione fcripturæ,
idemmet re(ponderunt. Et qui contra Oidrad tenuerunt, femper fententiam fuam reftrinxerunt ad terminos ipfos Oldradi, nec noftros atting potius eandem, ut indubitatam, filentio prest rem tunt. Et hic eft primus cafus corum, quos ego pro articuli propofiti explicatione conftituendos, atque diftinguendos duxi.In quo etiam ultrà Tellum animadverte, teftamentum, de quo fuit confectum publicum inftrumentum, dici perfectum ex claulula Notarii,cum Tabellio appofuerit illa verba,quæ apponi folent communiter, $A t u m, \mathcal{G} c$. per illam namque fignificatur rem perfectam effe, ut poft alios tenuilfe Menoch. dicebamus fupra, num. 42. \& tenuerunt quoque Cagnolus in l. ji librarius, n. 71. ff. de regulis juris.Carolus Ruinus, in coif. 159.n.11. lib.4. Gualdenfis, de arte teftandi, tit, de teffamentis, cautela 11. fub num. 6. Covarr. in cap. relatum 1. de teftamentis, n. 11 . Cardinalis Francifcus Mantic. de conjecturis ultim. voluntatum, lib.2, tit. 4.n. 7. Petrus Magdalen. de num, teftium in teftamentis requijito, $f e-$ cunda parte, cap, 5.n. 18. Similiter fignum Tabellionis appofitum in teftamento, denotat illud habitum pro perfecto \& abfoluto, \& voluntatem teftantis integre completam,quia eft quidam terminus dis fpofitionis redacte in frripturam, ficut termini lapidei funt fines agrorum, ut notanter declarat Bald, is l. 1, n, 22. C. de fide inftr, ©́ jur, baff. Fifcal, lib, 10. \& poft eum Jafon, in I. fi ita fit friptum, filb, num, 15 . ff. de legatis 1 . Covarr. difio num, I1, in prima concluf. in fune, Magdalen, ubi juprà, dicto num. 17. qui poft alios Authores, idem concludit num, 18. quando Notarius afferit fe rogatum, \& appofuit diem ${ }_{3}$ quia ambo fignificant rem perfectam; vel poft quari teftator totam fuam voluntatem coram Notario, \&c teftibus exprefferat, licentiat eos, videtur enim habere teftamentum pro perfecto, \& abfoluto. Prout idem quando poft inftrumentum confectum, partes ad actus extraneos divertunt, ficuti exGloffa, Cino, Fulgofio, Saliceto, Alexandro, Decio, Caftrenfe, \& Tiraquello, annotavit Petrus Magdalenus dicta 2. po cap. 5. num. 19. © 20 . \& hacteus de primo cafu.

Secundus cafus, \&\& etiam indubitatus fit, quando teftamentum purè nuncupativè fit, quod intelligo (ut antea dixi) ubicunque non intervenit friptura; \& tunc quidem ut dignofatur, an fit imperfectum ra* tione voluntatis, ad teftium depofitionem decurrendum eff, ut eciam annotabam Juprà numere 58 . ipfi

## Dé Conject. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. XXI. <br> namque declarare debebunt, an teftator difpofitio-

nem fuam pro perfecta \& abfoluta habueritvel non; prout Tellus Ferdinandez, fupra, fingulariter \& verè animadvertit. Et eidem addendus erit Simon de Pratis commemoratus ibidem, Mafcardus etiam de probationibus, tom. 3. de concluf. 1353. nuwero 83.684 .

Tertius cafus fit in terminis confultationis, five decifionis Oldradi, ditto conf. 119 . in quo premittendus eft alius cafus indubitatus, quando feilicet exprefo sè, vel ex probatis, \& verifimilibus conjeđturis conftat, teftatorem non aliter teftari voluiffe, \&\& fic coram teftibus voluntatem fuam anteà explanavit, quàm fi ejus voluntas per Notarium in publicam fcripturam redigatur; tunc namque dicitur teftamentum imperfectum imperfectione, five ratione (ut ajunt) voluntatis, nifi publica \& folemnis Ccriptura interveniat, in quo unanimiter omnes Interpretes conveniunt, tam hi, qui Oldradi fententiam amplectuntur, quàm qui cam improbant, ut verè nullus Scribentium omnium in hoc diffentiat, ut conftabit ex his, que mox referentur, \& ita fpecifice adnotavit Didacus Covar, in d. cap. relation I . de teftamentis, fub $n, 11$, verf. 3 . concl, Zuntus, in reßponfo pro uxore, n. 290, ©े feq. © num, 337. © feq. Natta, in d. I, ex imperfecto, $n$. 147. lic e contrario in his terminis Oldradi fententia non procedit, ut ftatim exponam. Et vide Alex. Raudenf. deci, 47. 1, parte. Cæterùm quando hoc clare non conftat, fed verfamur in dubio, majorem difputationem articulus exigit, \& in primis, teftamentum dici imperfectum imperfectione, five ratione voluntatis, ita utnon valeat, nec ad pias caufas, nec inter libe-ros, ex eo quod teftator jufferit vocari Notarium, ut de ejus ordinatione, \& voluntate, quam coram teftibus jam explanaverat, redigeret teftamentum in publicam fripturam, \& morte preventus non potuit Notarium de teftamento rogare, prout fieri deftinaverat ; refpondit, \& refolutivè fuftinuit Oldradus ditto confilio 119. ubi concludit, quod fi infirmus adhibuit duos teftes, \& idem per quendam Clericum fecit fcribi, quòd piam caufam, five pauperes Chrifti inftituebat, deinde juffit adhiberi Notarium, fed morte preventus, anteà deceffit teftator, \&\& fic Notarius non acceffit; quòd talis difpofitio nullam vim habet, \& illa fchedula unà cum difpofitione illorum duorum teftium, non facit fidem : Et fic contra pauperes Chrifti inftitutos, ex pluribus juribus, \& rationibus fuftinet. Et Oldradum referunt, $\& \&$ fequuntur Joannes Andr. Albeticus, Caftrenfis, Ancharanus, Imola, Fulgofius, Anania, Guil Pap. Corneus, Jafon, Decius, Parifius, Guil.Benedictus, Grammaticus,Ruinus, \&\&Lanfranc. cum quibus Burgos Sal. de Paze, inl. tertia Tauri, prima parte, num. 232. '6 num. 235. 237. G238. $\operatorname{cum}$ feq. conftanter, \& indiftincte hanc fententiam amplectitur. Eofdem etiam commemoravit, \& addidit nonnullos alios, Jacobus Menochius lib. 4.prasumptione s. num. 6. per totum, Jofeph. Mafcardus, de probationibus, tom. 3. conclufione 1353, num. 76 . qui duo Authores nihil certum refolvunt, nec firmiter refident in aliquo, fed aliorum traditiones recenfent duntaxat. Plures etiam Interpretes, qui Oldradi fententiam amplectuntur, congeffit Anto* nius Gabriel, commun, conclufion, titulo de teftam. consclufione nona, num. primo, \& quarto, per totum, \& num. 6. firmat, ditpofitionem non valere in cafu preedicto, etiam favore pix caufæ, \& Oldradum feq quitur conftanter. Prout etiam cum Jafone, \&Epifcopo Loaçes fequutus eft Julius Clarus, Il. teftamentum, quaft. 7. num. 4. Didac. Covar. in dict. cap. relatum, 1. de teffaments, num. 9. Joannes Andreas, Ancharanus, Albericus, Caftrenfis, Anania, Alexander, Aretinus, Nelus, Corneus, Decius, Ruinus, Covarruv, Menochius, Calcanus, Gramma-
ticus, Boêrius, Cephalus, \& Parifus quos refert, \& cum Oldrado firmiter tenet atque contrarie partis Authoribus fatisfacit Joan. Pet. Surd. decifione 2921 per totam, maximè num. II. cum feq. Ludovicus Zunt, in refponfo pro uxore, nuin. 12. © num. 292. cum Seqq. Cardinalis Francifus Mantica de conjeAtur, ultimar, voluntat, lib, 2, titul. 4, numero 6. Si mon de Pretis, cujus fatim fecificam mentionem faciam : Socinus uterque, Barbacia, Gualdenfis, Vivius, \& alii, quos cumulat Petrus Magdalenus, de numer. teftium in teftamentis requifito, fecinda parte, numero 2. © 8. ufque ad numertin 14 . qua numero, \& feq. conftantiffime amplectitur hanc partem, \&e contrariam refpuit ; \& $n$. 11 . inquit, quòd in terminis piæ caufæ, in cafu ifto, ubifuerat vocatus Notarius ad effectum fe rogandi de teftae mento, ipfe fecundum hanc opinionem anno. 1579 . in facto obtinuit in quadam caufa matris fuæ, contra Oeconomum Capellanum, \& Canonicos S. Laurenfii in Damafo, fuper quodam prætenfo relieto. Capellæ de Pichis in dieta Ecclefia fancti Laurentii, per quendam Achillem de Pichis facto, Alexando Raudenfis decif. 46. 1. parte.

## Ratio autem decifionis prefatæ Oldradi, \& fen-

 tentiæ adeo communiter receptæ, ex mente communi Doctorum ea eft, quod voluntas teffatoris in terminis predictis, ex quo voluit ipfe difpofitionem fuam redigiper Notarium in publicam fcripturam, videtur fufpenfa, donec Notarius de illa publice fe rogaverit, \& ideo antequam id fiat, non poteft dici teftamentum, nec voluntas perfecta, fed pocius que-dàm preparatio ad teftandum, \& fic non tam videtur de bonis fuis difpofuiffe teftator, quàm preparaffe id ad id, quod difponere volebat; f ipfeoldradus notavit, \& precisè declarat Caftrenfis in conf. $75 . \operatorname{col}$. finali, tib. primo, \& in conf. 451 . colunma fecunda, in principio, lib, 2. Parifius in confilio 24. ex num. 10. in fine, cum feq. libro 3. Julius Clarus, ditto $\mathbb{I}$. teffamentum, quigt. 7. num. 4. Petrus Surd, diala decifione 292, num, 11 , in principio, Quæ quidem prepam ratio non fufficit, nec teftamentum ipfum probat, ut fuftineatur in vim ultimæ voluntatis, ut poft Decium, Alexand. \& Julium Clarum annotavit Mafcardus, ubi fupra, num. 77. Petrus Surdus, ditio nиmero II. \& \&eq, maximè, quia teftatores fæpèmutant, addunt, \& revocant plura per eos ordinata, ut fupra dicebam; \& Julius Clarus dita quieftione 7 . num. s.in fine, animadvertit: Surdus etiam in confilio 258 , num. 19. lib. 2. \& multa tractantur, quæ non perficiuntur, \& non veniunt ad conclufionem, \& finalem effectum, ut dicit Baldus, in 1 . multum, num, 2, ad finem, verf. quandoque procedit tractatus, fi quisalseri vel fibi, Idem Baldus, in $t_{4}$ cum allegas, n. 8. C. de ufuris Alexander, in conf. 13. num. 17 . © in conf. 18. num. 2. lib. 1. \& in noftris terminis Decius, in-conf. 159. colum. 3. verf. ©r retenta concluf. © in conf. 488. fubn. 9. \& 10. Petrus Magdalenus, de numero teffium in teftamentis requifito, 2.p. cap. 5.num. 13 . unde non fufficit probare tractatum, ut Magdalenus ipfe, eodeme num. 13.concludit, \& eò tendunt variæ, atque diverfe Doctorum obfervationes in propofito, quas in unum congeffit Simon de Prextis de interpret. ult. volunt. lib. 2, interpretat. 2. Jolut. 1. ex n. 27. Ufque adn. 41. fol. 186. \& 187 . ubi videri poterit, diverfis namque cafibus applicari, atque utilia effe poterunt eo loco adnotata, \& refoluta ; \&\& hactenus de opinione Oldradi, \& fequacium ejus.Cæterum contrariam fententiam adverfus Oldradumtenuerunt, \& abeo prorfus diffentiunt Interpretes alii, quos referunt, \& congerunt Antonius Gabriel, commun, concluf. lib. 3 . titthl. de teffamentis, cone clufione 9. num. 9. Joannes Cephalus in confilio 99. nhm, 6. cum feq, ó n, 18, lib. I. Gratus in conf. 107 .
columna 1. volumine 1. Natta in I. bac confultifima, S. ex imperfecto, num. 146. ©r 147. C. de teftamentis. Peregrinus decifione 34 , lib. 1 . Curtius junior multos refert, \& argumentis Oldradi fatisfacit in confil . 303. num. 22. \& m conflio 304. num. 59. verficul. né pramiffe, Raudenfis, decifione 46. n. 12.qui (ut dixi) commemorant nonnullos,qui contraOldradum tenent, \& cos etiam recenfet Petrus Magdalenus, dicto cap. 5. partis fecunde, num 14 . Graflus, qui contra Oldradum, \& in hanc fecundam opinionem magis animum inclinat, $\mathbb{S}$. teftamentum, quaft. 12. num. 6. ubi citat Alex. Boerium, \& Menchacam contra Oldrad. \& inquit, quod her fententia verios eft, \& tenenda, quando voluit five feriptis teftari, licèt intentionis ejus fuerit, ut de ejus voluntate publicum teftamentum conficeretur, adhibitis teftibus, \& Notario ad faciliorem probationem, quodin dubio prefumitur, ut iple putat, quia non eft credendum, reftatorem fe voluiffe reftringere ad unam vim reftandi in fcriptis, nifi de hocaperte conftet, quo cafu non poteft dici actus perfectus. In quo(ut vides) communi, \& receptæ Oldradi ententiæ refragatur ${ }_{2}$ quæ in dubio contrarium prefumit; in certis namque, \& claris, \&x quando conftat aliud; dubium noneft : loquitur Graflus, ditta queft, 12 , in teftamento inter liberos, \& quaft, 19. n.4, ejuddem S. teftamentum, in teftamento ad pias caufas; \& in terminis quaftionis Oldradi, id ipfum firmat, \& refolvit, quod nunc dixi in teftamento inter liberos: qui erga hanc amplętuntur opinionem, eo precipue adducuntur, atque excitantur fundamento, quod crediderint, teftamentum in eo cafu non dici imperfectum ratione voluntatis, fed folemnitatis duntaxat, \&ided ad pias caufas valere debere. Alii verd Interpretes, ut contrarietatem hanc diluant, diverfimode diftin77 xerunt, atque concordias nonnullas adduxerunt; ficuti conftat ex his, quæ reliquerunt frripta, Jacób. Menoch. lib. 4. dita a prafumpt, 5 , num. 6. ad finem, ubi duplicem recenfet concordiam, Joan. Cephalus, ditto conf. 99.n. 12. lib. I. Alexander Raudenfis, diCadecifion. $46, n .12$. cum feq. ipfe verò nec concludunt, nec veræ funt, nec ettam omnes cafus amplectuntur, prout deprehin 1 . Tauri, 1n. 237. فे 238. Burg. Sal. de Paze, ind. l . Petri Magdaleni, de numero teffium in teftamentis requifito, fecunda parte, díto cap. 5.n. 2. © n. 8. ufque ad n. 15. quoloci Ludovici Zuntirefert concordiam, 78 in dith. refponfo pro uxore,ex n. 290 . cum $\int$ eq. ut filicet diftinguendumfit, quod aut conftat ex verbis teftatoris, ipfum voluiffe differre difpofitionem fuam in aliud tempus, \& in adventum, \& rogitum Notarii, \& ifto cafu licet explanaffet eam coram teftibus, videretur potiùs ea teftamenti preparatio, quàm teftamentum aut difpoffio.Et procedit Oldradi, \& fequacium fententia fuprà relata; aut infpectis verbis, \& qualitatibus, \& circumftantiis apparet, teftatorem voluiffe omni mora poftpofita teftari, quia forte laborabat in extremis, \& totamejus voluntatem coram teftibus expreffit, \& pro perfeeta, \& abfoluta illam habuit, \& ifto cafu licet fuerit miffum pro Notario adhibendo; non tamen inde arguitur, quod voluntas fuerit fufpenfa in adventum ipfius Notarii, fed quò magis ejus voluntas patens effet, de ea conficeretur publicum inftrumentum ; quod licet factum non fuerit, quòd teftator morte forfitan, aut phrenefi preventus fuit, nihil impedit, quo minus ejus voluntas ad pias caufas, \& inter liberos fortiatur effectum, poitquam per teftes legitime probari poteft, quamvis de illa confectum defideravit: inftrumentum, , dradi fententiam improbat : \& hatenus diftus Au thor, im praallegato refjonjo pro uxore. qui reperit ibtdem, num, 337. \& $\delta$ fq, \&\& fuit confideratio Nattæ, is
d. S.ex imperfecto, num. 147 , ut patet ex finalibus verbis ejus; $\&$ fuffragari videtur eidem Covar.in difto relatum, Jubn. 11 , in verf. tertia conclufio, ad finem. Nec Michael Graflus, in duobus locis relatis fupra, n. 76 . aliud in effectuadducit, quàm ex $Z$ unto nunc relatum, quamvis filentio pretermittat eum. Viftin-

Verumenim veroे, commemoratam hanc arn arbietionem ideo reinciendam asque numero teftium in te-
tratur Petrus Magdalenus, de ftamentis requijito, fecunda parte, difto cap 5. n. 15. in verf. verum quia Zunt. quod ipfa duntaxat decidat difficultatem propofitam, \& procedat in cafu claro faltem ex ipfius negotii occurrentis qualitatibus, \&x circumftantiis; nec per eam declaretur, quid dicendum fit in cafu dubio. Addiderim ego( \& ultra Magdalenum ipfum) Oldradi fententiam fic obtinere in cafu dubio, ut eo ipfo, quod de ejus ordinatione, \& voluntate fieri fripturam publicam, \& vocari Notarium jufferit teftator, credidebeat voluiffe ipfum differre difpofitionem fuam, ac ejus effectum in tempus, quo Notarius accederet, ut tot Authores relati fuprà num. 69. unanimiter tradiderunt; \&\& contra Graffum advertebam Jepra, num. 76 . Deinde, nifi in cafu expreffo, \& cum in claris verfemur, dignof $\mathbf{i}$ minimè poffe, teftatorem voluiffe omni mora poftpofita id effe, quod $Z$ untus dixit, cùm femper voluerit vocari Notarium, \& femper in extremis, five infirmitate gravatum, verfari eundem fupponamus, Quocirca in fententiam Oldradi proclivior ego femper fui, \& nunc'veriorem non folum arbitror, fed
\& regulariterobfervandam, adeo ut jux́ra ipfam reaè conftituerit regulam generalem Magdalenus, $\sqrt{e}$ cunda parte, ditt, cap. 5.n. 15 . ad fin. Videlicet, quod ex vocatione Notarii, voluntas femper imperfecta arguatur, \& fufpenfa videatur in futurum Notarii adventum, \& rogitum, ut ita magis fe preparaffe, quàm difpofuifle videatur teftator. Regula tamen ipfa limitari, atque reftringi debeat in cafu, in quo clare ex verbis prolatis, vel ex negotii circumftantiis, \& qualitatibus occurrentibus, vel prafumptiveconnes has contratias concordat Magdalenus, nec aliquem Authorem recenfet. Eidem autem libenter, $\& \&$ neceffariò adhærendum exiftimo; fed tamen diftinCtionem, aut concordiam relatam, novam non effe, fed potius ex placito, feu mente communi procedere corum qui Oldradum fequuntur. Ipfi namque licèt Oldradiejusdem opinionem amplectuntur firmiffimè, nunquam tamen negarunt, recedi poffe ab ea, cum ex verbis prolatis, vel ex legitimis conjecturis conftare poffet contrarium, habuiffe inquam teftatorem difpofitionem fuam pro perfecta, $\&$ abfoluta, \& magis refolutivè \& finaliter difponere, quamfe præparare voluiffe, quamvis de ea confici publicum infrumentum, \& fic vocari Notarium, voluerit, In quo etiam caute \& prudenter procedi debebit, nee de facili conjectura hæc admitti, cum in contrarium juris ratio, \& decifio adeo communis exiftat, ut inde juridicè equidem fripferint Authores nonnulli in eifdem, in quibus verfamur, terminis, hanc non effe conjecturam (quæ de re dubia effe folet, ut vides) fed manifeftam probationem imperfecte voluntatis, cum velut maniferte apparere dicatur, teftatorem non hab modo juvant, fed eriam pro perfecta. Et
exprefsè confirmant confideratipnem ultra Magdaexprense \& alios contra Zuntum propofitam à me Juprà, videlicet, fic in dubio credendum effe, ut O1dradus affirmat, atque ejus fententiam regulariter obtinere, \& fervari debere: \& ita fane refponderunt, in eodem cafu Oldradi effe manifeftam probationem voluntatis imperfectx, non conjecturam folam : obfervarunt Carolus Ruinus, in conle fil. 15. num, 18. libro focundo, Natta in aicto imperfectos
kuperfecto, num. 146. Joannes Cephalus, ditat. confilio 99. num. 9. in fine, lib. I. Julius Clarus, S. ten famentum, queff. 7. num. 4. Petrus Surdus, diata decifione 292. ex num. II, © in conf. 258 . ex num. 19 . lib. 2. qui fripperunt, teflatorem in fpecie propofita, magis videri fe praparaffe ad teftandum \& difponendum, quàm quöddifpofuerit: \& id ipfum annotavit Jacobus Menochius, lib.4. prefumpt. 5 . num. 6. in verf. verum foripferunt permulti, \& exornat quamplurimis Simon de Prat. lib. 2. interpret, 2. folut, I. ex num. 28 . cum. ceq. fol. 186 . ubiin terminis Oldradi (de quibus hactenus) affeveravit, teftatorem non prafumi habuiffefuam difpoftionem pro perfecta, fed potius dici preparationem quandam, quàm teftamentum feciffe. Er adducit nonnullos cafus \& exempla, in quibus teftator volens teftari, coram teffibus dixit, quod vocaretur Notarius; quia volebatteftari, \& e etiam fua bona tali, aut tali, perfone, vel fic, aut fic relinquere, \&\& diftribuere, exprimendo etiam qualiter velletid fieri, \& nihilominus pro teftamento id non valere affeverarunt Authores relati $a b$ ipfo, maximè Grammaticus, in conffil. civili $\zeta 3$. ubi quamplurima confideravitad intellectum I. Pampbilo S. propofitumn, If. de legat. 3. \& junge Antonium Gomezium, inl, Tauri, h. 115 . D. Spino, in fpectolo teflamentrorum, glof. $31, n, 31$. \& fic in cafu dubio femper prefumit contrarium, nec Zunti diftinctioni, aut concordix (cujus tamen mentionem non facit) nunquam locum relinquit : \&n. 29. cum feq. adducit fingularia Doctorum placita, quibus refolutio hæec, \& fententia 84 Oldradiconfirmatur omnino, \& hodie apud nos poft leges Regias novx collectionis Regiax,fic obtinebit, \& fervanda erit, ficut de jurecommuni obtinuiffe, atque pravaluiffe eam, affeveravimus fupra, Vere namque in eisdem legibus Regiis, \& maximè in 1 . I. tit. 4. lib. 4. nove compilht., nullum invenitur verbum frriptum, quo aliquid de novo introductum valeamus elicere, necectiamemendationis, five alterationis cujullibet veftigium remanfit ad dittam decifionem Oldradi, quod negari non poteft, atque ex his comprobatur omnino, que ad ejussdem 1 . pr me explicationem annotavimus numeris pracedentilus, Quartus cafus fit, cum teftator ordinato, \& publicato coram teftibus \& Notario teflamento fuo, \&\& fic eo completo, \& abfoluto dixit Notario. Nonf facias aliud ufque cras, \& rogavit Notarium \& teftes ut cras reverterentur, fed inde cras nihili fecit; tunc namque non dicetur teftamentum imperfectum ratione voluntatis, prout refponderunt Antonius de Pratoveteri inter confilia Alexandri, in conf. 73.n.3. \& Alexander ipfe, in conf. $74-n .3$. 3 lib. I Ruinus, in conf. 15 . num, 19. lib. 2. Jafon. in L.penultima, num. 2. C.de infiturt. © Jofuffitut, Jacobus Menochius, lib. 4. ditia prefumpr. 5 . num, . 6 . in fint. qui fubdit, eam. etle ratio-
nem, quia prefumitur, teflatorem poanituifle illus nem, quia prefumitur, teftatoorem paenituiffe illius fure deftinationis, quam habebat addendi aliquid
ipfi eeftento ipfi teftamento jam perfecto.
Quintus \& ultimus cafus fit,cùm queritur, utrùm teftamentum dicatur effe imperfectum ratione voluntatis, fi in publicam fripturam per Notarium redaCtum fuerit, non tamen lettum, nec publicatum coram teftibus : quo equidem in dubio contrariæ extant Dotorum fententix: inprimis namque, quod teftamentum dicaturimperfectum imperfectione voluntatis, ubicunque lectum, \& publicatum non fue-
rità Norater rità Notario coram teftibus \& teffatore, , nec in du-
bio leoter bio lectum prafumatur à Notario, nifi ab eo diCtum fuerit, Actum coram me, $G$ teffibus, $\mathcal{\sigma}$. tenuerunt Bartolus, Angelus, Alexander, Decius, Bolognetus, Ruinus, \& Campegius, quos refert \& fequitur Jacobus Menochius, in onff. $42, n, 14$, lib. I I. ${ }^{-}$
 Caftrenfis, Cumanus, Felinus, Ruinus, Campegivs,

Socinus, Mantica, Covar. Celfus Hugo, \& Everardus, cum quibus Petrus Magdal. de numero teffimm in teftamentis requifito, 2.parte, cap. s. n. 16 . \& latiùs $n$. 12. ubi retulit Baldum, Bartol. Caftrenfem, Cumanum, Salicetum, Angel. Anchar. Guid Pap. Ruinum. Campegium, Cellum Hugonem, Manticam, CovarSocin. \& alios.Mafcardus, de probastionib. fom, tertio, concl. $1353 \cdot n .74$. Pet. Surdus, in conf. $414 . \mathrm{n}, 16$. lib. 3 . \& Ppraterquam inter liberos, \&\&ad piam caufam, eandem fententiam admittunt Jul. Clarus, I. reftamentum, queff. 7.n. 3. Graflus, in eodem I. quaftione $12 . n$. 3 . ficque fuperiores concludunt, ex defełu publicationis, \& leetionis, teftamentum dici imperfectum quoad voluntatem, \&\& quoad folemnitatem, \&\& fic non valere,etiam inter liberos, vel ad pias caufas; cum nec liberorum,nec pie caufa favor,defetum voluntatis fuipplere valeat, quamvis folemnitatis fuppleri poffet; prout ipfi oblervarunt, \& Per. Magdalenusex relatione aliorum probavit: nec ob liberorum, vel pixe etiam cuufe favorem id admittant,quod Clarum, \& Graflumadmittere nunc dicebamus. De jure etiam hujus Regni, poft leges Tau-
ri, \& nove colleationis Ren ri, \& novx collectionis Regix, id ipfum prof forma requiri in teflamento nuncupasivo coram Tabellione facto, nempe ut legatur coram teftibus,\& teftatore, necaliàs valere ; tenuerunt Anton. Gomezius, in 1. 3. Tauri, $n$, Io7. \& Cifuentes, ibi, num, I. Cattillo, verbo, nuncuppativo, fol. 3 1. columna 2 2. in fine, Rodericus Suarez, allegatione 1. num. 39. Didacus Perez, in l.primma, titulolo 2. libro quinto, ordinamenti, columnafecounda, Tellus Ferdinandez, fecuunda parree ditae 1. terria Tauri, num, 19. poff principium. Covarr. in cap, relatum, I. de teffamentis, $n$, 11. qui dicit, quod fequitur hanc opinionem tanquam omnium frequentiffimam, \& Regia fanctione probatam, hoc eft,$l$. 103, in fine, titul. 18 . partita 3 . ibi : E tal teffamento deve fer leydo. Explicat tamen id procedere, non ex eo, qùd ante fcripture lectionem, actus fit imperfeCtus quoad agentis voluntatem, fed obdefettum hujus folemnitatis, qua fervanda eft ob publicamutilitatem,nempe ut fraudes Tabellionum evitentur, \&\& certior fiteorum fides. Tenuit quoque eandem fententiam de jure hujus regni, Joann. Matiençus in 1 . prima, titul, 4,lil. 5. glofof,3.n.4. 4. \&ibidem Alphonfus Azevedus,, 63 . © 64. D. Spino, in pecallo offlimentorum, titulo, de eteflib, $n .24$. Burgos Salon de Paze, dital, 3. Tauri, ex $n$, 204 . \& inde teftamentum non lectum coram teftibus \& teftatore, etiam de jurehujus Regni non fuftineri, nec etiam quoad liberos, nec quoad piam caulañ, fatis apertè prefentit Tellus Ferdinandez, in dit7ta 2. P.L. 3. Tauri, , n. 19. \& exprefse tenuerunt AntoniusGomezius ibidem n. Io8. dicens exprefse, non valere teftamentum non lectum, eciam inter liberos, velad piam caufem, Palacios Rubios, n. Io. \& Caffellus, difto verbo, numcuppativo, columr, 3 . precipuum eorum fundamentum adducir Burgos de Paz, in ipfal. 3. Taurri, ditizo $n$, 204. qui inter extraneos faterur veriffimum effe, quod ante, \& poft illam legem teflamentum nuncupativum debeat legi, inter flios tamen afferit coniftanter ex $n$. 200. quod etiam hodie, lege illa non obftante, non requiratur quòd teftamentum legatur.
Onus autem probandi,teftamentum fuiffeleftum, quod ei incumbat, qui teftamento fe fundat; nec pra-fumatur fuiffe lettum, nifi probetur ab eo, iidemmer probarunt nunc relati Authores ; qui teftamentum
legi adeo oprecisè requirunt, atouve ex alis ion legi, adeò precisè requirunt, atque ex aliis juris Interpretibus obfervarunt Covarruv, in dizto cap. relatum, num, 1 . in verfic. Prima. Petrus Sundus, diato confil. 14 14. num. 18. lib. 3. Ruinus in conflito primo, n.9. lib. 3. Mantica de conjectur, ult tim. volunt. lib. 2 . titul. 4.n.6. , bi : Neque eef tamentum prafumitur lectumn coram teflibus, nif Tabellio dixerit, C ideo non valet :
Matiencus, in 1 prine Matiençus, in 1 . prima, tit. 4 , lib. 5. gloffa, n, num. 4 . Graflus,

176 Quotidianarum Controverfiarum Juris, Lib. IV.
Grafus, d. S. teftamentum,quaft. 12. num, 3 . \& vide infracap. 72.
E contrario tamen, quod teffamentum non leEum coram teftibus \& teftatore, non dicatur imperfectum imperfectione, five ratione voluntatis non confummate, fed duntaxat ex defectu folemnitatis, \& confequenter quod valeat inter liberos, \& \&ad pias caufas, tenuerunt permulti alii utriusque juris Authores : Dinus inquam, Bartolus, Socinus, Jmola, Alexander, Romanus, Jafon, Caftrenfis, Aretrinus, Anania, Decius, Guid. Pap. Boerius, Covarru. \& Tiraquellus, quos commemoravit Perrus Magdalenus, de num. teftium in teffampincipionfque ad $n .22$. Joannes Cephalus, in conf.99. n. 7. © 8. lib. 1. qui late differit: Julius Clarus, \& Graffus, quos retuli fupra, $n$. 87. in fine: idem Cephalus, in conf. 409 . numero 11. lib. 3 . Simon de Pratis, in conf. 85 . ex num. 9. cum feq. Ludovic. Zunt. in refponjo pro uxore, num. 285 . © ' quatuor feqq. © numin. 502 . cum. ©eq. ubi pof alios plures per eum relatos teftatur de communi fententia, quod defectus lectionis \&publicationis teltamenti nuncupativi coram tettibus, \&te
ftatore, eft defequs folemnitatis, non voluntatis, \& idcirco quod non attenditur inter liberos, nec ad piam caufam, ut per Tiraquellum, privilegio 6. pia ${ }_{\text {chatssa }}$. Etidem quoque conflanter teftatur Burg. Sal. de Paze, in dital. 3. Tauri, prima parte, nume. 202. ubi refert quamplurimos Authores fictenentes, , , artolum inguam, Caftrenfem, Alexand,Ananiam, Imolam,Corneum, Jafonem, Barbaciam, Curtium juniorem, Decium, Boerium, \& Guid. Pap. \& concludit, teftamentum hujusmodi non lectum, effe tantumim. perfectum ratione folemnitatis, non verò ratione voluntatis; \& ideo irritum non effe quoad liberos, nec de jurecommuni,nec de jure Regio poft decifionem
 cirione. . .
mentis. Nec quoad piam caufam, exx capit. relatum, \& cap. cium effes detefftimentis. Inquii etiam num. 205 . quod anno 1553 . in Regia Cancellaria Pinciana, in 91 caufa magni ponderis dubium hoc contigit nam pater duas habens filias, in ejus teftamento primogenitex legavit complura bona vinculo majoratus : alteri verò filix pauciora bona reliquit: \& cum teftamentumillud ceppiffet publicare coram quinque teftibus, Notario dixit, quod ipfium coram teftibus non legeret, quia longum, latum, prolixumque erat : \&ridem teftator aliquaa ex his,quex in teftamento coram teftibus decda lis inter dietas forores fuir mota mortuus, madies iteflamenti, quia non fuir lectum coram dictis teftibus, effi tandem obtinuerit filia primogenita defendens teftamentum ; cum ipfe Burgos caufam exoraret.
Vides ergo inter Scriptores omnes quoad explicationem propofitiarticulimagnam contrarietatem, atque controverfiam, nec hatenus ab ullo Recentiorum, certa doetrina, aut refolutione explanatam, fic potius ut antea fuit, \& nuncerat, , fub dubio, \&\& non lévi confufione relieta. Videbisetiam, fi eorundem Scriptorum placta, \& refoluriones originaliter prelegeris, prout prelegere moris egohabeo,\&\& ad profens praxegi, altercationem eandem verè \&\& condu-denter componi non poffe, recepta aliqua concordia ex his, quas nonnulli eorum Interpretum,quos $\int$ /upra recenfuit, confiderant : ac inter aliosCarolus Rumus, in conf. $1 . e x n .7 . u$ Ique ad $n, 12$. lib. 3 . Lud. Zun-
tus; in refponjo pro uxore, eifa, n. antea pracitatio. Jofeph. Malcard. de probationibus, conclusf. 1353 . ex num. 74. cum feq.Francif. Hottomanus, in corf. $55-$ num. 12. © 13. Jacobus Menochius, lib.4. prafamprione s. num. 7. Creffentius decifione 164. lib. 1. Pet.Magdalenus, de num, teffium in teffaneentis requi-
jito, Secunda parte, diat. capit. 5. numero 21. per to-
tum. Quocira pro abfoluta ejusdem articuli explanatione, atque certa in futurum ut omnibus maneat refolutio, nec undique fub nubibus, \& ambagigibus amplius deambuletur ; fequentia duxi in propofito neceflario obfervanda, atque conftituenda, eifdem namque, fic omnia, quax ad rem hanc artinent, comprehenduntur, ut nihil videatur intatcum relinqui.
Et inprimis certiffimijuris effe,teftamentum nuncupativum de jure communi, legendum, five publicandum effe coram teftibus \& ceftatore; idque pro forma ufque adeò requiri, ut non fufficiat, teftamentum ipfum continere numerum teftium à lege requifirum, \& totum fuiffe perfectum, nifi ante mortem teftatoris coram teftibus lectum fuerit, utin $l$. fideicommi Ifa, Y. quoties, ff. de legatis sertio. Quem text. ad hoc expendunt Gloffa, Bartolus, Baldus, \&\& om-
nes relati upranumm. 87 . Petrus Surdus, in conf 41 . nes relati fupranum. 87. Petrus Surdus, in conf. 414 . nam. 16. lib. 3 . Jacobus Menochius, in conf. 42 . n. 12 . lib. I. \& in hoc omnes conveniunt, ficutri ex eodems
num. 87 . © tribus feq9. apparet, cium dife taxat in eo, an fit defeetus voluntatis, vel folemnitatis. Quod verò fit defectus efficiens teffamentum nullum unanimiter obfervarunt, \& ita receptum placito communi Scribentium, conftat ex longa relatione Petri Magdaleni, fecundaparte, diat. .cap. 5. .n. 21 . Mafardi, Surdi, Menochii,Ludovici Zunt.\&s Crefcentii, in locis antea relatis. Manticx, lib. 2. tit. 4.
num. 6.Burg. Sal. dePaze, Antonii Gomezi. num. 6.Burg. Sal. de Paze, Antonii Gomezii, Telli
Ferdinand. Matienci, \&\& Azevedi,quornm nund feeceificam faciam mentionem. Didaci Covar, in difocap. relatum 1 . de teflamentis, num. 11 . mi verf. 1 , ibi: Teffamentum nequaquam probari per Jcripturam à Notario ditante teffatore ordinatain, fi poff ordinationem leda non fucrit teffatori, ơ teflibuss. Et id ipfum de jure hujus Regni partitarum procedere , conftat expreffim ex $l$. 103 . in fine, tit. 18 . partita 3 . ibi : E tal tefflamento deve for leido. Et fpecifice adnotarunt Burgos Sal.de Pace, Rodericus Suarez, Anton. Gomezius, \& Matienzus, referendi fatiom, \& relati fupra num. 89. qui ditamin 1.partita expendunt: de jure etiam noviori legum Regiarum nove coliectionis Regiæ,jus commune, teftamenti leturam, \& plblicationem cor $m$ teftatore, \& $\&$ teftibus requirens, non alterari, nec emendari aliquo modo, ex 1.3 . Tauri, e l.1. 1. 2 2, tit. 4. lib. 5 . compilat. decifione; obfervarunt Palacios Rubios, $n$, io. Didacus Cafellus, in verbo, nuntupuativo, columna 3 . Burgos de Paz, num. 201. Antonius Gomezius num. 108. in ead. l. 3. Tauri, Matienzus, in diata l. 1, tit. 4. lib. 5. gloffa. $3 . n .4$. \& Azevedus ibid. n.63.664. 6 ui ita refolvunt,nec legibus eis Regiis cenferi minutam aliquam qualitatem, à lege, five jure communi requifitam pro validitate eeftamenti nuncupativi, erfi minutus fuerit numerus teftium, firmiter afferunt. Rodericus etiam Suarez, dita a allegatione 1 . ad finem, Menchaca, de fucceflionum creatione, IV. 14, num. $35^{\circ}$ - 36 . \&\% Covar. ubi fipra. Ratio hulus decifionis ea eft, quæe ex eifdem Authoribus deducitur, atque in publica utilitate innitr-

tur, nempe ut fraudes Tabellionum evitentur, \&\& certior fit eorum publica fides, prour Covar. diat. numero 11 annotavit. Item, ne aliud contineret friprura, quàm quod teftator dxxitficut Antonius $60-$ mezius, in diata l. Tauri innm. 107. in principio, f(cripfit : item, ut videat teftator ipfe, an velit aliquid addere, vel abftrahere ex fcriptis, ut Azevedus, diito num 63. obfervavit, \& inl. fideicommifa, $\mathbb{S}$. quatites If. de legatis tertio, fripferunt Doctores communiter. Et fic erunt ipfaj jux.terminos d. $\$$.quoties, intedligengenda, in quibus loquuntur femper juris Interpretes, quando inquam ad teflamentum nuncupativum conficiendum vocatur, atque rogatur Notarius : | tunc |
| :---: |
| nam |

namque dicimus, teftamentum nuncupativum legendum, \& publicandum effe coram teftibus. Cæterùm quoties Notarius non vocatur,nec rogatur ad teftamentum ipfum conficiendum, fed teftator idem coram teftibus exprimit fuam voluntatem abfque Notario, quod jure communi,\& Partitarum permittitur, $l$, hac confultifima, $\mathfrak{y}$. per nuncupationemi, cum $f=$ milibus, C. de teftamentis, l. prima, titulo primo, partità. 6. Permittitur etiam novo juré collectionis Regix hujus Regni, ficuti conftat ex verbis ditte l. prima, titulo 4: lib. s. ubi teftamenturn nùncupativum fi fiat abfque Tabellione, wel in fcriptura privata, quinque teftes funt neceflarii,vicini ejus loci, ubi fit teltamentum; vel tres tantùm vicini etiam; fi locus adeò defertus fit,quòd in eo copia teftium non adfit, ut in ipfa lege prima, Matienzus refolvit, gloffa, 3. nue mero 5 . of gloffa 7. numero primo. Quoties inquam non vocatur, nec rogatur Notarius, difputare nion eft neceffe, an teftamentum legi debeat, necne ; fed ipfa fola voluntas coram teftibus expreffa fufficiens eft 3 ut in dicto I. per nuncupationemi: Et ita poft Alexand. Jafonem, Ruinum, explicavit Burg. Sal. de Pace, in ditita l. 3. Tauri, prima parte, numero 206: 212. \& in ipfis terminis loquuntur, atque accipi debent quicunque hactenus in propofito loquiuntur: \& expreffim loquitur Antonius Gomezius ibidem dicto num. $107 \%$ \& D. Spino, in /peculo teftamentorum tit. de teffibus, $n .24$
Secundò \& principaliter conftituo, teftamenturi non lectum, nec publicatum coram teftibus, \& teftatore, apud omnes imperfecturn effe, \& invalis dum, jure omni attento, ut fuprà notavi : dici taa men imperfectum ob defectum folemnitatis, lectiohis filicet, feu publicatıonis ; non verd ob defeCtum voluntatis, Verè namque dici nullo pacto poteft ; quod ante teftamenti lectionem, actus fit imperfectus quoad agentis voluntatem ; perfectus fi= quideni \& abfolutus eft; cumi teftator abfolutè per $=$ fecerit,atque ex parte fua quicquid voluit, compleverit. Non ergo intervenit in hoc cafu voluntatis imperfectio, feu defectus; nihil enim voluntati defuit, nec addi defideratum eft; fed folemnitatis tantùm. Et longè diverfi termini funt hi ab eis termihis, in quibus fermonem facit Jureconfultus, in d.l. fi quis cum teftamentum, ff. de teftamentis : ibi namque verum exiftimavit illud Labeos cum conftaret teftatorem ultrà procedere, fiye alios hæredes pronuntiare voluiffe, \& fic in cafu, quo voluntatis fuit ims perfectio, quæ in præfenti ex defectu lectionis noni datur, ut dixi.Planum ergo, \& compertum mihi eft; defectum hunc folemnitatis tantum effe, nion voluntatis ! \& ita rectiffimè affirmarunt Authores omnes relati fuprà, numero go. © 91: Graffus etiam; \& Ju= lius Clarus relati num. 87. in fine, fuprà. Ananias in conf. 57. n. 2. Guid. Pap. decif, 538 . Boëtius decifa 93.n. 10. Sinion de Pratis, in conf. 85. ex num. 9: cum fequentibus, Ludovic. Junt, in refponfo pro tuxores num. 284. © feq. © num. 502, cum feq. eleganter Covarr. in d. cap. relatum 1t num. 11. verf: unde in hac controverfia, colum. 2. planum etiam, \& compertum eft, labi errore manifefto Authores omnes relatos fuperiùs, numi. 87. © 88، \& à Petro Magdalend comimemoratos, fecunda parte; dicto cap: 5. num. 21. in verf. contrariam opinionem.
Sed \& Cirolus quoque Ruinus labitur dupliciter in conf: io primo, ex numero 7. cuin feq. ufque ad nam. If. quatenius in nova confideratione fuit, quòd aut loquimur in teftamento condito inter extraneos; \& tunc defectus lectionis,\& publicationis teftamen= tis non folum eft defectus folemnitatis; fed etiani imperfectionis voluntatis ; ideóque indiftinctè teftamentum non valet : aut loquimur in teftamento inter liberos, vel ad piam caufam; \& tunc defectus lectionis teftamenti dicitur defectus folemnitatis, \& Joan, del Caftillo Quot, Controv, Jikris Tomi IV
non voluntatis. Sed labitur(ut dixi)quomodò enim ftatui juridicè poteft, quod in uho cafu, ac inter extraneos fit defectus voluntatis, $\&$ in ahio non, fiquidem idèm omninò quod in altero juris militat : \&c utroque teftator quicquid voluit, perfecit, \& dixit, \& lectio; feu publicatio defecit duntaxat, ficque non poteft diverfitas perfonarum diverfos producere effectus círa voluntatem , eifdem qualitatibus, circumftantiis intervenientibus, quamvis diverfos valeat folemnitatis refpectu ob perfonarum prarogatítam inducere. Inter liberos ergo,\& piam caufani, \& inter extranieos, diverfitas fit quoad valdrem, \& validitatem:quia fuftinetur teftamentum de jure communi inter liberos, \& ad piam caufam, quàrivis folemnitas illa publicationis, five lectionis teftamenti deficiat,ex dicto $\$$ : ex imperfecto, $\begin{gathered}\text { d ditto cap. relatum. }\end{gathered}$ Inter extraneos autem non fuftinetur : quoad effeclum tamen voluntatis differentia non eft, fed æqualitas maxima, ficque ratione voluntatis difpofitio imperfecta, nec etiam inter liberos, vel ad piam caufam fubfiftit; ut thumeris pracedentibus fuit latè probatum. Unde \& in eo deficit Ruinus : nam conceffa imperfectione voluntatis; non modo folemnitas inter liberos, \&t ad pias caufas teftamentum fuftinuito cujus contrarium verius eft, ut ibidenl apparet.
Deducitur etiam ex dictis hàctenus manifefte; $10 \hat{2}$ And. Tiraquellum, privilegio 6 s pia caufe, poft infinites alios Authores, quos refert Ludovicus Junt. diffo refonfo pro uxore, nüm. 285 . © feq: © numero 502. $\sigma$ feq. $\&$ multos alios congeftos per Magdalenum, fecunda p.rte; dicto cap: 5. numero 21 . in principio ; Julium Clarum, \& Graffum; relatos firprà, numiero 87: in fine, rectè conftituiffe, defectum publicationis ; feu lectionis teftamenti, ideò quoad liberos, piam caufam in confideratione non haberi, quòd hic folemnitatis,\& non voluntatis defectus fits, qui nôn atténditur, fed voluntatis imperfectex duntaxat, ut nunc dicebami \&\& probant per text. in difto S. ex imperfecto, 心 in difto cap: relatum; Decipitur ergo clarè Magdalenus ipfe, ditto nuini, 21 . qui cum aliis Authoribus contrarium tuetur; \& rectiùs docuerunt id precitati Interpretes, \& Covarr: in eodem cap. relatum 1: num. 1 I: in verf. Secunda conclufio, Simon de Prexis, ditto conflio 84. ex num. 9. cum Jequentibus \& Julius Clarus ; ditto $\mathbb{I}$ : teftamentum, quaft. 7. nium. 3 :

Tertiò \&e principaliter conftituo, veriffimium effe 103 jure noftro Regio attento, atque ex decifione l.2. tit. 4. lib. 5. nova compilat. teftamenturn nuncupativum, ac etiam in fcriptis, inter liberos confectum, eandem hodie de jure hujus Regni exigere folemnitatem, quam id quod fit inter extraneos: \& inde corrigi jus commtine Imperatorum; ac etiam jus Partitarum, de quibus in ditha l, bac confultifima, I. ex imperfectos $C$. de teffamentisé in 1.7. tit, 1. partita 6: eifdem namque juribus licebar patri inter liberos nuncupative ; vel frriptis coram duobus teftibus teftari, hodie verò aliter in ditita lege 2 . ftatuitur, prout ex ipfa deducitur expreffim ; \& notarunt utrumque tàm in teftamento nuncupativo; quàm in fcriptis Gregorius Lopez; Cifuentes; Joannes Lup; Caftellus, Ferdinandus Arias, Antonius Gomezius, Rodericus Suarez, Marcus Salon de Pace, \& Tellus Ferdinandez, cum quibuis Joanries Matienzus, in cadein l. 2: glofaprimas num. 3. 4. © 5: \& vide $n_{1} 17$. ubi reddit fationem novæ illius, \& correctoriæ juris communis decifonis : \& idipfum tenuerunt Padillas Molina, \& Merichaca, cum quibus Azevedus, in di-cta liz 2. numero primo; Covarr. \& Joannes Gutiertez, \& Angulus, cum quibus Hieronymus Cævallos, conimun: contra commun, queftione so. numero 2 : Cervantes, in 1 . 3. Tauri, ex num. 82. \& n. 87. An= tonius Pichardus, in S. fed cim paulatim, $n$, 18. In $=$ ftitut: de ieffansentio:

104 Deinde, cerrififimum etiam effe, \& fecurè tenendum, ex decifione ditta l. 3. Tauri, ©́ ditata l. 2. titulo 4. lib. 5 - derogari numero teftium duntaxat, \&\& quoad ipfum tantum numerum correationem procedere : \& inde in cateris jus cammune manere illafum. Et fic catera fpecialiter conceffla teftamento inter liberos remanent in fua obfervantia, ficut antea erant: : nam càm prorogentur per legem illam privilegia filiorum, \& parentum quoad numerum teftium , quoad alia omnia, comprobata, \& confirmata cenfentur privilegia ipfa ; ficuti adnotarunt fpecifice, \& recté, Tellus Ferdinandez, prima parte, ditats 1. 3. Tauri, numero 13. © 17. Burgos Salon de Pace, ibidem numero 134. cum Sequentibus \& Ma-
sos tienzus, in dita l. 2. glofa, numero 13. quocirca, cum legibus ipfis Regis non explicetur, nec determinetur dubium illud, utrùm teftamentum inter liberos conditum nuncupativè, coram teftibus \& teftatore fit legendum, ita quod aliter corruat; ne: jura communia, quibus probatur teftamentum nuncupativum inter flios confectum, legi non debere neceffariò , aliquo modo alterentur, five emendentur in hoc: fequitur procul dubio, neceflariò dicendum , quod etiam hodie in his Regnis poft dictas leges Regias, non requiratur quòd teftamentum de 106 neceeffitate legatur: \& inde adhibito numero teffium eifdem legibus Regiis requifto, valere teftamentum nuncupativum inter liberos confectum, licet coram teffibus \& Tabellione lectum non fuerit. Quiod Burgos Salon de Pace in ditatal. 3. Taurri, ex num. 200. ufque ad numerum 206. \& verè, \& eruditè defendit. Ipfum quoque fecurè refolvit Tellus Ferdinandez, in prima parte ejusdem 1 . 3. numero 17. ubi dicit , quod effi de jure in teftamento nuncupativo requiratur publicatio ejufdem coram teltibus, \& teftatore, tamen in teftamento inter hberos hoc non requiritur: nam valet, quamvis non legatur, nec publicetur. Et id procedere etiam ftante decifione d.1. 3. Taurriquia(ut dixi) per illam folùm derogaretur numero teftium. Tenuit eriam eandem fententiam Covar. in dizo cap. relatum, numero 1I. in verf. fecunda conclufio, Azevedus, in l. prima, tit. 4Libro 5 . num. 65 . ubi verè animadvertit, valere hodie teftamentum nuncupativum inter liberos confeCum, \& dicatum per teftatorem coram teftious, li cet non lectum fuerit,,modo adhibeatur numerus teftium à lege illa requifitus, Quod ego verifiimum arbitror, \& falfum exiftimo id, quod nonnulli Interpretes per eundem Azevedum relati crediderunt, videlicet duos teftes fufficere: femper etenim numerus teftium neceffarius erit, qui legibus diatis Regiis exprimitur, five legatur, five non legatur teftamentum, ut Matienzus, \& cateri omnes antea relati tradiderunt.Planum ergo fecundum haxc redditur, defectum publicationis, five lectionis teftamenti nuncupativi inter liberos, teftamentum ipfum non vitiare : quicquid contrarium perperam intenderit Antonius Gomezius, in didat l. tertia, Tauri numero 8. Planum etiam redditur, teftamentum inter liberos conditum, etiam cumTabellione,\& teftibus probari poffe, tamerfi coram eis lectum non fuerit, ut Burgos Salon de Pace, num. 216. in dieđta 1 . 3. Tauri, fingulariter animadvertit, \& aperte intellexit Tellus Ferdinandez, ditco numero 17, atque ftatim dicetur: femper tamen neceflarius numerus teftium, pradictis legibus Regiis requifturs, ut Azevedus, dizto numero 6 s. recte contendit. Et utrumque ita intelligi, atque accipi debebit, prout fuprì, caip. 19. - 20 . intellectum, \& hatius explanatum remanet, \& reate percipit Ludovicus Morotius refonjo 34. numero 25 .
108 Quarto \& principaliter conflituo, veriffimum effe, quod tefamenrum nuncupativum inter extra-
neos conditum non aliter valeat (ut dictum, \& probatum remanet nume is pracedentibus) quàm fi coram teftatore \& teftibus lectum fuerit: nihilominus tamen nihil referre, non effe lectum coram teftibus, fi per legitimos teftes, teftantis nuncupata voluntas probetur. Idcirco ipfis teftibus prefentibus, \& voluntatem teftatoris audientibus, atque intelligentibus, probari poterit teftamentum, effi ante eos lectum non fuerit. Ita fanè obfervavit gloffa fingularis, in l. hac confultififima, S. fed quia, C. qui teftamenta facere poffumt, quam Doctores communiter fequuntur, ut afferunt noviores, ibi, \& Carolus Ruinus, in confilio primo, num, 21. libro 2. \& poft Caftrenf, Nicol. Neapol. And. Pifan, Alexandrum, \& alios fic expreffim tenuit, atque concludenter probavit Didac. Covar, in ditto cap. relatum I, num, I I, in verf, tertia conclufio.Sequitur Burgos Salon de Pace, in didtal.3. Tauri, prima parte,num, 214. 215 . © 216. Et quamvis Ruinus, ditto confilio primo, num. 9. lib. 2. conftanter tueatur contrarium, prediftorum ego fententiæ accedo libentiùs : confidero namque, quod cùm teftamenti fcriptura ad probationem non adducatur in propofito cafu, nullam effe rationem, ob quam de ejus folemnitate tractari oporteat. Deinde, teftamentum nuncupativum, \& de jure communi, \& de jure Partitarum, ac de jure noviori Regiæ collectionis hujus regni abfque Tabellione confici poffe, ut fuprà diximus: \&\& fic Tabellionem adhibitum fuiffe, nocere nequaquam debet, fi alias teftatoris voluntas probetur legitime: nam etfi Notarium ad fcribendum teftamentum vocaverit, non inde fequitur, quod ita neceliariò fcripturam exegerit, ut aliter teftari noluerit, vel eam viam excludere, per quam voluntas ejus in tuto manere debeat. Quo vel folo verbo fatisfieri poterit rationi precipuæ, qua in contrarium adducebaturRuinus, loco nunc relato: Unde Burg. Sal. de Pace , \&c Didaci Covar. ex mente communi fuperiorem refolutionem fequitur quoque Matienzus, in l. prima, titulo 4. lib. 5. gloffa 3. numm 3. dicens, quod teftamentum nuncupativum poteft probari per teftes, quibus non fuit lectum. Et in eodem placito expreffim fuit Azevedus, in 1. 2. tit. 4. lib. 5. nova compil. num. 21. © 22. inquit namque, quod teitamentum nuncupativum coram Tabellione factum, etiamfi fignum Tabellionis non habeat, quod pro forma fubftantiali requiritur in eo,ficut in teftamerro in friptis, valet nihilominòs, fi fufficienti numero teftium comprobetur, \& fubdit in hunc modum? Bene tamen verum eft,quod tale teftamentum nuncupativum carere poffit figno tabellimis, licèt non valear, nec hares eo uti ipofits, poterit tamen fe juvare ex dictis reftium ibidem foriptorum, $f i$ iufficiens numerus corum jit, © qualitatum de jure requifitarum, probando cum cis, qualiter teffator voluntatem illam in fine mortis voluit effe fuam, ordinaverítque contenta in teftamento illo: licet in teffamento in foriptis, hac uti cautela non pofjit, $\sqrt{i}$ voluntas teftatoris fuit teftandi in fcriptis, quia tunc nieque ut nuncupativum valebrt.
Et ex his quidem deducitur manifefte, teftamentum mero jure valere debuiffe in quaftione propofita per Ayoram , in commentariis de partutionibus tertia parte, queftione 22. de qua fuprà, hoc eodem cap. \& pater, qui melioravit unum ex filiis in Tertio \& Quinto bonorum, antequam firmaffet teftamentum, \& perfeciffet, hoc eft, ut vulgò dicirur, le otorgaffe, amififfer loquelam, \& intellectum. Idque juxta adnotata, \& fcripta numeris pracedentionss: \& quia quinque teftes viderunt, $\&$ audierunt, quod pater inftituebat omnes filios fuos æqualiter hæredes, excepta melioratione facta uni ex eis, \& fic fufficiens eft id probari legitimo adeò numero teftium, quamvis feriptura probari non poffet ex his, quæ nunc dixi, ad quæ nullo modo advertit, nec confiderat ea A yora;

## tum etiam, quia fi voluntas perfecta fuit, ut perfe-

eft, del otrogamiento leanioniswe dectus perfectionis, id debuit, juxta ea, que Petrus de Perata nocere non rendus, fingulariter, \& ultra alios faripunc refequit.
Quintò \& ultimò jatque principaliter conftituo, advertendum effe ad unum, quod eft valdè notabile,
nec poteft corum, que numeritis ad majorem explicationem ta, videlicet Gloffiam, \&reedentious remanent refoluniter, in d. l. fí quis cium \& teflamnentum, Docares commutis, prefupponere fermper, quod cum non probaruir, teftatorem voluiffe amplius, vel ultra difponeare, fic(ut latiùs probavi fupra)prefumitur noluiffe eum ultra procedere ad aliquid difponendum, quod ad valorem eorum, que fuerant jam difpofita, in terminis ejufdem legis, non requiritur folemnitas le113 Ctionis : feu relectionis eorundem, de quat traditur, in diţal. fideicommiffas S. quoties, ff. de legatis tertio, cum gloffa fingulari, \& ordinaria ibi,\& dictum fuit latè Jupra. Nam cùm talis frriptura imperfeeta, pre-vento teftatore per mortem, vel per impedimentum, perficiendi, coramea fuit omnimoda potentia illam approbaretur:omnes Son potuiffer relegi, ut ab ipfo pleto,\& expedito, iftum effere cafum, inunt pro comquiritur relictio teflamentie cafum, in quo non redem I. quoties, cum Gloft nuncupativi , per eummodi teftamentorum aliàs requifito premnitate ejufnon attigerunt clarè, in dizta $l$. fi quis ideo iftud mentum, quanquam fub nube illud videatur teftafuppofuiffe Aretinus ibi in refolutione, Joannem de Imola ponit per duos cafus, atque ex ${ }^{11} 4$ omnibus huc ufque fribibentibus, folus de Peralta principio teftameratione id expendit in ditita $l_{0} f_{i}$ quis in qui ut rem hanc explicet, fer rorum, fotio mibi 401 . Sed (ut dixi) non eft opus de ea re in prafencoiarum: tratatare, ex quo lectio foriptura teffamenti tivi debet, © folet fieri in prafentia teffatoris, © o teJtium. Item ó poft, ad friptura perfectionem oportet à tefatore fieri ipfins abjolutionem ultimatam,
vullod vulloे otorgamiento appellatam, fed in cafu de quo
agimus, dite $L$, tor jann effet in quis cum teffamentum : quum teffaomnind impeditus, terds, vel mutuus effectus, vel aliter tuiffet aliquam ab oluntionent inteligentia, of fic non pomodi fripture facere, and quid col comprobatationem efinsut ibi prafipponit Raphaè poft Bartolum. Secrus ${ }^{2}$ nondum effet mortuls, licet effet privatums omnino Suns fic cultate loquendi, fi tamen intellectum nonmano faTunc enim talis imperfecta volunntas teffamenti numncuis. pativi effet per Tabellionem, vol Tabellariumm coramn eo, ©. tefibust relegendas argumento I. quoniam indignum, fu fuprà proximo, Nibilominus tamen in utroque catmoreretur, vel ex aliquo cafu fupervero testamento redderetur inbabilis ex defectu intellectus ad dimnino dum ulterius, ad abundantem inetelectus ad dijponenprescinderetur occafio in hac dubit probationis, ut ut is, qui teffamentum sac dubitandi; confulerem, Statore, vel eius intelligrepiperit, fatatim mortuo tetefilibus, qui ibi afuervunt actus extraneos, uno conrextu releguame diverteretur ad dem foriptura effet per testatorem coreet id, quod in eas tum, ơ per eundem Tabellionem coram teffibus dittaper teeftatorem coram Tabellionem frriptum, vel etiam authenticaret, oveab fablione frriptum (ut dicunt) teffatore baberet pro perfectam testions und cumin ipfo nus, atque erudite, perfeta of abboluta. Et hactePerrus ipfe Peralta, ex magiftraliter (ut adfoler) ftinctio illa, quama, ex quo elicitur exprefsè diAtamentum regulariter rentecommuni deduxit,teSoan, del Caffililo Ouot relegendum, atque abfolSoan, del Caffillo Quotid, Contr. Jwr. Tom, IV.
vendum effe coram teftibus, \& teflatore, ut etiam numeris pracedentibus obfervavi. Id tamen non obtinere, nec teffamenti valorem impedire ( modoे featux imperfectione, five ratione voluntatis defectus non interveniret) quotiescunque mors teperveniens morbus, aut aliud impedimentum fuQuod fingulare prita intelligentia, id impediret. \& ad piam caufrocul dubio eft, atque inter liberos, his, que fuperius dixi. Prote magis procedit, ex neos, ex aliis etiam fuperium Precit etiam inter extraftamentum non leatum fius dictis, poffe inquam teftes nuncupata vectum fuftineri, fi per legitimos tedem obfervavi. Ft iftas teftantis probetur, ut ibitri de Peralta confilidem fanè adjiciendum erit, Perem efficere difpofitionem notandum effe, \& fecuriodixi) hece in re dubitandi ratam: fic enim (ut ipfe nino, \& obtinere regulariter, prafcinderetur ombare teftamentum per tefter, cùm quis velit protempore, quo teflator teftes, qui fuerunt prefentes claravit, \& nuncupavit, eos voluntatem fuam deillud probare intenderet, nec pêr ipfam faripturam Et de his hactenus, fcriptura bujus cap. nonnupore confectionis, atque ifs poribus poft ipfum fripulis vero diebus, ac temdendum, atque notandum, atque abfolutum, adtium , fefquicenturric differentia I5. numero quotidianarum differentiarum, fuiffe, de quo fuprà, ex num. itm Petri de Peralta que ex Pauli Caftrenfis fententia, 113. © Jeq. atIumine primo, de qua etiam lententia, in conf. 307. vorer. quotidianar. cap. 20 port Covar. \& alios lib.2. fi quis in extremis confum. 14. frripfiffe, quòd teftibus \& Notario nuncupaffer , coram legitimis tequam lectum fuiffer tepapffet voluntatem, led anquam nuncupativam validumentum deceffiffet, $\tan -$ ftibus illud ante judicem validum effe teflamentum, tenuncupativum teftamentum comprobantibus, cum ad fed teftes tantum funmentum friptura opus non fit, Antonius Gomeriusiciant: Quod etiam probarune radus de conjecturusust in ditta l. Tautri, n. 108. AlvaI. I. n. I4. Azevedus inte defuncti, lib. 3. cap -2. res Diaz de Mena, variar, Libro primo 64. lib. 5. F. Floma, , n. 43. qui reddit rationem primo, quaffione priconfenfus, five otorganiento inem : quia lectio, \&c ftamenti nuncupativi,aedto non eft de fubftantiate. tantum eft de fubitad hoc ut fit teftamentum, fed fit publicum inftrantia ipflus frripture, ad hoc, ut fus, five otorg amientro vitiatur teflamentum ipfum, vitietur fcriptura, non Aum quoad voluntate ipfum, quod remanfit perfena $i b i$ obfervat, \&o $n$, lectionem, hoc eft . 37. inde deducens, quod ante Aus, quoad teftatoris vororgamiento, actus eft perfeeft imperfecta propter defentatem ; fed ipfa fcriptura ut per Covarr. in dizto defectum hujus folemnitatis, 11. Ruinum, in conflito pripmo relum, I. 1. numero cundo, in illis verbis: Et per boce etien 22. libro fea ad aliud, fcilicet, quod teffamentuan notiam refoondetur fetum, nift it coram tefilum turum non dicitur pera quia hoc procedit, quendo qus lectum, ơ publicatum, mentum per inflrum, quando quis probare vellet teftaef de folemnitate inffrumentio cafti, quia publicatio Sed quando probatur per tefises, aliter non probarer. tariii non eft tractandum tefes, de publicatione No. Et ita exprefse declaret, fod fufficit probatio reffium. Matienzus, in diza $\sigma c_{1}$ Id ipfum concludunt gloffa, 7. numero 4. Arima, titulo 4. libro 9. ${ }^{\text {parfte }}$ puantione 4 . Ayora, de partitionibus, , tertia Nec ideo imperfectum, 69. Martha, voto 8. n. 12 . quòd teftator Notarium dici debebit teflamentum, teftamentum, \& corm adhibuerit ad fcribendum nondum perfecta fuerit friptura teftatus fuerit, \& $\&$ defecit confenfus, aut el otorgeamiento to : quia

Teftator namque licer Notarium adhibuerit, non videtur fe adftrinxiffe ad teftandum in fcriptis; ita ut nolit teftamentum aliter valere, quàm fi fcriptura de eo conficiatur, nifí id exprefsè probetur; aliàs in dubio, ex eo quod deficiat el otorgamiento, non prefumitur imperfectio voluntatis, fed teftamentum potius fuftineretur, ut nuncupativum, ut dictum eft, \& i per Matienzum, ubi fupra, numero 5. Azevedum, numero 65 . Joannem Gutierrez, prasticarum libro 4. quaftioue 46 . Flores de Mena, dita queftione prima, numero 38.8 c cum aliis Ludovicus Morotius, refponfo 34, numero 27 .qui fequutus Dicaci Covarru. fententiam, ditto numero I I. conclufione 2 , in verficul. nec oberit, fingulariter inquit in huac modum : Cavendum eft enim ab opinione iftorum : quia non fit bona confequentia, teffator ud teftamentum fcribendum, Notarium vocavit: ergo de necef/jitate ita foriptum exigit, ut aliter noluerit teStari : bac cnim conjequentia falfa eff, ex Didaci affertione. Idem quoque quod poft Caftrenfem, Alexandrum Ruinum, \& alios, ex Parladorio nunc retulimus, eruditè probavit Bertazolus, in conf. civili 88 . per totum, libro primo, qui numero 1 .
\& feq. - Jeq. in haec verba faripfit: Et licet Notarius, qui
de eo debeat rogari, ftamentum ipfog, cum megerim dum friberetur, ters obvenit teffatrici, hoc non infringit, vel amullat teffamentum jam perfectum, ad cujus validitatem nulla erat neceffaria firiptura, Corneus, conflio 77. columna finali, volumine 4. Socinus junior, conflio 144* numero 27 . iv seq. volum. 1. Frederic. Scotus, confli. 1. nxm. 3 1. lib. 2. tom. 1. conf. Et quod hoc cafu valeat licet per Notarium non foriptum, nec publicatum, ex quo obierit teffator, modo probetur per teftes, qui illi fuerunt adhibiti, quod fic fuit conditum, non autem per illam foripturam imperfectam, eft textus exprefjus, in l. Lucius, in princ. © ibi optime Baldus, quem alii fequuntur, ff. de milit. de teftam. of illic refpondet Bald. ad $l$. $f$ is qui. ff. de teftam. ubi deciditur, non valere teftamentum imperfectum ratione voluntatis teffatoris, qui antequam totam voluntatem fuam ex-
prefiffet, obierat, ut procedat, quando testator diCtabat teftamentum, non autem ditaverat, 8 for ftamentum erat in fieri, non in facto effe, quoad officism teftatricis, prout in cafu d. l. Lucius. Et n. 10. Bertazolus, ipfe citat quamplures Authores, ad hoc quòd valeat teftamentum, licet antequam Notarius illud publicaret, teftator obierit, ex quo fuerat perfeatum, fi fit probatum per teftes illi adhibitos ad propofitum : o n. 5 . inquir, authoritates quorundam in contrarium procedere, quia in illis cafibus conftabat, teftatorem non perfecte declaraffe fuam voluntatem,fed alia addere voluiffe, quæ morte præventus addere non potuerit. Quod fecus eft, quando per teftes probatur, teftatorem totam fuam voluntatem coram teftibus expreffiffe: quia teftamentum dicitur perfectum, nifi conftet, quòd teftator eo tempote aliud difponere voluiffet : quod utique eft probandum pro parte impugnantis teftamentum, ex quo actus non prefumitur imperfectus, nifi probetur, \&c. Et hactenus Bertazolus, qui \& alia multum utilia in propofito traditeò loci, prout $i b i$ videri poterit. Convenit etiam fuperioribus Flores Diaz de Mena, variar. lib. 1. cap. 1. ex num. 34. ufque ad numeram 44. qui d.n.34. in dubium excitavit, an leCtio, \&\& publicatio teftamenti, ita ut fic de fubftantia, ut ea deficiente, teftamentum ipfum vitietur. Et refert quamplures Authores, eosque inter fe admodum diffentire obfervat, \& feptem conclufionibus id abfolvendum,circumfribendúmque exiftimat, à quibus non difientit, fed eum non commemorat, folumqueDidac.Covar. \& Anton. Gomezium recenfetPat. Gabriel Vafquez, in opufculis, titulo de teffamentis,
cap. 1. J. 4. dubio 5 - per totum, folio 407. \& con-
venit Marta venit Marta, voto 8. per totum.

Prima conclufio, de qua Flores ipfe de Mena, $n_{4}$ 35 . certiffima, \&t indubitata eft, ut nulla publicatio requiratur, quando teftamentum fit coram teftibus fine fcriptura.
Tertia quoque conclufio, de qua numero 37 . veriffima eft, \&x communiter recepta, ut publicatio etiam non requiratur, quando teftator integrè expreffit fuam voluntatem coram teftibus, \& pofteà juffit, ut Notarius adduceretur, vel fi prefens erat, quod frriberet ea quæ nuncupaverat, ita quod fi id non fiat ; non erit feriptura publica, valebit tamen ut teftamentum nuncupativum, ex depofitione teftium, prout ibi explicat, \& fuprà dictum fuit, Convenitque Pater Vafquez, ubi Juprà , Bertazolus, d. conf. 86. num. 8. Marta d. voto 8.

Quina autem conclufio, de qua num. 4, à tertia feparari non deberet, fed potius fimul jungi ; continet enim declarationem, atque limitationem tertiæ ipflus conclufionis, ut fcilicet ea procedat, quando teftes intellexerunt omnia, que agebantur, \&r manifefte apparet, quod teftator habuit difpofitionem pro perfecta. \&x abfoluta, nec ultra ad aliud difponendum, five addendum, aut minuendum procedere voluit; fecus tamen, ubi pro perfecta \& abfoluta difpofitionem non habuit, aut teftes non omnino intellexerunt, quia tunc teftamentum non valebit, fi Tabellione vocato, coram eo de novo dictet fuam voluntatem, \& tamen teftamentum ipfum non legatur, nec publicetur, \& conftet quòd teftator voluit teftari in friptis. Ego tamen exiftimo neceflarium effe, quòd manifefte conftet, quòd in fcripris teftari voluerit; alias in dubio, fi coram Tabellione, quem vocari juffit, de novo dicter fuam voluntatem, \& nihil addat, vel detrahat preccdenti voluntati, quando Tabellionem vocare juffit, credendum effe, quod nihil addere, aut detrahere voluerit, fed quod difpofitionem pro perfecta \& abfoluta habuerit : idque juxta refolutiones communes, de quibus fupra, \& tradita per Alexandrum 3 in conflio 74. libro primo. Simonem de Prextis, libro 2. interpretat. 1. in dubitatione 2. folutione prima, num. 41. folio 113 . Idque velut manifeftè apparet, ex quo teftator expreflit, vocari Tabellionem, ut de omnibus fidem daret;quafi magis ad probationem, quàm ad fubftantiam, vel ut in fcriptis teftari velit, id fiat.

Sed \& feptima conclufio, de qua num. 42. fub eifdem conclufionibus definiri deberet, fub tertia Icilicet, \& quinta: \& idipfum ftatui, an filicet tehator pro perfecta, \& abfoluta fuam difpofitionem perfectè memoriale audierint eam perfecte, ita quod valeat, prout ipfe Author concludit in 2 difofitio conclufionis: fecus tamen, ubi contrarium colligas tur, prout in prima ejusdem conclufionis parte.
Secunda verò conclufio, quòd quando teftamentum fit in fcriptis coram Tabellione, abfque teftibus, fit neceflaria frripturæ lectio \& publicatio, prout $i b i$, numero 36. certa quoque eft, fed querndamodum abfque teftibus teftamentum fieri poffit, ipfe Author non explicat, nec mihi compertum eft.

Sexta verò, indubitata equidem, quodubi teftator per viam memoriæ communicationis, aut confilii fuam voluntatem expreffit, \& ante adventum Notarii eâ non lecta, nec publicata deceffit, teftamentum erit nullum, defectu voluntatis, \& folemnitatis : prout ibi, numero 41. quod verum arbitror: quia nec ipfe fuam voluntatem abfolute explicavit, nec eriam integrè eam nuncupavit, nec pro perfecta \& abfoluta habuit, fed de ca duntasat

## De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. XXI. <br> tractatum, \& commnunicationem fufcipit, poftmo-

dum perfecturus eam, quòd cùm minimè fecerit, fultineri non poteft talis difpofitio, utpotè in fieri, \& imperfecta.

Quarta denique conclufio, de qua num. 38. quando fcilicet teftator coram teftibus rogatis \& Notario teftamentum dictavit, \& conftat quòd voluit teftari in fcriptis, \& vocavit Notarium; indubitate quoque procedit, ut feilicet neceffaria fit lectio : aliàs teitamentum, ex utroque defectu non valeat ; prout latiùs ibi ufque ad num, 40. ubi \& de intellectu $l$, in teftamento. ff. de fidecicomm, libertat. \&c juridicè dictum quòd conftet, quòd voluit teftari in fcriptis, quia aliàs ex fola Natarii vocatione, \& prefentia id non induceretur, prout ex Didaco Covarr. Morotio, \& aliis, fupra adnotavi. Juridicè quoque dictum, quòd in teftamento inter liberos, $\&$ ad pias caufas fuftinetur teftamentum, etfi in defetu lectionis, id eft, del otorgamiento deficiat; dummodò non deficiat inalio, hoc eft, quòd voluntas integrè \& perfectè non fit nuncupata, \& manifeftata coram teftibus audientibus, \& intelligentibus eam; prout ibi numero 43. quòd tamen favore piæ cauf, \& „perfonæ privilegiatæ prefumi poffet, idque maximè ex antiquitate temporis, prout ipfe Blafius Flores obfervat codem numero 43. ad finem. Poft fcriptum etiam, atque abfolutum hoc caput, dictis, atque refolutis fupra, ex num. I. cum mulfeqq. addendum, adnotandúmque duxi aliud, quod unanimiter Interpretes tradiderunt, fed difficile mihi videtur, videlicet, teftamentum imperfectum ratione voluntatis, dici, quandoapparet, quòd teftator in ipfa confectione teftamenti, \& in ipfo actu teftandi erat aliud dicturus, quod non dixit, quia non potuit, forte præventus morte; \& fic procedit dilit.l. s qui, aut d. l. fi quis cum teftamentum. Sed fi refervavit aliquid dicere in aliud tempus, vel in aliam diem, tunc fecus; quia talis refervatio non arguit imperfectionem voluntatis, necfacit quin teitamentum dicatur perfectum, idque ex $l$. penult. $C$. de inftit. Gu fubfit.ex qua poft Alexand. Aretinum, Caftrenfem, \& alios, Menochius, in conf. 45 . n. 28. verf. non inquam boc non repugn.tt, lib. I. \& cum Aree tino, Jafone, Ruino, Curtio juniore, Menochio, \& Bertazolo, Stephan. Gratianus, dijceptat. lib. 2. cap. 220. num. 28. hoc inquam difficile mihi videtur; tum quia ex decifione d. l. fiquis cum teftamentum: declaratio ea, five limitatio non colligitur, nec ita$i b i$ diftinguitur, fed indiftinctè potius contrarium ftatuitur, \& dici teftamentum imperfectum ratione voluntatis, ficonftiterit \& probetur, teftatorem ultra per eum difpofita in eodem teftamento, voluiffe ad alia difponenda procedere; an autem eadem, vel altera die procedere voluerit lex ipfa in confideratione non habet, imò clarè refpondet in oppofitum; ex quo enim teftator in alteram diem, vel in aliud tempus, aliarum rerum difpofitionem refervavit, manifeftè apparet, quòd ultra ibi per eum difpofita, ad alia difponenda procedere voluerit: atque ita ex eadem ratione id ipfum dicendum videtur, five tunc in ipfo actu teftandi ad alia procedere vellet, \& morte preventus non potuiffet, five ad alteram diem, vel ad alizd tempus id refervaverit. Verùm eft enim, quòd ultrà ad alia difponenda procedere volebat, \& quòd teftamentum pro perfecto \& confummato non habuit, qui aliarum rerum difpofitionem alteri diei, vel ad aliud tempus refervavit. Et quemadmodum, quando apparet in ipfo actu teftandi ad alia difponenda procedione voluntare teftamentum dicitur imperfectum raquibus perfectè difpofuit, \& tiam refpectu corum, in quia ultrà procedere volebar, deicommittendo, ficut in hæredibus inftiruendis
prout uprà, ex nam. 5. cum feq. ita quoque imper fectum dicetur, etiam refpectur eorum, quæ perfeetè explicavit, fi ea in quibus ultra procedere vult, ad aliud tempus, five alteri diei refervavit, quia eo ipfo difpofitionem pro perfecta \& abfoluta non habuit. Imo (nifi mea me fallit cogitatio) clarior res videtur in his terminis, quam in aliis; in his namque dubitari non poteft, an ultrà ad alia difponenda ipfe procedere voluerit, ex quo id expreffim dixit, \& in aliud tempus, five diem aliarum rerum difpofitionem refervavit, quod in di-e ttal. duntaxat attenditur, \& per Surdum confideratur, in hoc relato fuprà, num. 54 . in aliis veroे terminis, quando nullam fecit refervationem, in dubio verfamur, an ad alia difponenda procedere voluerit, atque ideò voluntatis imperfectio in dubio non preffumitur, nifi probetur, prout lao tiùs fupra, num. 54 . fic fane in cafibus occurren tibus, maturè res erit definienda, hæc enim, non ideò in medium proferuntur, quòd communes Doctorum fententias, \& doctrinas fubvertere in tendamus (eifdem namque adhærere, fecurius eft) fed ut cogitandi maturiusque deliberandi, anfa, \&6 occafio preftetur in futurum. Nec urget in contrarium textus, in l. cum pater, If. ultinno ff. de legatis fecundo. Ibi namque difpofitio, ex omni parte remanfit perfecta \& abfoluta, nec teftator ullo modo ultrà procedere voluit ad alia difponenda; idcircò valuit legatum illud, quamvis qualitas ad jecta non fuerit, quam teftator adjecturum fe dixit, prout deduxitcum judicio Bartolus ibi, dicens, legatum in fui fubftantia perfectum remanfiffe, neg vitiari, quòd teftator, qui vicos legavit, dixerit fe fines corum fignificaturum, \& certaminis formam, quam fingulis annis celebrari voluit, \& id non fecerit. Aliud eft enim, difpofitionem non perfectam, nec abfolutam remanere, fed teftatorem procedere velle ad alia difponenda : aliud verò perfecta omninò \& abfoluta difpofitione, nec ule trà ad alia difponenda teftatore procedere volente. qualitatem aliquam non adjicere, quam fe teftator adjecturum expreffit ; prout etiam Imperator fignificat in $l_{\text {. penulr. C. de inftitut, \& fubfititur }}$ ubi fi teftamentum ita fcriptum fuerit, Ille bares efto, fecuudùm conditiones infrà foriptas, \& nihil infrà fit friptum, nec adjectum, difpofitio, que in fui fubftantia non deficit, fed omninò \& abfolutè remanet perfecta, propter accidentia quæ defio ciant, non vitiatur, prout ibidem adnotare folent Doctores communiter \& eleganter Cujacius, ad ipfam l. penult. ut eam, \& text. in d. l. cimp pater, J. ultim, conciliet cum l. quoties, II. tantundem, $f_{0}$ de hared, inftit. Sichardus tamen ibi non fic percipit, fed illationem Aretini ex illo textu deduCtam probavit. De his tamen (ut nunc dixi) mae turè deliberandum erit, cùm occafio fe offerat. Verè autem pradicta ipfa illatio ex eis juribus non probatur, cum longè termini differant. Confideraetiam, an de jure procedat diftinctioalia, de qua ex mente Jafonis, \&s aliorum, per Martam, n. 7. © 8. an filicet, dilatio habeat tempus certum, vel incertum, prout latius per eum Autho-

##  C A PUT XXII.

Ex eadem capitis precedentis materia, \& tractatu , \& de codicillo, quem coram teftatore \& teftibus non lectum, \& confequenter nec validum, etiam ad pias caufas, in cafu ex facto occurrenti in Regio
$Z_{3}$

Hifpalenfi Senatu, partes litigantes contendebant.Deinde,codicillis hareditas, utrùm hodie de jure huius Regni, poft novam decifionem 1.3 . Tauri, directò dari, vel adimi poffit; \& quid inter liberos, \& ad pias caufas ? Dotis etiam caufa, quòd dicatur pia, quomodo intelligendum fit; \& an probetur efficaciter ex juribus vulgatis, maximéque ex textu, inl.cum bi, §. fimulier, ff. de condiEtione indebiti,\& \& de diftinctione communi Doctorum, vel ad eum textum. Teflator pretereà, an prafumatur fanx mentis fuiffe tempore conditi teftamenti, vel codicili, \& probatio de fana mente pravaleat in dubio. Sed \&fanx mentis defectus an \& elici valeat folùm ex eo,quod in articulo mortis confiturus, teffator condidit teflamentum? Diffofitionem etiam teftamentariam, \& aliam quarmcunque circa mortem faCtam, prafumi à lege dolosè \& fraudulenter fieri,quàm verè Angelusputaverit, \& contrarium Alexander utrum reCtiús docuerit. Teftamentum quoque ad blantitias, five perfuafiones ; \& preces, aut fuggeftiones alicujus factum, vel mutatum, utrum de jure firmitatem obtineat, necne : \& quatenus liceat blanditiis alium allicere ad fic, vel fic teftandum, vel ad mutandum teftamentum pracedens, ipfrquue perfuafiones iterate, \& moleftx vim habeant coactionis. Rurfus, legitimatio per ampliffima etiam verba conceffa, fed limitata in fucceffione, an fit legitimatio, vel difpenfatio, in quo dignoicatur, atque diftinguatur una ab altera. Legitimatus, etiam cum claufula confueta, ut fuccedat ineo, quòd, vel quatenus pater voluerit,aut reliquerit, \&\& fic cujus fucceffio ad voluntatem patris limitatur ; diffenfatus etiam [qualis eft fpurius natus ex his, inter quos matrimonium contrahi non poterat ] an contra voluntatem patris a liquid confequatur; five poffit dicere teftamentum patris nullum, in quo prateritus eft; aut inofficiofum; fiexharedetur: an ctiamineo, quod fibia a patre relinquitur, onus, vel gravamen injungi? Denique, quàm verum fit, quod per codicillos teftator non videatur receffiffe à difpofitione teffamentaria, nec alterare legata in teftamento relieta, tametfi in eifdem Co dicillis legata relinquerit; ubi nonnullis illuftratur, atque exornatur $l$. alumna, §. quifilias, ff. de de dimen. Legat. decifio ac denique horum omnium diligens admodum, \& accurata traditur refolutio, \& Senatus Regii Hifpalenfis in fatto propofito, $\&$ lite valde controverfa, definitiones, feu decifiones egregix proferuntur; \& legitimationis articulus, ingenti fudio, \& Interpretum omnium prolixa, \& originali lectura difcutitur.

5 Dotis caufa utrum cenfeatur pia: ©́ n. feq, ubi
Laurentii Calcani contra communem allegationem, fententia ponderatur.
Et Petri de Peralta locus fingularis expenditur, Go n. feq.

Ac in effectu, cum fententia commini concluditur, dotis caufam, five legatum, dici ad piam cauSam, quando dos datur, vel promittitur, vel in teftamento relinquitur pauperi mulieri, non alias.
Et idem jus in legato alimentorum conflituitur.
Et quòd paupertas debet probari.
Nec fufficere, quìd teftator dicat, fo legare pauperi.
Et de his omnibus agitur etiam infrà ex ex n. 80. cum feq.
6 Conjecture due in dubio cùm capi poffunt; una, quòd difpofitio fit facta contemplatione confanguinitatis; altera, quìd fit falta intritu paupertatis magis prafumitur facta contemplatione confanguinitatis, impecta caula naturali, qua potentior eft, qxàm accidentalis.
7 Et inde legatum relitum pauperi, fanguine conjunCto, non prafumitur ad piam caufam, b ob paupertatem fattam, fed ob Sanguinis affectionem; ídque ex communi fententia, contrà exfententia aliorum, de qua infr.n. 90.
8 Legatum relitumi confanguineis pauperibus, debetur confanguineo propinquiori, ctiamfi alius confanguineus fit patiperior.
9 Pie caufa privilegia minimè concedi, nifi quando legatum primario \& principaliter relinquitur ad pias caufas, non verò quando fecundario, deficiente prima of principali dijpofitione.
10 Caula pia fit, necne, ut dignofcatur, debet attendi principalis difpopitio.
11 Legatum non dicitur ad pias caufas, quando relinquitur uxori, of deinde poft ejus mortem fubfituitur Ecclefia.
12 Fideicommiffumpatitur detractionem quarta exTrebellianica ex relictis ad pias caufas, quando in= certum eft, piam caufam fucceffuram.
13 Mentis $\int$ anitas, ov integritas in teffatore defideratur omnino.
14 Teftamentum valere non poteft, nifi conditum fit abeo, qui fanam mentem, of judicium integrum retinet.
Etiamfi favore pie caule dißpofitio fieret, vide infr. exn. 91. cum feq.
15 Teftator demens potiùs, quam fane mentis pra*
16 Teftator conftitutus in articulo mortis, prafumitur mortis propinqua cogitatione turbatus, \& nont integra, ơ fane mentis, ex fententia quo-- rundam.

Contrarium infr.n. 103. nifi ex aliis conjedturis, \& prafumptionibus id deducathr.

[^0]i7 Teftamentariam, \& di/pofitionem aliam quamicunque in mortis articulo factam, prafumi à lege dolosè G- fraudulenter fieri, ex fententia Angeli, © aliorum.
Contrà verò ex fententia Alexandri, que probatur infrà, num. 105. \& 106.
18 Iterate © molefta perfuafionis, atque folicita fuggeftionis teflatori adhibite materiam fingulariter explicaffe Petr. Surd. in conf. 373 . lib. 3 . ov vide infr. ex num, 107.
Cujus verba, in propofito hujus cap. fingularia, commemorantur, hoc numero.
19 Testatorum voluntates liberas effe debere, atque in actu teftandi confenfum requiri tcum qualitate libertatis plena, of fic omnino ơ abfolutè $l i-$ berum in difponendo.
20 In teftando leges volunt, cruique liberam effe voluntatem, or odio babent adulationes, or fuggen ftiones, \& importunitates, ov catera alia, qua teftatoribus adbiberentur, fi ex illis, quocunque modo abjoluta omnino, Or plena, liberaque volwntas corum impediatur.
21 Tefator, cum adductus immodicis perfuafionio bus, teftatus eft, vel allectus ad fic, vel certo modo testandum, aut de rebus fuis difponendun, vel ad jam conditum teffamentum revocandum, vel non revocandum; tunc equidem dotus prafumitur.
22 Perfuafiones multe arguunt dolum.
23 Iterate or molefta perfuafiones habent vim coactionis,
24 Perfuadere, eft plus quàm compellere, ơ cogere
25 Solicita fuafio, plus eft quàm compulfio.
26 Teftatoris metus arguitur ex perfuafionibus multorum faftis cum calliditate, ac variis moleftiis, maxime fi ille egrotus erat.
27 Egroti intempeffivis fuafionibus non audent refragari.
28 Perfuafionem nimiam, of violentiam equiparari,ex jutibus nonnullis probari, ut hic adnotatur.
29 Importuna preces habent inftar, imb effectum, © vim jufti metus, qui caderet in virum conftan: tem; ficque aitum factum pratextu earum ree'dent meticulofum, ơ generaliter refiffioni ex. ediato quod metus caufa, fuppofitum.
30 Per importunitatem obtenta, non debere valere,
©r dici fieri invito dante, ex authoritate, iे refolutione quamplurimorum Authorum proba$r i$, qui variis in caufis, of negotiis fic refpon-
derunt. derunt.
31 Perfuafiones iterate cor moleffc, quod juftam callSam metus, ơ coactionis inferant; doctrinam fuperiorem mulro magis procedere, fi à conjumItis, © confanguineis fiant.
32 Vel $f$ teffator in gravi periculo, atque infrrmitate conffitutus fit.
Tunc namque facile aliorum precibus acquiefoit.
Quia timet ne ab eis derelinquatur, $f i$ ea negaverit, qua fibi petuntur.
33 Iteratas of moleftas perfuafiones, atque importunas preces, eo ipfo dolum admixtum continere, quod iterantur, aut inftanter \&o nimie repetuntur, nee alium dolum de per fe requiri.
34 Teftamentum primum, fifuafionibus, vel fuggeffionibus alickjus mutetur, avocatur bereditas à Cripto barede in fecundo teftamento, or applim catur ei qui dictatus fuerit in primo teftamento, prafertim interveniente dolo o ov falfa fugge7)

Idque ex fententia Angeli ; contra veroे, of magis communiter ex fententia aliorum, de qua infra, num. I. 17. © videnum. 118.
35 Teftamentum nuncupativum in publicam fcripth-

## ram per Notarium redactum, non tamen leClum, necpublicatum coram teffibus of teffato-

 re; dici imperfectum imperfectione, five ratione voluntatis non completa, nec confummate.36 Et fic non valere ex defectu voluntatis, o folem. nitatis, etiam quoad liberos, of quoad piam cantfam.
Utrumque ex ententia quamplurimoram Authorum. Contrarium ex veriori, © communiori fententia, de qua infrà, n. 122 .
Scilicet quod defectus non fit voluntatis, fed foo lemnitatis dumtaxat.
Et foc ïnter liberos, of ad pias caufas, nonnoceat: Gr vide latius fup. cap. 21 .
37 Teftamentum nuncupativum coram teflatore, ou teftibus legi debere, non modo de jure communis Sed etian de jure hujus Regni, vide infrà, ex
38 n. 119.0 d. c. 21. cumbere, qui int preftum fuiffe lectum, ei incumbere, qui in testamento oe fundat, nec pran fumi fuiffe lectum, nifi probetur ab eo.
3.9 Testamentum legi debere coram testatore of testibus, up clarius appareat de deliberatione testatoris, ne decipi pojjit.
40 Legitimatos affequi jura ommia legitimorum, to fuorum, of fucceffiones omnes, quas habent illi, qui ab initio legitimi nafountur, nibil -ab eis
differentes.
41 Et legitimationis causâ, incipere effe in patris poteffate.
42 Et connumerari numero drodecion filiorum add immunitatem obrinendam.
43 Et jura communia loquentia de filis verè legitimuis, locam babent in filis legitimatis.
44 Legitimatus utrùm deficientibus legitimis pofsit add majoratum admitti, remiflivè.
45 Difpofitio, five hominis, five legis tradtans de filio fimpliciter, vel plio legitimo, an comprebendat legitimatum, remifive.
46 Legitimatus per fcriptum Principis, efficitur verè legitimus, ex fententia Bartoli.
47 Filte dicitur legitimus, ex fententia 7 afonis, of aliorum.
48 Concordiâ componitar contrarietas, ex fententia Cardinalis Francifci Mantica.
49 Legitimatiofecundum Baldum, eft verus ftatus legitionorum, licet non fit verum principium.
so Legitimi appellatione non venir legitimatus, fecundum famofius fignificatum.
SI Legitimatio eft fimilis Alchymie.
52 Legitimatus dicitur legitimus per pofterius, id eft, gratia, regeneratione, \& dono
53 Et videtur renafii, ov eft fimilis mannmifo, of
54 Legitimationis materia lacerata per Doctores refo. lutio pendet à theoricis analogorum, exfententia Alexandri Raudenfis.
55 Legitimandi quatuor modi introducti per $\mathcal{I}_{\text {uffim }}^{\text {nianum. }}$ nianum.
56 Legitimatio eff filiationis civilis nova creatio, a Superiore falta per reftiturionem natura, vel alios modos à jure permijos.
57 Legitimato per reforiptum Principis debetur legie tima, prout legitimè nato.
Et $f$ integra non fuerit relictalegitima, poteft agea re ad fupplementum, prout poteft verus legitimus.
Et fuccedere ab inteftato patri fimul cum aliis legim timè natis.
Et- prateritus habet jus dicendi nullum teffamentum, prout legitimus.
Et injuffè exharedatus, querelam.
Et preteritus à fratre, qui inftituit turpem perfoa nam, fraternum teftamentum expugnare.

## 184

Ac deniques, catera omnia facere, que faceret, $\rho_{i}$ legitimus ó naturalis fuijfet.
58 Legitimatus debet infitui, ficut legitimus.
59 Legitimatus extantibus legitimis , novifimo HiBamo jure non fuctedit,
60 Sed quintam tantummodo bonorum paternorum, ${ }^{\text {en }}$ maternorkm confequi potef.
61 Legitimati, etrian legitimis exiftentibus, alimenta fantr relingenda , fi andé commodè alipofjint, non babent.
62 Legitimatus, logitimis nov extantibus, teflamento, Ob ab inteffato, frorum jura etiam hodie habet poft leges novas Tauri, © nova collet. Regia.
Et à parentibus prateritus, teftamentum rumpit, ơ impugnat.
63. Legitimato cum claufula, five prajuditio venientivm ab inteffato, vel ex tefamento ; vel ut patri fuccedat in eo, quod pater ipfe voluerits legitimam deberi, quando aliàs plene eft reftim tutus, © legitimatus.
Et prateritum iffum, vel exharedatum, eajura omsniA habere, que filis legitimatis competere, diCuun fuit fupr, ex n. 40 . \& num. 57 . \& feq.
Sic © 'legitima Japplementum petere poffe.
Idque ex fententid quamplurimorumb Autboram, qui hoc numero commenorantur.
Et ratio fundamentalis, © pracipua corum redo ditur.
Sed contrarium defenditur infrà, n. $158 . \& 159$
Et fic defniffe, attque pro cerro habuife Senatum Regium Hipalencem, proponitur ibidem.
64 Legitimatio vera ơ propria dicitur, fatta d̀ Principibus laicis defliis corum, inter quos non poterat effe matrimonium, quando Principes ipfi nibil difponintr fuper matrimonio, fed reflituumt perfonam primis natalibus, © antique ingenuitati, © nativitati, maculam abfergunt, tollentes differentiam legitimatis, © illegitimatis, jure civili inventam.
Idque ex fententia quamplurimoram jurris utriufque Interpretum, qui boc loco recenjentur.
Etipforum pracipua ratio adducitur.
Sed contrarium defenditut infr. n. 160.
69 Legitimatus, cuyus fuccefio eft limitata in legitimatione, à patre infitutus, of gravatus onere fideicommifle, retinet legitimam, © Trebellian nicam in refitutione fideciommiffi.
Et fic in eo, quod à patre fibi relinquitur, gravas si non poreff.
Idque ex fententia Decii , 心 aliorum.
这e longa Jerie conmemoratur, atque comprobase tur.
Sed contrariadefenditur infra n. 161. of 162 .
66 Pater utrum pofjit flio Jpurio gravamen refituens di poft mortem apponere in Quinto ad alimeno ta relitito, remijiviv.
67 Voluntas teflateris modis omnibus objervari, of ad unguen adimpleri debet, nec quovis modo ime pediri.
68 In codicilisis correcta, of aliter quam in teftamento difpofita, uti ultima, fiutt obfervanda.
69 Dijpofitio fatita in teftamento, ©' in codicililis, debet explicari, ne contradicat, fed concordetur.
Sed $f i$ contradiatio evitari non poffit, faturu dijpofitioni falta in codicilis, ut poftrema.
70 Codicillis hodie de jure hujuss Regi hereditatem da* ri, vel adimi pofe jure directo, pof decifionem 1. 3. Tauri, qua teftamentorum © codicillorum folemnitatem exaquavit.
Idque exfententia quormendam.
Contrì verò ex fententia quamplurimorums, qui relatif fuâre fuprà n. 3. © 4.
71 Codicilisis hereditas dari, ơ relita in teftamento adimi poreft; ad favorem pie caulfa.

72 In dippofitione ad pias caufis, magis teffatoris vom lantas, quain juris folennitas pettetur.
Et fic quomodocunque de ea conjfets , obfervari debet.
Quia remiffa eft quecmque inbabilitas, tam circh efficaciaian dijpojitionis , quam perfonam teftatoris, proveniens à jure poffitivo.
73 Improbus dicitur , qui initithe infringere piadefunn Aorum judicia,
74 Codicillis hareditas dari, vel adimi poref it in onniibis cafibus, in quibus non attenditur folemnitas juris civilis.
75 Codicillis hareditas, quamvis ex rigore juris nec detur, nec adimatur directoj, ex equitate tamen illa ademprio hareditatisi facta in codicillis, que alià serat nulla, , 6 invalida fufinetur, valet in vim fadeicommijfo.
76 Haredittş fiab barecede fripto in teftamento, adiz mitur in codicillis, of datur alteri, beres fcriptus inteftamento oenetur hareditatem per fideicommiJJum reffituere haredi foripro in codicillis.
77 In codicillis poteft feri declaratio, etiamfiper eams hares inffirutus in tefamento, privaretur tota hareditate.
78 In codicillis poffurt induci onera, © apponi gravad mina haredij(cripto in teffamento, ov aliis per* fonis.
79 Codicililis declarariporeff, quod fubfitutio in testan mento fatta, detègatur pupillaris, ita quod in totum nater excludatur.
80 Legatum pro virginibus maxitandis, videtur relis tum refpectu divini Numinis, ó poreff dici quodammodo relitum ipfi Deo immortali.
\$1 Dotis caild eft maximè pia © favorabilis
$8_{2}$ Teffator fir reliquit centum nummos difribuendos inter pauperes, poruit exectutor in maritandis virginibus diftribuere.
83 Pro virginibus dotandis qua relinquuntur, non poffint in alium ufum, quantumcunque pium, ettiam ut ingrediantur religionem, converti.
84 Executoo teftamentifialiquis Nobilis datus fuerit, ut diftribuat certam Jummam inter pauperes, , habeat fliass ita pauperes, quod fectundimm guus qualitatem non poteft illas dotare, falvà cone fcientiâ, ex illa fumma poteff eis Jubvenire pro fua dote.
85 Obligatus refitituere bona malè acquifita, $\sqrt{\mathrm{i}}$ non in veriantur perfone, quibus erat facienda reftitutio, poteff illa bona prodote filiarum relinquere.
86 Legatum factum pauperi © inopis dicitur ad pias cauldas , $G$ pia cauffa privilegia confequitur, tai metfipatipertatis mentio non fat.
87 Et idem fi fiat ei, que pro conditione, of qualis tate fueperfomna bona non babeat, quibus hones fè̀ nubere pofits \& fi aliqua baberet.
88 Legatum factum pro anima, \& pro redemptione captivorum, est pium.
89 Conjectura ea accipi debet in dubios que anima tos ftatoris fuffragatur.
90 Legatum in dubio cenferi magis relictum innuitu pietatis, of animas, quam contemplatione conSanguinitatis, ex fententia Francifii Mantice: conitrà ex fententia quamplutimorum, ut amotatur fupr. n. 6.67.
91 Teftator femper prafumi fane mentis fuiffe, donec contrartum manifeftifjimè probitur, of ei qui fanam mentem negaverit, vel dementiann allegaverit, probandi ontes incumbit.
92 Eft namque natura prafumptio, ut fenfus, of ratio naturalis in quolibet homine prafamitur.
93 Et id maximé, quando anima fue, ó de fe bencmeritis teftator confuluit.
94 Vel quando loquitur verba ordinata, of dijcreta,
of talia, qua ab homine fana mentis proferri folent.
95 Nam ex qualitate dißpofitionis, fapiens, vel furiofus, aut demens prafumitur quis.
96 Teflator fane mentis prefumitur in dubio, quamvis fit fenio confectus.
97 Et quameis Notarius fcripferit, fanus corpore, licet mente languens.
98 Et etiam/it teffes fint utrinque pares.
99 Nam probatio de fana mente pravalet in dubio.
100 Quamvis teftes de fana mente deponentes, effent panciores.
IOI Quia magis duobus de fana mente, quàm mille de dementia, eft credendum.
102 Teffator prefumitur fane mentis, quando Notarius ita affirmat.
103 Et quamvis in extremis fit conftitutus.
104 Moribundus in arriculo mortis poteft teftari, $\mathcal{I}_{1}$ tamen articulatè loquatur.
105 Teftamentariam, © aliam di/pofitionem quamcunque, in mortis articulo factam, abfque fraude or dolo fieri prafumi, fi non extent alia fraud is o doli conjectura, \& prafumptiones.
106 Atus quicunque in articulo mortis valide fieri
poteft, ó fortiri effedum.
Bene articulus mortis effet confiderabilis, quando effer tamprope morrem, quod fenfus deficeret.
107 Poteft quis alium blanditiis allicere ad fibi relinquendum.
108 Utilitatem fuam procurans, non prafumitur facere, ut alij noceat, etiamfi in confequentiam inferatur dainnum Tertio.
Perfuafiones, \& preces eas duntaxat damnavi quoad gerentem seftamentuin, que importuna adeò fuerint, ut iterate, \& nimia, of fic immodica, \& inftantifima, \& fape repetita fuerint.
109 Ut puta cùm cogere ip $\int$ a videantur aliquo modo, aut genus quoddam violentia continere; imò coaltionem, aut violentiam excedere.
110 Dolus in dubio non prafumitur, fed ab allegante probari debet, ơ maximè ab eo ; qui teftamen-
tum impeugat tum impugnat.
III Teftamentum in dubio non prafumi vi, aut metu, fed porius ßponte factunn, cum metus tanquam de-
lictum non prafumatur litum non prafumatur.
Et confequenter nec prafiumendum eft, teftatorem metu compulf um ad dißponendum.
112 Adtus quicunque (ßontaneens prafumitur regulari-
ter, nifi coactio probetur.
113 Teftamentum validum femper prafumi, nificon-
trarium probetur.
114 Teftamentum non prafumitur in dubio dolo confe-
Aum, $\sigma$ confequenter, tum, $\sigma$ confequenter, nec teftatorem dolo indu-
Aum fuife ad Gum fuiffe ad teftandum.
115 Teftamentum in dubio, liberè exiftimandum eft fuifle confectum; non importunis precibus, aut
iteratis, vel illicitis perfuafionibus. iteratis, vel illicitis perfuafionibus.
116 Sed ab his omnibus, traditis num. II I. I14. \& 115 . contrariis conjecturis, of prafumptionibus receditur, quibus teftatoris liberam '̛ absolutam voluntatem impeditam fuife, aut dolum, vel vim, vel fuggeftiones interveniffe probari, 心 conftare pofjit.
${ }^{1} 7$ Teftamentum fecundum faitum ad blanditias alicujus, nullo tamen interveniente dolo, revocat
primum. primum.
Er Petri Surdi, in conf. 373. lib. 3. refolutiones in propofito commemorantur.
Sisque contrarium ejus defenditur, quod prolatum
fuit fuprà numero 34
118 Teftamentum fecundum ad blanditias adjuntio dolo, ex falfa fuggeftione, \& fic per dolof as infti-
gationes, non revocat primum. gationes, non revocat primum.
II9 Teftamentum nuncupativum de Jure communi,
Joan. del Caftillo Quotid, Contr. Juris Tomm, IV,
legendum, feu publicandum effe coram reftatore Oo reftibus, idque pro forma requiri de Jure commuии.
120 Idem de $\mathcal{F}$ ure Partitarum.
121 Et de Jure noviori nova collect, Regia.
122 Teftamentum non lectum, nec publicatum coram teftatore ó teffibus, dici imperfectum ex defeCtu folemnitatis dumtaxat, non voluntatis,
Et confequenter valere quoad liberos, of quoad piams
caufam.
Quibus folemnitatis defectus non nocet.
Idque etiam poft decifionem l. primæ tit. 4. lib. 5 . novæ collect. Regiæ, ut hic adnotatur.
123 Teftamentum fuife lectum, five publicatum, duobus tantum teffibus probaripoffe.
124 Teftes fingulares non probant.
125 Teffes de auditu in faito recenti nullă faciunt fid $\overrightarrow{\text { en }}$.
126 Teffis unicus non probat, neo juffificat, nec condemnat.
127 Notarij, ơ teftium rogitus, an pro fubftantia teftamenti requiratur, $\sigma$ an prafumatur, © quot tefilius probetur, remiflive.
128 Legitimare aliud effe, of aliud dipenfare.
Sicque inter legitimationem, む dijpenfationem. maximam differentiam verfari.
129 Difpenfatio namque odiofa eft, of fui natura reAtringibilis nec in ea admittitur ulla extenfio, etiam ex majoritate -ationis.
130 Legitimatio verò eft favorabilis ; \& inventa in folatium parentum non babent ium legitimos.
fic extendenda, os amplianda.
Et fic extendenda, or amplianda.
131 Dipenfationis vocabulum duobus modis accipi. Uno modo capitur in genere pro quadam नfuris communis relaxatione; of hoc modo quelibet legitimatio, quamvis ampla, di/pen fatio dicitur.
132 Secundo modo capitur dijpenfatio in $\beta$ pecie, ur $\lambda$ difpenfatione in genere, ac eriam àlegitimation
ne differat.
Etenim dijpenfatio in genere fumpta dijfinguitur in dijpenfationem in /pecie, ov legitimationem.
133 Legitimatio duplex eft, una reftitutiva, altera
dipenfariva.
Reftitutiva eft, quando reftituitur perfona ad Itus.
Idque duobus modis fit : primo quando quis retro natalibus, of primave natura ejüfque Juriplene
refituitur.
Quo cafu propriè legitimatio reffitutiva dicitur.
Secundo modo, quando fuperficies prolis refertur ad $I_{\text {Iss primeum nature, non retro, , fed prout nunc }}$ qua proprie dicitur legitimatio collativa.
Cum ipfe legitimans conferat tunc, non retròlegitimationem.
134 Legitimario autem difpenfariva eft, quoties quis difpenfatur ad fucceffionem, vel aliquos aftus civiles,quorum quis antea incapax erat de. Fure, non obftante quod fit, of remaneat illegitimuc.
Et bac propriè dicitur dipenfatio, quia Эus relaxatur , perfona autem non alteratur.
135 Legitimatio fecundum Rofellum quatuor modis fit sprimo, quando diponitur fuper vitio motrimonij, fuper quo folus Pontifex haber dijpenSandi facultarem.
136 Secundo modo, quando non fuper matrimonio, fed
prole, di/ponitur per modum reftutionic prole, dißponitur per modum reftitutionis anti-
qua nature. que nature.
Putà cùm Princeps reftituir illegitmum antique natura, © ingenuitati, abSque eo, quod aliquid
de matrimonio difponat.
137 Tertio modo, quando noviter, prout nunc legitimus quis creatur, qua fecunatit eum dicitur leg itimatio inductiva, quie non refert fe retrò ad antiquam ingenuitatem, of tempus fue nativitatis, fed inducitwr nunc,prout de collativa difum fuir
fuprà.

A $a$
138 Quarto

138 Quarto modo, quando Princeps cum aliquo difpenfat, non obftante, quod remaneat illegitiмиц poljit frui bis, qua tantum legitimis conferunitur:
139 Tribus primis modis legitimatio, ultimo verò dif-
140 Legitimare prodie eft.
Eegitimare probrie eft, abolere maculam, ©o de-
(a) reftringatur. ase, importat, ut quis plemè fit

141 Verbum legitimare, importat, ut quis plenè fit reftirutus ant iqua ingenuit ati.
142 Plevaria reftitutio perfone ad Jura natura, legitimatio eft.
143 Removens omnem inhabilitatem, of genitura maculum, facit legitimationem.
Dispenfare vero, eft tollere obftantiam defectuum.
144 Dippenjare eficere, ut liquis inhabilis aliàs, fuccedat non obftante defestu.
145 Legitimatio limitata in fucceffione, qued non fit legitimatio, fed potius difpenfatio, ex fententia multorum.
Et fic quod legitimatus cum bor, quod non fuccedat patri extantibus legitimis, aut agnatis, aut in co tuntum, quod patri placuerit, vel quod ipfe voluerit, aut reliquerit; quod non fit vere legitimatus, $\int e d$ difpenfatus,
146 Et de ratione bujus fententia.
147 Fuxta quam videtur, omnes legitimationes potiùs, quam legitimationes.
Cum omnes fere legitimationes cum ciaufula fupradicta concedantur.

- Et in HiJpania nobilitatis cafus excipiatur, vel non exprimatur, quia de Fure bujus Regni non comprehenditur.
148 Legitimatio vera of propria dicitur, quando quis reftituitur ad primeva nature $\mathcal{F}$ ur a, quamvis facultas fuccedendi fit limitata, or reftricta ad patris voluntatem.
Idque ex veriori, © communiori Interpretum fententia, que late comprobatur, ov defenditur.
Ratio etiam ejufdem, adeo concludens redditur, ut fuperioris, contrariaque Sententia ratio diluatur Legitimationes, que in hifce Hipaniarum Reg149 Legitimatis in aliis, cum pradicta claufula, quatenus pater voluerit, vel proco,qua pater reliquerit, conceduntur; verè \& proprie legitimationes effe,
Eprout bic adnotatur.
Et $f i c$ facultas fuccedendi limitata, or reftricta ad patris voluntatem, non alterat ip $\int$ am legitimationem, \& num. feq.
150 Perfona quando plene \&o integrè legitimatur, oo natalibus reftituitur, etiamfi excipiatur aliquis cafus, non ideò dicitur, non verk ơ plenè legitimatus.
Sicque in Hißpania dici non poteft, quod non fit vere legitimatus quis, quando alias plene é integrè legitimatur, ex eo quod cafus nobilitation excipiatur.
If I In legitimatione quamvis non fint omnes cafus plene legitimationis ßpecialiter \&o expreffe enumerati, (ufficit tamen aliquos enumerare, of adjicere, clauf fulam generalem, que communiter adjici folet, or vim cafus expreffi babet, ut legitimatio plena, '\& non limitata dicatur.
152 Legitimatum ex Principis refcripto, quantumcumque amplo, non gaudere nobilitate, nifi effer filius naturalis, qui abjque legitimatione gaudet.
153 Legitimationes in Hi/pania, majori ex parte pro filiis /puriis concedi, pro naturalibus etiam filiis quandoque, fed non ita afjedue.
Et $\int i$ pro eifdem naturalibus filiis concedantur, cujus effectus, ant utilitatis futura fint a attentis. Hix

Bania etiam Legibus recentioribus, $\sigma$ num, feq. ufque num. 158 .
154 Naturales filijex teftamento patris, in fola quinta bonorkm parte fuccedere poffunt, extantibus filis legitimis, et $\ell$ refcripto Principis legitio mati fuerint.
155. Naturales filij non fuccedunt ab inteftato parentio bus, extentibus filiis legitimis, vel legitimatis.
156 Eis autem deficientibus fuccedunt in duabus unciis,
hoc eft in fexta parte bonorum.
Naturales filij poft leges Tauri, on nova collect. Regia, pojunt haredes inftitui a patre, deficientibus def cendentibus legitimis, etiamfi extent afcendentes legitimi.
Legitimatum, cujus fucceffol limitat a eft, verc̀ oo proprie legitimatum dici (ut fuprà annotatur) non tamen inde fequi, quod ei legitima debeaturpracise, vel fupplementum legitima petere poffit, five aliquid contra voluntatem patris consequi, ut latius bis adnotatur.
Et rationibus contraria partis, vel uno folo verbs refpondetur. $f$ for babitus ex parentibus, inter
160 Legitimatus, fis poterat matrimonium, ftante impequos efje dimento IurisCanonici, vel divini; tunc etfif fucceffio non fit limita, nec in perfona demus diminutionem legitimationis, erit difpenfatio, ơ non legitimatio.
Et confequenter filius §urius legitimatus, fuccedet tantum fecundium voluntatem patris di/pofirivam, vel permiljivam; contra voluntatem verò patris nibil confequenter, nec legitima petenda, vel fupplementi jus babebit.
161 Legitimatum, cujus fucceffio eft limitata, vel difpenfatum, in eo quod fibi relinquitur à patre, poffe gravari, fibíque onus imponi, prout latius bic obfervatur.
162 Et Facobi Menochij, ex fententia Baldi traditio quedam in propofito fingularis admodùm, 心 opportuna expenditur.
163 Mutationem voluntatis in dubio non prafumi, ficque nec teftatorem fuain revocaffe, drque mutaffe difpofitionem.
164 Exclufio unius, eft inclufio alterius.
165 In parte qui revocat, reliqua omnia confirmare cenfetur.
166 Comiti fi data eft poteftas revidendi ftatuta, \&o ipfe quedam improbat, catera confirmare videtur.
167 Teftator in codicillis receffiffe non videtur à dispofi-

- t is in teftamento, fed ab bis tantum rebus, quas reformavit ; ficque in dubio interpretatio fumitur, quod teftator in codicilits non videat mutare ea, que in teftamento difpofuerat.
168 Legata, © fidei commiffa tametfi in codicillis adir mi pofint; id verum exiftimatur, nifi in contrarium conftet de mente teftatoris, de qua conftare dicitur aperte, ubi limitata fuit ademptio fidejcommifft in codicillis, © non in totum.
169 Per ademptionem unius rei, non fequitur ademptio alterius, quando res funt feparabiles.
170 Teftator quod voluit tempore teftamenti, femper poftea voluiffe prefumitur.
 Ro dilucida, \& diftincta hujufce capitis explicatione, atqueRegij HifpalenfisSenatus definitionibus, feu decifionibus agitur) obfervandum, \& conftituendum erit primo loco, inter D. Francifcum Nunnez de Pra- 1 do ex una parte, \& patrem Fr. Francifcum de Prado , piæ caufæ, five patronatus à teftatore inftituti patronum, ex altera parte, fuper fuccefione bonorum. And. Nunnez dePardo, lite mota, \& ab inferiori ex caufa appellationis ad eundem Regif ${ }^{\text {fin }}$ Senasum allata, quampluraetiam(ficut gravamina quam sarabim


## in materia quamplura proponebatur] in controverfiam,\& litem

 hujus capp, excitata fuifle: inter alia autem id principaliter inquidecifones ri, \& agitari, utrum fcilicet teftamento priori, \& folemnier confecto, an codicillo pofteriori, \& prioris voluntatis teftamentarixe circa modum vocationis, atque ereationis dieti parronatus derogatorio, ftandum effer nec ne? Namfiex edicilio poft teftamentum condito, alterari, five mutari teftamenti difpofitionem circa ejufdem patronatus inftitutionem valide poruiffe, de Jure compertum fuerit ; planum equidem adeò erit, ipffus pix caufe Jus, urde Juftitia ejus ambigi non valeat ullo modo ; quamvis \& tunc, ex aliis contentiones nonnulla oriantur inter partes, quæ ex proceffus actis latiùs apparent. Si veró teftamentum in fuo robore manfiffe, non obftante codicillo poftmodum confecto, dixerimus; neceffariò equidem fequetur, non antea ejufdem pia caufe inftitutioni, five patronatus erectioni locum futurum; quàm fi dictum D.Francifcum Nunnez de Prado abfque liberis, \& liberos etiam ejus fine prole deceffifie contigerit.Idcircò breviter pramittendum, quò clarior, \& tiftinatior res demonftretur, quòd an. Domini 1605 . dit̂us And. Nunnez de Prado defunctus [qui dictum filium D. Francifcum legitimaverat per refrriptum Principis, \& legitimationem in forma communi, \& amplifilima fibiconceffum] \&D. Elifabecha de Mercado uxor ejus, viginti millium ducatorum donationem inter vivos irrevocabilem fecerunt in favorem dieti D. Francifci Nunnez de Prado, filij fpurii diât Andrex, \& abeo ex foluta habiti, conftante matrimonio cum dieta D. Elifabetha, \& conditiones nonnullos adjecerunt, utex tenore frriptura ejufdem donazionis apparee. Poftmodum patet ipfe in quodam teftamento, \& in aliia fcriptura inter vivos confecta, conditiones ipfas primæ donationis alteravit, de quo non ambigitur. Deinde etiam, alio \&ultimo tettamentoco ndito, idemmet And. Nunnez de Prado diCum filium fpurium [ fed jam refrripto Principis legitimatum, feu difpenfatum] haredem inflituit univeralem omnium bonorum fuorum, \&\& adjecit, que $f i$ no tuviere bijos legitimos de legitimo matrimonio, yefto no tuivieren hijos, que en tal cajo funda un patronazgo de fus bienes, para cafar, o entrar monjus donzellas de fit linage, y las nombra, y fennala, ơc. Y que en cafo que no aya donzellas de fu linaje. Je diffribuy à fuss bienes en probres de la Parrochia, redempcion de captivos, y capellanias: y nombra por fius patronos a la ditba donna $Y$ Sabel de Mercado fu muger, $)$ al dicho fray Francifco de Prado fu hermano ; que las dichhes dores fo dent a las donzellds mas probres, Oc. Poft hæec autem, atque eodem anno codicillum fecit teftator ipfe, quo in effęu ftatim poft mortem fuam, \& non expectata diEtifilii, nec filiorum ejus morte, flatuir, quod dicta caura pia erigeretur, atque inftitueretur, cujus contrarium [ut vides] in teftamento ftatuerat, nec antea voluérat incipere caufam piam, five patronatum, quàm mortuo ditto flio abfque liberis. Sicque teftamentidifpofitionem in ditto codicillo non modo alteravit, fed etiam reformavit omninò, \& in hac verba: Item digo, que por quanto porel dicho mi teffamento yo mande cierto patronazgo, y cafamiento de donzellas, para que gozaffen de los dotes, qua por el dicho patronaz go dexo nombrados y Jemnalados defpues delos dias de la vida de don Francifico de Prado mi bijo, como mass larg amente fe contienne en la clauffula de la fundacion del dicho patronazgo, a que me refiero. Aora es mi voluntad, $y$ mando que luego que yo fallezca defde el dia de mi alllecimiento adelante fe cumpla, y pague el dichop patronazgo, que por el dicho teffamento dexo inflituydo, Jfund dado, y conforme a lus claunfulasy llamanientos del, fin que fea neceffirio elperar a que fallezia el dicho Don Francijco mi bijo, óc.
His ergo [uut dixi] contingentibus, \& dicto And. Foan, del Cafililo Dusodit, Conrrov, Jurris, Tom, I V.

Nunnez de Prado teftatore defuncto, perfonæ relatæ ad divifionem, \& partitiouem bonorum provocarunt, \&nominatis Tertiis, qui partitioni præeffent \&cipfam juridicè conficerent, ad eum modum ipfimet Tertij paititiores divifionem fecerunt, urinftitutionemr diati filij teftamento factam pro revocata, \& annullata ex dicto codicillo \& difpofitione ejus haberent, atque ftatim piam caufam, five patronatum incipere non expectata morte ejus, declarunt. Eidem autem filio ex corpore hæreditatis tanquam æs alienum viginti mille ducatorum ex dicta donatione dederunt, atque ex cateris bonis, dimidia parte uxori applicata, alteram dimidiam integram dietæ caufæ piæ reliquerunt. Et Judex inferior divifionem \&c partitionem approbavitin omnibus, à qua cum appellatum effet, Senatus nofter ejufdem fententiam, \&\& dictam divifionem bonorum confirmavit: addidit tamen, dictum filium pro tempore vitæ di\&tæ D. Elifabethæ uxoris teftatoris defuncti, habiturum dimidiam partem reddituum, \& proventuum patronatus, five dimidiæ partis bonorum, quæ caufæ piæ affignata fuere, ufumfruCtum prodicto tempore,proutteftator ipfe in codicillo ordinavit expreffim. Alia denique pro vita ipfus filii dari eidem decrevit Senatus. In cæteris autem ipfius filij pratenfiones in confideratione non habuit, prout nec habuit legitimationem Principis in favorem dieti filij, atque in forma communi legitimationum hujus Regni expeditam,\&\& datam,cujus virtute, atque ex teftamenti difpofitione univerfarn patris hæreditatem filius ipfe petebat, sicque majori ex parte in favorem dicti patronatus, five caufæ piæ, \& pro codicillo contra reftamentum definivit Senatus.

Decifio autem ipfa Senatus noftri Regij Hifpalenfis, ut Jure, \& ratione, atque authoritate comprobetur, ea inprimis commemorabuntur, quæ pro parte dicti filij legitimati, \& in teftamento inftituti ponderabantur, atque expendebantur tunc, \& latiùs ponderari atque expendi nunc valent : poftmodùm verò contrariæ partis fundamenta, \& rationes adducentur quæ Senatus ejufdem definitiones,feu decifiones comprobant omninò, ac eifdem partis alterius rationibus folutionem preftant veriffimam : \& in articulo legitimationis nohnulla detegunt, hactenus forfan non ita dilucidè, \& diftinctè, nec etiam ingenti adeò ftudio, \& labore, \& librorum omnium originali \&\& prolixa lectura elaborata \& refoluta, prout necetiam fic digefta.

Primò itaque pro parte dicti D. Francifci contra dictam caufam piam, five patronatum, \& patronos, ut ex ditto codicillo, hæredis inftitutio teftamento facta revocari non potuerit, neque dictus reftator ftatuere, quòd dieta caufa pia, \& patronatus inciperet ftatim ipfo mortuo, nec tempus mortis dieti filij fpe©taretur, quod in effectu fuir tacitè adimere hæreditatem, quam in teftamento dederat; \& piam caufam in codicillo inftituere; adftringere non parum videbatur: non modò de jure communi certifimum effe, codicillis hæreditatem neque dari, neque adimi poffe Jure directo, $l$. quidam cium teftamento, If. fed cum veteres, C.de neceffariis ferv. hared. inffit. $l$. hareditas. $C$. de his quibus ut indignis, $l, 2$. C. de codicillis, $l$. non codicillum. C.de teffament. S. codicillis, cum \$. feq. Inftitut. de codicillis, l. 2. tit. 12. partit.6. \& exornant permultis Menchaca, de fucceffion, creatione, lib. 3. I. 25. namero 2. ubi hujus decifionis rationes duodecim affignat, Joannes Matienaus, in l.2. tit. 4. lib. 5.glof. 9. ex num. 16. ufque ad num, 25. qui num, 21. triplicem reddit rationem, cateras autem novem traditas per Menchacam, exiftimat non effe finales, fed perfuafivas: Joannes Gratianus, regula 74 . per totam.Michaël Graffus, S . codicillus, num. 13 . © 14. D. Spino, in /peculi teftamentorum, glof. 32. principali, ex num. 8 . Simon. de Prextis, de interpretar.ultimar. volunt, lib.z. folut. 10,ex n, 14, ubi exornat.fol.163.Petr. Gregorius,

Aa 2
in fyntagmate Guris, lib. 43. cap. 1. ex nan.3. Antonius Pichardus, in S . Codicillhs, ex. num. I. In fitrut, de Codicillis. Cardinalis Tufchus, praticar. concluf. Juris, tom, 2. litrera C. concluf. 406. fol. 908. Verum etiam de Jure hujus Regni, pof decifionem l.3.Tauri, quæ hodiè eft, l. 2. tit.4.lib. 5.nove collect. Regia. Id ipfum fervandum, nec poffe hæieditatem directò dari, vel adimi codicillis. Nam licèt ex eildem legibus Regiis, \& teftamentum, \& codicillorum folemnitates exæquatæ fuerint, \& per confequens videri poffet eo ipfo, quem in codicillis directò poffe inftitui, ficut \& inteftamento olim poterat, cùm ratio, quare in codicillis heres inftitui non poterat de Jure communi, ea effet, quia fcilicet minor erat folemnitas codicillorum, quam teftamentorum: tamen quia non ea fola ratione, fed aliis pluribus rationibus id ab antiquis Jureconfultis decifum fuerat, ut eleganter obfervavit Ludov. Molin, de Hi/panor. primog. lib. 2. capit. 8. num. 30. qui articulum difputat ex num. 28. mfque ad num. 40 . quòd non obftante conftitutione dicta l. 3. Tauri, hodie non poffit hæreditas dari, nec adimi in codicillis; crebrius tenuerunt hujus Regni Interpretes, prout afferit Molina, ubi Jupra num. 29. qui hanc opinionem femper veriorem fibi vifam fuiffe afferit. Et eandem fequuntur RodericusSuarez, in l. quoniam in prioribus, in prima limitatione, num. 32. Anton. Gomezius, in d. $l$. Tauri, num. 71. Tellus Fernandez ibidem, num, 25. Fernand. Vazq. Menchaca, de fuccef. creatione, lib. 3. S. 25. ex num.7. 8. ©~ 9. © num. 19. D. Spino, in fpeculo teftamentorum, ditaa glof. 32. num. 26. © 27. Guill. de Cervantes, in ip fa l.3. Tauri, n. 15. © seq. ubi contra iæ partis fundamentis fatisfacit, \& refpondet : Joan. Gratian. regal. 74. n.7. © quatuor feqq. ubi hanc partem tuetur, \& contrariam improbat: Alvarad. de conjecturata mente defuncti, lib. 2. cap. 2. I. 1. num. 103. © tribus Jeqq. ubi Ludovici Mol n. opinionem relatam fequitur conftanter, \& inquit, quod opinio contraria nunquam fibi placere potuit, vel eo folum fundamento, quod non ex fola ratione, quod adæquata in reftium folemnitate fint teftamenta, \& codicilli ex dictis legibus Regiis, fequitur inde, quod in codicillis ficut in teftamento hæreditas dari, \&C adimi poffit, cum fint quamplures aliæ differentiæ inter teftamentum, \& codicillos, \& Jus antiquum commune adeò expreffum, nec JureRegio correctum, fe. vandum fit, nec ejufdem correctio per tacitos, atque fubauditos intellectus inducenda, ut Molina ipfe probavit ubi fup. num.29.quam etiam \& fuperiorem fententiam amplectitur Azevedus, in l.2.tit. 4 lib.5.num. 40 .per totum, dicens, quod femper tenuit, \& tenet, quod etiam hodie non poffit direàe dari, vel adimi, vel immutari hæredis inftitutio in teftamento facta, \& fubjicit verba fequentia: Num cium lex noftra boi non dicat, tanquam minutiva folemnitatum, ©́ correİoria, intelligendum non eft, id difofuiffe, neque velle in hoc corrigere $\mathcal{F}$ ura antiqua. Item, quia cimn lex noftra, quoad folemnitatem obfervandam in confectione teffamentorum ov codicillorum loe quatur, odifponat, quorsimm queso eft intelligendum diJpofuiffe circa hared is inftitutionem, directè, vel jure obliquorelinquendam in codicillis. Item, quia quantumvis lex pracedens difponat valere teftamentum quoid in ea contenta, quamvis nullus ibidem hares inffituatur, quid hoc, quoad propofitum nofrum, ubi testatur de harede provijit. Et inferius concludit eodem num. 40 in fine: Hanc opinionem veriorem effe, of tenendam in jadicando, © confuiendo, ơ fecundum eam fcivife confultum per maximos Advocatos in facti contingentia: tenet etiam ipfam fententiam Hieron.de Cevallos, practicar. commun, contra communes, q. 264 .n.4. in illis verbis: Sed verius exiftimo, quod etiam hodie nèque dari, neque adimi poffit hareditas codicillis, neque fubftitutio pupillaris facta in teffamento pofit in codicillis revocari, quia dittal, 3 . Tauri, non eft correctoria $\mathcal{I}$ uris communis,

E: latiùs comprobat idem Cevallos, quaft. 730. ubi defendit, quòd herreditas directò dari, vel adimi codicillis non poteft, etiam favore liberorum. Idque ex fententia Baldi, quem magis communiter fequuntur quamplurimi Authores $i b i$ relati contra Bartolum, \& ejus fequaces: \& fubdit, videri hodiè approbatam per leg. tertiam Tauri, ubi eadem folemnitas requiritur in teftamento inter liberos, quæ inter extraneos, \& quòd hæc opinio eft verior, \& tenenda, tam de Jure communi, quàm de Jure Regio, ut fcilicet nec dari, nec adimi codicillis poffit hæreditas, \& fequenda in Palatiis, \& Scholis, cùm fit verior, \& communior. Denique \& in eodem placito fuit expreflim Antonius Pichardus, in diato $\mathbb{S}$. codicillis, $\boldsymbol{I}_{n-}$ flitut. de codicillis, numero 12. nam cùm excitaffet prefatum dubium, utrum hodie codicillis Jure directo hæreditas dari, vel adimi poffit, \& novam (ut ipfe profitetur) pio rei explicatione diftinctionem conftituiffet; tandem quod attinet ad noftrum propofitum concludit $n$. 12 . in hæc verba: Factum autem teftamentum, $f i$ vel ante codicillos, vel poft codicillos fit, intrepidè affirmo, codicillis ( $f$ i codicilli fint ) hareditatem teftamento reliatam, nec adimi, nec minui poffe, quia teftamentum primum non nifi alio equè idoneo tolli potuit, © c. Et fic adheret omninò communiori Interpretum hujus Regni fententiæ, hæreditatem etiam hodie nec dari, nee adimi codicillis poffe, fi teftamentum antea factum fit ; quo nihil opportunius, \& magis in terminis noftris dici potuit, cum in eifdem verfemur; \& in teft mento ante codicillum facto, quo pater filium prædictum hæredem univerfalem omnium bonorum inftituerat, poftmodum autem, fic minuit, vel adimit in codicillo, ut nihil ultra anteà in vita, \& irrevocabiliter donatum, \& dimidiam partem ufuffructus bonoum patronatus pro tempore vitæ uxoris reliquerit, \& ita in effectu adimitur hæreditas anteà. Quando verò nullo facto teftamento, codicillos aliquis fecit (inquit ipfe Pichardus) quòd directò etiam in eis hæreditatem dare poterit, cumeorum, \& $\subset$ teftamentorum eadem fit folemnitas ex legibus hujus Regni; fed hoc cafu magis teftamentum nuncupandum quàm codicillos, ut latiùs $i b i$ fundat, \& poft dictas leges Regias, juridicè (ut arbitror) per dictum Authorem annotatur.

Deinde \& fecundò pro eadem parte urget in cafu prefenti dici non poffe præfatam difpofitionem in favorem piæ caufæ factam, five caufam ipfam effe piam, cujus favore id difponitur in codicillo, quod fupra enuntiavi, ut fic in eo adimi, \&\& dari potuerit hereditas modo prædicto; namin illo dubio,utrum do tis caufa cenfeatur pia, Laurent. Calcan. in conf. 31 . col. 5. poft medium, animosè, \& contra communem Scribentiumfententiam defendit, quod communis illa Doctorum allegatio, quod dos fit caufa pia, eft error communis; \& quod non eft, nequ:e effe poteft caufa pia refpectu fui ipfius dotis, \& in fe ipfa ; \& quod fententia Gloffæ, \& Doctorum non probatur in l.cum is, $\int$. $\int$ i mulier, ff.de conditione indebiti. Quia dicit, quod loquitur de pietate refpectu dotantis, non autem refpeCudotis. Qux etiam refponfio adaptat ad alterum text. nempè ad $l$.1. $\mathbb{S}$. Sed $f i l$ libertas, ff. $f i$ quid in fraudem patroni, in illis verbis; Sed filibertus filiam dotavit, non videtur patronum fraudare, quia patris pietas non eft reprebendenda. Et fic videtur probari, quòd pater dotans filiam, exercet circa eam actum pietatis. Et cùm textum allegat Baldus in conf. 456 .in fine, vol. quinto, \& refponfionem nunc traditam fic adaptari, ut dixi, notavit, \& Calcani fecificam mentionem fecit Petrus dePeralta in 1. 1.ff.de ilegat. 2. num. 27. is princip. fol. mihi 20 . \& id ipfum quod Calcanus tenuerunt alij Authores relati per Andr. Tiraquellum de privilegiis pia caufa, in prafatione, in verf. fed adverte quod communis opinio, per Cephalum eriam in confilio 216, ex numero 3, cum jeq, libro 2\% \& quamvis ita

## De Conject. \& interpret. ultim, volunt. Cap, XXII.

ita fimpliciter, atque indiftinctè fententia hacc Cal cani, \& fequacium non admittatur, cum diftinctione tamen admitti folet communiter, videlicet, quodd dotis caufa, five legatum dicatur ad piam caufam, quando dos datu:, vel promittitur, vel in teftamento relinquitui pauperi mulier, non aliàs; ficuti frripferunt Bartol. in l.alio, n.2.ff.de alimentis legatis, Bald, in authent.nifi rogati, n.7.C.C.ad Trebellian. Corneus, Roman. Alexan. Ripa,Ruinus,Jafon,\& alij multi, cum quibus fic Seripfit Tiraquel. in pracitata prafatione, colum, 12 . verfic. item cìm dos: © ' in privileg. 114 . in fine, ó 123 . Baldus Novellus, in trattatu de dote, p.6. n. a. ơper totam, dicens, quòd dos non concernit caufam piam ftritto modo fumendo, \& fic non habet privilegia caufe pixe, nifi quando donaretur, vel legaretur pauperibus, Joan. Cephal. d.conf. 21 19.num. 3 ,ik. ${ }^{2}$.2.Benincas, traftatu de pauper. quaff. 5. num. 14. cum feq. Màrin. Frecia, de fendis, lib. 2.quaft.2. n. 18. pag. 121. D. Francifus Sarmientus, in $1 . j$ i quis Titio, 5.5 if heres, $n .5$. ff.de legat. 2. Petrus de Peralta, in ditial l. I. ff. de legatis 2. dizto num, 27. ubi inquit, tenend am effe communem fententiam, quòd dotis caufa fit pia, eciam refpeAtu ejufdem dotis,habita relatione ad ipfam feeminam dotandam, vel dotatam, quando dos datur, vel promittiturpro mulierepaupere' ; aliàs non diceretur caufa dotis pia, prout ajebar Calcanus. Nam fi dotatur dives, dos non eft caufa pia, quia neque dotans alliquid pietatis gerit , licèt fit donatio gratuita, \& opus laudabile.Et per contrarium,fi dotatur perfona inops, ipfum opus eft in fe pium, \& pariformiter ipfa dos, non poteft mon effe caufa pia in feipfa. Quod (ut vides) eleganter \& erudite traditur per Peraltum, Qui etiam ponderat, $l .3$. 3 .tit.14.partit.5. \& dicit, fic intelIigendam,atque temperandam, prout dicta leges juris communis temperantur communtiter, añ fcilicet pauperi, vel non pauperi, vel diviti dos detur, vel teftamento legetur. Et eandem refolutionem ex pluribus aliis Authoribus tradidit Cardinalis Mantica, de conject. ultim. volunt. ibi, 6.titul. $3, n, 22$. 'o 23. ubi refolvit, dotis \& alimentorum legatum non intelligi ad pias caulas, nifi pauperi relictumfit, \& quid fit patu-
per, debere probari; nec fufficere quodd teftator dicat felegare pauperi,Et utrumque.tam in alimentis, quàm in dote probavit Menoch.lith.4.prafumpt. 115 s.num, 13 . of tribus Seqq, Francifc.Burfatus, in conf. 179. num. 28. 29.0 30.lib. 2. ubi expendit textum extraordinariums in autbent.d de refitutuione, $\mathfrak{f}$. $\mathcal{I}$ vero © © ipfam, Marcus Antonius Natta, in conf. 666. n.3.vol, 4. Alex. Trentacinquius, varriar. refolut. liib. 1. titulo depia caulfa, $n$. ${ }^{13}$. 6 14.fol, 186 . fed in cafu prafenti difpofitio norit fuit pro pauperibus maritandis, fed abfoluté pro maritandis virginibus de fua cognatione, nec paupertatis mentionem fecit, neceam qualitatem requifivit teftator; ergo dici non poteft, hoc opus pium effe loquendo de opere pio privilegiato, nec legatum, five difpofitionem ita factam, piam caufam dici.
Et urgetur difficultas, quoniam cùm teftator virgines de fua cognitione, \& fic confanguineas (ut dixi) yocaverit, non videtur dici poffe caufam piam effe, juxta communem illam Interpretum traditionem, quod in dubio cùm dux pofflunt capi conjecturæ, una quodd difpofitio fit facta contemplatione confanguinitatis, altera quod fit facta intuitu paupertatis, \& confequenter pro anima teftatoris magis prafumitur facta contemplatione confanguinitatis, infpecta caufa naturali, quæ potentior eft, quàm accidentalis : argumento 0 .t.tutor, S. que turoribus, ff.de excuf fat.,tutorum, per quem textum ita fanè frripferunt Baldus, Romanus, Decius, Alciatus, \& Cephalus, quos recenfuit Cardinalis Mantic. de conjectür. ultimarumm volunt,. lib. 6. ritul. 3. num. 19. fol.,215. ubi dixit, ab hac fententia (licet dubitaverit) non tamen aufum effe recede-

fuperiorem autem ex Baldo, Romano, Decio, \&\& aliis nunc relatam fequuti etiam fuere Tiraquellus idem in $L$.f. iunquams, in verbo, conationem, num, $i 7$ Azebuedus, in confilio 16 . num, I4. 15. © 16 . ubi citat Bartol. Bald. Socinum fenior. Calcanum, Craveram, Roo manum, Parififum, Cephalum, Laram, \& Peraltam, ita tenentes : Jacobus Menochius, lib, 4. prafumptione 115.n. 5. ©n. 9 . quii poft Gloflam, Balduri, Rolumum, Decium Tiraquellum, Alciatum, \& CephaIum tradidits quòd legatum relictum pauperi fanguihe conjuncto, non prafumitur ad piam cauffims \& ob pauperiatem factum, fed ob fanguinis affectionem: Ludovicus Cafanate in confilio 27. n. 11. © 12 . \& inde Joannes Gutierrez, Cannonicaruan quaftionum, lib. 2. cap. I1.n. 39, ex Corduba, \& Lambertino probavit, quòd legatum relictum confanguineis pauperibu', debetur confanguineo propinquiori, etiamfi aliquis confanguineus fit pauperior, quia feilicet confanguinitatis caufa praferri videtur à teffatore.
Denique, arque ex alio ougerí difficultas videtur, quod in confideratione haberi non debeat, teflatorem ipfum in dit̃o codicillo ordinaffes atque difpofuiffe, quòd deficientibus virginibus de fua cognatione, diCa bona inter pauperes diftribuerentur: \& proredemptione captivorum, \& treserigerentur, atque fundarentur capellanix; Nam adhuc videtur quòd cc: ${ }^{2}$ a pia dici non debeat quantum ad privilegia, quia Mia non conceduntur, nili quando legatum primariò \& principaliter relinquitur ad pias caufas, non verò quando fecundariò deficiente prima \&\& principali difpofitione; ; ita fane annotavit Bartolus in Lultimam, num. 1. ff. de his que pro non frriptis babentur. Et dicit fingulare Jafon, in $l$. Marcellis, nuim. 36. © . 37 .ff. ad Trebellian, firmaruyt Tiraquellus, de privilegis pie cautfa, privileg. 2. in verfic. hoc autem, Covarr, in cap. relatum 1. num. 2. de teflamentis. Alexander etiam, in 4 . extraneum, num, 7. © 8. C. de hared, inffit. ubi inquit, to quodad cognofcendum, an caufa fit pra, neche s debet attendi principalis difpofitio: Baldus in conffil. 230. in fine, lib. 5 , Caftrenfis in confil. 197. int principioto. lib. is. Fredericus de Senis, in confil. 217. per totum, Calderihus, in confil. 337. aliaas 8. de teflamentis. Ubi fingu- Is hariter inquit, quòd legatum non dicitur ad pias caufas, quando relinquituir uxori, \& deinde poft ejus Portem fubltituitur Ecclefia. ©uocirca M. Anton. Peregrinus de fideicomimijfis, artic.,2,n.8 8 f.ex Romano, 1 in conf. 206. Alexandro, in conf. 20., circa finem, lib, 3. concludit, regulam non detrahendi Falcidiam, aut Trebellianicam ex relietis ad pias caufas, habere locum in relictis pure, aut in diem certam fecus in relictis conditionaliter, quorum eventus eft incertus, prout etiam tradidit Alexander ipfe, in $h$ cùm dotem sff. ad legem Falcidiam.
Verè tamen, ex hoc non modò non augetur, fed nec inducitur aliquo modo difficultas, utpotè cum ab initio, ex preffumpta non tantum, fedetiam velut manifefta dieti teffatoris voluntate, pro virginibus confanguineis pauperibus maritandis, \& pro his quax pauperiores exiftimant, pro anima etiam, \& intuitu pietatis principaliter difpofitionem effe ${ }^{\text {factam }}{ }_{2}$ ex his eliciatur aperte, qua inffa hoc codem cap. ad finem fecundi fundanmenti partis contraria adnotabuntur. Sicque caufym ipfam ab initio fuiffe piam credendum eft neceffario, nec pendere ex futuro eventu; cùm unum, vel aliud non poffit non evenire, utrumque autem ex verbis teftatoris, \& prafiumpta, evidendi tamen voluntate ipfius ad cauSam piam pertineat. Ex futuro autem eventu pendeat duntaxat, an confanguinex pauperes, $\&$ de cognatione extiterint, nufquam verò quod difpofitionis modus fervetur, juxta quem, cum tractum fucceflivum, \& in futurum perpetuum difpofitio ipfa habeat, etiam confiderato futuro eventu, traditiones Interpretum fuperiores locum obtinere non
poffunt
poffunt, cum ita re accepta, non modò parte aliqua, aut nomine tenus pix caufe, fed omni commodo bonorum, \&ceffectu ipfo voluntatis, \& difpofitionis expreffle teftatoris, pia caufa defraudata remaneret; quod impium effet, \& voluntati ipfí adeo repugnans. Pratereà \&s tertiò, pro eadem parte dicti filij legitimati, \&\&à parte in teftamento haredis inftituti, urgere videbatur, ex dictis quorandam teftium conftare, ac deduci, partem ipfum tempore codicilliconfecti, fanæ mentis non fuiffe, fed potius mente ipfa, \& intelleftu, ob morbi gravitatem turbatum, fic ut teftatori, vel codicillum ordinare non potuerit: cum autem mentis fanitas, \& integritas in teftatore defideretur omnino, l. 2. .f. de teftamentis. 1. . enium, C. qui teflamenna facere poffunt, l. 13. tit. 1.partit. 6. \& exornant Authores quamplures fatim \& commemoran-
di, Men di, Menochius etiam, lib. 4 . prafumpt, 8. num. 31. fequitur proculdubio codicillum ipfum non valuiffe,
nec minus in nec minus inftitutionem predięam, teftamento faCtam alterari potuiffe; utpote cum codicillus, aut te-
famentum valere non poffit, nificondit qui fanam mentem, \& judicium integrum recinet, aliàs fit jnutile, ex eifdem Juribus: \&l.f furiofuni, $G$. quiteflamentä facere poffunt, S. praterea, Inflitur, quibus noneft permi ghinit fac. teffament. etiamfif favore pix caufe difpofitio fieret (prout factam in prefenti pars altera contendit) ita fanè poft alios multos, etiam tavore pixe caufe non obftante annotarunt, at-
que exornarunt $J$ que exornarunt Julius Clarus, f . teftamenrum, quaff.
5. Burgos de Paz in confil. Gomezius, in 1.3 . Taurri, numm.6. Jofephus Ludovicus decifonene 1 .Hippolyrus Rimanaldus, in conf. 809 .. ili. 7 . Sfortia Oddi, in conf.93. Cardinalis Mantica, de conjeet. ultim. volunt. lib. 2. titul. 5 . Jofeph. Mafcard. de probart. conclufione 1048. Jacob. Menochius, lib. 6 . prafumptione 45. Petrus Surdus, in confil. 89. libro primo, Nicolaus Reufnerius, lib. 1. decifione 8. ex num. 43. Antonius Pichardus, in d. ©. praterea, ex num. 1. cunrfeq. Cardinalis Tuchus, pratticar. con-
ciffion. Vincentius Caroccius, , affu, five decif. 23 . noviffime Jofeph. de Sefe, decififone Regni Aragonum ;6. per totank: infinitos alios fiens, confultoque pratermit-
to : quonim Is jecturis fane, vel infanæ mentis, aut dementiæ, vel furoris agetur: fana autem mentis non praffumitur, fed potius demens teftator, qui non haber memofiam ordinatam, prout relatis aliis Auchoribus adnotavit Petrus Surdus, d. conf. 89. num. 5 . lib. 1. Burg. de Paz, d. conf. 1 1.num. 12 . qui expendit, ditaml. 13 .titul. 1, parritut 6 . in illis verbis: Orrofi el que fuefe $\int$ at lido de memorias: no puede bazer teffainento mientras
que fueredes memorado, latius Mantica , lib. .2. titul. s que fueredes memorado, latius Mantica, lib. 2. titul. 5 . ${ }^{16}$ tus, prout conftitutum teftatorem in cafiu prefenti, \&\& intra unam horam deceffiffe p obatur. Ita fane tradiderunt, \& teltarorem conftiturum in articulo mortis prefumi mortis propinque cogitatione turbatum, \& non integre nec fanæ mentis, Icripferunt Prepofitus, in cap. tanta, num. 7 .qui filij fint legitimi, Butrius, in capp. per venerabilein, num. 13. eod. ritulo, Rofelus, in traturutu legitimationsun, de effectu matrimonij, n. 38 . of 41. Celfus Bargal. de dolo, , lib. 3 . cap. 7 ,num. 25 . in fine, Paulus Caftrenfis in noftris terminis, in conf. 155 . num,2. Lib. 1. per text. in bat confultijima, I. ac cium bumana fragilitas, $C$. quai teffamenta facere poffint, quif fubdit, eum mortuo fimilem effe, per $l$. jubemuss C.de teftamentis, \& fequitur Socinus junior, in conl. 183. ex num. 1o. lib. 2. refert Cardinalis Mantica, confirmat ea ratione, quod tunc temporis memoria redditur imbecillis, \&e torus languet intellectus, nee prefumitur quis habere animi confilium, nec intelleaum, ut ex mente Ariftotelis fcribit Baldus, in $h_{0}$
ult. circa principium. n.14.C.de bonis que liberis : \& idipfum tradit Francifcus Patavinus, inter confilia ultia marrum volumtatum, tib. . . conf. 158. num. 37.38.639. ibi: Quiua, ut prafupponitur, illa teffatrix erat conffituta circaa mortem, quiaparum pòft decefit , 心ideo prafumitur non deliberatione, Sedi mortis cogitatione turbata iil feciffe, \&c. Facit Menochius, lib.4. prefump. 8. $n$. 33. 36.04 . 4 . facit denique, teftamentariam, \& dif ${ }^{17}$ pofitionem aliam quamcunque in mortis articulo faCam, prefumi a lege dolosè \& fraudulenter fieri, ut probatur in $l$. filia mee, ff. foluto matrimonio, ubi Albericus, Imola, \& Alexander, Angelus, Prapofitus, Albertus Brunus, Cattrenfis, Joannes de Anania, \& Lud. Bologninus, quos Francifcus Burfatus retulit in conf. 40. num. 62. lib. I.
eftiuart videri ededuci, dia depofitionibus quorundam perfuafionibus, \&\& coactionibus, atque importunis \&t dolofis precibos, \& fic per vim \&c metum factam fuiffe, acex confequenti nullam, nec ad infirmandum teftamentum precedens in favorem filij factum, potentem. Id quod probatur inprimis Pe ri Surdi authoritate, atque in eadem filij legitimati, qua verfamur, fpecie, $\&$ refolutione, in conf. 373 . fubn. 10.6 n. 11. cumfeq. lib. $\mathbf{3}$. quò loci in hunc modum frripfit : Quibus tamen non argentibuss, arbitror juffiorem effe caufam Domini Anronij Maria, , ad eum pertinere banc Domini Hiero-
nymi hareditatem, qui fuerat in priori tef anento nymi hareditatem, qui fuerat in priori teffamento fori-
ptis hares, of queem etiam Pectafet hareditas ab inteflato, cimm fit domini Hieronjmi filiusleg legitinatus , qui proper legitimationem nibil diffort àlegitimis. Unde fublato de medio ultimo parris fuii teffamento, vel fuccederet ex priore, vel baberet patris haredifitem ab inteffato, ac f inullum reffananentuim condidilifer. Et quamvistefta-
mentum ultimum qubad extrinfecam formam, babbat $\overline{\text { oos }}$ menrum ultimum quiad extrinfecam formam, babsat jow
lemitates omnes momenti, oे ubi validum fit, venit revocandum, feu ainnu'andum. Fuit enim condirum per blandititas $\mathcal{O}$ - fuggefiones, qua fuerrunt adhibita ab̄ uxore Domini Vincentij), qua, ut teffes dicunt, importune illum fimulabat, © continuis hortationibus impellabat ad revocañdum primumitefamentrum, ơ novum aliud faciendum, of absque intermifione aliqua vexatus, ơ tandem expugnatusus ut à moleftiaf e redimeret, devenit ad fationem teffanimenti pradidi, ol alterius revocationem, Dicienim poreff, eum teffamentum feriffe, non ex fui animi fententria, Jed ad alienum arbirrium, © $\circlearrowleft$ fic impellentibus Uuafionibus prolatum non valere, quia iterate of molefta perfunfiones vim babent cottionis, \&cc.
Hecquidemà me non otiofe, autextra propofitum, fed ideoे, atque ad litteram tranfcripra, quod in eadem fpeciefilij legitimati, in priore teftamento inflituti, \& codicilli poftmodum alterantis, vel revocantis teftamenti difpofitionem: ob ipfammet rationem iterat 2, , \& molette perfuafionis; \& quùd codicillus fuiffet conditus per blanditias \& fuggeftiones quorundam religioforum fratrum, \& confanguineorum prafati teftatoris, qui importunè illum ftimulabant, \&\& continuis hortationibus impellebant; cundem codicillum infirmandum,\& ipfo fublato de medio, vel annullato, ex priore teftamento filij legitimatum fucceffurum, pars ejuifdem fliji inftanter petebat: pro quo \& predieta Petri Surdi refolutione fortiter etiam adftringit, teftatorum voluntates liberas effe debere,atque in afu tettandi confenfum requiri cum qualitate libertatis plenx, omnino \& abfolute liberum in difponendo, l.I.C. .de facrofantitis Eccleffiss ibi: :liber fit flylus, \&in terminis, fic advertunt Jac. Menochius dertbitriis, lib.2.centuria, $4 . c a f f_{\text {u }} 395 \cdot n$ n, I. Conftantius Rogerius, in C.I.ff.de teft.tmentis, $n .2$. Petrus de Peralta, in l.fig quis in principio teflamenti, ff. de legatis $3: n$. 24 is verf, ex quibus manet, \& num. 132 . ubic citat vefba legis Theodofianæ, que fic concludunt: Joannes Baptiita de Plotis, in conf. 168, n. 52 , inter confilia ultimus ruis

20 rums volan. volu.2.dicens, quod leges volunt, cuique liberam voluntatem effe in teftando, \& odio habent adulationes, \& fuggeftiones, \&c importunitates, \& cetera alia que fiunt teftatoribus, fi exillis quocunque modo abfoluta omninò, \&c plena, liberáque eorum voluntas impediatur:Molina etiam, in commentaris de Fuftitia o 7 Iure, lib. I traCtatu 2. difputatione 153. in verf. quod ad fecundum attinet, folio 371. \& in id ipfum pungit l.26. titul. I. partita 6. prout annotavi, \& hæc eadem fcripta reliqui, quodition. bar. controv. Furis, lib. 3. c. 1. num. 6. quinque feq. \& ibidem n, 105. poft Jac. Menochium, d. cafu 395.
 itator, cum adductus immodicis perfuafionibus, teftatus eft, vel allectus ad fic, vel certo modo teltandum,autde rebus fuis difponendî, vel ad jam conditum teftamentum revocandum, vel non revocandum:tunc equidem dolus prefumi ur. Et $n$. IO6.ex eodemMenochio reddidí ratione: quia perfuafiones multe arguunt dolum, $l$. cum quis, ubi Bartolus, \&c Gloffa,l. apud Celf. ff.de doli mali except. Peregrinus, 23 referentes alios, de Fure fifci, l.2.a. 6. num. 1 2.Perrus Surdus, ditto confilio 373.n. 14. lib. 3. ubi quod iteratæ \& moleftæ perfuafiones habent vim coactionis 24 dicit Jureconfultus, Per fuadere f. de fervo corrupro, ubi \& cogi $i$ ibi parere. $l .3$. I. $\sqrt{2}$ q quis volentr.f. de de lib. bomine exhibendo: quinimo folicica fuafio, plus eft quàm 25 compulfio, utex Oldrado, Caft enfe, Deciano, Craveta, i\&Curtio juniore advertit ipfeSurdus, $n$. I5. \& 26 ultra eum CardinalisMantica, de conject. ult. vol. litro 2. titulo 7 . num. 4. ubi obfervavit, quàd teftatoris metus arguitur ex perfuafionibus multorum factis cum calliditate ${ }_{2}$ ac variis moleftis, m ximèfi ils le ægrotus erat:quoniam(ut dicit Alex. Raudenfis;
27 decifione 25 . num. 2.) ægroti intempeftivis fuafionibus non audent refragari : \& eleganter Afflittis, decijlione 69. numero 4. \& ibidem Cæfar Urfillus, in addit. numero 10. Parifius, in confilio 67. numero 70. lib. 3. Petrus de Parala, qui fuperiora comprobat nonnullis, in dicta l. fi quis in principio teftamenti, numero 94. Pelaez Mieres, de Majoratu, prima parte, quaftione 25 . prout eos retuli quoque diato capite primo, libri 3. numero 110 . ơ duobis feqq. ó numero
28 113, expendi Jura nonnulla ad probandum, perfuafionem nimiam, \& violentiam æ uiparari, tex um videlicet, in l. prima. C. ne filius pro patre, 心 in l. 5. C. de apoftatis, ov in l. unica, C. de rapta vire ginum ơ in l. prima, titulo 19. partita 7. ibi; Como manera es defuercajes fol zaiar. Et numero 114.6119 .
29 adduxiquoqueJura nonnulla ad probandum quod importunæ preces habent inftar, imò effectum, \& vim jufti metus, qui caderet in virum conftantem, ficque actum factum prerextu earum reddune meticulofum, \& generaliter refcifioni ex edicto Qrod metus canfa, fuppofitum: \& num, i 16 . © 117. commemoraviquamplures authoritatesDoctorum, qui variis in caufis, \& negotiis refponderunt, per 30 importunitatem obtenta, \&\& ad perfuafiones moleftas facta, non debete valere, \& dici fieri in vito dan1 te:\& n.126.內 feq. latiùs fuperiora omnia exornavi; atque $n .130$ đ duob. Seq. dixi multò mazzis ea procedere, fi à conjunetis, \& confanguineis preces, perfua2 fonéfve inferantur, (prout in cafu præfenti illatas contenditur] vel fiteftator ægrotus fit , \& in gravi infirmitate, atque periculo conititutus, [prout etiam erat in prefenti] runc namque facilè aliorum precibus acquiefcit:quia timet ne ab eis derelinquatur, fi ea negaverit que fibi petuntur, ficuti exUrfill.in addit.ad dec. Affia 69.n.9.Parifio,d. conf. 67.n.70. ơ 71.l.3.Alex.Raudenfi, dec. 4 5.n. 4 2.parte I.Hier.Al33 17. ibi notavi: Et tandem, ipfomet cap. I. d. .l. 3 . concludendo materiam, frripfi, iteratas \&\& moleftas
perfuafiones, atque importunas preces, in has fpecie dolumadmixtum continere eo ipfo, quoditerantur, aut inftanter, \& nimiè repetuntur:nec alium dolum de per fe requirisprout in terminis adnotarunt Tib. Decianus, in confil, 6 5. num, 2. lib. 2. Jac. Menochius, prafumt, 12. n.8. © 9. lib,4. Alex. Rauden= frs,decif. 45.n. 15. parte 1. Palaez à Mieres, de mas joratu, parte 1. d. queftione 25. numero 9. \& apertè fentit Petrus Surdus, c. conf. 373 . n. 14. © $15 . l .30$
Quintò, atque pro ipfamet parte urget fimiliter, hactenus numeris precedentibus adnorata : iteratáfque \& moleftas perfuafiones di ctorum fratrum, \& confanguineorum, fortiori ratione in cafu prafenti mi litare, \& obtinere debere, propterea quod inftitutió dicti filij legitimati inteftamento prius tacta, per codicillum pofteà [ut fæpè dixi] conditum alteratur, \& reformatur omnino : idcircè codicillus ipfe in prejudicium dicti fliji inftitutieffectum habere non debet de Jure, idque juxta fentenبmm illam AngeIi in h. non enim, ff: de offiviofo teffamerto, ubi concludit, quod teftamenum prin um, fi fuafionibus, vel fuggeftionibus alicu,us mutetur, avocatur hereditasà fcripto hærede in teftamento, \&applicatur ei qui fcriptus fueritin primo teftamento , prefertim interveniente dolo, \& falfa fuggeftione; \& dicit ipfe Angelus, quòd habuit in facto, cùm unus teftamentum factum ad favorem quorundam Religioforum revocaffer inftigationibus alterius, qui dicebat, illos malè erogaturos hæreditaté, \& non effe ber æ conditionis [ prout de dicto D. Franc, Nunnez de Pràdo, diatum patri ejus fapiffime ab eifdem Religiofis, \& quòd ludendo con/umeret patrimonium, affe" runt' teftes nonnulli ] idem Angeius, in I.ult.C. fiquis aliq. teftatoriprobibuer.ubi idipium tenet, \& fec,uunturCæpola, Jafon, Marfilius, Ruinus, Barbatia, Parifius,Afflictis,Socinus jun.Guil.Bened.Nevizan.Cofta, Craveta, Menochius quos retulit PetrusSurcus, d. conf. 373. num. 16. per totum, lib. 3. atque in eum fenfum accipit eos, ut dolum non exigant, fed folis contenti fint inftigationibus: \& confequenter dicit hoc procedere, etiamifi non interveniant falfæ fug. geitiones, fed folæ preces, \& inftigatione ad præjudicium alter us jam inftituti:quia multa honeftè accipiuntur, quæ inhoneftè petuntur: Et ejufdem Petri Surdi fecificam ego mentionem feci $l$. 3. d. cap. 1. n. 18 r. ubi fententiæ Angeli ielatæ recenfui fequaces, Caftrenfem, Alex. Cæpolam, Palacios Rubios, GregoriumLopez, Bernardum Diaz, Aviles, Cravetam, Joan. Gutierrez, Marfilium, Socimum \& Nevizanum, Alexandrum etiam Rauclenfem,den cifione 45 . ex n. 53 . cum feq. prima parte: gui ctiam in ea opinione refidet, quod cum agitur de teftau mento jam condito revocando, blandit æ folæ, \& perfuafiones abfque probatione, quòd fuerint dolofæ, fufficiunt: \& addo nunc Burg. Sel, de pace idem tenentem in conf, 1 f . nimero 22.
Facit etiam \& fexto loco pro eadem parte codicilli ipfius nullitatem aliam ex eo deduci, \& probari, quod dictú codicillum coram prefato teftatore \& reftibus fuiffelectum non appareat, nec fuiffe lectum prefumatur in dubio, nifi probetur ab co,qui fe fundat in ipfo codicillo cui onus probandi incumbit: $f 1$ cuti hac duo longa ferie à me prolata, atque probata fuere fuperioric. preced, n.87.88.6 89. quò loci ex relatione Bartoli, Baldi, Alex. Argeli, Decij, Bolognini, Ruini, Campegij, Caftrenfis, Cumani, Felini, Socini, Celff, FrancifciManticer, Didaci Covar. Menochij),Surdi,Mafcardi,\&Petri Magdaleni obfervavi, teftamentum nuncupativum in publicam feripturam perNotarium redactum, non tamen lecium, 35 nec publicatum coram teftibus, \& teftetore, dici imperfectum imperfectione, fiveratione voluntatis non completæ, nec confummatæ; prout iidem Authores obfervarunt, relati difte numero 87 . \& ufque aced 36
proceders
p:ocedere ex fententia ipforum, ut ex defectu voluntatis, \& folemnitatis non valear, etiam quoad liberos, nec quoad piam caufam, ut ibid. notavi dicto n. 83. © 89. ubi Authores quamplures ita tenentes 37 recenfui. Addidi etiam idipfum procedere;non modo de Jure communi, fed etiam de Jure hujusRegni, nec aliàs teftamentum nuncupativum coram Tabellione tactum valere, quàm fi corá teftatore, \& teftibus leCtum fuerit, \& retuliCifuentes, Caftellum,Anton.Gomezium,Rod.Suarez, Didac.Perez, Tellum 38 Fernandez, Cov.Burg.Sal. dePace; Matienzú, Azevedium, $\&$ D. Spino. Addidi denique eod. $n .89$. onus p obandi teftamentum fuiffelectum, ei incumbere, qui teftamento fe fund $t$, nec prefurni fuiffelectum, nifi probetur ab eo. Etretuli Covar. Ruinum, Surdum, Graffum, Manticam, \& Matienzum, ita tenentes, quos ideo non repeto, nec latiùs fuperiora comprobo, quod d.c. pracedenti, adeò longa ferie exornaverim atque mprobaverim; \& eade iterum adduxerim ex num.94. ufque ad n. 99. Et idipfum, videlicet quod teftamentum non valeat, fi non fuit publicatum, reli太tum, \& confirmatum, nee publicationem prefumi, alios Authores referens obfervavit Surdus, in conf. $515 . n .16 .6$ 17.l.3. \& fingulariter declaravit.n. 7 8. in fin. in verf. pari modo non arger, \& n. 79. Cùm ergo in prefenti non appareat, dictum codicillum(qui à Tabellione publico confectus fuit) coram dieto teftatore \& teftibus lectum fuiffe, nec id prefumatur in dubio, \& alia fimul fiaudis,five fufpicionis adminicula adfint, videturneceffariò dicendum, quod dictum teftamentíantea factum, in viridi obfervantia remanferit, nec potuerit alterari per dictum codicillum, five codicillus ipfe vires habere non potuerit contra ipfum teftamentum: idque ma39 xime ob rationemillam àBarbatia in hac eadem leetionis, feu publicationis teftaméti materia confideratam,teftamentum inquam ideò legi debere,ut clariùs appareat de deliberatione teftatoris, \& ne decipi poffit : ob rationem etiam alteram quam eod, cap. pracedenti numero 97. adduxi.
Septimò deinde, hæc ipfa pars filij prædicti legitimatifundatam videtur de Jure habere intentionem fuam (quando fuperiora non intervenirent) ex refcripro folo invictiffimi, \& religiofiffimi Regis noftriPhilippi, legitimantis eum in ampliffima forma, \& cum omnibus claufulis legitimationis pleniffimæ ut ita legitima faltēei deberetur, \&relinqui debueri tanquam filiis legitimis, nec in ipfa potuerit projudicium eidem quovis modo infligi, nec gravamen aliquod adjici,quæ tamen in cafu præenti reli\&ta non fuit.Idautem ad oculum non modò puret; 40 fed \& facilis quoque probationis eft:nam in terminis Juris communis nullus ambigit, legitimos affequi Jura omnia legitimorum, \& fuorum, \& fucceffiones omnes, quas habent illi, qui ab initio legitimi nafcuntur, nihil ab eis differentes, ut in 1. fi te parens, ubi Baldus notat, C. de fuis o legitimis, ó in auth. quibus mod.nat, efficiant. legitimi, S. fit igitur, collat. 8. Wo 41 inl. 9 . tit. 15 .partita 4 ibi: Efi los oviere, herederan fu parte, como los otros hijos leg itimas, que ovieren de mugeres legirimas: \& legitimationis causâ incipere effe in parris poteftate, ut in d. authent. quib. mod. natur. effician.legitimi, $\mathbb{S}$. liceat igitur, collat.6. ibi: Et fuos de catero, ©' in patris poteftate babere: $\&$ in $\mathbb{\$}$. quibus connumerari, Inflitut. de bared. que ab inteft. deferun. ibi : Suorum IJura nafcantur, \& in I. certuinff.de injufto rupro: \& in fpecie notarunt Baldus, in $l$, eam quam, $C$. de fideicommiffis, colum. I. Jafon, in confil.202. in 5 . colum. l. 2. Craveta, in confil. 138 col. 2. Parifius, in conf. 33. ex n. 1.lib. 1.Antonius Galeatius Malvaffia, in confil. 18, ex n. 33 . cum Seq. volam. 1. \& exornant quamplutimis Gregorius Lopez, in diffal. 9. tit. 14. partita 4 . in verbo, $f$ i los ovieren. Andr. Tiraquellus, inl. fi unquam, in verb. fufceperit liberos,
num. 78. ubi multa de his fubdit: Joannes àRojas, in Epitome fuccef/ionem, cap. 23. per totum, maximé ex num. $34.6 u m \mathrm{Jeq}$. ©o num. 47.6 feq . Ludovic. Molina, de Hipanorum primogenis, l. 3.cap. 3. Cardinalis Mantica, de conjectur. ultimatr. volunt. lib. I1. tir. 10. M. Anton. Peregrinus, de fideicommij is, art. 23n. 26 .fol. 212 . Alexand. Raudenfis, de analogis. lib.1. c. 3 6. Cævallos, commun, contr, commun. quaft. 2. ubi late. Andr. Fachineus, in conf. 2. b in conf. 3. lib. 2. Georgius de Cabedo, decifioneLufitania 69.ex n. 2. cum eq. BorgninusCavalcanus, dec, 32.n.19.62 20. parte 3. Gdecif. 33.n. 4. © n. 9. cum feq. parte 4. Petrus Surdus, in conf.75.ex n. 1. lib, 1. Guillerm. de Cervantes, in l. 12. Tauri, ex n. 43 . cum feq. Azevedus, in l. 10. tir.8.l. 5. ex n. 2. cum feq. ơ n. 43 . \& ibid. Matienzus, glof. I. © feq. Francif. Vivius, decif. 213 . l.2. Michaël Graffus, $\mathbb{I}$. Fucceffio ab inteffato,quaft. 19. ex num.9. Caldas, de nominatione emphyteutica, 1.p. queff.21. per totam. CardinalisThufcus,
 219 . fol. 223.SfortiaOddi, in confil. 1. per totum,quò loci in materia legitimationis facit nonnullas, \& notandas regulas,five conclufiones generales, quibus duci aliquando unufquifque debebit, ne in eadem decipiatur materia : Aliqua etiam frribit in conf. 16. \&Marcus Ant. Eugenius in conf. 57 .n. 16. ufque ad nu. 32. qui coacervando traditiones Doctorum in hac ipfa materia, inquit, quòd legitimatus per refcriptum æquiparaturlegitimis \& naturalibus, ut $i b i$ dita $n$. 16 . \& nihil differt à legitimato pér fubfequens matrimonium, ut ibid. $n$. I7. nec à legitimis, ut $n$. $18 . \&$ habet verum fatum legitimorum, ut $n$. 20.8 æquiparatur filio legitimè nato quoad fucceffionem, ut $n .21$. \& habet exiftentiam fuorum hảredum, ut $n .22$. \& eft agnatus, \& agnatic per eum confervatur, vi num. 22. Cujus tamen contrarium Lud. Molina, \& alij relati fupràs, tuentur: \& agnafcirur non folum patri, fed etiam omnibus ut $n .24$. of $88 . \&$ communeratur in num. duodecim filio- $4^{2}$ rum ad immunitatem obtinendam, ut per eundem Eugenium, n. 25. poft Ruinum, in conf. 124.n. 5, l.4. Rolandum in conf. 67. n. 18. l. 3. SX jura omnia 43 loquentia de filiis verè legitimis, locum habent in filiis legitimatis, ,. Liberos C.de jure deliber andi. Rojas, in Epitome fucceffionum, d. c. 23.n.35.6. 36. Guill.de Ce vantes, iu d.l. 12. Tauri,n. 44 . qui inde poftLu\& alios Interpretes ad queftionem infert, \& . 1 . 3 . latè profequitur $\mathrm{ex} n$. 42. cum $\int e q$. utrùm inquam Iegitimatus deficientibus legitimis poffit ad majoraturn admitri:cui junge Azevedum, in dittal. 10. tit. 8. I. s.n.4. © n. 17. Blafum Flores Diaz de Mena, in addit. ad decifiowem Gama 279. ubi feptem conficit conclufiones in hoc articulo, \& materia fucceflionis fliij legitimati:Et maximè vide(quod attinet ad fideicommiffa \& majoratus) in $4,5.6$. © 7 . conclufione, Cævallos, comm. contra comm. queft. 3.n. 25. © n. so. cum feq. relatos per eum ibidem, in verfic.ad fecundam conclufionem, Fachineum etiam, ditto conf.2.む 3. locis 2. Cavalcanu.n, in $l$. relatis fupràM. Ant.Peregrinum, de fidei commifis s,ditto art. $23 . n .28$. of 29 . ubi duodecim exemplis, \& juribus of tendit, leges etiam exorbitantes, loquentes de filiis, \& filiis legitimatis naturalibus, locum quoque habere inlegitimatis, modò plenariè legitimentur : Aquilinus etiam, in repetitione l.fi is qui pro eimptore, ex $n .155$. $u$ (que ad $n$. 177. ubi longa ferie agit, utrùm difpofi- $4 i$ tio, five legis, five hominis, tractans de filio fimpliciter, vel de filio legitimo, comprehendat legitimatum: de quo etiam agunt Authores cirati fuprà nu. 41. \& nonnullos retulit Azevedus, in d. l. $10 . n u .5$. CaldasPee eira, d.queft. 22, ex in n. 25 .cum multis feq7. Sicque juxta fuperiora, legitimatus per refcriptum
efficitur legitimus, prour tenuerunt Bart, Bald.Paul. efficitur legitimus, prour tenuerunt Bart, Bald.Paul.

## De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. XXII. <br> \& Alex, quos confulendo, fequutus fuit Philip, De-

cius, in conjfi. 365 . num. 5 . \& complures alii relati per Tiraquel, $t \boldsymbol{m}$ d. 1 . fi unquam in verbo fufirperit $l i$ beror, nim. 77. \& conftanter defendir Joannes M. Aquilinus, in dicta 1 .f fì qui pro emprore, ex num. 154 , ubi hujus partis rationes, \& fundamenta adducit, \&\% contratix partis argumentis fatisfacit pleniffimè, Concludit etiam, legitimatum, legitimum fimpliciter proprie appellari, \& licet in multis à legitimo iple differat, non tamen ob id fieri, quin fit verè legitimus; \& refert alios Authores ita tenentes. Jafon tamen, in eadem 1 .f if is qui pro emptore, vx num, 259 . wque ad hum, 285. pro fîtione tenuit fecurè, \& fic legitimatum, non verè, fed fictè dici legitimum, Et ejus opinionem quamplurimi fequuntur relati per Tiraquellum, in ditc. ver bo, fulceperit liberos, $n u m, 96$. Octavianus Cacherannus, decif. Pedernonivana 12 I. num, 6. \&\& alii commemorati per Pcregrinum, aitio artic,23. © 30 . qui articulum abfolvit, dicens, legitimatum non effici verè legitimum, xquiparari tamen legitimo: Antonius Galeatius Malvaffia, in
conf. 116, ex num. 66 , Cardinalis autem Francif num. 78 . volumine I. ultimar, volunt., It, it tut cus Mantica, de conjectur. num,10.13.14. If. © , 1, 10. num, 4. © num, 6. 6 tat, ic 13.14. 15. '́ 3 I. rem hanc eandem difpu. diftinctionis opinion adducit: fubdit tamen feedere cordari. Et verè diftinctios hapugnantes poffe converiffima eft, ut filinetio, atque concordia ejusdem gitimus ordinaria leet legrimatus, non fit verè leex matrimoniali \& perinde accipitur conjuntione, fed habetur pro tali, Prout verd legitur, ac filegitime conceptus fuiffer. vérè legitimus, cum eft actus juris civilis, dicitur quam effe idoneum ideain aliud fit, effe legitimum, \& tunc quidem jure negari don poreft, quin levilit, matus beneficio Principis, non poteft, quin legititimus: Et tandem Meris, fit vere \& proprie legiillam Baldi, $m$ Io cuim acututifi iple adducit doatrinam mifiri, dicentis, quod legitimatio eft verus flatus legitimorum, licèt non fit verum principium. Et eundem Baldum retulit Marcus Antonius Eugenius, in de analoogis dizto capit. 36 ,
anander quoque Raudenfis, quit, quodd legitimi 36, num, 66. ubi numiro 7 I , intus, fecundum famofius fignificarum: : $\varepsilon$ legitimaII quòd legitimatio eft fimilis Alchinix: \&umero 63 . $\$_{2}$ eft, guod legitimus dicitur legitimus per pofterius, id ${ }_{53}$ \&eft, gratitia, regeneratione, \& dono \& videtur renafci,
54 quod legitis manumiffo, \& pofthumo: \& num. 59 . refolutio pender à theoricis anateratæ per Doctores in effetu refolutivè tericis petrogorum. Et idem or quid fit tanumm, I. Gallus, fir de ditiber, Gpollonum, in $\mathfrak{I}$.
 vertit, legitimandi quatuor modos intor feq. ubi adper Juftinianum,ut $t i$ latiùs explicat, Et Marc fuife Eugenius, in conf. © 3 . num, 10, cum feq. Marc. Anton, Peregrinus, de fideciommij/is, arriullo 23. numero 32 . qui reate adnotavit, hæc omnia pertinere ad legitimationem reffitutivam, qua plenariè eonfert jura filationionis civilis noziam. 36 dicens, Quod legitimatio of tionem naturus, vel altios modos à aure fadas per reftrus
 prout fecundæo opinionis legitimatum dici legitimum, petinde effe, ac fiverè lesicimores declarant, ficque ${ }^{\text {non }}$ fit verè legitimus (egitimus effer, licèt principio poft alios concludit Antonius Gald dicebat) \& ita ${ }^{\text {in conf. }}$ 18. ex numm. 3n. cum feq. Gateatius Malvalffa, num, 66, volumine I. Georgius. de Cabed, 116 . ex Portugatlie 6otumine I. Georgius de Cabedo, deaif. Foam, del Caffillo Runorid, Controv, Juru, Tom, IV.

Percira, de nominatione emplyreutica, libro 4. iti. 62 . S. 4. d, q. 21. num. 25. ob 26 . deberi leque fit, legitimato per refrriptum Principis deberi legitimam, prout legitimè nato ; erfi inon fue-
rit reliat integra tum, prout egra legitima, poffe ageie ad fupplemeninteftato patreft verus legitimus ; \& fuccedere ab prateritum har limul cum aliis legitimè natis ; \&\% prour legitimus huseris jundi nullum teftamentram, querelam; \& prateriuer; \& injuftè exheredatum, perfonam, fraterteritum à fratre, qui inftituit turpera deníque certera omum teftamentum expugnare : ac mus, \& naturalis minia facere, que faceret, fil legitidè adnotavit, atquie ext, prout hece omnia, ita dilucivit Authorum M. Ant relatione alio:um comprobaant,23.n.27. Per totutum, Peregrinus, de fideicommiffiss adnotarunt Marc, Anton. .mprobarunt etiam, atque ó quinque feqq. Georgius. Eugenius,, con con. $57, n, 26$. Joannes Mar. Aquilinus, in d. L. . . . d decif. 69. n, 2. n. 174. Cardinalis Francícus M in is qui pro omptore,
 teflamentum, q. 84. Petrue num, 29. Julius Clarus, IS. 3. © 4. lt . I. quii adjiciti, quòd legitimarus for num, 2 . ftitui ficut legitimus. Tradiderunt etious debet in. ommaa Covart, in 4. 2. p. cap. 8. J. 8 . .t.2. Joannes a

 Thefaurus, decif. Pedemont, 11. Taurt, $n$. 66. Antonius in conf.277. num, 4. libiontanana 84. Joannes Cephalus,
 poteff, If. de le leatis $1, n, 334,0,1 ; 8$, \& in repert, 1, nemo Malvafia inc conf. 1 . 334.633 s. Anton, Galeatius decif. 4. n. 2. in tit, quit flitiumine I. Ceefar de Graffis, b. 10 , tit, 8 , ili, s, n, quin filii fint legitimi, Azevedus, in
 partitionum, , , 7 . 1 . 6.0 22. Alvarus Valafcus, inpraxi collationis. .7 . ex $n .39$. u/que ad $n .44$ ubi agit, an Flores Diaz de Mena conveniat legitimatis : Blafus fol. 59 . Pertus Gillenius in $\{$ adr. ad druif. Game $134 *$ qui ex $n, 22 \varsigma$, apit enius, in $\mathbb{S}$. G quid f tuntum, ${ }^{2}, 230$. lin quere poffit, quàm liberis jufo mamato plus refitis? Qux quidem quaffio ufo matrimonio quabium non haberex novis ho apud nos jam hodie dubus, ur fatim dicetur: Guill de goi conftitutioni. Taurrin. 4 :. Joañes deniquil. de Cervantes, in $l, 12$.
 in ftricta juris difputationea cur $n$. 48 . ufque ad $n$. 53 . ftionem, utrum legitimati per ref propofitam quaxpoffint rumpere teft contrarias opiniones amentum, fi pratereantur, \&\& tandem $d, n$, ex wes adduxiffer, atque fundaffer; enuntiat) fententii ceriori, \& communiori (ut ipfo matus per teffriptum Princit regulam, quod legititimis, \&\& haber jura furincipis, nihil differt à legifula moru proprio, teritus, rumpere tex cerra ficimua, poteft, fie eft pra-ante teftamentum, five poft tef ; hive fit legitimatus legitimè narus. Et idi e pof teftamentum fâtum, ficut dietis doctrinis pro legitimatis exped nonnullas ex tianus, dif feptation umm girenaris expendit Steph. Gra-
Hæc autem omnia ex $n, 40$. ponderare guin $q$; feq. legitimati jus (ut vides) fic indocere ara, ditai flii videntur, ut velut exprefla pro eo fitque probare afpetu evitabilia, \& quamvis eo fint, nec primo Tauri, qua eft, $C$ quamvis novilfimo jure 1.12 . longè diverfa fit ob'ervarics it. 5 o nove colitia. Regia, refcriptum legiuimatiatiog nam indiftintte blii per creati, aut per fubfequens materimonium legtiitinati filii) neque ex teftamento, neque ab inteflato fuccedere poffint, prater yuam in quinta parte bonorum patris, matrifye fure, quam eis duntaxat relinquere poffunt, quemadmodum excraneis, juxta difpofitio. nem $/$, , otut s. s.lib. 3 , fori, quaim quintam bonoram partem fí parentes filiis legitimatis non relinquerint,ne-
que ipfi aliàs unde commodè ali poffint, habbeant; ex teflamento, \& contra teflamentum, \& ab inteffato confequi poterunt, auteam faltem quintæ partis portionem, quæ unicuique juxta fatum, \& conditionem fufficiat,prout ex communi Interpretum hujus Regni refolutione, \& ipfarum legum conftitutione aperta adnotarunt Joannes à Roxas, in epitome fuctefionum, d. a ap. 23. n. 37. © 38 . Guillen, de Cervantes in $l .12$. Taurr, ,n,45.6. 49. Antonius Pichardus, ad tit. Infiturt. de hared, qua ab inttft. defounnt. S. Quintro, de legitima fliorum legitimatorum fucteffione, ex $n_{ \pm} 13$. cum foq. idque adeò indubitatum fit, ut majori comprobatione non indigeat : quarmvis inquam haec ita fe habeant de jure hujus Regni, flilis legitimis extantibus, \& inde ceffer difpuratio illa controverfa Michäelis Graffis 5. fucteffo ab intefato, quaforo $19 . n_{1} 10$. ipfis tamen deficientibus (prout in cafu prafentideficiebant \& folus legitimatus filius extabat) ex teftamento, $\& \&$ ab inteftato jura fuorum haredum retinent hodie ipfi flii legitimati, ficut olim; \& \& à parentibus preterititefta mentum rumpunt $\&$ infirmant, nec ifto cafu jus commune alteratur in aliquo. Quod ipfe Pichardus, wbi yup. $n .17$. fol. 127 1. poft Matiençum, in d. $L .10$.
 n. 43. 6 f fq. © $n, 49$. recte animadvertit, Cavallos quief fqq. © num. 3 6. ubi inquit, quod flius legitimatus, deficientibus fliis legitimis, fuccedit in omnibus bonis parentis. Sicque non modo in terminis juris communis, fed etiam legum noviffimarum hujus Regni, prafate omnes doctrinæ, traditæ ex $n, 40$. atque exn.s 5 . diati flii legitimati partes coadjuvant friciffimé; \& intađx remanent: atque in aliis cafibus coadjuvabunt, \& illefe manebunt, ubicunque legitimatio in forma ampliffima,\& plenariè facta fuerit, nec filii extent legitimi.

Et obtinebunt etiam ex fentrentia quamplurimorum, quarnvis legitimatio ipfa fit limitata ad jura fucceffionis, \& in ea, verba illa adjiciantür, quæ in ditta legitimatione reperiuntur, \& communiter in aliis legitimationibus inferuntur in hoc Regno, videlicet; Para que pueda auer,, y beredar todos g quale $f$ quier bienes mubbles, rayzes, y fimovientes, que por vos in vueffra vida, oo al tiempo de vueftro fin y muerte por vulino uffamento, ou tima voluntad, o, por otra mandas, dos, dexador, o mandados en qualquier manera. Idque juxta placitum \& refolutionem eorum, qui affevera* 3 runt, legitimato cum claufula, fine prajudicio veniens thum ab mitflato, vel ex uffanento, vel ut patri fuctedat in co , quod pater ipfe voluerit, vel reliquerit, vel fi voluerit, legitimamm deberi, quando aliàs eft plene refitutus, \& legitimatus. Et prexteritum ipfum, vel exharedarum,ea jura omnia habere, qux filis legitimatis plenarie, \& fimpliciter comperere dicebamus fup, ex, n. 40 . '̛ num. 57. © f fq. fic \&\& legitimæ fupplementum petere poffe: ita Gane Philippus Decius, in confit. 257 . ubi fortiflimis (ut ip fe putat) defendit rationibus, quod legitimatus fub formula memorata, non prohibetur retinere legitimam, \& Trebellianicam, habénfque minus legitimâ, agit validè ad fupplementum, quamvis in legitimatione diftum effet (etiamfi minor effet legitima) nifi talem a Principe habeat facultarem, \& conftet fpecificè eâ uti voluiffe; Caftrenfis etiam idipfum tenuit, in conf.200. oolum. 2 . lib.2. Alexander, in confil. 30 . volumine 4 . $\sigma$ in confil. ultimo, volumine $\{$. Albanus, in confil. 7 . num. 2. Lib. Io Rolandus, in confli. 69 . num. 50 o. lib. 3 Paul. Patrif, in conflio 7 , num, 15 . 6 num .24 . V num .45 , cum 5 eq. Lib. 2 . Carolus Ruinus, in corfil.86. num. I4, lib. 3 , ubi confillum conficit pro quadam Margareta, fpuria \&t legitima cum claufula, quod de omnit quocunque relito per parem, acquif fart, quod eiden relunquere volusit ; \& nihilominus tenet, \& probat, legitimam illi dee
beri, ex quo fuit in reliquis plenè legitimata. Ti=
berius berius Decianus, in conf. 49. nam. 43. 4 ib, 2. in illis verbis: Qumimimo dato, quod in ipfa legritimatione dicatur) tuim, quod voluifer pater ei relinquere, attamen fir reli quifa di minus legitima, potuifit peterere fupplementuun integre legitima, of fic pofjet de fadeicommifo ino tegham detrabere legitimaim, quia cum per hanc etiam ugitimationem fuit quoad natalas plene refititutus, on
fic fatius verd legitimus, lidet pofeas refrininx tat fan fuccelendi, talis, refrictio debor innellict potado illud, ad quod refringitur fuccefio, non fit nim iceitimus, neque natalibus reffitutus, occ. Et dicit hoc in terminis confuluiffe Parifium, in confil. 7 . nam, 150 lubro 2 . per multas rationes ibi adductas, $\&$ Ruinum, in confil. 145 . num, 9 , lib. 3 . \& idem tenet, \& probas Joannes Cephalus conftanter, in confli, 117 e ex numire o. cum feq. lib. 2. ubi plures adducit rationes: jacobus Menochius, in conf. 737 . num. 6. lib. 8. qui dicit in hunc modum: Sctus cafius of, quando eegtriad omnes bonores, diggitates, to commoda, ficque reflitutus ad primeva jura naturic, feu quod fucederere poffet ab intefato, of exteflamento in eo, quod vifam fuerit patri, ei relinquere. Hoc in cafu cum ife dicatur vire Legitimaths, nons autem dipperfatuss, Sequitur diendum,
ei deberi at deberi legitimamn in bonis patris; ita conf(quenetiams hann faciunt Didac. covarr. de fornflibus, faunda
parte, capo. 8. S. S. num, I. Parifius, Cephalus, $D_{c o}$ ciantus, \&ֹc. idem Menochius, prafumpto. 79 lib.4. Covar, etiam alio in loco, hoc eft, variar, ith 4 . cap. 21. numm. 3, in verf. 2. ratio. Gozadinus, in conf.48. num, 22. Alciatus, in rubrica, ff. de iber. © Popflium, ex num. 3 . cum feq, decifio Rote 355 。 num, 1.014. primat parte. Hippolyt. Riminaldus, in conf. 469 . $n u$ -
mero 1 3 . ib. 4 . Petrus Surdus, in confilis. 8 s. lib.2. ubi inquit, quod flius legitimatus limitare, ita quod non fuccedat contra patris voluntatem, habet jus petendi legitimam, \& ipfam detrahit ex veriori fententia (ut ipfe afferit) fi hareditatem reftituere gravatur, \& trefert Decium, in didi. corfi. 257 . nam, 2. © in l.precibums num. 24. C. de impuberum, Ripam, Albanum, \& Cucchum, ita tenentes. In hanc etiam Fententiam magis animum fuum inclinat Joannes Garçia, de nobitiatate, $g$ offa 2 1. numm 8 I . nam admiffo pro vero, quod filius in propofito legitimatus dicatur, \& non difpenfatus (quod inferius luculentius probabitur) infert flatim quafi in neceffariam confequentiam in hexc verba: Retenta aiutem hac opinione, lalis leghimatuss habebbit querelam, nec gravabitur in legnial portione: denique (ut fapius diximus) hatebit etiam conclufivè: Tu Tu sunt legitimis, ©č. Subdit
 atque in eodem remanet dubio, ex ipfa ratione, quod fi talis filius plenè legitimatar, \&\& reftituitur ; ergo legitima ei deberur, etfifucceffionis jus limitetur, \&\& fic Cribit: At vero cum fimpliciter ait, quod fuccedat in eo, quod parti videbitur, tunc quia aperie non confata de voluntate Regis concedentis refiripuum, quod ex jart fripto explicandum eft, plane infuragit dubitatio, de qua fuperiùs. Et quamvis quaftionem hanc in terminis non proponat Hieronymus Cxvallos, commulto contra communt, quafione fecunda, ubi per toram ipfant quactionem legitimationis materiam pertraatar, dacere videntur rationes illæ addu $Q x$ per cundem, ex num, 34, cum feq. immò \& Decii opinionemi probare. Et vide d. quafione fecundas ex numero 41, cunt $f$ fq. in illa quaftione, Utrùm filii Ppurii, vel adulterini, non fuccedant matri, extante filio legitimato, ac fi legitimus extaret.

Prefate autem Decii, Ruini, \&e aliorum fenteno tix fundamentalis \& pracipua ratio in eo confiftit

## De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. XXII.

(utvidifti) quod cum hic fit verè legitimatus, \& fic tanquam verus filius habearur, legitima debetur ipfi in bonis patris fui, \& reftrictio feu limitatio intelligitur, dummodò fucceffio, vel id quod à patre relinquitur, non fit minus legitimâ ; quiá aliàs non poffet dici legitimus, neque natalibus reftitutus, nec generalis exclufie fufficit, ubi agitur de legitima, quia cum pater voluerit filium effe legitimatum, ac fi natus effet de legitimo matrimonio, confequenter etiam voluit cum non effe legitima fua defraudatum, quả debetur ex legitimo matrimohio natis, alioquin induceretur quædath perplexitas, ut ipfe Cephalus diao confil. 11 7. ex hum,7, ufque ad num, 15 , lib, 2, \& Parifius dicifo confil. 7. lib. 2. latiùs probarunt, \&\& cùm hec ita fe habeant ex predictorum Authorum fententia, hon mediocriter videtur etiam exipfis fundari, \& probati ditti filij legitimati juftitia, \& intentio.

Quæ etiàm vel ex alio fulcitur, atque comiproba. tur, quod fuperiores omnes ille doctrinæ, \& refolutiones adductæ fupediex n. 40. atque ex n. 57. legitimatum dici verè legitimum, \& habere legitimam, poffëque agere ad iplius fupplementum; \& præteritum, vel exhæredatum, habere jus dicendi nullum teftamentü, vel querelam inofficiofi, procedunt etiamfi legitimatus fit filius fpurius, \& non fimpliciter haturalis; idque juxta fententiam quamplurimorum Authorum, qui affeverarunt, quod legitimatio vera \& propria dicitur, facta à principibus laicis de filiis eorum, inter quos non poterat effe matrimonium, quando Principes ipfi nihil difponunt fuper matrimonio, fed reftituunt perfonam primis natalibus, \& antiqua ingenuitati, \& nativitatis maculam abftergunt, tollentes differentiam legitimitatis, \&\& illegitimitatis jure civili inventam: ita fane adnotarunt Aretinus, in l. ex facto, in principio, ffo de vulg. or pupil, fubfititut. in printipio, quad. 10. Antonius de Rofellis, in tras catu legitimationis, in 5 . ubi traclat de effectu legithmationis. Socinus in 1. Gallus, if.fi ejus, num. So in verfict. Fed adverte fo ifta opinions ff. de liber, ov pof. bum. Præpofitus, in cap. per venerabilem, num. 76. Qui fily fint legitimi, Fulgofius, in conjfi, 16. num, 2.82 hanc opinionem allegando Bartolum, Bald, Caftrenfem, Alex. Calderinum, Innocentium, Hoftienferm, \& Joan. Andream, dicit communem Zuchardus, in l. po flouno, num 21. © 22. Co de bona pof. contra tabulas, vbi dicit quod Imperator legitimando filium eorum, inter quos effe non poterat matrimonium, efficit eum vere legitimum, quia non difponit de matrimonio, fed tollit juris civilis impedimentum fibi fubjectum : adjicit, quod Imperator legitimat ind ceftuofum, \& filium Cletici, qui erat in Sacris conftio tutus. Sequitur Carolus Ruinus, in confil 74. numero 14. lib. 3 ov in confil. fequenti; num, itam 14. © in ionfil. 67, num, 4, © in confil. 86 ex num. 11, eod, lib. 3 . © adrubricams, ff. de liber. © pofthum, num. 13 . \&idem quoque voluit Alexander, in $I_{0}$ fed $f i$ bac, $\$. patronim, if. de in jus vocando, Jafon, in confilio 11 . colum. 4. lib. ${ }^{3}$. Decius in $I_{t}$ pactum dotale, num. 1 5. $C_{t}$ de collationibus, or in conf. 52 . columna finali, Latè etiam hanc fuftinet partem Rolandus à Valle, in corifilio 12. per totuin, volumine 4 . ubi num, 61 . ver fic, inon nem, Rum, ©l pluibus num, feqq. allegando Jafonem, Ruinum, Gozadinum, Socinum juniorem; \&t hem flefendit, effe veram \& propriam legitimatiohem filij fpurij, Idem Rolandus, in confil. 6 I , num, , 0 . vonyme 1 . © in confil., 99. num,26. \&f feq. lib. 3. Hieprimymus $\mathrm{Gabriël}$, in confil, 30, num, 3. © feq. volium. primo, Paulus Parif, in rubrica, ff. de liber, © pofthuin confil, 30.6 , 31 . Alciatus, pariter ibid, num, 24. © fis fundamento ; ubi refpondet contrario Caffrenftrenfis verento; quia fecundum eum, firatio Ca à Principe feculari, quia effet omnis legitimatio facta Joan, del Caftili, Quiatid, Conitrov babet jus fuper ma* BUAH
trimonio: fed aliud eft; quia etiam filium Sacerdotis legitimat. Et dicir procedere contrarium, quando filid remanente in fuo illegitimo ftatu, babilitatur ad aliqua, putà honores, vel fucceffionem. Et Alciatum réfert, ac fententiam ejus amplectitur Petrus Surdues in conf. 45 3. num. 29. lib. 3. M. Anton. Peregrinus, de fideicommiffis, articulo 23. nam. 36. qui dicit hanc effe communem refolutionern, \& in confil. 20 num. 3 . $i$ bro I. Gozadinus, in confil. 6, num, 62. ©jeq. Fortu-
 Crotus ibid, numm 13 1. ff. de liber, © pofthum. Pet Ana ton. de Petta, de fideciommif. quaf. 11 , co ciufion. $12 \mathrm{O}_{2}$ in verfico declaratur, Natta, in l. bac confuhuijime, if ex imperfedo, queft. 12 . num. 19. © foq. C, qui teftamenta facere poffunt ó in confil. 624. cellaih, 2. Joannes Bolognetus, in rubrica, If, de liber. © pofthum, num, $s$ Is © 5 6. Berojus, in confil. 17 2. per totrom, lib. 2 . Alber tus Leonius, in confito 78. num. 13. Francifcus Burfatus, in confil. 355 . num, 8. © 9. libro, 4. Cardinalis Mantica, de conjecturis ultimar, volunt, lit. i I, tit. IO num. 3 I. Marcus Antoh. Eugenius, in confil, 53, nuathero 34. © 35 . © feqq. qui firmiter in lac refider fenrentia \& contrariæ fundamentis præbet ref ponfum: \& fubdit in fine ditil numert 34, effe magis communem opinionem, \& fecundum eam judicaffe Rotani Romanam; \& fenatum Neapol. explofa opinione Caftrenfis, Decij, Ludopici de Sardis, \& aliorum. Idem Eugenius in cor fi. 57 , num, 48. ubi etiam defendit, quòd legitimatus, non difpenfarus dicitur, quandolegitimatur is, inter cujus patrem \& matrem! matrimonium confifteret non poterat, fi modò exret̂ ampliffirna legitimatio, per quam quis reftituatur natalibus, \& primævæ naturæ. Inquit etiam unumi notabile, commtanem contratiam procedere; quano do impedimentuin matrimonii eft ex parte mulieris, ut quia fit conjugata, fecus fi ex parte viri, ut quia fit uxoratus, quia tunc filius noh dicitur difpenfatus,fed legitimatus: \& citat Socinum juniorem, qui alios refert in confil. 93. fubnum. 56 . © feq. lib. 3. Eandem etiam opinionerit tuetur Anton, Galeatius Malvaffia in confli. 18. numero so. © 51 . lib. 1 , qui fubdit nume$r_{0}$ 53. quodd difpenfatio, ubi generalis eft, eundeni operatur effectum, quén vera \& propria legitimatio. Blafius Flores̀ Diaz de Mena, in addit. ad deififinemi Game 1 Is in verf. \& licet cenfeartir in dubio dipenjfatio, Pater Ludovicus Molifia, tom, 1. de jufitia \& jure, tract. 2. disputatione 173 . in varf. quamplu-rimis fol. 677 , ubi eandem cum Didaco Covar. probat fententiam; \& dicit, quòd fufficienter probat eam illa ratio in initio ejusdem difputarionis affignata, per refcriptum inquam Principis, hon folum naturales filios, fed etiam fpurios poffe, ac folere legitimari: ideo quod cum inhabilitates illegitimorum omniumi jure pofitivo fint introducte, accedente voluntate, feu decreto Principis, cui tale jus pofitivum fubjaceat, abolite manent; ac proinde idem dicendum,etiamfi fpurius fit legitimatus:Andreas Fachineus, controverf. juris,lib. 3.cap.57.fol.336. ubi hanc ipfam opivionemi verioremt effe arbitratur ex eadem ratione, quia cùnt Ppurius talis à Principé fcienter legitimartur; \& natalibus reftituitur, in confequentiam legibus deroga* tur, que eum indignturi omni clementia dicunt; ita enim Princeps vult, \& veré poreft; ex quibus duobus modis omnis actio noftra perfectionem fufcipit. Priricipen velle, patet (inguit ipfe Fachineus) ex refcripro: poffe vero paret ex eo, quod hec juris civilis \& pofitivi effe conftat : \& quamvis Imperator dicat, tales filios ejus clementiâ dignos non effe, non täment eos legitimari poffe negat, ex fpeciali quadam ipfius Principis voluntate, \& beneficio، Et hactenus de hisy quæ (ut vides) evincunt etiam, distum filium litigantem in prefenti cafus etfinatum ex eis, inter quios matrimonium contrahi non porerat, habere tamen ob legitimationem adeò plenè factam, jura omniag
que filiis legitimis, aut naturalibus legitimatis competunt, \&\& confequenter Legitime jura, ut dixi.

Idque certius reddi videtur ex alio quoque; nam pofito quod eidem filio vigore prefatæ legitimationis, à principio non deberetur legitima, \& non prodeffent ea,quæà tot, \& graviffimis juris Interpretibus tradita fuêre, \& num. pracedentr relata; fuppofito 65 tamen, quòd jam pater dietum filium hæredem inftituit in teftamento, \& ut legitimum agnovit, \& traEtavit in dieta inftitutione, non potuit poftmodùm, nec tunc etiam eundern fideicommiffo, neque alio onere gravare, \& à fortiori non potuit poftea in codicillis difponere, ouod diturn fideicommiflum, \& gravamen inciperet à die obitus teftatoris ipfius;cum aliter, \& poft mortem dicti flii legitimati, \& filiorum ejus dumtaxat incipere, in teltamento caviffet expreffim, ut in initio bujus cap. propofui. Id autem probatur inprimis ex refolutione illa, \& fententia Philippi Decii, in l. precibus, num. 24. C. de impuber. \& alus fubftutut, ubi loquendo in terminis noftris, ac de filio legitimato cum claufula fuccedendi in $\mathrm{eO}_{\text {, }}$ quad pater illi relinquere voluiffet; inquit,quod legitimarus inftirutus, \& gravatus onere fideicommiffi, quia femel habuir voluntatem patris per inftitutionem, non prohibetur retinere legitimam, \& Trebellianicam in reftitutione fideicommiffi. Et idem tenuit ipfe Decius, in conj $2 \varsigma 6$. num, 2, cujus verba ad literam hoc loco commemorare, ideò neceffarium duxi, quod in facto prefenti adeo expreffa fint, quòd dieti filii jus concludenter videantur probare; quòd etiam ejusdem Authoris rationi precipuè, concludens inferius affignetur refponfum. Et concludo (inquit Decius) quod pradidus legitimatus in refititutione fidecommi/ $/ \mathrm{l}$ legitimam on Trebellianicam retinere poffit. Et pro fundamento bujus conclufionis prafupponendum eff, quod $f$ ifta legitimatio facta fuifet fimplio citer, ife legitimatus legitimam babere debuiffet, of prateritus rumptret teflamentum. Sed difficultaiem facit, quia non fuit facta legitimatio fimpliciter, fed limitativè, \& fecundum quid. Unde pro refponfione, © vers refolutione confiderandum eft, quod verba limitate legitimationis refpiciunt primam acquifitionem, cum dicirur (quod ex reftamento fuccedat duntaxat, prout patri videbitur, b fi contingat in teflamento munus legitimâ querelam inefficiof it flamems) of (ic patet, quod legitimatio fvit limitata ad iftum effectam, ne teftamentum impuignare poffit. Et in cafu nofiro boc non cadit, quia legitimatus fuit infitutus in teflamento, ov babuit ulera Legitmam de exprefa voluntate teflatoris, © in cafis ifto agitur de retentone Legit ma, of Trebellianica, in qua quidem retentione non fuit legitimatio ltmitata, $心$ illa limitatio facta refpcidu prima acquifitionis, non videtur habere locum in retentione, \& fubdir pottmodùm: Et boc confirmatur, quia fideiommiffum funt mjunctum fimpliciter filio legitimato decedenti fine liberis, ergo videtur, quod injunctum fuit jecundum juris dt $f$ pofitionem, que eft, quod filius pofit utramque Quartam deducere, quia teftator videtur in dubio cogitare, or ville illud, quod lex dy fonit. Et iterum in illis: Et ad boc etiam facit, quia inflituendo illum legitimatum, tractavit ut
filium, idem ergo in fidecommifo dicendum filtum, idem ergo in fidecommiffo dicendum , $f f$, quod illum ut filium gravare voluerit, quia onus fideicommijfi ab infintutione regulatur, arg. L. ab eo. C. de fideicommijfis. Si gravavit ut filium, videtur voluiffe, quod detrahere poffet legitimam, ó Trebellianicam, prout filius detraberc poteff. Et reperio,quod hoc confuluit Bened. Capra, imfignis Doctor Perufinus, in confi'. 19. ©́c. Et eandem Decii opinionem adeò expreffam \& in individuo ad cafum præfentem tenuit ejus Additionator, in eodem confii. 256. num, 2. in verbo, conclu io, Ripa, in dicta l. Centurio, num. 48. ff. de vulg. © pup. fubfitiut, ubi refert Decium in dietis duobus locis relatis: Lancelotus Galliaula, in reptitione fjusdem lo numı. 80 .
ubi etiam dixit expreffim, quod legitimatus, ut non fuccedat nifi in eo quod patri videbitur, f fit inftituo tas, \& gravatus onere fideicommiffi, non prohibetur detrahere legitimam, \& Trebellianicam: Curtius junior, in confil. 254. num. 10, tom, 3. Cucchus in tractata Leguime, in principio, num. 4 Petrus Surdus, in confilto 185 . numero 25 . lib. 2. ubi hanc dicit effe veriorem fententiam: Joañes Bolognetus, in rubrica, ff. de liber. Or pofthum, num. 59. Azevedus, in I. 1C. titul.8, liv. 5 . num. 41 . Antonius Gomezius, variarum tom. 1. cap. 11 . de fucceffione contra teflamentum, ntumero 28. tam in primi ipio, quàm in verfice Sccunà noviter, ubi in hunc modum fcripfit: Sectur do roviter, or $^{\circ}$ fubriliter infero, quod fi pater, vel mater mpetravit, à Principe legitimationem, feu dijperfationem, ut filius naturalis, vel /purius fuccedat in to tantum, quod pater, vel mater ei velit relinquere, of poffea inflituat eum in aliqua quantitate, vel re; non poturit in ea apporere aliquod onut, vel gravamen, fod ipfo jure rejicietur, tanquam de legirima neceflaria. Et junge Matiençum poft Anton, Gomezium, \& alios, in 1.8 . titalo 8. libro 5. gloffa tertia, num. 5. Azevedum, 6.7. eodem titulo, © libro num, 17. 18. © 36. in eo dubio, Utrum pater 66 poffit filio fpurio gravamen reftituendi poft mortem apponere in Quinto ad alimenta relicto.

Et hactenus de feptimo fundamento principali hujus partis, quod ad legitimationis materiam attinet, \& adeò diffufè propofitum eft, ut legitimationis ipfa materia quoad prefatos articulos, ex dictis nunc, \& dicendis infià ad Sextum fundamentuus partis contraria, abfolurè \& dilucidè, latiùs remaneat. Verùm fuperioribus omnibus minimè refragantibus, contrarium equidem juridicè definivit Senatus nofter Regius Hifpalenfis, atque difpofitioni ultimæ dieti codicilli ufque adeò ftetit, ut non obftante teftamenti precedentis difpofitione,ftatim mortuo teftatore ipfo Andr. Nunnez de Prado, erigi, atque incipere caufam piam, five patronatum, \&c ex refiduo omnium bonorum inftitui jufferit, nec inftitutionem dicti filii teftamento factam, impedimento effe crediderit, non etiam refragari legitimationem, deciderit, Ejusdem autem Senatus definitio, ${ }_{2}$ fequentibus fundamentis \&c rationibus comprobatur omnind.

Ac primum equidem, teftatoris ipfius voluntatem in codicillo, fic manifeftam \& ex preffam, ut nullo pacto eadem vitiari, vel excufari valeat: nam etfi in teftamento prafatus And, Nuñez de Prado filium fuum hæredem inftisuerit, \& eo abfque liberis defuncto, filiis etiam fuis abfque liberis decedentibus, \& fic pofteritate ejus deficiente, piam Caufam, five patronatum inftitui defideraverit, \& difpofuerit; tamen in dieto codicillo ínftitutionem ejusin odi revocans, five alterans in effectu, \& vocationis dicti patronatus modum, \& tempus preveniens, ftatim mortuo ipfo teftatore, nec filii morte expectata, piam Caufam, ive patronatum erigi, atque incipere ordinavit expref-
$\mathrm{fim} ; \& \& \mathrm{fic}$ voluntas ejus modis omnibus ober \& ad unguem adimpleri debet, nec quovis modo impediri, ut jura vulgara enuntiant, \& pracedenitb, cap. probavi latiffimè ex rextu etiam in $l_{0}$ conditionibus pimam locum, in principio, ff. de condit, of demonfrat. 1. cum quafl. in fin, C. de leg atis, l, ex fatio, S. rerum autem, ff. de hared, infitut. IS diponat, in aut hent, de nuptiis, cap. ulima voluntas, 13 . quafo. 2. \&t aliis multis juribus, exornarunt, \& latius comprobarunt Fortunius Garcia, in I. Gallus, 5 . Or quid fi tantum, ex num. 77 Sarmientus, felectarum lib. 1. cap. $8 . n, 23$. M, Anton.
Peregrin, de fidecommifis, articulo 11. ex namero prime, cum multiu feqq. \& magis fpecifice, atque in 6 terminis, quod in codicillis correcta, \& a aliter quàm in teftamento difpofita, uii ultima funt obfervanda,
 tis 1 , \& notavit Simon de Pixris, de inter rea Agata
 fol. 164 . qui fubdit nurn. 23. pof Parifurm, in duobus locisi ibi relatum, quodd difpofitio fata in teffamento, \& in codicillis, debet explicari, ne contradicat, red concordetur: fed fi contradietio evitari non poffir, flatur difpofitioni fâte in codicillis, uti poftreme; \& idem tenuit Decius, in conf.327, num. 2. in loquaner orf ubi ad id adducit plures decifiones, \& provifio, \& \& aliter quam in teftamento, exprefla fit derogent prioribus
Quod fir replices, voluntatem hanc fic exprefam (ut dixi) tunc demum obfervandam fore, quando in codicillis hereditatem dari, vel adimi poffe certum effet; caterùm etiam de jure hujus Regni,ac poft de. cifionem d.l.3. Taur, idipfum obrinere, quod de jure communi expreffim decifum fuerat, piout $n$.3. .6 feq. latiùs fupra probavi, \& permultos hujus Regni Authores ita tenentes teruli, $\&$ confequenter, inftitucionem filii in teftamento factam adimi, feu revocari non poruiffe in codicillo, ex prematura illa Caufe pia, five juris patronatus erectione atque fundatione: tunc equidem refponderi poterit, non ufque adeo id certum effe, ut difficultatem. \& contratietatem non habeat; utpote cum in eodem articulo, contrariam fententiam videlicet,codicill lis hodie jure dicto hareditatem dari, vel adimi poffe decifionem l. 3. Taur. qux teffamentorum, \& codicillorum folemnitatem exequavit; tenuerint Gregor Lopez, in 1 t, tit.12. p. 6 . in gloffa, berederos. Idque ipfum fequutus fuerit Burgos de Paze, in eadem 1.3 . Taur. num, 13 38. tum $f q$. \& nervosè defendit, \&\& fundat Joannes Matienç, in $L, 2$.
 ta fortier adftringere videntur, fioriginaliter pralegantur \& perpendantur, cìm ipfe contendat,rationes illas omnes, que juris communis decifionem juvabant, ita de jure noftro Regio ceffare, ut corrette amnino videantur(ut ibidem videbis); Gonceffo autem fine veritatis prejudicio,quod contraria fententiof fit communior, \& verior (quod ur vidifti in mintio buju (ap. num. 3. © 4. profitentur communiter noftri Regni interpretes) adhuc tamen in cafu prefenti rectiffimè definivit Senatus, cum etiam in terminis juris communis poffet diatus teftator, in prafato codicillo difponere, prout difpofuit, \& ipfe codicillus, 71 \& tunc, \& nunc valere deberet ideo, quòd codicilli difpoficio, \& teflamenti pracedentis alteratio in favorem piæ Caufe, atque ob patronatus infticurionem procefferit, \& facta fuerit (prout infra piam Caufam effe probabituri) \& fic in eo hareditiss dari, \&reliitum teftamento adimi poreft ad favorem ipfum pia Caufa: ut notanter tenuerunt Alex. \& Jaf, m $1,2 . C$, de coducills, Socin. fequutus Bald, in reg. 169 . incipien. Heredtas per fidetiommulfinm, quos cirat, \& fequirur Bern. Diaz de Lugo, in regul. 309. limitat. 3. Barbat, in conf.68. Quidam facti, num, 2 , in verf. nec obflar fi dic catur, Lit,, 2 . Guil. Benedict. in cap. Ratimunt, de teftamenti, verbo tffamentum 3. num. 58 . Joannes Gratian in regul 74. num. 15 . Alphonfus Azeved, in 1, 2. tit. 4. ${ }^{\text {iib. }} 5$. num. 43 . ubi inquit, quòd ad pias cauf fas teftando, poreft quis in codicillis direado inflituere : Car-
72 doinalis Thulcus, practhiar: conctiuf . puris, tom, 1 . Ittera C. difpof 406 . num, 29. fol.909. Et ratio eft, quoniam in quam juris ad pias caufas. magis teftatoris voluntas, cunque de ea conftet obfervari debe \& fic quomodoTingularis id probat, in obfervari deber; prour textus quem ex quamplurimis aliis Authoribus oblervavi, car. pre edenuli: \& cum Bart. Alex. Joanne Dilecto,
Francitco Vivis. Francitco Vivio, Corneo,Alciaro, Boërio, Menchaca,
\& aliis \& alfiis tradiderunt Michael Graf. So, teflaneneniam, queff,18., per orotam, \& maximè hwom,2. Julius Clarus,
 fid cump patlation, Infinut, de teflamert, num, 19.E 20 . latiffime Petrus $M$ : gdalenus, de numero ifftrum in tefamentus requijfto, 2 . patte, cap. 3 ex num, 1. cum mulTis feqq. Ǵ cap.4, ubi latiffimé fundat, \& probat, quòd in teflamentis, \& difpofitionibus ad pias cauflas remiffa eft quacunque inhabilitas, tam circa efficaciami difpofitionis, quam perfonam actoris, proveniens à jure pofitivo; juxta hæc autem nihll intereft, cuod pix Caufx inflitutio vel in codicillo, vel in teffamento facta fuerit; fiquidem quodcunque à Parte contraria impedimenti, aur difficultaris opponitur, ex juris communis \& pofitivi decififone proveni, qua non attenditur in difpofitione ad pias caulas, fed dunraxat (ut dixi) quod ultimæ defunctorum vo. luntates cuffodiantur, \& adimpleantur, nec aliquo modo defraudentur, Quia improbus dicitur, qui niC. de Epirigere pia, defunctorum judicia, I. nulls licere, C. ce Epifiop. © Clerrius, ubi Bald. \& Scribentes comnuim. It, \&r fic cica, de co jict. ulim, volumt. Lib. 6. titi. 3 . pareat adeo expreffim volunrate diedi teffatoris ap. fux erigatur, artoue execeutentis, quòd à die mortis natus, \& canfe piæ difioni mandetur dicti patrounguem obfervari delpofitio; voluntas ipfa ad docunque de ea conferet, \&exequenda eft, quomovel alio quocumque motedamento, vel in codicillo, juxta refolutiones comoduobus teftibus probetur re atum, de uff $m$, \& Petri Mactorum in d. cap. Cardin, Mantic, lib.6. tit 3. n, 4. 8. © ini, ubi Juprd. Atque ex his deducitur fin 4.8 .0 IC. doctrina ad diCtam regulam gularis alia limitatic, \&e lis nee dari, nec adimi poref bus namque cafibus, in quibus norecto; in omniIemnitas juris civilis, prout in dif pofition attendirur focaufas, hæreditas poteft dari \& a adimi codicill lis is is fanè àtque eleg nerdh dac ecaimi codicillis: ita
 modum, \&ad propofitum noftuib, 1. ubi in hunc ter fribit: Item non obfat, guverum valde fingulariciem codicilluruan, in atubies noun ferefrinxit ad fpedirecto: Qwia boc fallit in cuffuns, in quibus henvittitiur folemnutas teflandes, ut in mi ite, dictad l. .bact cor. Nuntitifime, S. fi quis antem, C. de iefiament, fid bic of elumodi prosur piam canfinm. Et Caftrenfis mentionem fecit Cardinalis Thufcus, practiurt, comiunfon, puris, tom. I. litera C. concl, 406. n. 34. fol, 909.
Ruflus, ut eadem pars, \& Senatus definitio magis comprobetur : quamvis ex rigore juris, codicilis non detur, nec adimatur, hæreditas di iefto, ex æquitiat tamen illa ademp io harreditatis facta in codicilin vim fidecicomin enulia, \& invalida fuffinetur, \& vales in 1. (iavola 76 . 1 in, per rextum ad id expreffum, L. 2. In fin .ff. If. at Ticte \& \& ta h 2. Code codicillu. commilo patitur, de jure cadicillorum, ibi, fed ex fuieiia not pant int, ubi Bart. \& communiter Scribentes \& in confit ol. Parifus, min con. 41. num. 52 . $6 / \mathrm{fq}$. Q im confí . 91. numero 21. lito. 2. \& in confil. 25. numero 5. Itro tertio, Pichardus, in f . coticilisis, hita mero 12. Infututa, de codicillis Ludovis, Molina, de Hippanor. primo, enisis, lib. 2. cap. 8. num. 38. dicens, quod fuperiùs ab eo tradita, quod hareditas in codicillis, etiam teflamentorum folemnitatem habentibus,dari non poffis, intelligenda funs, ut ex codicillis quis poffir jure diretto hæreditatern confequi; fed fi antea in teflamento precefferit heredis inflitutio,fe. cunda inftiturio facta in codicillis, obliquarut, valetque jure fideicommiffi, ex juribus fiprıcitatis: Ee cum Alex, Imola Gregor. Lopez, \& Guil, Benediat. idipfum notavit Matienzus, in 1. 2. tit. 4. lit. r. g'o.... n. 6. G. © 17.Joan,Gratian, reguia 74. n, 18, ubi in quit, quod fi he editas adimicur ab harede fcripto in teflamento, \& datur alteri in codicillis, tunc hætes feriptus in teftamento tenerur haredititatem pees
fideicommiffum reftituere herredi Frripto in codicillis. Id autem nullo cafu congruentius quam in prefenti verificari potuit, fil quidem codicilli in favorem pix caufæ difpofitio, eadem qux in teftamento, \& fideicommiffum continet cum fuis vocationibus: in reftamento namque pia caufa fubflituta fuit defcendentibus dicti flii teftatoris legitimati, \& heredis inftituti, five poft eos vocati. Codicillo aurem duncaxat abflulit teffator fubffitutionis gradus, eamque primo loco repofuit, ut fic flatim teftatore ipfo defantor, reflitutio fierere eidem caufe pire, \& fic verba non tantum ad fideicommiffum inducendum apta, fed expreffa fidecicomiffi prolata fuere, ut ad cafum requiruntur in 1,2 , ttt, i2, partit, 6, quia tantum anteriores fàtas fubflitutiones omifit, quod de jure potuit, per text. in L. 3. S. filius autum, fV de elib. o pophum. \& in fortioribus terminis ad revocationem fideicommiffi, per Decium, in conf. 360 . numm. 5 . verè igitur dici non poteft, quod in codiciloo adempta fuit herediras hæredi inflituo in teftamento, \& data pixe caufe, quia (ut ex ipfo teftamento apparet) in eo remanfit difuus filius inflitutus hares, \& fideicommiflo gravarus, fif fine liberis decederet, \& fic pia quoque caufa in eodem teftamento nominata, $\&$ in codicillo duntaxat declaran cuufæ piæ, \&\& papus fuccedendi, \& execuramanfit in reftamento (ut tronatus, qux vocata remanarat, abfque eo quod dixi) mutatis gradib morse ejusdemam heres nominata fait pia caufa, nec
cillo nunquat nominatur; inftirutio namgue, \& ereatio jam erat fata in teflamento, licèt in longius tempus, atque in liberorum defetum. Farefi ergo coąta ratione debemus, cafum prefentem non effe in terminis quxftionis propogite, utrum in codicillis poffit darihareditas, fiquidem non datur pix cuufe in codicillo hroreditas, fed in teffamento antea dars erat ad modum pradiatum, eoque tantum declaratur tempus fuccerfionis, \& executionis diâx caufx pix, quod potuit de jure difus reftator efficere, quamvis non effer difpofitio ad pias cau fas, quid in codicillis poteft 77 freri decclaratio, etiamfi per eam hares inftitutus in teftamento, privaretur tota hareditate ; proutegregie declaravit Simon de Prexis, de interpret, ultm, volunt. lib, 2. © olut. 10, n.26. fol. 164 . dicens,quod declaratio in codicillis poteff fieri taliter, quod hares inflitutus, fit privatus tota heredirate, ut fif codicillum conficiens, dixerit, fuum haredem frciptum effe indignum hærediate, per text. in 1 . bereditus. $C$. de his quibus ut indignis, ibi: Quria tamen tefatrix voluntatems fuam, non mereri unum ex haredibus, declaraverat, merito ejulus portio, non jure ad alium translata, ì iffor vendicata If Per quemt text, ita tenuit Decius, in onn(tion 361 .
 fupra, \& \& num, feq. Joannes Gratians, num, 20. Cardinalis Thufcus pradicar, conclufioun. jurr. num, 20, Cardinalis licet hareditas non poffit dari in codicillis, tamen poteff declarari jam data, \& totum tribuitur difporenti, non declaranti ; pof Signorolum, in conf. 227 . numi.8. Romanum, in conf. 1 In9. Amplifime Dotor. n.7. vefici. 1. quia, \& $n$ num, fnali inquit ipfe Thufcus $7^{8}$ pof Dinum in conf $f .26$. Quefio talis of f , Quadam domina, quòd in codicillis poffunt induci onera, \&capponi gravamina hæredi frripto in teflamento, \&s aliis perfonis : \& idem tenuit C 3 ipra, in con $\mathrm{F}_{3}$. . $\mathrm{col}_{3}$.3. Simon de Prextis, de interpret, ultmmar, vo'turt, lib. 2. diala folution, 10 . 1 uum,25. fol. 164 . remanet ergo, declarationem in codicillis facam valere, quamvis per eam hares frciptus in tefamento privetur hareditate fibi in eo data. Et confequenter dicendùm fimiliter, in cafu profenti valere debere declarationem ditti Andr. Nunnez de Prado, qua in ditoto codicillo declaravit,caufam piam,\& patronatum effectuidare, ume feq.
atque incipere ex die mortis fux, quamvis ex eo inde refultet, difum filium hareditate privari, cum ipfa pia caufa poft mortem ejus, \&\& fliorum ejusdem defefum, in teftamento admiffa fuiffet, \& per codicillum tempus executionis declaratur duntaxat, , ut fupra dicebam. Sicque non vocatur codicillaris, fed potius teftamentaria difpofitio, codicillo tamen declarata, ut in fimili docuit Baldus, in conf. 439 . Inve primisis videndam, num. 3. umm conf. feq, vol, 2. in illis verbis: Mitbi videtar, quod codidilils non convincant novann
fubfiututionem, fed declec id quisiat tefataor dectlarat, quad intentio fua eff, quod illa alubfitiutio fit pupillaris, © verba boc patiantur, quia erant varba communnia , unde dico matrem excludid vi teffamenti declatatii per codicillos, ff. de teflamentiti, 1 , baredes palam, 5. fed fin notam, 'Uc. Et in corffitio 340 , eodem Libro, ibi: Nam 'luet in codidicilis pupillaris fublitiutio verraa tur in obliguam, , os non excludat matrem a d legitima, ut
$f . a d$
ad
 patet ib, dum dicit, quod (uffitutio fala contineat, $\delta \sigma$. \& Baldi in ditoo conf. 439. mentionem fecit Simon de Pratis, lib. 2. diata folut, 10. num, 28. fol. 164. ubi notavit codicillis declarari, quod fubffitutio in teftamento facta, detegatur pupillaris, ita quod in totum mater excludatur. Et per hrec (ut vides) concladenter comprob nofri primum hujulce partis, ac etiam refponfum prebeSenatus fundamentum: ac etiam refponfum prabrur
tur ad ea, que pro contratia parte adducebantur fupra, primo fundamento principali, ex numero primos
Secundo deinde, \& pro eadem parte non mediocriter urget, negari non poffe, quin in cafu prefenti verfemur in difpolitione ad pias caufas, in qua fuperiüs ditta indubitatè magis procedunt, \&\& voluntas potius teftatoris, quam ferupulofa juris folemnitas Ppectatur, fícuti boc coden cap. fiprà, \&e pracedenti cap. latiùs probavi. Quod autem diffofitio in favorem pix caufx fata fuerit, \&\& quod pia caufa ipfa dicatur, ex eo deducitur, quod Baldus tradidit in l. poff mortem, numero 10. C. de fidetiommifiss, ubi fcripfit, quod legatum pro virginibus maritandis, videtur relifum refpeta divini Numinis, \& poteft dici quodammodo reliaum ipfi Deo immortali. Et in cinflito 456 oin 5 : volumine, in fine, inquit, quod dotis caufa eft maxime pia, \& favorabilis. 8 Et idipfum dixit $t .35$. titulo 14. partita 5 . in illis Gregorius Lopez, glofla prima : \& ex ornant quamplurimis Palacios Rubios, in repetitione cap, per veo frtas, terio notabili, S. 12. num, 4, Cafpar Boëtius, de non meliorardis dotis ratione filuatus, tap, 11, n. 53 .
Gomez Arias, in 1.3 . T Gomez Arias in 1.30. Taysi, numn. 42 . cum feq. Perrus Surdus, de alamentis, uitud. 9. quaf. 16, num, 27.
fol. 602 . latius Petrus Magda yol. 60, 2. latiùs Petrus Magdalenus, de numero otffium
in teflamentis requifto, 2. p. cap. 2. per totumm, maxime
 legatum doris piam caufam effe, nec diftinguunt, art pauperi, vel diviti fit relifum : prout etiam non diftinxit Lara, in 1. .fi quis al liberis, S. f. ivel parens, numi. 8. If. de liber, agnofiend, nor etiam D. Spino, in
fpecullo fiftenter, fpecalo teflamentor. 8 lof. 10 . priniopali de le egato pro dote reluto, num. 22. Jol., mibibi 276 . qui inde atque ex
eo, quod dos fit caufa eo, quod dos fit caula pia, \& inter opera charitatis
connumeretur ; infert ad nonnulla,\&\& maximè $m$, 2 . Qonnumerectur; infert ad nonnulla, \&\& maxime $\eta_{0} 21$. Quod ditettator reliquit certum nummos difftibuendos inter pauperes, poterit execuror in mariiandis viginibus ditribucre: Et num. 2 s. quod illa quax
relinguuntur pro dotandis virginibus, non poffunt in alium ufum, quantumcunque pium, etiam 8 ut ingrediantur religionem, converti: Et num, 260 quod fi aliquis Nobilis fit datus execuror teftamenti, ut diftribuat certana fummam inter pauperes, $\frac{\& 6}{}$

## De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap, XXII. <br> \& habeat filias ita pauperes, quod fecundum ejus

qualitatem non poteft illas dotare, falvà confcientià exilla fumma poteft eis fubvenire pro fua dote: Et num. 27. quod obligatus \& adftritus reflituere bo. na male acquifita, finon inveniantur perfonæ, quibus erat facienda reffitutio, poteft illa bona pro dote filiarum relinquere, ut latius ibidem probat: \&\& tanto magis in cafu prâefenti, in quo negari hon poteft, quin teftator manifefté fenferit de virginibus pauperibus fua cognationis, ipfasque maritari, aut religionem ingredi voluerit, immò \& pauperiotes praferri flatuerit expreffim. Nam \&\& fin principio ejus claufula, in qua de virginibus ipfis agit, paupertatis qualitatem non exprefferit fpecifice, ex fequentibus tamen verbis, \& aliis ejusdem difpofitionis, velut manifeftè deducitur, refpeftu divini Numinis, \& pro anima, ac fervitio Dei reliquiffe, opus pium femper in confideratione, \& mente habuiffe. Sed \& perfonas pro dotibus nominatas, patperes effe conftat ; ficque legarum dotis factam pauperi, \&\& inopi, dicitur ad pias caufas, \& pix caufe privilegia confequitur, tametfi pauperratis mentio non fiat, ficuti ex Baldo, Romano \& Tiraquello obfervavit Meno chius, lib. 4 d dizta prafumptione 1150 num, 6. \& repe87 tit num, 16. Conftat etiam nullam earum, quas teflator ex cogitatione fua nominavit, pro conditione, \& qualitate fux perfonæ bona vel dotes habere, quibus honeftè nubere valear juxta flatum fuum, \& ob id legaturm ad piam caufam cenfetur relictum, \& privilegia pix cauf(x confequitur, quamvis aliqua ex eis aliqua bona haberet, prout etiam ex Tiraquello, \& aliis Authoribus annotavit ipfe Menochius ibidem numero octavo. Et quod opus pium in confideratione femper habuerit, ac in legato pro virginibus maritandis de fua cognatione, de eo, quod opus, \& caufam piam infpicit, femper fenferit, ex aliis, etiam legatis pro redemprione captivorum, Miffisque, \& divinis officiis celebrandis, \& eleemofyna elargienda, elicitur, quae ad caufam piam pertinent, ex eodem Menochio, numero decimofecundo, © decimotertio, ubi ex aliis Authoribus pros bavit, quod legarum factum pro anima, \& pro redemptione captivorum, eft pium. Idque latiùs comprobavit D. Perez de Lara, in commentariis, de anniverfar, be Capellan, hibro primo, cap. 22. ex numero primo, cum fequentibuss. Et heec quidem cum ita fe habeant, parum, aut nihil intereft, legatum prediefum relietum fuiffe pauperibus fanguine conjunAtis; nam ex prediatis de voluntate teftatoris apparet adeo manifefte, quod animæ, \& pij operis caulam potius quàm aliud in confideratione femper habuerit, five animæ, \& pij operis intuitu, \& favore femper dif pof fuerit ; atque ab ea prafumptio. ne, quod ob fanguinis affeationem, magis quamt ob patupertatem videatur motus, ex conjecturis, \& prefumptionibns contrartiis recedi debeat, ut nunc referendi Aurhores obfervant, fequitur equidem non urgere in contrarium ea, quesuprà fundamento fecundo partis contratia principali, ex numero 6. annotavi : vel eo etiams quod in dubio potiùs videatur accipienda conjectura, quax animx teflatoris fuffragatur, quia illa cunitis rebus, \& peefonis debet anteponi , $\iota$. Jancimus in fine $C_{0}$. de facross $E_{c a}$ clefiis, capo. cumi infirmitas, de panitent, of remif. fion, © © capute praipimius, in prin ipio, 11. queff. 1 . quiod in ultima potiffimum voluntate locum habet, in
 cum bunmana fraglititas, C. qui tefflamenta fauc, pof. \&
 volumine 2 . \& in hanc fententiam Tiraquellus quos que videtur effe proclivior, , prout refert, $\& \&$ maturè
advertit advertit Cardinalis Francifcus Mantica, de conjecture
tiu ultimarum voluntatum,

eruditè \& \& juridicè (ut arbitror) receditì communi Scribentium placito, quod legartum in dubio cenfeeso tur potiùs relietum contemplatione confanguitaa tis quam pietatis; \& contrarium tuetur, quod magis inquam pietatis intuitu vidètur relictum : de qua etiam vide novifilimè cum allis pluribus, quos citat; Jacob. Cancerium, vartiar, $c, 20$. de legatiu, ex n, 38 . of num, 40 I. 6 feq. Id quidem, quod aliis concurren. tibus, \& his omnibus, quæj /uperrius fcripffiadmitten. dum effer ominino.
Atque ex ipfis dilucidè manet diffolutum fecunde partis argumentium contrarium.
Rurfus \& tertiò pro eadem parte facit, teftatoremì 9 \$ femper prafumi fanæ mentis fuiffe, donec contràrium manifeftiffimè probetur, \& ci qui fanami mentem negaverit, vel dementiam allegaverit, probandi onus incumberes sap sultimo ded fucteflion, ab ib incf. . . nec codicillos quidem, $C_{c}$. de codicilliso. ubi omnes DoAores notant, $l$. $u$ lima, \& \& ibietiam notant Doctores, maximè Salicetus namm 2, C, de berrd, inffit. Glof $\mathrm{S}_{\mathrm{t}}$, Bartol, Baldus, Aretinus, Socitius, Decius, Parififis, Imola, Curtius junior; \& Alciatus; cum quibus Cardinalis Mantica, de coorjechuris ultimar, voliums. lib. 2. tit s.num, 2, qui fubdit, hoc quidem certo cettius effe, nam hæcc prafumptio eft nature, ut fenfus \& ratio niaturalis in quoliber homine prafumatur: \& idipfum pof alios indultos fcripferunt Mafcardus de probatrionibus, concilifione 1048: num, 140 © 25 . Sfortia Oddi, in conf. 93 . num. 11. Petrus Sur-
 filio 7. num. 3. O\% 4. Go in corfitio 11, numero 4. Jaco-
 Vincent. Honded, in conf 78 . ${ }^{\circ}$ Jeq. lib, 1t Joannes nalis Thufcus, practicar, conclufion, jur. tom, 4, littre-
 Regni Aragon, $53, n, 4$, cum $\bar{\prime}$ fq. Idque maximè quando animæ fuxe, \& de fe benemefitis teftator confuluit, ut in fortioribus tetminis, \& in teffatore refpondente ad interrogationiem alterius, confuluir Alexander, in conf. 12, colunna penults veffic. Ơ didumi Pectrum lib. I، Sequitur Menochius, tii. 4, preffimptione 8 . num. 35 . vel quando loquitur verba ordinata, \&\& difcreta, \& talia, qua ab homine fanææ mentis pro ferri folent, ut poft alios Authores probartunt Jafons in l. furrofum, num. 3. © 4. \& \& bidem, Decius, n. 29.C. qui teflamenta fuccere poffunt, idem Decius, in cons 448 . numb. 1. Parifus, in confil. 88. num, 1. lib. 3. Suarez; Grammaticus, Ruinus, Boerius, Craveta, \& Surdus, cum quibus Menochius, lib. 6. didat prafumptione 45 . num, 39. Mantica, de coniect, ultim, volunt. lib. 2e dicto tit. $5, n .7$. ubi quod fapiens's vel prudens, vel furiofus, aut demens, prefumitur quis ex quilitate difpofitionis; \& latiüs ibi comp:obat: Et tit, 6 n. 7 . idipfum; quod teffator prêfumatur fine mentis in dubio, procedit etiam, quamvis fit fenio confectus. Et quamvis Notarius frripferit, fanus corpore, licef mente languens : Etiamili teftes fint utrinque pares, quia adhuc magis prafurnitur teflator fanæ mentis fuiffe, prout haec tria adnotavit; \& comprobavit Cardinalis Mantica, de conjechuris u limartr volunnt, iliro fecundo, titulo s. numero 3.5. ©6. Cardinalis Thufcus, didat conciufione 541 , in princip. \&e regulariter, quod
 ptobatio de fana mente prevaleat in dubio, cum Decio, Patifio, Grammatico, Antonio Gabriele, Portio Imolen. Deciano, \& Mafcatdo obfervavit Joannes Vinicent. Honded. diaco conf. 78 , num. 73 s 16.2., qui fubdit num, 4. Id procecere, quamvis teftes ico de fana mente deponentes effent patuciotes, videlicet duo, alii verò deponentes de non fania mente, vel de furore, aut dementia, effent longè plures, aut mille, quia magis duobus de fana mente, quami mille de for dementia eff credendum : ut per eundem Mafars dume dida conctufione 1048, num, 12:13.6 26. tufi
 Thulc, ubi fiprà num,6. Jo Jepl. de Sefe, diala decif. 56 . 102 tum. 5 . Surdus, in con 89 . num. 7. lit. I. Pref fumitur etiam fanæ mentis, quando Notarius ita affirmat, Bertazolus in conf. 102. in civihus. Grammaticus, decif. 73 . Sefe ditaa decif. $56, n .5$. Surdus ditido onf.89103 num. 7 . \& quamvis in exrremis fit conffitutus, ut notat Abbas per illum text, in cap. utitimo, num, 9 , de fucctradidit Mantica de conjedart, ultimar, volunt. lib. 2 . tit. 6 . mum. 1 . ubi dicit, quod moribundus in articulo mortis poreft reftari, II tamen articulatè loquatur: 04 idque per text. expreffum, in $n$.quonian indignum, $C$. de teflamevisis, ibi, que fortè fominecis © balbutiens lingua profiundit. \& iti notant Angelus cum Gloffa, Paul.
Caftrenf. $n .3$. Alexander $n .4 . \&$ anon 1 . colligitur $t x i$. Sja, $S$. ult, conjuneat $l$. Marcelltss , in princtpio, of 5 . 1. ff. de donat, caufa mort. \& ex aliis juribus, quæ Mantica ipfe ponderat erudite: Ex textu etiam, in (a). Raynutius, ibi, in extrenis confiiutus. ubi latè Guil. Benedict, eodem verbo, de uftament. Et quod in articulo mortis conftitutus teftari poffit \& fanæ mentis prefumatur in dubio, fi articulate loquatur, tenuerunt \& alii Authores, quos ipfe Mantica dicto tit. 6, n.4. © 5 , per totum, recenfet, \& fundamento partis contrariæ precipuo, atque ex at dianenta facere poffant, adducto refpondet concludenter: Surdus etiam, in conf. $414, n$ 个 8 . 6 s 5 . (ib. 4 Non ergo fufficit dicere, in extremis conftitutum, aut non fanæ mentis teftatorem teftamentum condidiffe, nifi aliunde \& juridicè, atque ex conjecturıs legitimis $\&<$ probabilibus impedimentum probetur, prout ipfe Mantica obfervat, \& unanimiter amplectuntur omnes Authores fuprà relati, \& qui latiùs commemòrabuntur alio cap. infià boc eod, ibb. \& iract. Atque ideo fcienter, \& confulto hic pretermittuntur.

In cafu autem præefenti, fi dicta omnium teftium attentè prelegantur, \&z acta proceffus dilucidè infpiciantur, fuperiora omnia abfque dubio concurrebant fimul. Inprimis namque, non duo tantum teftes de fana mente, \& integro judicio teftatoris tempore codicilli conditi, fed \& quamplures depofuerunt, \& unanimiter affirmarunt; \& de non fana mente, aut judicio integro mortis cogitatione perturbato, tres tantum, \&x minus concludenter, unusque ex audrumentales ejusdem autem, ac cum eo teftes inmodoे affeverarunt, de qua, \& ex qualitate difpofimionis, \& verbis difpofitionis apparuit dilucidè, Deinde, ut animæ fuæ confuleret idemmet teftator, \& in favorem caufæ piæ, feu patronatus tempus præveniens, fic (ut dixi) in ipfo codicillo difpofuit, \& non expectato tempore mortis difti filii, prout in teftamento ordinaverat, fed flatim ipfo premortuo, caufam piam incipere, expieffit; quod fanæ mentis, \& integri judicii maximum argumentum eft, juxta ea, quæ multum ad propolitum tradiderunt Socinus, in conf.98.num. 5 libro 3. Alexander in conffi, 147, num.6. lib. 7. Corneus in confil.21, num. 11, lib. 2. Jafon in conf. 141 1 num. 7 . Lib. 4 . Rodericus Suarez, allegatione 1 . num. 10. © 11. ac denique, \& alia nonnulla in pios ufus deftinavit, ut ex eodem proceflu deducitur, \&t poft conditum codicillum eundem, fanæ etiam mentis apparuit, ut iidem teftes, \& Tabellio affirmant.
Et per hæe concludens redditur refponfum ad ea, quæ tertio argumento, procontraria parte ponderato fuprà ex num, 13. adnotavi.

Ad aliud tamen, quod in eodem argumento, ex 105 Angeli, \&zaliorum fequacium fententia adduxi $n .17$. videlicet teftamentariam \& aliam difpofitionem quamcunque in mortis articulo factam, prafumi à lege dolose \& fraudulenter fieri; fatis clare apparet Solutio, fi animadvertamus mirimè id effe verum, jecture \& prefumptiones, ficuti contra Angelum Alexander tenuit, \& eum fequuntur Aretinus, Socinus, Felinus, Decius, Albertus Brunus, Antonius Gabriel, Sarmientus, \& alii cum quibus fic refolvit Francifcus Burfatus in confil. 40, num. 70 . \& fingulariter explicat numeris feqq, ibbro primo. Aliàs namque fequeretur, quòd fi folus mortis articulus induceret fraudis præfumptionem, profeào nec etiam valeret ingreffus Religionis, nec legitimatio filiorum contracto matrimonio cum concubina in articulo mortis, in prejudicium fubftituti, immo nec legitimatio facta poft teftamentum à fano in ejusdem præjudicium, quia femper prefumeretur fecundum eos factum, ut fraudaretur fubftitutus, contra omnes conclufiones traditas per doctores, in lois relatis per eundom Burfatum, qui fubdit numero 72. quod 106 licèt in extreme valide fieri, \& fortiri effectum, licet in cap. Rainutius celebretur, ut late per Barbaper Guil, Benedict. dicto verbo, in extremis conffitutus: Et tandem profert hæc verba Burfatus ipfe, Bene articulus mortis effet confiderabilis, quardo effet tam prope mortem, quod fenfus deficeret, ut in pradicitis quafionibue, dcc. Et idipfum quod Burfatus, contra Angelum tenuit, Anton. Gomezius in 1010 . WiIt. Tauri, num. 5\%.

Præterea \& quarto loco facit, codicillum præfatum continere omnes folemnitates ad illius validitatem neceffarias, \& præcipuè teftium numerum, Notarii, ac teftum rogitum, \& alia. Nec repugnare, quod teftator fuerit inductus blanditiis ad revocandum reftamentum prius, \& tempus vocationis caufæ piæ præveniendum; Quia refpondetur, non ideo minus codicillum ipfum effe validum, nam poteft quis alium blanditiis allicere ad fibi relinquendum, 107
 inl. jinalt, C. eod, titulo, ubi premittitur uxor virum provocare, ut eam inftituat, \& licet mutuis affectionibus invicem fe provocare ad inftituendum. Et pro\& procurans fentractibus, quia eadem militat ratio, \& procurans fe inftitui, non prafumitur in dolo, licitum etenim eft procurare fuam utilitatem, nec eft Anterdicus ufus blanditiorum; ficuti ex aliis multis numero 2. per totum annotarunt Burgos de Paz , in confilio 7. num. 14. \& Authores permulti, quos bar, controv. quotidian. jur. lib. 3. cap. 1, ex numuro 122. vfque ad num, 126. ego recenfui, Craveram inquam, Burfatum, Marium Riminaldum, Menochium, Flaminium, Peraltam, Mieres, Peregrinum, Raudenfem; \& alios. Patrem etiam Thom, Sanchez, de Jpon/alibus lib. 4. difputatione 7.num. 8. 9. © 10 . fol, mibr 719, atque ex ipfis conclufiones illas deduxi, videlicet perfuafionibus aut etiam precibus (modoab illis dolus abfit fraus, $\& \&$ calliditas) licitè poffe quemcunque allicere amicum, vel conjunctum, ut eum inftituat, vel ut aliquo modo in favorem ejus difponat, licitéque utilitatem fuam procurare quemcunque, nec dolum ex eo induci, ut etiam notavit idem Surdus d. onnf. $373, n, 4$. Ws. qui fubdit, quòd utilitatem fuam procurans, 108 non prefumitur facere, ut alii noceat, etiamfi in confequentiam inferatur damnum Tertio: Et fic neceffarium effe, quod probetur, id fuiffe factum malis artibus, ut ex aliis Authoribus comprobat. Deduxi etiam, atque ob eandem rationem doli mali, \& $\mathrm{m}^{2}-$ chinationis requifiræ num. 124 , © 125 . perfuafiones, 109 \& preces eas dumtaxat damnari quoad facientem teftamentum, quæ importunæ aded fuerint, ut iteratæ \& nimiæ, \& tic immodicx, \& infantiffimx, \& f fepe reperitæ fuerint: ut putà cùm cogere ipfo videantur aliquo modo, aut genus quoddam violentix continere, ut ibidem \& jure, \& authoritate probavi
num. 126. \&r tribus feq. imò coactionem, aut vio lentiam excedere, ut etiam ibi adnotavi. Cæterum in cafu præfenti, non modo hæc ita non evenerunt, imò ex dictis quamplurimorum teftium, ac maximè eorum, qui eidern codicillo conficiendo, \& legendo intervenerunt tanquam teftes inftrumentales, atque ex aliis(ùt dixi) pleniffimè probatum eft, teftatorem prefatum libere \& fpontaneè, atque cum qualitate dolofatis plenæ, \& omni violentia, five illicita aut dolofa perfuafione Religioforum feclufa \& remota, prefatum codicillum ordinaffe. Et quamvis ex adverfo teftes nonnulli(qui verè non concludunt, nec trarium debuerunt, in propofizo depofuerunt in contrarium dictæ qualitatis libertatis plenæ,\& pro frau-
dulenta perfun omnes perfuafione) \& eorum major pars, imò omnes duobus exceptis ex auditu deponunt: quampars ipfam teftes ipfi in contrarium deponerent, IIO roboraris, prevalere multis de caufis, ure ipfe cordolus in præefenti deberet ; \& ob id maximè, quòd non prefumitur; fed ab non concurrit, \& in dubio bet, \& maximè ab allegante illum, probari deficuti ex relatione eo, qui teftamentum impugnat, Mafcardi, Berrrane Decii, Cornei, Cravetæ, Beccii, notavit Petrus Surdus ultra eum id ipfum eso dito conf. 373. num.4.lib.3. \& reliqui, lib. 3 . ditto cap quoque notavi, \& fcriptum tum in dubio non prefumi vi, aur metix, teftamen1 I fponte factum, cum metus tanc metu, fed potius prefumatur; \& confequenter nec prefumendum non teftatorem metu compulfum nec prefumendum eft, in terminis confulupulfum ad difponendum, quod quem fequuntur Mantica, ilib, conf. 350 .n. 1. lib. 3. noch. lib. 4. prefumpt. II, ex nuut. 7. num. 2. Mebro 3. prafumpt. 126. ex num. num. 2. cum feq. © lide probationibus, conclufione IO 4. num. I. ©icardus, leniùs comprobant, \& rationem 4. num. 1. ©た 2. qui Vincent. Honded. in conf. 29. num, 9. lib. I. Et in es dem fuafionis, \& fuggettionis materia, fic etiam notarunt Corneus, in conf. 77. Vifo difto themate, col. 3 . erf. non obftant, lib. 4. Decius, in conf. 489 . num. 6. cum feq. Burgos de Paz, in conf. 7. n. 7. ubi quòd teftamentum liberè exiftimandum eft fuiffe confectum, nónque métu, nec dolo : Parifius in conf. 67. num. 6 I ,
112 volumine 3. Et addidi eodem cap. 1. num. 66. Quòd actus quicunque fpontaneus prefumitur regulariter, Nevizano probavit H, ut cum Decio, Alciato, \&c
113 mero 8. lib. I. Ac dendedeus, dicto confilio 29. numentum validum femper prefumi, 6 . fcripfi, teftaprobetur, ídque ex aliis Authoribus, quos ibidem retuli, \& Menochio, libro 4. prafumptione Io. per
${ }^{1} 4$ totam, of in confilio 224. numero 32 . libro 3. ita pariter, quod teftamentum non prefumatur in dubio dolo confectum, \& confequenter, nec teftatorem dolo inductum fuiffe ad teftandum; refponderunt
Socinus junior, in confilio rem rius Decianus, in conf. 65. num. 10. lib. libro 3. Tibeti funt Mantica, de conjecturis . 10 . lib. 2. \& fequulib. 2. titul. 7. num. 1. Menochius, lib. 4. prafumptat. ne 12. in principio, \& ego notavi, atque eofdem Authores recenfui, lib. 3. dicto cap. 1. num. 71. © num. 8 I . tradidi quoque id ipfum quoad perfuafiones \& fuggeftiones, videlicet quòd teftamentum in nónque impore exiftimandum eft fuiffe confectum, perfuafionibus, \& retuli quis aliq. teff. probib. ita naldum in l., ultima, C. $\sqrt{2}$ col. ultima, verf. Sed nunquid, Degm per illum text. in In cafu occurrenti, num. 6. Degum, in conf. 489. $\boldsymbol{V}_{i f o}$ ditto themate, col. 3. verfic. non, in confil. 77. in contrarium, libro 4. Burgos de Paz , in confil 7 a
116 numero 7 . Et quamvis a regulis tribus in confil. 7 . quòd teftamentum in dubio non prefumatur vi, Foan, del Caftillo 々uotid, Controv. FIuris, Tom, IV.

## . volunt. Cap. $X X I I$.

metu, aut dolo, neque importunis precibus, aut illicitis pe: fuafronibus confectum ; contrariis conjeCturis, \& prefumptionibus recedatur, quibus teftatoris liberam \& abfolutam voluntatem impeditam fuiffe, aut dolum, vel vim, vel fuggeftionis intervenifle probari \& conftare poffit; ibidem ex relatione quamplurimorum obfervarim num. 68. © feq. © num. 72 . G82. \& Seq. \& tenuerint Hondedeus in ditto confilio 29. ex numero 21. cum Jeq. lib. 1. Mantica, de conjectur. ultimarum voluntat. lib. 2. titulo 7. ex numera 3. cum Seq. Menochius, libro 4. prafumptione 11. © 12. Alexander Raudenfis decifione 45. per totam, primas parte. Peregrinus, de jure fifci, lib. 2. titulo 6. ex num, 21. cuin feq. Surdus in conf. 185. Ibro 2. Decianus, in conf. 65 . nu. 2. © feq. lib. 2. Mieres, de majoratu, 1, parte, queft, 25 . num. 7. per totum. Urfillus, ad decifionem Affictis 69. num. 4. In prafenti facto, vel conjecture, quæ allegantur, non modò non probantur, fed nec in articulis deducuntur ; vel non inferunt dolum, aut vim, vel fuggeftiones aliquo pacto ; ac proptereà fuftineri debet codicillus omininò, cùm dolus, \& fraus, aut machinatio non obtinent, etiata fuerit : fícque refolutiones ipfæ quia nihilominùs fequens fir aliud teftamentum, cujus eft validum fequens factum ad blanditias aliter blanditias non \& revocat primum, fi tamen prevoluiffe Gloffa, in intervenerit dolus: \& ita videtur Marcin. Silim, in l. quicquid, C. arbitrium tutela, ubi quoque Jafon, in Cinus : ejus fententiam probavit hib. ubi reprehendit Angelum contrariq. teft. protem : Guil. Benedictus, in cap. Rainuntius, de tefmentis, verbo, condidit. 2. num. 2 s. in fine, de teftamodo intelligit dictum Angeli, qui contrarium hoc legatur: Decius, in conf. 489. num. 6. Durandus, de arte teftandi, titul. 1 I. caurela 4 . num. 4. ita quoque intelligitur Surdus, ditto confilio 373. num. 3. qui in propofito dolum(ut vides) prater blanditias requifit ; nee in dubio ex eo, quod primum mutatur teftamentum, prefumit dolum ipfum. Et quamvis numero 17. referat ipfe Surdus Authores quamplures, qui fententiam Angeli, de qua fuprà numero 34. fequuti fuere, etiamfi non interveniant falfæ fuggeftiones, fed folæ preces, \& inftigationes ad prejudicium alterius jam inftituti, quafi eo ipfo videantur hujufmodi fuafiones non carere dolo ; \& fic in fimplicibus inftigationibus fine alio extrinfeco dolo eam admittant : in contrarium tamen extare veriorem \& communiorem opinionem, ex ijfdem apparet Authores, \& ipfo Surdo, fub num. I7. lo num, 18. loquitur namque is Author in cafu illo fibi propofito, \& confulto, quo nedum importunæ fuggeftiones intervenerunt, fed etiam dolofæ, \& falfæ inftigationes : fuadebatur enim teftatori, quòd hæres primò fcriptus illum tollere de medio viventium tentaverat, non folùm veneno, fed ferro etiam ; quòd ei continuò maledicebat; quòd in ejus fubftantiam inhiabat ; quòd vitæ illius longitudinem odio habebat, multáque alia fupponebantur, qua dolum malum manifefte oftendebant; quo dolo ftante(ùt ipfe Surdus inquit eruditè) nemo negat, imò verò admittunt omnes, teneri hæredem ultimo loco inftitutum hæreditatem reftituere priori inftituto, actione de dolo, vel in factum ; prout tenent Angelus, Cæpola, Barbat. Jafon, Afflicus, Ruinus, Parifius, Nevizan. Socinus junior, Cotta, Craveta, Decius, Baldus, Fulgofius, Alexander Ripa, Guil. Benedictus, Menochius, Hieronymus Gabriel, Pechius, Mantica, Sịmon de Pretis, Lancelot. Galian. Peregrinus, Mazolus, \& Mieres, quos idemmet Surdus, difto num. 18. recenfuit in unum. Et id ipfum ego conftanter defendi lib. 3. dicto cap 1. ex num, 182, nam cum retuliffem Angeli fententiam num, 182, © tribus feqq. ditio num. 186. annotavi,
in contrarium extare fententiam cloffe, in eadems 1. ultima C.f iquis aliq., teft., probibiti. fcilicet quod /ad hoc, ut primus infitutus poffit agere contra fecun118 dum, requiritur quod interveniat dolus fecundi inftituti, nec ex Oolis blanditiis competit actio: \& retuli quamplurimos Authores, qui Gloflam fequantur, \& decifionem Angcif intelligunt, quando ex falfis caulis, \& fuggettionibus cetlamenta fecunda captentur, \&\& fic quando aum fuerit per dolofas, vel fraudulentas inftigationes, aut machinationes: non enim revocatio fufficit ad blanditias, vel preces facta, fed per dolum malum ex falfa fuggettione revocationem fieri opor-
tet. Inter alios autem juris Interpretes recenfui nontet. Inter alios autem Juris
nullos, qui per Surdum non referuntur, Peraltam, inquam, in $l$. fi quis in principio teflamenti, num. 92 . in verf. decima tertia,ff. de legatis 3 . Hippolyt. Riminaldum, in conf. 234.n. is. © 16. lib. 3 . © in onfil. 624 , num. 35 . Lib. 6. Plotum, in conf. 17. num. 59 .
Bonifacium Rogerium, in confil. 17. num. 142 . lib. 1 . Bonifacium Rogerium, in confil. in
Joan. Baptift. de Plotis, in confilio 168. numero 59. inter confilia ultimarum voluntat. volum. 1. fol, 222. Cefir. Urillum , in addit. ad decifonem $A$ ffititis 69 . num. 10. Sfortiam Oddi, in conffil. 87. numero 89. lib. 1. Hondedeum , in confilio 32. numero 58. lib. 1. Alexandrum Raudenfem decifione 45. ex numero 53 . prima parte, むै eodem lib. 3 . ditto cap. 1. ex num. 187. ufque ad numerum 194. hanc eandem refolutionem comprobavi, \&\& corroboravi, \& uraditiones Angeli, Caftrenfis, \& Aftlictis, que in contrarium ponderari folent communiter, non poffe ad eum fenfum ponderari,dilucidè explanavi; ùt ibi videri poterit.
Et per hacc pater refponfum ad quartum, \& quintum fundamentum partis contrarix.
Quintò deinde facit, quoniam rationes, \& doarinæ illæ, ponderate fuprà ex numero \{3. cum quathor Seqq. dicti noftra penatus definitioni, \& hujus partis juri non obftant aliquo modo, ob defeEtum relatum, quòd cooticillus coram reftatore \& teftibus lequus, feu publicatus non fuerit, ficuti evidenter apparet ex his, quaz ,ap. pue feripta reliqui, cum multis Jeqq. annores, vis erit, non modo neceffarium.
119 Ac primùm equidem certiffimi juris effe, teftamentum nuncupativum de jure communi, legendum; feu publicandum effe coram teffibus \& teftatore, ídque pro forma requiri de jure ipfo communi, juxta text. inl. fideicomminfa, $\$$. quories ff. de legatis 3 . quem text. ad id expendunt, 8 ita obfervant Gloffa, Bart. Bald. Didac. Covarr. Menochius, Surdus, Marcardus, Mantica, Crectenifs, Matien de Paz, \& Azevedus Ferdinand. Matienz numero 94. ubi numero 95. de jure 120 a meo rela Partiarum id procedere affeveravi, ex $l .103$. in fine, tit. 18. partita 3. ibi, el teffamento deve fer Leydo. Et retuli Burgos de Paze, Rodericum, Suarez, Antonium Gomezium, \& Matienzum fic tenenses, \& ditamm $l$. partita expendentes, quam \& ex-
pendunt aliii bidem relati, num. 89 . Sed \& $\&$ jure novio121 pendunt aliti ibidem relati, mum. 89. 1ed \& jure noviori legum Regiaruut num coram Tabellione condimentum , feu publicari corain teftatore \& teftibus, neceflarium etiam effe,ficut de jure communi, eodem cap. pracedenti, num. 69. obfervavi, \&c retuli Palacios Rubios, Caftellum, Burgos de Paze, Rodericum Suarez,Antonium Gomezium,Menchacam, Covarr. Matienzum, \&\& Azevedum, fic tenentes; '̛́ n. 98. 'v 99. declaravi. Fatemur ergo libenter, veriffimum effe de jure communi, \&\& de jure Regio Partiarum, \& \&e codicillum à Notario confęuum, legi, \&\& publicari debere coram reftatore \& teftibus, itt diftum
remanet: aliàs non valere: Negamus tamen firmi- 122
ter, teftamen ter, tettamentum non lectum, nee pabione voluntatis,
imperfectum imperfectione, five ration cùm verè imperfeçum dicatur duntaxat ex defectu folemnitatis, \&\& confequenter valeat quoad liberos, \& quoad piam caufam.Liberis fiquidem, \& pix callfr quamvis imperfectio, five perfectus voluncaris ratio obfiftat, utt ipfo cap. pracedenti latiffime probavi: fclemnitatis tamen defectus non obftat: id quod ex veriori, \& receptiori fententia fuftinui', \& infinita utriusque juris Interpretum allegatione probavi, di To cap. precedenti, num, 90 . ' 91 g. ubi cafum in Pinciana Regia Cancellariz de facto occurrentem, \&x ita decifum, ex relatione Burgos de Paze adduxi, sc id ipfum refolutivè firmavi iterum num, 100. 102. 105. 106 . ubi novè fingulariter annotavi, procedere refolutionem eandem, etiam poft novam decifionem, 1. prime, ${ }^{2} 2$. titul. 4 . ilib. 5 . ut ibi vider poteft, atque ideò hîc non repeto, non etriamlos longa res iterum commemoro, quoniam permul cafu pra-
ferie, dititis in locis recenfui. Cum ergo in calu fenti ditit teftamenti alteratio, \& revocatio, \&c prefati codicilli ordinatio, \& confectio ad favorem pix caufe procefferit, five ad pias caufas difpofitio facta fuerit, quando pro vero, \&\& certo daretur, \&c codicillum ipfum non leatum, nec publicatum coram teff tore \& teftibus, adhuc ex his dicendum effer, fuftineri debere, nec corruere. Et hæec quidem tantò magis indubitate, quòd ex eodem Tabellione, \& teftibus infrumentalibus ejufdem codicilli appareat, ex aliis etiam plenè probatum fir in proceffu, dietum codicillum lectum fuife in profenentia ejuidem teftatoris, \& tefles fufficerent, ficuri fuprà hoc eodem libro, ©́ trad̃atht, cap. 20. num, 18. ex relatione Burg. de Paze, iu l. 3. Tauri, num. 809. Caroli Ruinis, in confil. 1. num. 12. 15. '̛ 18. lib. 3. annotavi, \& dixi, teftamentum fuiffe lectum, five publicatum, duobus tantùm teftibus poffe probari. Et latiuls videndum penes Petrum Magdalenum, de numero tefitium in teffamentis requijito, prima parre, cap. 29. \& tenuit etiam Petrus Surdus, in confilio 129. numero 29. ${ }^{\text {li- }}$ bro 1 . Ex adverfo autem teftes illi tres, qui non fuiffe lectum codicillum firmarunt, fingulares equidem fuerunt, qui reguariter non probant, ap, nibilominuis, \& ibi Gloila, 13 . quest. Soli : late Anton. Gabriel, fitibus, \& ibi Gloffa, in verbo, conititalo de teftibus, condlu-
commun. fione 2. per totam. Fulvius Pacianus, de probationiblus, lib. 1. cap. 14. Jofeph. Ludovicus, decifione 70 . Craveta, de antiquitate temporum, prima parte, Sectione altima, Vijo de fama: Et de auditu in fa- 122
ato codicilboque recenti depo reà nullam de jure faciunt probationem,l., teftium, $C$. de teffibuss, capp. inquijfrionis, de acculat. 1 . 29. tit, 16. partita 3. \& exornant Antonius Gabriel, communn. conclufion. libro 1. ditato titallo de teftibus conclufione 3. Mafcardus, de probat, conclufione 1314. numero 20. Alexander Trentacinquius, variarum reSolut. libro 2. re olutione 6. per rotain, numero 22.1. Cardinalis Thufcus, praticarumm conclufionum juris, tom. 8. littera T. concilifione 180 . per totam fol, 172 . ac unus duntaxat de vifu, cujus teftimonium non 126 juftificat, nec condemnat, maximè cùm tot teftes de vifu in contrarium, \&\& verifimilius deponant; cap. admonere, 32 . quaflione 2. cap. licett, cap. venienss, cap. jurijumrandis, de teflibus, 1.32 . titullo. 16. parffta 3. 1atè Antonius Gabriel, diato titulo de efflibus, conclusfione prima, per foram: \& utrumque exornavit Thufcus, littera T. concluffone 235. © conclufione 264. folio 269. Tantò etiam magis indubitatè procedunt, quò ultra lecturam dizti codicilli, adeo plene probatam, ea omnia in prenti cafu con currant, qua in fimili concurrifle adnotavit $J$ in
in confilio 414, num, 78. in fine, o num. 79. Lib. 3 . 127 conflium. Et maximè ad \& ad multa notabile Notarij, \& teftium rogitus pro fubftantia teftamenti requiratur, \& an præfumatur, \& quot teftibus probetur? Teftamentum etiam, an valeat ad interrogationem alterius? de quo fatim alio cap. Ac denique, teftamenti, \& inftrumenti alterius fides quemadmodum vacillet, fil aliquis ex teftibus, aut aliqui contracicant, utt $i b i$ videbitur.
Rurfus \& fexto loco eadem pars ex fequentibus urgenter comprobatur, ac primùm equidem conftituendo, præfatam Principis legitimationem, qua pars dicti Francifci innititur, adeo ftrictè loqui, ut difpenfationem potiùs quàm legitimationern fuiffe confter : fíquidem dictus D. Francifcus natus fuir ex patre uxorato, \& fic ex parentibus, inter ques matrimonium contrahi non poterat ullo modo : cùm etiam, pofito quòd legitimatio, \& non difpenfatio fuiffer, ex quo fucceffio fuit limitata in ipfa legitimatione, nihil contra voluntatem patris, nec aliud, quàm $a b$ eo relictum, confequi poffer idem filius. Id autem ut diftinctiùs appareat, \& doctrinæ omnes illæ, pro contraria parte ponderatæ, \& commemoratæ fuprà, ex num. 40 . ufque ad num. 67 . fubvertantur omnind, nec in rei veritate juridice ftare valeant, fequentia erunt fuo ordine, atque refolutione, \& diftinctione (ut moris habeo) conftituenda; licè decifio ipfa Senatus noftri longiùs detrahatur, quàm decifionis fcribendæ modus pati videtur.
Et inprimis, aliud effe legitimare, \& aliud difpennem, ficque inter legitimationem, \& difpenfatio129 que odiofa eft, \& fui natura reftringibilis, nec in ea admittitur ulla extenfio, etiam ex majoritate rationis, cap. I. © 2. cum aliis, de filis presbyterorum ; 130 parentum, non favorabilis, \& inventa in folatium in authent. quib. mod. natur. effic. fui, IIt inquit text. centia, of $\mathbb{5}$. boc dicimus: \& fic extendenda, \& amplianda, ficuti ex multis Authoribus, atque ex communi Interpretum fententia utrumque dictum de difpenfatione, \& de legitimatione tradiderunt Covarr. in 4. Jecunda parte, cap. 8. 厅. 8. num.5. © 6. Tellus Fernandus, in l.12. Tauri, num. 323. Joannes Matienzus, in l.10. tit. 8. lib. 5. glof. 1. num. 7. Sfortia Oddi, in conf. I. num. 33 . -6 62. W num. 34 . 6r 35 . ubi inquit, quòd legitimatio vera eft favorabilis, difpenfatio verò eft odiofa, \& fic non admittit extenfionem, neque retrotractionem, etiam à majoritate rationis: Alexander Raudenfis, de analogis, lib, I. cap. 36. num. 1. Go num. 8 1. Andr. Fachineus, in conf. 2. num. 46. © 49. libr. 2. Ludov. Morotius, in refonf. 9. num. 3. Marc. Anton. Eugenius, in conf. 53. ex num. 5. cum feq. \& vide num. 21. b 22 , Peregrinus, de fideicommij/is, art. 23. num. 32. in fine, © num. 33. Molina, de juftitia © jure, tom. I. tract. 2. diput. 173. fol. 679. columna prima, in verf. illud antequam ulterius progrediamur, ubi dicit, longè diverfum effe, legitimare aliquem illegitimum, \& difpenfare cum illo: difpenfatio namque eft ftricti juris, eáque de caufa, neque plus valet, quàm verba ftrictè intellecta fonant, neque effectus \& privilegia habet, quæ legitimatis competunt : Legitimatio autem amplè eft intelligenda. Alios quamplures fciens, confultóque prætermitto; quoniam quicumque hactenus in hac materia loquuntur, pro certo \& indubitato id fupponunt, aut animadvertunt expreflim: inter alios tamen, ex Recentioribus regulas nonnullas generales in propofito conftituit Marc. Anton. Eugenius, in difto confil. 53 . ex num. 5 . cum feqq. quæ notandæ, ac pro oculis habendæ erunt, ad dignofcendum, utrùm quis legitimatus, vel difpenfatus dici debeat. Et primo loco annoForn, del Caftillo , \&uotid, Controv, Furis, Tom, IV.
tavit diffo num. 5. difpenfationis vocabulum duobus 131 modis accipi; uno modo capitur in genere pro quadam juris communis relaxatione : \& hoc modo quælibet legitimatio, quamvis ampla, difpenfatio dicitur, cap. per venerabilem, ubi notant omnes, qui filij fint lesirimi, Alciatus in conf. 207. in principio. Ideóque ifta vocabula multoties confunduntur, \&\& quotidie D fpenfationis vocabulo pro Legitimatione utimur. Secundo modo capitur Difpenfatio in 132 ppecie, ut à difpenfatione in genere, de qua fuprà, ac etiam à legitimatione differat. Etenim difpenfatio in genere fumpta, diftinguitur in difpenfationem in fecie, \& legitimationem, ùt in fimili de adoptione dicitur in l.prima, ff. de adoptionibus, \& in S.I. ejufdem tituli, Inftitut. ut inquit ipfe Eugenius, num. 6. \& fubdit num. 7. Legitimationem effe duplicem, unam reftitutivam, alteram difpenfativ. $m$ : Reftitutiva eft, qu ndo reftituitur perfona ad jus, quod fecundum Butrium ibi relatum, duodus modis fit. Primo, quando quis retrò natalibus, \& primævæ naturæ, ejúque juri plenè reftituitur, quo cafu propriè Legitimatio reftitutiva dicitur. Secundo modo, quando fuperficies prolis refertur ad jus primævum naturæ, \& non retrò, fed prout nunc, quæ propriè dicitur legitimatio collativa, cùm ipfe legitimans conferat tunc, non retrò legitimationem. Legitimatio difpenfativa eft (fecundùm eundem Butrium per Eugenium relatum) quoties quis difpenfitur ad fucceffionem, vel aliquos actus civiles, quorum quis antea incapax erat de jure, non obftante quod fit, \& remaneat illegitimus: quo modo habilitatur jus ad perfonam, non perfona ad jus, ut if quis licèt fpurius fit, habilitetur ad fuccedendum patri : \& hæe propriè dicitur difpenfatio, quia jus relaxatur, perfona autem non alter tur, fecundum eundem, \& alios fequaces, \& Marc. Anton. Eugen. ditto conf. 53. num. 9. Addiderim ego, id ipfum tenere, \& affirmare in Regno Lufitaniæ, legitimationes omnes, difpenfationes potiùs effe, quàm legitimationes, Alvarum Valafcum, Patrem Molinam, \& Georgium de Cabedo, quos inf frà commemorabo. Adjicit etiam ipfe Eugenius, eod. conf. 53 . ex num. 10 . ufque ad num. 16. quod legitimatio fecundùm Rofellum quatuor modis fit: Primo, quando difponitur luper vitio matrimonii, fuper quo folus Pontifex habet difpenfandi facultatem. Secundo modo, quando non fuper matrimonio, fed prole difponitur 136 per modum reftitutionis antiquæ naturæ; puta, ; cùm Princeps reftituit illegitimum antiquæ naturæ, \& ingenuitati, abfque eo, quòd aliquid de marrimonio difponat; ùt regulariter \& communiter fiunt legitimationes, \& propriè intelligitur loqui textus, in 1. licèt autem, in authent, quib. mod, naturates offician. legitimi. Et hæ duæ fecundùm eum funt reftitutivæ, quia utraque (licèt diverfimodè) illegitimum antique ingenuitati, \&\& legitimationi reftituit, Tertio modo, quando novirer, prout nunc, legitimus quis creatur, quæ fecundùm eum dicitur legi137 timatio inductiva, quia non refert fe retrò ad antiquam ingenuitatem, \& tempus fuæ nativitatis, fed inducitur nune, prout de collativa dictum fuit fuprà cum Butrio. Quarto modo, quando Princeps cùm aliquo difpenfat, non obftante, quòd renceps 138 illegitimus, ùt nihilominus poffit frui his, quaneat tum legitimis conferuntur. Tribus primis modis legitimatio ; ultimo verò, difpenfatio propriè eft (inquit idem Eugenius, eodem conf. 53. num, 13.) \& hæ duæ opiniones in unam, eadémque reincidunt, fi advertatur; eáfque communiter DD. approbant, ìt per Alex. Curt. fen. Gozadinum, Alciatum, \& Co var. ibi relatos: ex quorum omnium fententia concludit ex num. I4. cum feq. quòd Legitimare propriè eft, abolere maculum, \& defectum natalium, etiam quòd modus fuccedendi reftringatur: \& num, num,
quòd verbum legitimare, importat, ut quis plenè 141 fit reftitutas antiqux ingennitati : \& num, 18 . quod plenaria reftitutio perfonæ ad jura nature, legitima-
142 tio eft: \& num. 23. quèd removens omnem inhabi-
litatem, \& geniture maculam,
143 Difpenfare verò, eft tollere obftantiam defêtuum
\& efficere, ut aliquis inhabilis aliàs, fuccedat non obftinte defectu. Et de utroque dicit communem refolutionem Rolandus, in conf. 96 . num. 25. lib. 3 . Gozadinus, in conf. 29. num. 31. Marc. Anton. Eugenius, in conf. 53 . num. 14. © 15. \& conveniunt omnes Authores hatenus pracitati poft Butrium, in diato cap. per venerabilem, Corneus, Jafon, Gozadinus, Socinus junior, Rolandus, Tobias Nonius, Beretta, Ruinus, Caffrenfis, Didac.Covarruv. \&\& Burfatus, quos recenfuit, \& ita pariter obfervavit Peregrinus, de fideicomm, artic, 23. num. 32. W33. ubi inquit, juxta communes omnium refolutiones, Legitimationis rriplicem effe fpeciem : prima, per quam difponitur fuper radice matrimonii) : fecunda reftitutiva, de qua fuprà per Eugenium : tertia eff fpecies, qux inductiva, feu collativa appellatur, ut ibi obfervat, \& concludendo fubdit in hunc modum : Et fiquidem plenariè confert, quia perf onam faciat legitimain, prout funt illi, qui ab initio nafcuntur legitims, © naturales, eiden conferendo omnia jura legitimorrum, hac vera dicitur legitimatio, ov ille verus le-
gitimus,
$l$ rum. Si verò non omnia legitimitatais jurara conferantur. fed tantum quedam, runc non eft proprie legitimatio, Sed dijpenfatio: nam legitimatio oft abolitio illeggitimitatis; dijpenfatio verò eff circa quedam conceffa obfantium remotio, confequenter minuss eft in dijperfatione, quam in legitimatione, ơc. Quod etiam notavit Pater Molina, de juffitia, of jure, dijp. 173. in verf. boc autem dif(rimen.
Et hixc quidem omnia non otiosè, aut extra propofitum aliquo modo, fed opportunè, atque neceffariò omninò, \& ideò dieta, ut vera ded $n:=$ atur refolutio eorum, que mox peraguntur, ut etiam illis refpondeatur, que pro contraria parte ponderata, atque fcripta fuere fuprà feptimo fundamento partis contrarix, per totum, quo de legitimatione actum eft.
Nam cùm ex iifdem nunc frriptis appareat, legitimatum cum dici, qui in omnibus, \& per omnia quoad ea, que pertincant ad effentialia legitimationis, eft natalibus, \& primævo juri nature reftitutus. Difpenfatum verò dici eum, qui non eft plenè, fed quoad aliqua legitimatus, \& natalibus reftitutus; quod ultra Peregrinum, \& fuperiores tradidit etiam Joan. Garfia, de nobilitate, gloff. 21. num. 83. Menoch. lib. 4. prafumpt. 79. num. 50. © 5 I. Blafius Flores Diaz de Mena, in addit. ad decifionem Game 11. in verf, ơ dijpenfatus dicitur, fol. 18. in princip.
Pater Ludit Pater Ludov. Molina, ubi fupra, cu in verf. po $\int u$ u-
mus verò confirmare. Stephan. Gratian. dif ceptatiomus vero conjirmare. Stephan. Gratian. airceptatio-
num Forenfium, cap. 138. num. 41. fol. 399. Cardinalis Thufcus, praticar. concluf. juris, tome. 5. littera L. concluf. 220. n. 3. © orn. 18. ufque ad n. 24. fol. 234 . inde equidem, atque neceffario fequi videtur, quod legitimatio limitata in fucceffione, non 145 fit legitimatio, fed potius difpenfatio ; \&\& fic quòd legitimatus cum hoc, quòd non fuccedat patri, extantibus legitimis, aut agnatis, aut in eo tantum, quod patri placuerit, vel quod ipfe voluerit, aut reliquent: : non fit verè legitimatus, fed difpenfatus: quod in fpecie dixit Paulus Caftrenfis, in $l$. $\int$ ed $/ \sqrt{2}$ bat, I. patronum, num. ร. f. de in jus vocando, idem
Paulus, in 1 , paitum quod dotali, num. 9 . C. de collat. of in l.fi ab eq, num. 3. C. de legitimis hared. of in l.1. C. de jure aureor, annulor. col. 2. verf. ultimò vidi dubitari, ubii inquit, quòd hac non ef legitimatio, fed quod tranlit in aliam feeciem, hoc eft, in di-
in legitimationem, intelligenda funt juxta fubjetam materiam, \& fic in difpenfatione, cimm legitimatio effe non poffit, cum in aliquo limitatur. Et id pfum tenuerunt Alexander, Curtius Fen or, Prapolitus, Bald. Corneus, Decius, Socin. Chaffaneus, Ruinus, Alciatus, Parifius, \& Anton. Gomezius, quod refert Tellus Fernand. in l.12. Taurri, num, 21. in verf. banc confequentiam facit Paulus. Refert etiam eofdem, \& Georgium Nattam, Joann. Matienz. in 1. 10. tit. 8 . Alexand. Currism fenior. ex quibus. Paulum etiam, Alexand. Curtium fenior. Prapoofituum, Jafon. De-
cium, Chaffaneum, Ruinum, Alciatum, Parifium, \& Laurentium Silvanum, pro hac parte retulerunt Ludov. Molina, de Hiffan. primogen. lib. 3 . cap. 3 . num. 38. Joann.Cephalus, in conf. 278 . num, 28 . 166.2 . \& id ipfum tenuerunt Hieron. Gabr. in confil. 30 . num. 26. © feq. Lib. .1. Tiberius Decianus, in conf. 19 . num. 25 . © Seq. lib. 1. © in conf. 40 . num. 3 1. lib. 3 . Hippolyt. Riminald. in conf. 446, num. 42 . © feq. lib. 4 . Capra, in conf. 157 . num. $44 \cdot$ © Seq. Honded. in conf. 66 . num. 30.31 .0 32. lib. I. Stephan. Gratianus, difceptat. Forenf. cap. 138. num. 41. 42, G4 43 . Alvar. Valafcus, in praxi partitionum, cap. 7. num. $4^{1}$. ev42. quiex eo, quod legitimati in forma Regni Lufitaniæ non fuccedunt parentibus, nifi fecundùm eorum voluntatem, non autem contra teffamentum; quafi in neceflariam confequentiam infert, quòd Magis propriè dicuntur difpenfati, quàm legitimati : \& citat Coftam, \& Cald. Pereiram, Lufitanos etiam, idem tenentes. Ipfum quoque dixerunt Georgius de Cabedo, decifione Luffitania 69. nüm. 3. qui etiam citat Coftam, \& addidit Gamam, tribus in locis, atque ex primo, eodémque prexuppofito ipfam conIequentiam facit eriam Pater Molina, de juffit. © jure, dijpuratione relata 173.
Ratio autem hujus fententix (qua principaliter 146 ipfrius Sectatores adducuntur, atque excitantur communiter) in eo confifitit, quod ex legitimatione (ut (fuperius ditum fuit) confequitur legitimatus jura omnia qua legitimi de jure habebant, fed flius legitimatus impoffibile eft, quòd habeat fucceflionem comitantur legitimati, vel fatuutum, quia omnia comitantur legitimationem; fed in legitimatione Imitata diverfum ftatuitur, nam ex eodem actu na\& fic ex ipfomet actu oriuntur contrarii effeZus: Refriptum Principis efficit legitimum, \& ipfummet refrriptum tollit effectum legitimationis. Ouod clarius patet, legitimatio nihil eft de per fe, fed eft effetus, quem producit matrimonium; fed ex matrimonio filius eft fucceffibilis ex neceflaria confequentia, quia hares; quam nemo poteft tollere, nifi patum, vel flatutum, vel Principis difpofitio: fed hic nihili horum intervenit, quia erfi Princeps limi-
tet fucceffionem, eft limitando legitimationem, \& licét hoc valeat, erit in vim difpenfationis, non tamen in vim legitimationis, quia detrahit ei : ita fanè ex omnibus Recentioribus, quos viderim, elegantius rationem hanc ex mente communi tradidit Tellus Fernandez, in d. l.12. Tauri, num, 21. \& in eandem tendunt omnes hucufque juris Interpretes, qui in propofita fermonem inftituunt, prout conftat ex Matienzo, in dizat l. 10. titalo 8. lib. 5. glof. 1. summ. 4. Molina, de Hißpanor. primogen. lib. 3 . dito cap. 3. num. 37. ibi : Non enim poteft quis pro parte legitimus, pro parte autem illegitimus effe. Peregrin. diito art. 23. num. 34. \& careris fuprà commemoratis. Quic cum affirment unanimiter, ferè omnes le- 147 gitimationes Regum Chriftianorum, effe limitatas in fucceffione, ut inquit Tellus ipfe, num. 20. \& fubdit, quòd in hoc Regno tenor legitimationis eft, abfque prajudicio a feendentium, \& defcendentium, \& fecundùm voluntatem parentum, \& in aliquibus
etiam inferitur claufula, fine prajudicio venientium ab inteffato, ùt affirmat Rod.Suar. ibi relatus: Et in Italia afferit Socin. quem refert ipfe Tell. \& fubjicit in hunc modum: Et in boc Regno eff indubitatum fectundùm communem currfum bujumodi legitimationum, que nunquam conceduntur in forma plene reftitutionis natalium, fed fecundìm voluntatem parentum, vel haredum: © in legitimationibus, quas facit fummus Pontifex femper folet apponere dictas clauf fulas, ùt inquir Corneis, in conf. 34, volum, I. n. 6. idem in conf.9. volum. 4. n. 5. Alios etiam retulit Authores Stephanus Gratianus, difceptation. Forenfum, dita cap, 138. n.43. ubi poft Caftrenfem teftatur, paucas reperiri legitimationes, in quibus non adfit ea claufula, quòd legitimatus non fuccedat nifi in ea portione, quam pater fibi affignaverit: Et in Hifpaniarum Regnis omnes legitimationes concedi folitas hac lege, \& claufula, ut legitimatus patri fuccedat in eo, quod pater ei reliquerit, aut relinquere voluerit ; cum Roderico Suarez, \& Gregor. Lopez teftatur Covarr. in 4. Secunda parte, cap. 8. 5. num. 2. in verf. in Hi/paniarum vero Regnis. Cùm inquam Interpretes noftri, ac juris utriufque Doctores, ita unanimiter affirment; videtur equidem, nec in his Hifpaniarum Regnis, nec in aliis quibuflibet, nunquam legitimationem, fed femper difpenfationem concedi : \& quòd verba Refcripti licèt fonent in legitimationem, intelligenda funt juxta fubjectam materiam, \& fic in difpenfatione; cum legitimatio effe non poffit propter repugnantiam, ficuti ex Caftrenfis, \&\& fequacium doctrina, adnotavi $n u$ meris pracedentibus.Et quoad hæc HifpaniarumRegna, ex alio res videtur difficilior reddi, quòd non modò fucceffionis caufa limitetur (ùt dixi) fed etiam quantum ad perfonam nobilitatis cafus excipiatur, ad quam legitimatus non reftituitur per refcriptum legitimationum commune: unde non videtur quantum ad perfonam plenè $\&$ integrè reftitutus, \& legitimatus ; quo cafu unanimiter omnes Scribentes concordant (ut ex plarimorum relatione, ac maximè M. Anton. Eugenij, Peregrini, \& aliorum obfervationibus fuprà vidifti) difpenfationem, \& non legitimationem dici debere: cum ergo neceffarius adeò, \&\& frequens fit articulus, refolutio ejufdem ftrictior, \& accuratior inquiri debebit; \& an fcilicet limitatio in fucceffione reddat refcriptum in vim, \& effectu legitimationis, an verò difpenfationis; cùm ab hoc principalis effectus dependeat, \& dignofsendum fit, an in his Regnis legitimationes dici debeant ea refcripta, vel difpenfationes, quæ regulariter, \& vulgo legitimationes nuncupantur communiter, \& eo quoque nomine legitimationis per Principem ipfum, \& Regios Senatores, qui fupremo Cameræ Senatui præfunt, femper appellantur.
148 Et pro vera explicatione obfervandum erit primo loco, quòd Legitimatio vera \& propria dicitur, quando quis reftituitur ad primæva jura, quamvis facultas fuccedendi fit limitata, \& reftrictiva ad patris voluntatem : idque inprimis (ut aliorum Antiquorum, qui à Recentioribus præcitantur, relationem omittam, \& tranfribendi vitium ab inftituto meo femper abhorreat) probatur ex his, quæ Tellus Fernandez, in d. l. 12. Tauri, n. 22. per totum, reliquit frripta, quò loci refert-Joan. Andr, in addit. ad Speculator, in tit. de fucceffionib. ab inteftato, S. I. verf. fed ex facto quaritur : ubi tenet, legitimationem poffe fieri conditionalem refpectu fucceffionis. Et rationem affignat, quia fuccelfionis jus eft feparatum ab ipfa legitimatione ; ídque juxta doctrinam Bartoli, Pauli, Alexand. Aretini, \& Jafonis, in $l$, is poteff, ff. de acquir, hared, quod poteft effe, quòd filius legitimus non fuccedat patri, five ex preambulo ftatuto, five ex pacto parentum, fecundum text. in cap.I. de filiis nati is ex matrimonio admorga, contracto. Et juxta hanc
doctrinam corruere omnia fundamenta Doctorum,
qui contrariam fuftinent partem, prout fuprà retuli num. 63. \& rationes eorum : cum omnia innitantur illa confideratione, quod legitimitas, \&\& fucceffio fint idem; quod verum non eft, fed potius contrarium, imò diverfa effe: \& refert Angel. Socinum feniorem, Curtium feniorem, Decium, Parifium, Alciatum, Gozadinum, Ruinum, Tiraquel.Covar. \& Emanuel. Acoftam, ita tenentes, quod ubicunque legitimatio plena eft in perfona, quantumcunque fucceffio fit limitata, dicitur vera legitimatio: \& fubdir $d$. num. 22. in finalib. verb. in hune modum : Itaque ifta videtur communis opinio ex relatione Authorum, © ex. eo, quid major pars tenentimm contrariym refipuit, affirmando hanc conclufionem, que manifeftior apparebit ex refponfione ad contraria, \& Tell. Fernand. fequitur in omnibus Joann. Matienzus, in l.10, tit. 8. lib. s. gloff. I. num. 3. qui eofdem recenfet Authores, quos Tellus: Eandem etiam fententiam fequitur Burgos de Pace, in l.3. Tauri, num. 324. © 325 . Marc. Anton. Eugenius, in conf. 53 . num. 54 . Alexand. Raudenfis, de analogis, lib. 1. cap. 36. num. 47. Joann. Garfia, in commentar. de Nobilit. gloff. 21, num. 80 , in verf. contrariam tamen opinionem, \& num. 81. qui in effectu hanc probat refolutionem; quamvis in alis variaverit : Jacob. Menoch, in conf.306. num. 23. lib. 4of prafumpt. 79. num. 48. © num. 50. lib.4, qui cum aliquor cafus diftinguat; in propofito tamen noftro concludit ditto num, 48. quòd quando illegitimè natus, fuit reftitutus ad primæva jura naturæ, \& honores, \& dignitates, \& reliqua jura perfonalia, fed quoad fuccedendi facultatem dictum fuit, quòd fuccedere poffit ab inteftato, vel ex teftamento in eo, quòd vifum erit patri ei relinquere; hoc in cafu dicitur verè legitimatus: Et adjicit, quòd ita rectè frripferunt Authores multi relati, \& probati per Molinam, de Hijpan. primogen. lib.3. cap.3. n.38. in verf. fed quamvis hac opinio, qui teftatur, fic in fummo Caftellæ Senatu fuiffe judicatum. Et verè Molina ipfe, ùt Menochius firmat, refolvit, \& duodecim Authores, ita tenentes commemorat : accedunt quogue congefti ab Anton. Gabriële, in lib.6. commun. concluf. in tit. de legitimatione, in concluf. 8. in fine. Quando verò illegitimè natus (inquit ipfe Menoch. d.n. so.) non fuir reftitutus ad primæva jura naturæ, ad honores, \& alia, fed fimpliciter dictum fuit, quòd poffet fuccedere ab inteftato, vel ex teftamento in eo folùm, quod pater ei reliquerit: hoc in cafu ifte non dicitur legitimatus, fed difpenfatus, \& refert alios Authores ita tenentes. Et id ipfum voluit idem Menochius, num. 5 I. ftatim Sequenti. Hippolyt. Riminald, in conf. 469. n. 26. lib. 4t ó in conf. 46. nit E- tribus Seqq. lib. I. Anton. Galeatius Malvaffia, in conf. 18. n. 41. © 42 . vol. I. Beroius, in conf. 172 . n. 31 1. lib. 2. Peregrin. de fideicommiff. art. 23. n. 34 . qui eofdem retulit Authores, quos Tellus, \& Molina: \& addidit Abbatem, \& Cuman. \& inquit, quòd fententia Caftrenfis, \& fequacium, qui dicunt, legitimatum, cujus fucceffio eft limitata ad voluntatem patris, non effe verum legitimum, fed difpenfatum; de plano procedit, cùm quis legitimatur ad certos attus, \& de perfona nihil dicitur: fecus autem, fi quoad perfonam fuiffet plenè \& fimpliciter legitimatus, remotâ genituræ maculâ ; facultas autem fuccedendi fuiffer reftricta, vel inhibita: nam non dicetur proptereà minus legitimus, quia jus fuccedendi eft feparatum à jure filiationis, \&\& legitimitatis: \& refert doctrinam illam Bartoli, \& aliorum, in d.l. is poreft quam Tellus retulit. Sfortia Oddi, in conf.I. n. 38.0 39. W 40 . Surd, in conf. 453, n. 30 . libr. 3 . ubi id ipfum tuetur, \& inquit, quòd cùm fuccèdendi jus, fit quid diverfum, \& feparatum à legitimatione non limitat legitimationem, limitatio fucceffionis, nec eam reponit in diverfa fpecie, nec facit definere êfle propriam, \& veram legitimatio-

## 206

nem : \& quòd contraria opinio procederet quando non legitimata perfona, concederetur fuccedendi limitaa facultas: \& $\&$ addit ultra relatos per Tellum, \& Molina Març. \& Hieronymum Gabr. fic quoque afferentes, Ludov. Morot. in refp. g. num, 18. qui rette inquit poft alios quamplures, quòd licèt effeEus fuccedendi fit limitatus, attamen perfona eft plenè reintegrata, \& habilitata, que in legitimatione principaliter confideratur ; \& modus fuccedendi, quieft feparatus à fliatione, quamvis reftrictus, \& limitatus fit ex legitimationis forma, nihilominus nö reftringit legitimationem ipfam refpefu fatus perfona legitimati, \& ideo non dicitur difpenfatio, fed plena legitimatio. Et fubdit, quòd eft communis declaratio omnium Scribentium veriffima, \& approbatifilima, Caftrenfem (à quo caxteri ejus partis fequaces accipiunt) loqui, quando habilitatus fuit aliquis ad fuccedendum ex privilegio, aut legitimatus cum claufula, ut fuccedat in eo, quod patri placuerit, nulla fata legitimatione perfonæ, quo cafu legitimatio illa, relpectu fucceffionis tantùm facta, \& ad eam limitata, benè producit effectum limitatum : fed quando perfona prius legitimatur integrè, \& exinde reftringitur caufa fucceffionis, tunc qualitas adjecta legitimationi, quæ modum fuccedendi refpicit, non efficit, quin dicatur plena legitimatio: Blafrus Flores Diaz de Mena, in addit. ad decifionem Game 11. ubi frriptum reliquit in hac verba: Difpenfatus dicitur, quando non eft plene, © ' in omnibus, © per omnia legitimatrus, ơ natalilius reffitutus: legitimatus verò, quando à non recognoffente Superiorem, in omnibus, © per omnia, quoad ea, qua pertineant ad effentialia legitimationis, eft natalibus refitutus: quod conffabit ex verbis legitimationis, etiamfi quoad effectus ex ipfa legitimatione procedentes, aliqua limitatio anneCatur , que fecum compatiatur legitimorum fatum, © qus etiam ex poreflate legis civilis filis legitimis © ' naturalibus poffet convenire, legitimitate manente, unde poffet etiam funceffio limitari, etiam quoad legitimam ex teffamento, © ' ab inteftato, manente Salva caulfa alimentorum, que flilis ex jure naturali debentur, ©'c. Georgius de Cabedo decifione Regni Lufitania 69. num. 8. qui licet involvat materiam, nec certam tradat refolutionem numeris pracedentibus: attamen dizto num. 8 . hanc eandem partem fecurifiimè amplettitur. Pater Ludov. Molina, tomo primo de juffitia © | jure, di $\mathrm{i} p u-$ |
| :---: | tatione 173. in verfic. dubitant Doztores, folio 678 . quo loci cum hac remanet fententia, \& contrariam refpuit, \& inquit, quod Gama optimè dixit in loco ibi relato, tunc dici difpenfationem, quando fubflantia ipfa legitimationis reftringitur, ut dicatur, fit legitimatus quoad hor, vel hoc; fecus autem quando non legitimatio, fed effectus, qui ex illa fequi deberet, reftringitur, ut fi dicatur, nullum inde fiat prajudicium legirimis, aut pofit nibilominus pater ei relinquere quam portionem voluerit, vel aliud fimile. Et quod nequaquam idem Gama fibi repugnat, dum decif. 383 . © decif. 11 . numero tertio, $\mathcal{O}$ decif. 134. numero primo, affirmat eum, qui legitimatur. ut fuccedat patri ab inteftato, aut in portione, quam illi pater relinquere voluerit (quo pacto ait moris effe in Lufitanix Regro legitimari fpurios) non effe legitimatum, fed difpenfatum; loquitur namque, quando legitimatio fit ad id tantum, \& non quoad alias partes, quas integra legitimatio concludit.

Et fecundùm hæce patet (ùt vides) concludens refponfum ad eam rationem, qua contrarix partis Seeatores innitebantur precipuè, nec ratio ipfa aliquatenus urget. Cui etiam \& fpecificè magis refpondet Tell. Fernandez, in ditata l.12. Tanri, numero vigefimo tertio, dicens, non obftare, quòd non poteft dari legitimitas pro parte: nam fatetur pro nunc oppofitionem, fed negat confequentiam, fcilicet quod fit
pars integralis legitimationis fucceffio, quia eft effeEtus, circa quos valet limitatio, \& ampliatio; \& non pars integralis: \& quòd hec eft vera, \& communis opinio: \& hactenus de prima obfervatione.
Secundò deinde conftituo, ex diatis hactenus, plufquam manifeftè apparere, atque juridicè deduci debere, legitimationes, quæ in hifce Hifpaniarum Regnis, \& in aliis, fecundùm communem curfum earum cum dieta claufula voluntatis parentum, vel I quoad ea, qux pater reliquerit, aut relinquere voluerit, expediuntur: de jure equidem validas effe, \&\& ad eum modum poffe concedi, nec veræ \& propriæ legitimationis nomen ex ipfamer claufula amittere, ficque legitimationes nuncupari juridice : prout omnes fuperiores juris Interpretes admittunt, $\& \mathrm{cin}$ terminis adnotavit Joannes Cephalus, in conf. 117 . num. 6. libr. 2. Stephanus Gratianus, difcepfationum forenfium, cap. 138 . num. $42 . \mathrm{E}^{2} 43$. ubi alios Authores citat, \& inquit, quòd valet legitimatio facta fub predicta forma, quodd non fuccedar nifi in ea portione; quam pater fibi affignaverit, \& quòd omnes legitimationes ferè cum ifta claufula funt. Quod vel eriam comprobatur ex eo, quia exdemmer legitimationes ad reintegrationem perfonæ, \& quoad omnia amplè, \&\& generaliter conceduntur, licèt fucceffio limitetur in ipfis, \& quia exprimunt femper legitimationis verbum, rufquam autem difpenfationis verbo utuntur; unde cùm in dubio à proprietate verborum recedendum non fit, $l$. non aliter, ff. de legatis terrio, l. prima, S. fi is qui navem, ff. de exercitoria attione, \& alio cap. fuprà, latè explanavi. Confequens equidem fit, quod legitimationes ipfe, verè \& proprie legitimationes dicantur, \&\& non difpenfationes; \& prafertim cum in ipfis dicatur, quòd is, qui legitimatur, primevis natalibus, \& antique, nature reftituitur, \&\& defectus natalium, ac omnis macula, ex robore conceffionis, \&\& geniture vitium in ea deletur, cancellatur, tollitur, aboletur, \& abftergitur, \&\& cancellatus, \& abolitus per litteras ipfius legitimationis decernitur, \& jura natura, \& quilibet actus legitimi reintegrantur, \& reftituuntur ; ùt in eifdem legitimationibus pleniùs dicitur, \& eo ipfo veras effe legitimationes denotatur, prout Antonius Galeatius Malvafia, in conf. 18. num.41. volumine primo, ita fingulariter, \& fpecificè animadvertit; \& ultra eum, Peregrinus, de fideicomm. dito artic. 23.num. 35 . poft Angel. Ruinum, \& Aretinum, \& optimè in propofito animadvertit, quòd legitimare verbum, defignat propriam \& veram legitimationem, \& inde, quod fi Princeps ufus fuerit, verbo legitimamus, ea equidem plena videtur legitimatio quoad perfonam, ac ideò modificatio quoad jus fuccedendi, non faceret eum difpenfatum. Secus autem, fi Princeps ufus fuiffet verbo, dijpenfamus, aut babilitamus, ìt inquit eleganter Ruinus, in conf. 86. num.'6. relatus ibi cum aliis. Cüm ergo Princeps nofter invititifimus, verbo legitimationis, ©́ legitimamus, femper utatur in legitimationum expeditione, planum equidem \& certum eft, legitimationes effe, \& non difpenfationes, nifi ex alio impedimento (ùt puta) quia is, qui legitimatur, effet fpurius, (utr fatim dicetur) vel niff ex alio legitimatio deberet in aliam fpeciem tranfire, hoc eft, in difpenfationem. Et id ipfum aperrè diffinitur in diata $l$. duodecima Taurri, quæ hodiè eft lex decima, titulo otavo, libro quinto, nova collet. Regis. nam legitimatus non fuccedit cum aliis fratribus, five ante, five pòft, habitis ex legitimo matrimonio, \&\& fic fucceffio eft limitata à legitimè nato, \&\& nihis lominus lex vocat eum legitimatum in omnibus 88 per omnia, nihil differens a legitimis: Quod Tellus Fernandez retè \& ingeniofe ponderavit ibidem, num. 23. in fine, \&\& fequitur Matiençus, ditan gloffo prima legis 10 . numero tertio, \& quamvis in Regno Lufitaniæ, legitimatio ejusmodi, potius difpen*
fatio, quàm legitimatio dijudicetur cormmuniter, ùt ex Alvaro. Valafco, Georgio de Cabedo, \& Patre Molina adnotavi numeris pracedentibus: tamen quando perfona plenè \& integrè legitimatur, \& jura primæva naturæ reftituuntur s quòd legitimatio vera \& propria dicatur, \& non difpenfatio tametfi fucceffio limitetur ; expreffim annotarunt, atque obfervarunt Georgius ipfe de Cabedo dicta decifione 69. numero octavo, ùt fuprà retuli: \& Pater Molina, de juffitia © jure, ditta di/putatione 173 . in verfic. dubitant $D_{0}$ coores. Sic explicans Gamæ decifiones primo afpeau contrarias, \& agnofcens, Regni Lufitaniæ legitimationes dici, nec difpenfationes vocari ob effectum limitatæ fucceffionis, prout etiam legitimationes vocarunt Rodericus Suarez; Gregorius Lopez, \& Didac. Covar. Juprà commemorati.
Nec refragatur eifdem, quòd cafus Nobilitatis femper exceptus videatur communiter, \& pro excepto habeatur in legitimationibus Hifpaniæ, prout fuprà in dubium excitavi: Ex eifdem namque numeris pracedentibus adnotatis, \& doctrinis relatis patet folutio, quia quando perfona legitimatur, \& reftituitur plenè \& integré natalibus etiamfi excipiatur 150 aliquis cafus, non ided dicitur, non verè \& plehè $k-$ tio fieret quoad avis aliter ftatuatur, quandolegitima\& integræ legitimationine prædictis claufulis plenæ tio, \& non legitimationis, quo cafu dicitur difpenfautrumque numeris fuperioribus-d plenè comprobavi bilitatis, in quibus superioribus. Et in terminis Nofectum, aur effe veriamur, quod reftrictio quoad efrationem ent effectus aliquos, non impediat veram Eta dipuratione dicam, \& apione 173. in verfic. poffumus vero, ut ftatim in claufulis lege rentiunt in noftris etiam terminis, \& num. 66. Alegitimationum Gozadinus, in confilio 6 . cob. Menoch, inder, in confilio 187. nu, 15. lib. 5. Jafervarunt, quon conf. 306. n. 22. lib. 4. quatenus obfit de Jure, non ided poffunt ins in legitimationibus nes limitate, en ideo poffunt dici dictæ legitimatiodieta etenim, ex non veræ, \& propriæ legitimationes; merentur, verba, quæ tacite infunt; quando expriquandar, nihil operarentur, \& folum important cunt, ùt dicit Anem, ficque nihil de novo induAtrenfis, in confilio 338 . in confilio 404. num. 7. Catione 61. num. 2. cüm ergom. 2. lib. 2. Lapus, allegagitimationibus infir ergo exceptio Nobilitatis in leOtalota, de nebilitate jure communi, ùt teftantur lis, cap. 3 , numero 4 , 2. parte, terria partis principarò, \& ita cautum . Pater Molin. in ver.f. poffumus vetulo 11 . lib 2 , nove colle jure noftro Regio in l. 20. ticafus Nobilitatis collect. Regia. fequitur quòd dictus
ISI in legitimationibustus, vel etiam non expreffus nem defectuofam : non poffit facere legitimatiofint omnes cafus : quamvis in legitimatione non exprefsè enumeratienæ legitimationis fpecialiter \& merare, \& adjicere claufulamen aliquos cafus enuce Regnis adjicitur regulam generalem (quæin hifhabet, ut legimegulariter) \& vim cafus expreffi ut probarunt Decius, confilio 6. numero s3 , infilio 66. Gozadinus, ditio Menochius, in confilio in confilio 25. numero 13. (quod magis eft ) ex ipfa exceptione cafus : imò litatis, vel fuppofitionis exceptionis, etfínon exprimatur, poffumus confirmare, reftrictionem quoad eum effectum non impedire veram rationem legitimationis, ficuti exceptio alterius cafus non impedit veram legitimationem de jure communi (ùt remanet dictum: ) alioquin enim, eo ipfo, quod à Caro10 V. Philippo ejus filio explicatum fuit, in nullius legitimationis refcripto Principis facte confequi quenquam in Regno Caftellæ, eam Nobilitatem parentum quam bidalguia vulgus nuncupat, ùt tome primo,trattatu a. dijputation, 170. folio 670. pater ipfe

Molina annotavit: dicendum effer nullam omninò inibi effe legitimationem fpuriorum, fed omnes quantumcunque amplas, effe difpenfationes, ftrictéque in omnibus effe intelligendas; quod effet valdè abfurdum, ficuti ex Hifpanis omnibus, -folus pater Molina, , tomo primo difputatione 173. folio 679. in verfic. polfumus verò, ita fingulariter, \& ingeniosè anirefcripterit. Et fic remanet, legitimationem Principis re Nobilitate, nifi effer fue amplo factam, non gaudegitimatione gaudet: nec propteralis, qui abfque lefequutam deber prinec propter legitimationem fublegitimatiobet privari illo Nobilitatis honore, cum gitimatus aliquad eum effectum concedatur, ut lenoretur, ficquid admittat, fed potius ut magis honem tendat, Cervantes, in dittal I \& ante cum Tellus Ferdinauri, numero 129 . © 130. numero fecundo, ubi quod file in l. undecima Tauri , bilitate, etiamfi non fillus naturalis gaudet noHieronymus de Con fit ex retenta in domo: latiùs quaftione fecund $a$, ex numero 43 usque ad numerum s O , ubi latè profequitur articulum, utrum filicet flius legitimatus gaudeat nobilitate patris quoad officia, \& honores, \& contributiones; \& refert fententias diverforum, fcilicet Didaci Perez, Gregorij Lopez, Matienzi, Otolaræ, Olani, Joannis Gutierrez, Joannis Garciæ, D. Spino, \& a liorum, \& ad concordiam legum quarundam novæ collect. Regiæ, quæ contrariæe videntur, conftituit unum, quod eft indubitatum \& certum, \& ab Authore prædicto traditum; filicet, filium fpurium, \& his parentibus natum, inter quos matrimonium contrahi non poterat, non gaudere nobilitate patris ex refcripto legitimationis, nifi exprefsè in ipfo id concedatur. Cæterùm, leges eafdem Regias non excludere quin legitimatus gaudeat nobilitate à jure fibi conceffa, fifilius naturalis fit, ficque non teneatur ad contributiones; quoniam leges ipfe circa filios naturales legitimatos nihil difponunt, ùt inquit Matiençus, in l. decima, titulo octavo, lib. quinto, gloffa finali, numero quarto, \& concludit Joannes Guttierrez, practicarum, libro quarto, queftione 23. per totam, ubilatè, an filij legitimati gaudeant nobilitate patris quoad tributa, \& alia ? \& tres precipuas conclufiones adducit. Ex his palàm deducitur, legitimationes in Hifpania, majori ex parre pro filiis fpuriis defiderari arque concedi, \& expediri communiter, pro naturalibus etiam filiis quandoque (ut legitimi ipfi dicantur, qui legitimi dici non poffent aliàs, fed naturales) fed non ita affiduè. Imò primò afpectu modicæ utilitatis videri effe eas, quæ pro naturalibus filiis concederentur, utpote cùm naturales filij, etiam legitimati, extantibus filiis, \& defcendentibus legitimis, in fola Quinta bo- 154 norum parentum parte poffint fuccedere, quam poffunt parentes, etiam filiis legitimis extantibus, in teftamento eis, \& cuicunque extraneo relinquere, it exl. decima, of undecima Tauri, adnotarunt ibidems omnes hujus Regni Scriptores communiter: \& Matiençus in l. nona, titulo oltavo, libro quinto a gloffa prima, nu. quinto, in fine. Azevedus, in I. decima, eod. tirulo, ऊ libro nam, vigefimo fecundo, む vigefimo tertio. Joannes à Rozas, \& Antonius Pichardus, quos fupra, hoc eodem cap. in id ipfum commemoravi: ita pariter, naturales ipfi 6 lij non fuccedunt ab inteftato parentibus, extantibus filiis legitimis, vel legiti155 matis, prout ex aliis Authoribus rectè deducitur Matiençus, dicta gloffa prima, l. nona, titulo octavo, lib. 5. numero fecundo, deficientibus autem filiis legitimis, fuccedunt in duabus unciis, hoc eft in fexta parte bonorum, ut in l. oftava, © nona, titulo decimo tertio, parrita fexta. Et ex Roderico Suarez, Covarr. \& Antonio Gomezio tradit idem Matiençus, in difta l. 9. ditita glofa prima, num. I, per totum. Si ergo legitimi
extant defendentes, \& abfque legitimatione ( quæ nobilitatem non tribuit in his Regnis, itt fuprà dixi ) gaudent ipfi filij naturales nobilitate, \& a aliis honoribus, ùt probavi ex Cævallos, \& a aliis, dition. 15 2. \& per Matiençum, in lib. 11. ritulo 8. libro 5.glofa 8. \& per Azevedum, in 1, 10. eod, tit. © Ll libro, ex n. 55 . fuccelionis autem capaces non fiunt, ut cum legitimis fuicedant, five concurrant; cujus effectus ditta legitimatio erit, five quid proderit filiis eifdem naturalibus.
Vere tamen non abfque utilitate erit diêta legitimatio, fed utilis potius, fillisectiam naturalibus ad effectum predictum, ut fcilicet legitimi dicantur, qui alias legitimi non funt; ad eum etiam, ut in difpofitione loquente de legitimis, ipfi comprehendantur in omnibus cafibus, in quibus legitimatos comprehendi, vel ad fucceffionem Majoratus admitti ; adnotarunt Doctores communiter, quos fürà commemoravimus, ac cum Ruin. Cephal. Curt. Roland. Bonifac. Roger. Menoch. Molin. \&c alij, cum quibus Blaf. Flores de Mena, in addit. ad decifionem Game 3. numero 7. folio 2. Cævallos etiam in quaftione majoratus, diat.quaftione 2.ex numero $\{0$. cum feq. ut etiam ab inteftato fuccedant, non modò in duabus unciis, fed etiam in tota hareditate, prout legitimi fuccedunt, argumento ditat l. 12. Tauri, in fine \& eorum, quae tradit Matiençus, in l. 10. tit. 8. lii. 5. glo $\sqrt{f}$ a 9 . ut etiam alios filios non legitimos, etiam naturales excludant à fucceffione ab inteftato juxta prafatam Matiençi refolutionem in d. l. 9. titulo 8. lib. 5. glofst prima, numero 2. convenit Azevedus, in dital. 10. dita to titulo 8. © lib. 5. num. 33. per totum, ubi concludit, legitimos filios excludere in fucceffione patris ab inteftato, omnes alios ab inteftato fucceffores, modò deficiant filij, \& defcendentes legitimi, \& obtenta fit legitimatio in vita patris, \&\& ante delatum jus fucceffionis. Si au em non extant filij, nec defcendentes, fed afcendentes legitimi cùm naturales filij poffunt inftitui hroredes à patre, deficientibus legitimis , etiamfi extent afcendentes legitimi, ùt in d.l. 10. Tauri, quaff. I. 8. tit. 8. lib. 5. ubi Matiençus glof. 5. © in l. 9. glo. . . num. 4 . in fine, eod, tit. © ' lib. Tellus, in d. I. 10. nu. 19. ad quid etiam tunc legitimatio utilis: Sed verè tunc etiam utilis ad cofdem effettus fuprà commemoratos, fucceffionis fcilicet ab inteftato, \& ur legitimus nuncupetur, a a intelligatur, qui aliàs legitimus dici non poffet, ut etiam ingenuitati, \& Primævæ naturæ reftituatur, \& in difpofitionibus prafatis comprehendatur, aliáque legitimorum jura confequatur, utilem effe etiam filij naturalis legitimationem, quæ verè legitimatio dicitur, \& fi fucceffionis jus limitetur.
Spuriis autem filiis quantum legitimationes ipfe utilitatis afferant ( qux corum relpectu difpenfationes dicuntur) nemo eft, qui ignoret ; \& utilitas patet ad oculum, utpote cùm de jure civili fpurius filius nihil à patre confequi valeat, nee de jure Canonico nifí quoad alimenta, ùt per Azevedum in l. 8. tit. 8 . lib. 5. \& per Matienç. in L. 7. eod. tit. © lib. gloffa 4. num. r. jure autem Regio noviffimo pater, vel mater poteff filio fpurio, vel ex damnato coitu in vita, vel in morte quintam bonorum fuorum partem donare, vel relinquere, quam etiam extraneo relinquere, poterat, fed ultra non poteft; ficuti ex $l$. 9 . Taurri,hodiè $l$.7. tit. 8 . libr. 5 . deduxerunt omnes Interpretes ibidem, \& Mantiençus, glofa 4 . num. I. Id ergò operabitur legitimatio, fpuriorum ipforum refpectu, quod etiam pof dietas leges Tauri patri non liceret; ut filicet juxta tenorem legitimationis ex teftamento, \& ab inteftato omnium bonorum fucceffionem obtineant, quamvis concra teftamentum non poffint fuccedere (prout infrà dicetur) ut etiam eadem omnia ipfis competant, quæ competere, $\sqrt{u}$ prà annotavimus. Et hace funt notanda, nullibi anteà fic digefta, nee fpecificè adnotata.

Rurfus \& tertio loco conftituo veriffimum effe, 158 legitimatum, cujus fucceffio limitata eft, verè $\&<$ propriè legitimatum dici, non tamen inde fequi, quöd ei legitima debeatur pracisè, vel fupplementum legitimæ petere poffit, five aliquid contra voluntatem patris confequi ; ficque eefpuendam confequentiam illam, quam fecerunt permulti Authores, quos fuprà hoc eodemi capite retuli, numero 63 . per totum. Legitimatus cum claufula, ut. patri fuccedat in eo, quod fibi placuerit, vel reliquerit, verèeft legitimus ; ergo prateritus, haber jus dicendi nullum, \& exharedatus querelam, 'nec gravabitur in legitima portione : Contrarium namque verius effe, atque ex veriori, \&\& communiori Interpretum fententiam deduci, ex his apparet manifeftè quæ Paulus Caftrenfis, Socinus fenior, Jafon, Alexander, Decius, Silvanus, in propofito doctuerunt, atque affirmarunt fecure' ; eos retulerit, \&\& ita quoque legitimatum cum limitatione fucceffionis, videlicet, ex teftamento, \& ab inteftato, vel fine prajudicio afcendentium, vel in eo, quòd Patri placuerit, fuccedere duntaxat fecundùm voluntatem patris difpofitivam, vel permiffivam ; contra veró, vel prater voluntatem nihil confequi affeverunt : $\&$ cos fequuntur Didac. Covarr in quarto Decr. fecunida parte, capite 8. 5. 8. numero I. in fine. Tellus Ferdinandez, in dittal. 12. Tauri, numero 26. Joannes Matiençus, in libro 10. titulo 8. itbro quinto, gloffa prima, numero fexto. Azevedus ibidem, numero 10 . Marcus Antonius Peregrinus, de fideicommijfss, articulo 36. numero 9. folio 327 . ubi dicit, quod cùm quis legitimatur, fucceffione ei fervata in eo, quòd qater fibi reliquerit, aut donaverit, non debetur in legitima, aut illius fupplementum, nec fuccedit contra voluntatem qatris; \&c citat Alexandrum, Corneum, Jafonem, Decium , Alciatum, \& Angelum: \& fubdit , quòd licet in his terminis contrarium refponderint Parifius \& Cephalus , ubi fic legitimato deberi legitimam profitentur, ùt vidimus fuprà, difto numero 63. Verior tamen eft hec contraria opinio. Quam etiam verioremdicunt, \& fequuntur Ripa, de fubfitutionibus, refponfo 19. num. 17. parte fecunda, in novilfimis. Capicius , decifone 177. © 179. titulo qui filij fint legiti$m i$ Anton. Gabriel, commun. conclufion. libro 6 . in titulo de legitimatione, conclufione 8. Hieronym. Gabriel, in confilio 24. num. I5. Francifcus Burfatus, in confilio 355. num. 23. © 28. lib.4. Petr. Anton. de Petra, de fideicommifiss, quaftione 15. num. 26. Joannes Cephalus, fibi contrarius, in confilio 442 2. num. 23. 'G feq. lib. 3. quem pro hac parte retulit , \& ipfam fuftinuit Hondedeus, in conf.66. n. 32. Gै 33. lib. 1.Stephanus Gratianus, dijceptationum forenfium, cap. 138. numero 41. folio mihii 399. Angel. Matheacius, de legat. ©́ fideiconm. lib. 3. cap. 2 1. numero 20. folio 153. Georg. de Cabedo, decifione Lufitania 69. numero 3, Caldas Pereira, in l. ficuratorem habens, verbo, fine curatore, num. $\varsigma 2$. ubi inquit, quòd ex legitimatione quantumcunque ampliffima, fi adjiciatur claufula preditta, non inducitur contra partem necffietas relinquendi, fed folùm filius habilis efficitur ad fucceflionem: Alvarus Valafcus, in praxi partitionum, cap. 7. num. 41. tenuit quoque hanc eandem opinionem in ftrita juris difputatione, \& Joannes Bolognet. in rubrica, ff. de liber. © © pofth. numero 58 . $\begin{gathered} \\ 59\end{gathered}$ qui cùm ex numero 48. cum Seq. conftanter defendiffet, quòd legitimati per refriptum Principis, fi pretereantur, rumpunt teftamentum, \& refolutive ita pro regula flatuiffet numero 53 . tandem diato numbero 58 . limitat, ut ea regula communis non procedat, quando legitimatio fuiffer facta cum aliqua modificatione, ut poffint fuccedere tantum fecundùm voluntatem vel patris, vel eatenus, quatenus ei pater voluiffer relinquere, utt $d$. $n u$. 59 . ftatuit, Qux in effectu
funt verba ipfa', aut æquipollentia his, quæ in hoc Regno in legitimationum conceffione, \& refcriptis adijciuntur, nec eft neceffe multiplicare verba ad eum modum, ad quem exiftimavit Menochius, lib.4. dief.a prafunptione 79. num. 51. quoniam ex vulgata claufula, in his Regnis ufitata, fatis intentio patris deducitur, atq; declaratur, ut nihil preter, vel contra voluntatem patris ipfius legitimati fili confequantur, preter id, quod fibi relictum fuerit à parentibus, vel à jure conceffum. Denique hanc ipfam fententiam defendit noviffimè Joannes Baptifta Cofta, in I5 9 commentarisisid ratione rata, quaft. 156. fol. 212. maximè ex n. 3. ufque ad num. 8. qui inquic, non obftare rationes omnes contrariæ partis, quandoquidem legitimato debetur legitima, \& legitimæ fupplementum, quando eft legitimatus fimpliciter, vel abfolutè; non verò quando conditionative, \& lımitativè quoad effectum,quem communiter appellant difpenfatum.

Addiderim ego communiter in cafu propofito non appellare Difpenfatum, fed Legitimatum (nifi aliud reffitat)utpoté cù $m$ verè legitimatus fit, nec inde repugnantiam aliquam, five perplexitatem fubfequi; nam cùm fucceffionis jus feparatum fit ab ipfa legitimatione, nec limitatio ipfa in fucceffione fit pars integralis legitimationis (ùt fuprà annotavi) quod pater voluerit, filium effe legitimatum, ac fi natus effet ex legitimo matrimonio, \& fic legitimam ei deberi ex una parte, \& eidem auferri pofle fine caufa legitimam ipfam,perplexitatem non continent(quicquid Joannes Cephalus aliter ftatuerit) cum neque ei deberi legitimam pater voluerit, nee aliquid aliud, prater, vel contra voluntatem fuam, ficque nec caufam aliquam requiri ad dandum, vel faciendum id,quod in voluntate patris omninò repofitum eft. Quo vel folo verbo diluitur ratio illa, qua precipuè excitatur, atque adducitur Joannes Cephalus, didto confilio 117 . n. 12. lib. 2. ut contrariam opinionem fuftineat:parer namque, qui ea claufula limitativa fucceffionis, filium legitımari intendit, \& legitimationis refcriptum impetrat, quamvis filium legitimari,ac fi natus effet ex legitimo matrimonio, voluerit non etiam confequenter voluit, eum non poffe fua legitima defraudari, quæ debetur ex legitimo matrimonio natis: imò contrarium, legitimari fcilicet, ac fi natus effet ex legitimo matrimonio, legitimæ tamen, five patrimonii, aut quantitatis relinquendæ jus, in ejus voluntate remanere omninò, non modo vult, fed etiam exprimit fpecifice. Et ita Senatus intellexit, atque definivit unanimiter.

Quarto prætereà loco conftituo, quæ fuperiùs diximus numeris precedentibus, intelligenda effe in filio naturali ; hic namque legitimatus perfonæ refpectu, etf fucceffio fit limitata, dicitur verè legiti-
mus, \& confequetur omnes effectivs, proter in mus, \& confequetur omnes effectus, proter in legitimatione modificatos, quos confequitur natus ex veo ro matrimonio. Tamen legitimatio filii non natura--
lis,non eft legitimatio, fed difpenfatio ; \& idcirco, fi lis,non eft legitimatio, fed difpenfario ; \& idcircoे, fi filius legitimatus eft habitus ex parentibus, inter quos effe non poterat matrimonium, flante impedimento juris Canonici, vel divini, tunc etfi fucceffio non fis
limitata, nec in perfona demus diminutionem legitilimitata, nec in perfona demus diminutionem legitimitatis, erit difpenfatio, \& non legitimatio. Et con-
fequenter filius fpurius legitimatus, fuccedet tantum fequenter filius fpurius legitimatus, fuccedet tantum fecundùm voluntatem patris difpofitivam, vel per-
miffivam:contra voluntatem veró parris nihil confemiffivam:contra voluntatem veró patris nihil confequetur, nec jus legitimæ petendæ, vel fupplementi
habebit;prout utrumque tradit eruditè, \& fæpè repehabebit;prout utrumque tradit eruditè, \& fæpè repetit Tellus Ferdinandez, in dita a $l$. duodecima Tauri, numero vigefimo quarto; Ubi refert Caftrenfem, Barbat. Curtium fenior, Decium, Socinum fenior.
Laurent. Sylvan. Crotum, Gozadinum, Gratum, \& Laurent. Sylvan. Crotum, Gozadinum, Gratum, \&\& Parifuim, ita tenentes, \& concludit in hunc mo-
dum : Er fic ef communis opinio, quod ubicunque $f$ dum: Er fic eft communis opinio, quòd ubicunque $f$ lius, qui legitimatur, nafcitur ex parentibus, inter
quos non poterat effe matrimonium propter impedimen tum Juris Divini, vel Canonici, of fi pleniffima fit dicetur dippenfatio. Et exinde oritur, quod bic tantum confequetur id, quod in refcripto contentum eft; catera vero, que non funt expreffa, que venirent in confee quentiam legitimitatis, fecundimm quod in noftra lege diffinitur, etfi major ratio effet, non veniunt, $\forall c$. Et iterum numero 25 . in fine, of numero 26. fic feribit: Secundo intelligenda eft hac lex, or ejus materia, quod fi vel loquamur in vera legitimatione filij naturalis, cujus Succeffo eft limitata, videlicet, ex teffamento, of ab inteftato, vel fine prajudicio afcendentium, vel defcendentium, vel in eo, quod patri placuerit, vel fit dißpenfatus ad Juccedendum patri ex teflamento, vel ab inteftato, vel alio quovis modo, bic talis filius, tantum fuccedet fecundium voluntatem patris dijpofitivam, vel permiffivam; contra verò vel prater voluntatem nibil confequetur. Et iterum in fine ejufdem numeri 26. Itaque bic legitimatus, cujus fucceffio eft limitata, five dijpenfatus, contra voluntatem patris nibil con Sequetur. Et hactenus Tellus ipfe, cujus fententiam, \& refolutionem in utroque Senatus definitivè amplexus fuit, ùt dixi : Telli quoque traditiones in utroque fequutus eft ad litteram Joannes Matiençus, in dittal. 10. titul. 8. lib. 5.glof. I. numero 2. O in numero 6. primum etiam; fcilicet quod filius fpurius, quamvis pleniffimé legitimatus fit, dici non poffit legitimatus, fed potiùs difpenfatus, cum Caftrenfe, Socino, Baldo, Curtio fen. Decio, Socino jun. Silvano, Croto, Gozadino, Grato, Covar. \& Tello Ferdinand, refolvit Ludovic. Molina, de Hißpanorum primogen. libro 3. cap. 3. numero 36. \& utrumque apertè admifit Joannes Garcia, de nobilitate, gloffat 2 I . num. 84 . in verf. dum tamen intelligamus ; ubi afferit, quòd difpenfatio non debetur legitima, nec alia juris beneficia conceduntur, quæ legitimis dantur : © in verf. ideóque /purios : quod fpurii nunquam cenfentur legitimati, fed difpenfati, utcunque legitimentur: \& limitat numero 85 . quando Princeps aliter vellet, atque in legitimatione apponet claufulam, non obftante, quod talis legitimatus fit ßpurius, aut inceffuofus, natus ex bis, inter quos matrimonium contrabi non poteft: \& ad id effe plurimum advertendum. Et convenit Azevedus, in $l$. Io, titulo 8. libro 5. num. 31 . © 32 , ubi quod Princeps poteft efficere, ut legitimatus concurrat cum legitimis \& naturalibus, modoे id exprimatur fpecifice. Idem etiam, quòd fpurij legitimatio, quantumcunque ampla fit, potiùs difpenfatio dicatur, quàm legitimatio ; tenuerunt \& alii Authores relati per M. Anton. Eugen. in conf. 52 , num, 12 . © 13 . © in conf. 53 , numero 1. 2. © 3. Burgos de Paze, in l. 3. Tauri, numero 320. Sfortia Oddi, in confilio primo, num. 38. ऊ num. 41. Jacobus Mandellus de Alba, in confilio 7 : num. 4. Octavianus Cacheranus, decifione 119. ubi latè defendit,\& in materia legitimationis dicit nonnulla notabilia : Georgius de Cabedo, decifione Lufitania 69. num. 5. Jacobus Menochius, lib. 4. prafumprione 79. num. 51 , in illis verbis: Hoc in cafu dicitur difpenfatus, ac proptereà fi pater vel minus legitima, vel nihil reliquerit, conqueri non poteft filius. Hieronymus Gabriel, in conf. 24. num. 4. lib. 2. Hippolyt. Riminaldus, in confil. 469. num, 26. libro 4. utrumque etiam, prout ex Tello Ferdinand. \& Matienço tradidimus, obfervavit Cardinalis Thufcus, pradticar. conclufion. juris, tomo 5. littera L. concluf. 220. n. 4 . ó 2. Sequentibus fol. 234. Joannes Cephalus, dicto confilio 117 . libro primo, qui quamvis legitimatio, cujus fucceffio eft limitata, legitimam deberi, conftanter firmiter (ut fuprà vidimus; ) in fpurio aliter ftatuit, \& inter alias folutiones, quas ad primum argumentum, à fe in eo confil. propofitum, praftat, altera eft, quando filius legitimatus, natus fuit ex parentibus, inter quos matrimonium sontrahi non
poterat.
poterat, quafitunc nec legitima ei debeatur, nee contra voluntatem patris agere poffit. Idem denique tenuit Andreas Fachineus, in confilio 2. fub num, 45 . in fine, of numero 46. libro 2. quamvis controverfiarum juris, libro 3. cap. 57. folio 336. contrarium defendat, ùt fuprà vidimus. Cùm ergo dietus D. Francifcus filius fpurius effer, \& quando naturalis fuiffet, fucceffionis caufa limitata fuerit in legitimatione, ùt dixi; meritò Senatus nofter Regius Hifpalenfis, contra, vel preter voluntatem patris, nihil eum, nec amplius quàm fibi inter vivos donatum, \&e in codicillo relictum, ac etiam ex teftamento non revocatum, confequi poffe definivit. Vel ex eo etiam, quòd prefata opinio contra fpurium, videlicet ut difpenfatus potius dicatur, quàm legitimatus: \& crebrior eft, \& etiam verior, \&\& fortiffimè comprobatur ex fundamentis nonnullis, que pro eadem parte ponderavit longa ferie O\&tavianus Cacheranus, dita decifione 119 . per totam. Atque eciam ex tribus illis, quæ adduxit Fachineus, ditto cap. 57. in principio, \&\& M. Anton. Eugenius, ditto confilio $53 . n .2 .3 . \& 4$ ficque vis non eft facienda in eo, quod integra $\& x$ ampla fuerit legitimationis conceffio, fi fpurius fit legitimatus; quicquid in amplitudine legitimationis ipfius fundamencum faciant Anton. Galearius Malvaffia, dicto confilio 57 . num. 53 . volumine primo, Pa ter Ludovicus Molina, tomo primo, de juffitia © jure, tractatu 2. di/putatione 173. in verfic. boc autem difcrimen, fed facta etiam in ampliffima forma legitimatione, rectiùs docuerunt, atque fuftinuerunt contrarium omnes Authores fuprà commemorati.
Quinto denique \& ultimo loco conftituo, ex diEtis hactenus,atque ex prefatis doftrinis,quòd legitimatus, cujus fucceffio eft limitata: five difpenfatus. contra voluntatem patris nihil confequ tur, planè fequi, legitimatum ipfum, cujus fucceffio eft limitata,vel difpenfatum, in eo quod fibi relinquitur à paere,poffe gravari, fibíque onus imponi. Et inde De16I cium convinci à jufto deviaffe ( ut utar verbis Telli Ferdinand. quem ftatim adducam) in confilio $2 \varsigma 6$. prout eundem, \& alios fequaces, fuprà boc eodem cap. num. 6 5. recenfui. Nam fi(èt ipfe fatetur, \& latius remanet probatum fuprà ) pater non tenetur aliquid relinquere contra ejus voluntatem, illud quod relinquitur cum gravamine, \& onere, illog gravamine minuitur. Itaque non de relicto fimpliciter compuratio habenda eft, fed de relicto cum onere, \& fic tantùm minus dicitur parrem reliquiffe filio, quantum valoris habent gravamen : \& cùm nihil reliquiffet, non poffet conqueri; quia legitimatio ad hoc non porrigitur, à fortiori, fi modicum, vel gravatum reliquiffet: Et ita magiftraliter declarat Alexander, in confilio 30 . volumine 4 . \& Jafon, in conf. 162. numero 2. © 3 .quos refert $\&$ fequiturTellusFerdinand. in diđa l. 12. Tatri, numero 27. ubi citat Parifium, ita tenentes: imò \& Decium ipfum, alio in loco, hoc eft, in confilio 264. referendo in eadem verba, qua in difto confilio 256. apertè tenuiffe contrarium, eruditè advertit Tellus ipfe, qui in fine diati numeri 27 . in hunc modum concludit : Unde ex fupraditis remanes clara conclufio, quod legitimatus, vel dijpenfatus, cujus fucceffio eft limitata, five ex natura rei, five ex putto, poterit gravari fecundum formam pacti, vel conditionis. It aque fucceffio relitta ad patris voluntatem, de eo quod reliquit, poteft gravare, vel onus imponere. Et idipfum eleganter tradidit, \& ita quoque tenuit Didac. Covar. (quem Tellus non citat) in Jecunda parte, cap. 8. dict. J. num. 2. in verfic. verum bee minimè probant, ufque ad verf. Secundo infertur, \& reddit eandem rationem: quia cùm de neceffitate pater non teneatur ei aliquid relinquere, potior in eo, quod reliquit, gravamen imponere, ex l. foimus, \$.cum autem, C. de inoficiofo teftamento. Sequitur Joannes Matienzus, in diftal. 10, tit. 8. libro s.gloffa prima,
numero 6. in verfic. banc concluffionem limitantes : \& in difpenfato admittit Joannes Garfia, de nobilitate, $d_{0}$ glo Ja vigefima prima, numero 84, in verfic, dum tam men intelligamus, © numero 85 . in verfic. ad quod pluvimum, quamvis in legitimatio, cujus fucceffio eft limitata, femper dubius extiterit, \& in contrarium magis animum fuum adduxit, propter confequentiam illam, quam fecit $n$. 81 . in principio : ftatim tamen fub eodem numero dixit: Tu cogita, difficillima eft dubitatio, in réque ambigua obfcurior decifio : in legitimato autem, \& in eadem fuperiori fententia convenit Cardinalis Mantica, de conject. ultim. voluntat. libro 7. titulo 11. n. 11. ut filicet legitimatus limitatè, ita quod ex teftamento folum fuccedat in ea parte,quam pater relinquere voluerit, ut non detrahat Legitimam \&\& Trebellianicam, fi inftituatur cum onere reftituendi, \& fic quod teneat gravamen : ubi refert alios Authores, Alciatum etiam in quodam confilio dicere, quòd etfi Decius contrarium tenuerit, tamen facile eft refpondere ejus rationibus, \& fe vidiffe refponfum à Domino Rolando, \& Curtio: quod etiam refert Petrus Surdus, in conf. 185. n. 10. lib. 2. idem quoque tenuit M. Anton. Peregrinus, de fideicommijfis artic. 36. num. 9. folio 327. ex quo fuperioribus præcitatis præbetur concludens refponfum ad argumentum pro contraria parte adduttum Supra, num. 65 . nam cùm eod. num. 36. fcripfiffet fecurè,legitimatum, cujus fucceffio limitata eft ad beneplacitum patris, nihil contra ejus voluntatem confequi poffe, in hune modum, \& in terminis cafus noftri frribit ftatim : Major difficultas eft, ubi fic legitimatus fuiffet inftitutus hares univerfalis cum onere $f$ ideicommi $i \sqrt{\mathrm{l}}$ : nam licèt modus legitimationis impediat illum à petitione fideicommi $\sqrt{f l}$, non tamen videtur refiftere retentioni: Hac enim diverfa funt, ơ retentio utique facilius conceditur, \& fic concludit Decius, \&c. Verumtamen decifio illa Decii tuta non eft, ó contrarium adverfus jus confilium fuit judicatum, ficuti Alciarus retulit d. confil. 98. nibil miram, quia buic legitimatio, nullo aliquo jure legitima erat debita, idé́que ob omnino indebitum retentio dari non poteft.
Et confert Menochij obfervatio alia, in propofito fingularis, lib. 4. prafumpt. 79. num. 52. quò loci refert doctrinam illam Baldi, in $l$. omnimodo in princip. num. 3. C. de inofficiofo teftam. in auth. ex caula, numero 46. C. de liberis prateritis, quem fequuti funt $\mathrm{Ca}-$ ftrenfis, Jafon, \& Menchaca(quos ipfe recenfet)quòd fi pater filio difpenfato reliquit titulo inftitutionis multa bona in teftamento, \& deinde in codicillis revocet inftitutionem, revocatio valebit, etfi alias in codicillis revocari non poffit inftitutio in re certa faeta filio alio hærede univerfali inftituto. Et quamvis Menochius ipfe concludat, quòd in cafu à fe propofito id locum non habet, nec Baldi doctrina, cum loquatur Baldus in filio cui debetur legitima, que efficit, ut ex ea dependeat fubftantia teftamenti; \& fi valeret revocatio, filius remaneret preteritus, atque ita teftamentum effet nullum; fed non poteft annullari in codicillis, in quibus hæreditas nee dari,nec auferri directè poteft: tamen ratio ipfa concludenter evincit; nam cùm loquitur in filio limitative circa fucceffionem legitimato, vel quantumcunque amplè difpenfato, cui legitima non debetur, \& in eifdem terminis cafus hujus decifionis fuerit, planum equidem eft, deficiente eo quòd failicet verfemur in filio, cui legitima debeatur, Baldi traditionem locum habituram,\& confequenter mirè cafui prefenti convenire. Et hactenus de his, \& materia legitimationis, ex quibus(ùt vidifti)concludens, \&\& verum prabetur refponfum ad ea omnia, quæ pro dicto filio legitimato adducta fuere fuprà ex n. 40 . ufque ad n.67. \& connirmatur precisè ejufdem noftriSenat. Hifp.definitio alis in hoc ult. art. quatenus legitimato, cujus fucceffio eff limitata, vel dilpenfato,onus \& gravamen adjici poffe
in eo, quod fibi relinquitur à parre, in cafu prafenti de jure definivit.

Ac denique \& ultimò, in alio quoque de quo inter eafdem partes lis, \& controverfia excitata fuerat, juridice ffaruit Senatus ipfe, flioo prafaro legitimato ultra viginti mille ducatorum funmam, à patre in vita donatam, \& nonnulla alia temporaliter in codicillis reliita, certam eciam nummorum quantitatem preftari, qux ab eodem patre in teftamento relicta fuerant, nec in codicillo revocata : cùm eodemmet codicillo caviffee expreflim, in teftamento difpofita, flare, atque impleri debere, proit difpofita fcerant, preterquam in his, qux in ipfo codicillo reformaverat, \& à priore illa voluntate recefferat.
Senatus autem ejufdem decifio, ex co validè comprobatur, quod per manus quotidie traditum eft, mutationem fiilicet voluntatis in dubio non prafiumi, ficç̣ue teffatorem fuam revocaffie, atque mutaffe difpofitionem ; prout primum generaliter flatuit Ulpianus Jureconfultus, in I. eum qui, ff. de probat. \& fecundum probatur in 1. Lucius Titrius, in fine, ff. de legatis fecundo, I.Pautuiss I. primo, ff. de legatis tertio, 1. Mavie, S. ultimo, ff. de annuis legatisis l . rem legatam, If. de adimendis legatis, l. fancimus, in fine, I. omnium teffamentorum, C.de effamentis, \& exornant latiffimè Cardinalis Mantica, de conjefurr. ultimar. voluntatum, lib.12. tit.1. per totum. Menochius, lii. 4. prefumpr. 34. © in conf. 203. ex num. 20. fibr. 3. Hippolytus Riminaldus, in conf. 381. ex num. 29. ufque ad num. 37. libr. 4. ov in conf. 517 . num. 57. of 58 . libr. 5 . Petrus Surdus, decif. 111 . maxime num. 9. Mafcardus, de probation. concluf. 141 19. Adrianus Gilmanus, libro primo rerum judicatarum Germania, decif. 6. num. 159. Fulvius Pacianus, in conf. 9. num. 19. © num. 26. © in conf. 22. num. 9. Cardinalis Thufcus, littera I. concluff. 8o. litterav V. concluff. 286 . Ư alio cap.
infrid, latius declarabitur.
164 Deinde, ex regula alia vulgata, qux habet, quod exclufio unius, eft inclufio alterius, 1 . cimm Prator, ff. de judiciis, L. maritits, C. de procuratoribus : \& exornabo alio cap. hujufce libri \& tractatus. Sed in cafu prefenti, cùm teftator alteraverit difpofitionem $f_{2}$ ctam in teftamento, duntaxat quoad preventionem temporis erectionis, five fundationis dieti patronatus, \& caufe pix, per dittam difpofitionem codicilarem, \& inclufio remanferit in aliis non exclufis: 165 quia qui revocat in parte, reliqua omnia confirmare cenfetur, 1 . Tribunus, J. I. If. de militara iteftamentro,
ubi Baldus fummavit, ubi Baldus fummavit, Emendatio, vel correctio in quiburdam, eft caterorum confirmatio: Alexander, in confil. 18. columna penult. Libr. 2. Carolus Ruinus, in confil. 23. columna 4. volumine primo. Rolandus, 166 quòd fil Comiti eft data facultas revidendi Aum, 22. quod if Comiti eft data acultas revidendi fatuta,
$\&$ ipfe quedam improbat, catera confirmare videtur.
Rurfus \& tertiò, atque magis fpecificè loquendo, adeft in terminis noftris textus expreffius, in 1. .alum167 ne, If. qui filias, ff. de adimendis legat. ubi dicitur, quod reftator in codicillis receffiffe non videtur à difpofitis in teftamento, fed ab his tantum rebus, quas reformavit. Et fummando text. eundem, fic inquit Bart. ibi: Quantum ad res reformatas, videtur teftator voluiffe mutare voluntatem, non quantum ad alias. Aretinus, in conf. 21. columna 2. verfic. Conf(tud. Natta, in conf. 483. num, 2. 4. © 13. in conf. 527 . num. 7. Parifus, in conf. 34, num. 49. lib. 2 . ex in conf. Io8. num. So. lib.3. Rolandus, in conf. 3 I . ex num. 23. © Sequentib. lib. 4 . Simon de Pratis, de
interperatat, ultimar, volunt. lib dubitatione, ultimar, volunt. lib. 2. interpretat. prima, dubitatione prima, folutione 10. num, 21. 'f 3. Sequen-
tibus aibus fol. 164. Decius, in conf. 189. Peregrinus, de
fideicommi/is, art. 18. num 3 , in verfic. Tertio, quia per codicililos. Malcardus, de probatt. conctuf. 1419 . Joan, del, Caftil, Quotid, Controv. Juris, Tom,IV,
num. I4. © I9. Cardinalis Mantica, de conjecturis ule timarum volhurtathm, lib.12. tit.1. num. 7. ubi quòd legata relifa in teffamento, non prefumuntur revocata in codicillis, etiam factis ex intervallo in longinqua regione: Et num. II, ubi quodd teftator per legata relita in codicillis, non prafumitur recefliill ab his, qua reliquit in teftamento: Menochius, in conf. 945 . num. 30. lib. 6. G prafumpt. 34 . num. 8. lib. 6. © prafimpr. 165. num, 9. lib. 4 - ubi quòd in dubio non praflumitur teftator in codicillis mutaffe ea, qux in teftamento difpofuit, \& citar Abbatem, Decium, Alciatum, Curtium juniorem, Nattam, \& Cravetam, ita tenentes, Baldum etiam in I. ultima, I. ultimo, ff. de legatis fecundo, qui frripfir, quod fi teftator Florentixe confecit eeftamentum, in quo reliquit legata, \& inde in Anglia confcripfit codicillos, fil legatarii petant legata, objici eis non poreft, quod exhibeant codicillos, in quibus legata forte fuerant revocata : non enim prafumitur hæc voluntatis mutatio, fiçque legatorum revocatio: \& quod Baldi traditionem probar textus, in diata l. alumne, S. qui filias. Et his accedit Rolandus, dito confilio 31. numero 26. libro 4 . ubi fcribit, quòd legata, \& fideicommiffa, tamerfi in codicillis adimi poffint, id verum exiftimatur, niff in contrarium conftet de mente teftatoris, de qua conftare dicitur apertè, ubi limitata fuit ademprio fideicommiffi in codicillis, \& non in totum : prout in cafu prafenti limitatam fuiffe refpetuu praventionis temporis ereftionis, five initijinftitutionis patronatus, aut caufx pix, ex ditats fuprà deducitur aperte. Regulare namque eft; ut per ademptionem unius rei, non fequatur ademptio alterius, quando res funt fuperabiles, itt ipfe Rolandus, ditto confil. 3 1. num. 24. probavit, \& confirmat Mantica, libro duodecimo, ditiot tituluo primo, \& maximè num. 11. \& adjicit Mafcardus, ditan concluf. 1419 . num. 20. quòd teffator, quod voluit tempore teftamenti, femper pofteà voluiffe prefumitur, \& \& alios
Authores citar.

## 2e $0^{2}$ <br> $C A P U T$ XXIII.

Conjecturx, \& prafumptiones plures, ac etiam diverfx, \& contrarix, cum ex teftamento, ultimáve difpofitione quacunque apparent, \& dereguntur: qualiter in conjecturanda, atque interpretanda mente, \& voluntate teftatoris dubia procedi debeat, five quibus regulis, atque doCtrinis conjecturx ipfe contrarix terminari valeant, ne erretur, \& juridicè fiat, an etiam, \& quando conjectura una; five prefumptio tollat aliam, five altera validior, \& potentior qux dicatur.

## (W) $S U M A R I A$

I Conjecturarum, five prafumptionam contrariarum, fimul concurrentium materiam, late, of uriliter explicaffe Cardinalem Manticam, Menochium, Simonem de Pratis, of Mafoardum, prout hic adnotatur.
2 Volunt as expreffa facit ceffare tacitam, que colligitur ex conjecturis per legis interpretationem.
3 Facir etiam celfare difpofitionem legis, ac prafertim conjecturalem, difpofitio teffatoris expreffa.
4 In conjeitura voluntatis teffatoris, quoties lex fundatur, ceffante conjectura, ceffat dijpofitio.
s Conjecturam, five prafumptionem aliquam ex tefta-
Dd 2
mento.
mento, five de voluntate defuncti non effe, que non admittat probationem in contrarium, five que infringi non valeat contraria probatione.
6 Et idcirco conjectura, five prafumptio qualibet tollitur per lacem probationum.
7 Ex conjecturis quod inducitur, ex conjecturis etiam tollitur.
8 Et inde controverfit effe, conjecturam unam, Seu prafumptionem, alteram tollere, \&o fuperare, \&o fortiorem, five validiorem perinere debiliorem, five minus fortem.
9 Verifimilitudo potentior tollit verifimilitudinem minus potentem.
Io Et indicism unum aliud tollit.
I I Conjecture, aut prafumptiones due, vel plures, cùm uni fimul adverfantur, vincunt, © diluunt unam.
12 Conjectura una fola, vel prafumptio, multum urgent, valida perimit, ac diluit plures, que infirmiores, feu debiliores effent.
I3 Inter plures conjecturas, benignior, \& favorabilior accipienda eft.
14 Conjecture pofteriores derogant prioribus.
Is In concurfu, of conflictu conjecturarum plurium, ơ cum dubitatur, que ip $\int a r u m$ debeat pravalere, Fudicis arbitrium multum valere.
16 Dummodo ip fum ex juris decifione, dr ratione, or regulis nomnullis ab Interpretibus traditis, accipiatur, atque moderetur, five gubernetur.
17 Et Jacobi Menochij, Simonis de Pratis \& Francifii Mantica obfervationes nonnulle pre oculis babeantur, prout bic recenfentur, of numeris fequentibus.
18 Conjectura, five prafumptio faciens confiftere, of valere actum, five que ftat pro validitate actus, creditur firmior, ac cateris potentior, \& eis prafertur.
19 Conjectura, © prafumptio proveniens ex fubftantia, dicitur potentior illa, que defcendit à folemnitate.
20 Conjectura, \& prafumptio illa judicatur potentior, que eft benignior.
21 Conjectura, \& prafumptio juri communi adharens, firmior reputatur ea, que juri 今peciali innititur. 22 Conjectura, \& prafumptio Jpecialis, generali potentior eft.
23 Caufa due quando concurrunt, una in Specie, altera in genere, caufa illa que eft specialis, pravalet.
24 Conjectura, of prafumptio magis fpecialis alteri $\int$ peciali pravalet, cum dua fimpl conjecture Speciales concurrunt.
25 Conjectura, oo prefumptio accidentalis debilior eft naturali.
26 Conjectura, \&o prafumptio, que verifimilitudini magis accedit, validior; \& potentior eft.
27 Conjectura, \& prefumptio, qua eft pro reo, firmior, ふ potentior judicatur illà, que eft pro actore.
28 Pro reo magis, quam pro actore, ć è contra quando prafumi, aut interpretatio fieri debeat, ơ de 1. favorabiliores, ff. de regulis juris, remif/ivè.
29 Conjectura defcendens à quaft poffeffione, potentior eft ê̂, quod qualibet res prafumatur libera.
30 Conjectura; \&r prafumptio negativa fortior eft affirmativa.
31 Et illa, que ef fundata in ratione naturali, eâ, que fundatur in ratione civili.
32 Et quâ abfurda, ó inequalia vitantur.
33 Conjectura, \&u prafimptio ducta a facto, firmior, ઠ potentior eft ê̂, que fumitur à non facto.
34 Conjectura, or prafumprio, qua favet anima, ficque faluti aterne, potentior eft.
35 Conjectura, \& prafumptio illa eft firmior of potentior, que deducitur ex inaquali onere injuncto, quod arguit qualitatem lucri, quam que oritur ex affectione perfonarum.

36 Conjectura illa, que coll
monis, sollit eam, per quam dicimus, quod predieam, per qum dicimus, quod pradifideiconmiffo. Conjectura illa pravalet, qua propiùs ad certitudinem accedit.
 Ro dilucida, \& diffincta hujufee capitis explicatione, obfervandum erit primo loco, quod cim capitibus pracedentibus, plena manu adnotatum fuerit quamvis xftir:ari, atque haberi debeant ad interpretationem ultimx voluntatis cujufque conjecture, \&\& prefumptiones; voluntatem etiam ex conjecturis collectam, velut expreflam repurari plerumque, necefle effe omnino nunc explanare, qualiter, fine quibus regulis, \& doarrinis regi, atque adduci debeamus in hac tadem materia conjecturali, \& prafumpta, quotiefcunque ex teftamenro, aut alia ultima difpofitione quacunque conjeture quamplures, ac eriam diverfa, \& aliquando contrarix fic refultent, ut pro, \& contra eedemmet expendi, \& ponderari valeant : quomodo eriam, \& quando conjecture, feu prefumptiones contraria probatione, ac etiam conjeaturis, five prafumptionibus contrariis tollantur, aut elidantur.
Et quò diftinctiùs procedatur, \&\& prafens difeeptatio circumfrribi, \& explanari valeat, conftituendum ante alia erit, conjecturarum, 'five prefumptionum I contrariarum fimul concurrentium materiam, \& traCatum hunc, quem fufcipimus nunc, late \& utiliter explicaffe Card. Manticam, Menochium, Simon, de Pretis, \& Jofeph. Mafcardum, quorum ftatim fpecificam mentionem faciam, \& referam eos. Cxterùm ipforum Authorum placita \& refolutiones, cùm ad iftam materiam ufque adeo pertineant, ut abfque vitio pratermitti non valeant, non gravabor paucis ab eis jam dieta reperere: \& nonnullis regulis generalibus propofitis, rem eandem abfolvere.
Sit igitur prima regula ea, qux ex cap. precedentibus, non modö deducitur, fed eciam eifdem latiùs corroboratur, atque fpecifice in tractatu Taciti, \& Expreffi, five tacite \& expreffe voluntatis virtute adnotatur, videlicet, quod voluntas expreffa facit ceffare tacitam, que colligitur ex conjecturis per le- 2 gis interpretationem, $l$. cium ex fliio $\mathbb{S}$. primo, l. $\begin{aligned} & \text { qui } \\ & \text { in }\end{aligned}$ plures, in principio, ff. de vull. © ó pup. Jubfitur. Facit etiam ceffare difpofitionemp legis, ac prafertim conjeAturalem, difpofitio teftatoris expreffa, ùt notat Jafon; 3 in $l$. jam hoc jure, $n, 4$. verf. Securndo limita, , ff. de vulg. ơ pup. fubffit. utrumque comprobavit Cardin. Mantica, de conject.ultim. volunt. libi.12, tit.17. n. 2. Menochius, lib. 1. preffumpt.31. n.5. qui adjiciunt, quòd ubicunque lex eff fundata in conjectura voluntatis teflatoris, ceffante conjectura, ceffat difpofitio: \& c citat 4 Socinum feniorem, in l. cuim aviss, n. 35. '. 72 . f. de condit. © demonftr. \& latiùs firmat Mantica idem, lib, 10. tit. 8. \& dicetur infrà alio cap. à ratione cef. fante, qua teftator excitatus fuit principaliter.
Secunda deinde regula, five obfervatio fit generalis in hac materia, coijecturam, five prefumptionem aliquam ex teftamento, five de voluntate defuncti non effe, ex verbis quomodocunque prolatis, five s aliter illa refultet, qua non admittat probationems in contrarium, five quax infringi non valeat contraria probatione; prout colligitur ex dieta 4 t. jam boc jurre, ad finem, If. de vullg. © P pup. fubfitit. L. licet Inperator, If. de legatis primo, l. in teflamento, in fine, C. de militari teffamento, \& in fpecie tradit Bartolus, in L.3. I. flius in fine, ff. de liber. G. pofthn. Jafon, in 1. prims, num. 2. C. de liberis prateritit. Socinus fenior, in conf. 77. num. 2. volum. 3. Petrus de Peralta, in 1. fi quis
 tio, fob, 475 . qui dicit hoc efle fatis memorabile, ut-

## De Conject. \& interpret. utcim. volunt. Cap. XXIII.

 num. primo Menochilim. 4. © lib. 12. ditito tit. 17. num, 2. Co z.idciico cons, lib. primo, prafumptione 13 . qualibet tollitiur per lucem protura, feu prafumptio ne, $C$. $f$ minor of matior. dix probationum, $l$, ulf. in $f$ ire dotium, exornant Rolandus in cunf in fine ,ff. de juvolumine 3 . Joannes Cephalus, in conf. 9 . ex num. 25 . ó in conf. 203 . num. 11 . Mantica con. 180. num. 15 . Gs 5 . Menochius, tib. primantica, ditto tit. 17. n. 4. totam. Quò loci, \& haingo, aica a prafumprione 13. per cludentem affignat, \& \& alias exornat, \& rationem context. videlicer, in 1 . cheroguraphumat ultra fuperiora, debiro, in principio, ff. de pographum oै in 1 . cum de indem, de fponfalibiuss arguendo ab incluf ione us is qui $f$ exclufionem alterius.beat prevalere, Judicis arbitrium multum valitu 213 dummodò ipfum ex juris decifione, \& ratione, \& regulis nonnullis ab Interprectibus traditis, ex rerum quoque \& perfonarum qualitatibus, \& circumftantiis moderetur, five gubernetur. Sicque ut rectè arbitretur, \& dijudicet, aliqua prænotare debebit, quæe ex jure ipfo deducuntur, \& à noftris folent potentiores, \& firmiores conjecture, ac prefumptiones dijudicari, prout utrumque adnotavit Menochius, de arbuitrarariib, pib. 3. centuria 5 . cafu 472, num. I. of lib. 1. prafumm, ptione 29. n. 1. © 2. ubi Abbatem, \& Everardum rerulit, ơ dizito cafu 472 . declaravit undecim modis, quæ dicatur potentior, \& validior conjectura, aut prefumprio : ditata verd prefumptione 29 . aliàs conjeCturas, \& prafumptiones adfuxitit, \& difceptationem hanc quindecim modis, \& adeò exactè declaravit, ut nihil ultra valeat defiderari: : maxamé declara-
gantur alia
jungantur alia nonnulla, qux idemmet Author reliquit dem quoque 121 . ex num, 93. cum feq. lib. 2. EanMantica, ili materiam late declaravit Cardinalis bationibus, ditta conduo titulo 17. Mafcardus, de pro15 . id ipfum de judinfione 1225. per toram, ubi num. dicimus, Jofephus Rufticis, annotavit quod nunc cap. 4. ex fol. 65 . Preticis, ad l. cuam avns, lib. I. timarum volunnatunn Pratis etiam, de interpretatione ulne 4. num. 9. folio 14. Of fonterpretat, prima, folutioSeq. folio 88. ubi prim - Jolutione S. ex num, 13. cum vel conflietus, \& repugnatavit, quòd concurfus, feturarum, indiciopugnantix verifimilium, confumptionum, folent auand argumentorum, ac prafolum his non elucefcit quandoque adeffe adeo ut non idcirco, quòd reconciliatio non meliùs fierritur : \&c quàm prenotatis fingularibus verbis, Jureconfulto in fimili prolatis, in 1.06 capnen, $\mathbb{J}$. finali, ff. de teflibus, ubi ex natura, \& qualitare negotii confirmare debet Judex motum animi fui, \& ex argumentis, quae ei aptiora, \& verifimiliora compargunon refpiciendo multitudinem, fed ea potius, quibus lux veritatis affintit \& , ibi relatum. Et in hoc primo (vides) convenit omnino Pratis Menochii refolutioni preationit omrem hanc Judicis arbitrio rel quiti. Poftmodum auttem num, I4. per torum Pratis ipfe aliqua quodume aitducit, ex quibus etiam deducitur refolutio diffeptationis in initio hujus cap. propofitæ, videlicet difeptafimiliora effe, \& magis tenenda, qua juri communi confonant. Et prevalere illum intellectum, in quo eft major proprietas verborum, \& ille in quo eft minor ratio dubitandi \& ille per quam minus derogatur juri communi; \& quii in materia ftrita,eft in ftriAo fignificatu: \& ille qui facit actum valere: \& quod exiftentibus prefumptionibus \& conjecturis in genere, \& in fpecie quodammodo diverfis, prevalent, he, \& attenduntur,quæ funt in fpecie, \&\& intelligitur de fpecie, de qua agitur, ùt ibidem probat. Similiter quod in conflictu verifimilium, \& prafumptionum, illud dicitur verifimilius, \& attendendum, quod magis adharet loco à communiter accidentibus, ut frequentioribus,ad qua fe aptat lex,\& Judex ejus minifter, ìt Baldus, Fulgoffus \& a liii Authores ibi relati obfervant. Deinde fortiores conjecturas, qui prafumptiones effe eas, quæ factis oftenduntur, quàm quæyerbis, exemplo,\& cafu adducto Pratis iple demonftrat, \& fpecialem conjecturam prevalere generali inquir, \& conjecturam, que habetur à remotis, facilius tollit : exiftentibus aurem paribus hinc inde probationibus, effe magni effectus pro una parte adeffe aliquam prafumptionem, quia pro ea prevalent probationes, utt poft Jafonem dixit ibidem: Stephanus etiam de Federic. in tradatu , de interpretatione jurris, ơ in tertia parte, numero 53 . aliqua adducit ad cognofendum, que fint efficaciores conjecture, \& prafumptiones: Mantica quoque

位 fuperiorem ereornt Peerrus M: \& reII nus, de numero tefiiurnin in teformanat Perrus Magdaleparte, cap. 6. numero 40. fortius ipla procredits
quando conjecturx, feu prefumptiones due, vel
plures unit quando conjecturx, feu prefumptiones duæ, vel
12 \& diluuni imul adyerfantur: tunc etenim vincunt, potens, perimit, ac dilit \& una fola multùm valida \&c quax infirmiores aut deit plures minus potentes five notavit, \& multorum nochius, libro primo, dillegatione comprobavit Mein fine, co num. 5. ơ 6. ubi vide Riminaldus, in conf. primo, numero 22. libro primo, es in confil. 147. nmm. ${ }^{\text {63. Mu, 2. Mantica, lib. 12. diato titrulo 17. num, } 16 \text {. }}$ 315.num, 14, lit, 7. num. so. lib. primo, ov in confil.

13 num. II. © 26. Cafar Barzius dus, condlafione 1225 . num, 53. inter plures autem conjiecuras benignior 12. \& favorabilior accipienda eft. Id quod latiuis com-
probat, atque exornat Mantica lib. I2./ditoo tit. 17.
$I_{5}$ jetura dicatur favorabilis: vide ectarat, que con17. num, 19. ubi quod conjedure etiam eodem titulo gant prioribus, ut etiam eodem loco comp deroQuarta pratereà regula, five obfervatio in hata. eadem materia fite reg roncurfiu, \& coffervatio in hac rarum plurium, \& cim dubitatur, què ipfarum de- jeturis quod ind regula five obfervatio fit, ex conjuxta 1 . nibil taducitur, ex conjecturis etiam tolli, folim. S. uno,ff. de ritu ina, ff. de regulis juris, \& \%. non Baldus ita \& notavic nuptiarnm, © in l. quidem, ubi cum multis Authoribus anf. de condit. © demonft. \& diäo tit. 17. num. 6. per torum, ubit Mate, Jica, lib. 12. 8 cardus, de probationibus, conciumfinione 405 . numero 5 . O 6. \& inde fine controverfia effe, conjecturam 5 . unam, feu prefumptionem, alteram tollere, \& fuperare: $\&$ fortiorem, five validiorem perimere debiliorem, , five minus fortem, $l$ dinus, ff. de in inregrum re.
fiturt. ff. de vitu nupriarr Gloffa, verbo exffimaribl. non folimm, fi quis omifla caulf a tef toribus: \& ibi Angelus, \& S.licet. 1 , prima, in fne $C$ qui $\circlearrowleft$ adverfus quos, cap. ex tranfmiffa, prima, in in fine, $c$. legitimi, cap. litteras, \& ibi Abbas, in 4 . notabili,de praJumptionibus. Ita fanè poft alios Authores permultos tradiderunt Andr. Tiraquellus, in 1. fi unquam, in dus in conflilio primo, liangitus, $n$. 156 . G feq. Riminal in conflitio 80. numero 21. lib. primo. Mantica, Surr. 12 . diato titulo 17. num. 7. Malcardus., de probationi. $b_{\text {use }}$, conclufione 1225. per totam. Cardinalis Thuf cluffone 613 . Menochivist, litro juris, littera P. con-
9 30. nummero primenochius, libro primo, prafumptione quoque dici,guòd verifimilitudo potentior . . 4 . fic
10 fimilitudinem minus potentem : ficuti frripfit vedus, in 1. five poffidetis, in fine C. de probationibus. Et indicium unum aliud tollere, int $i b i$ probat: \& regulam quoque fuperiorem exornat Petrus Magdaleplures uni fimul adverfantur: tunc etenim vincunt
ùt dixi fuprà) regulas quafdam generales propofuit lib. 12. dita titulo 17.n. 17. ubi inquit, quòd conjectura fpecialis, tanquam fortior vincit generalem: \& latiùs comprobat: Indéque infert, quòd qui voluntatem teftatoris habet in fpecie, prafertur ei,qui illam habet in genere, etiam fi fit pofterior in gradu: Subdit pratereà $n$. 20. quòd cùm omnis voluntatis conjectura, aut ex lege, aut ex teftamento deducatur, illa fortior intelligatur, quæ fumitur ex ipfo teftamento, it Authores ibi relati probarunt, \& alio capire fupra, latiùs explanavi : Tandem $n .29$. cum feq. regulas alias recenfuit, quas ideò non repeto : quia ftatim ex relatione Menochii ipfe conftabunt. Menochius ergo ipfe (ut concludamus)duobus in locis relatis, cæteris omnibus latiùs, articulum propofitum tractavit, \& regulas quamplures commemoravit: Primò itaque dixit,quòd illa conjectura, \& prefumptio creditur cateris firmior, \& potentior, quæ actum valere, \& confitere facit, five quæ ftat pro validitate actus. Ita fane dita, cafu 472 , numero 2. © 3. ubi refert Authores nonnullos, qui de virture, \& vi hujus prefumptionis fcribunt, © diđta prefumpt. 29. num. 3. Mantica etiam ditto titul. 17. num. 12. © alia cap. infrà plenius comprobabitur, Mafcardus, dicta concluf. 1225. num. 20. © quatuor feq. © n. 25. quòd præfumptio, quæ ftat pro validitate actus, diciturRegina aliarum prefumptionum, poft Cephalum, \&R Riminaldum ibi relatos. Secundò illa conjectura, \& prefumptio, quæ a fubttantia provenit, dicitur potentior illâ, quæ à folemnitate defcendit, ex eodem Menochio didis duobus in locis, \& Mantica, lib. 12 dicto tit. 17. num. 33. ubi dicit effe cafum in l. non codicillum, \& ibi notari, C. de teftamentis. Tertiò, illa conjectura, \& prefumptio judicatur potentior, quæ eft benignior. Qua tò, quæ juri communi inhærere, firmior eft illâ, quæ juri fpe-

Surdus, in conf. 7. n. 5 1. lib. 1. o in conf. 31 .n. 15 .
lib. 3. Jofeph. Mafcardus. de probationibus, conclu-
fione 1225. num. 6. © 7 . Septimò , illa eft firmior
\& potentior, qua eft naturalis, \& illa debilior,quæ \& potentior, quæ eft naturalis, \& illa debilior,quæ eft accidentalis, ficuti etiam comprobat latius idem Menochius, ditio cafu 472 2. num, 20. © 21. © ditia prafumpt. 29. num. 9. Mantica, lik. 12. ditto tit. 17. num. 29. © duobus feqq. ubi vide Mafcardum, quoque,dicta concl. $1225 . n .17$. ©~ 18 . ubi Cephalum, $\mathrm{Be}-$ roum, Decianum, \& Riminaldum refert dixiffe,quòd conjectura, \& prefumptio affectionis naturalis, \& quæ eft fecundùm ordinem nature dicitur fortior, \&c ciali. Quintò illa, quæe eft fpecialis, piævalet etiam dicens effe fimile quod dicimus, quòd quando duæ caufe concurrunt, una in fpecie, \& altera in genere, caufa illa, quæ eft fecialis, prævalet, $l$. $\sqrt{2}$ fervis urbanis, $\sqrt[5]{ }$. ult. de legat. 3. \& repetit dita prafumpt. 29. num. 7. \& idipfum Mantica, \&\& Pretis notarunt, ut ex relatione facta fuprà colligitur : Petrus Magdalenus referens alios, in parte, c. 6.n.1. fol.68. Sexto, illa conjectura, \& prefumptio eft potentior. quæ elt magis fpecial is: fi enim dux conjecturæ,aut prefumptiones in fpecie concurrant, fed una eft alterâ fpecialior,hæc alteri provalet; ùt etiam Menochius frripfit ditio ca$\int u 47^{2}, n .16$. ubi aliis fimilibus comprobat:\& repetit ditta prafumpr. 26. libri primi, nu. 8. \& poft Bartol. Baldum,Decium, Alex.Parifium, Cravetam, \&\% Grammaticum, idem Menochius, in conf.121. n. 93. lib. 3 Hippolyt. Riminald, in conf. I. nu. 23. lib. 1. Petrus Surdus, in conf. 7.n. 5 r. lib. 1. © in conf. 315 .n. 15 ceteris prevalet. Octavò, illa eft potentior, \& vaganter , verilimilitudini magis accedit, quod eleganter comprobat Menochius in precitato cafu, $n$.
22 . © duob. Mafcardus. eq. \& repetit dicta prafumpr. 29. n. 19. $1225 . n .14$. Nono, illa conjectura, \& prefumptio judicatur firmior,\& potentior,quæ eft pro reo,quam illa, quae eft pro actore; ficuti idem Menochius fcri-
pfit dicto cafu 472. num. 25 . ©́ dicta prafumptione 29. n. 11 . \& vide latius lib. 2. prafumpt. 90 . per totam, ubi late explicat, $l$. favorabiliores, $f f$. de regulis jur. an fcilicet \& quando, pro reo magis prefumatur, quàm pro actore, \& è contra, five pro quo in dubio interpretatio fieri debet. Et junge eundem Menochium, ditto confil. 121. num, 97. libro fecundo, ubi poft $\mathrm{Cra}-$ vetam, in confil. 8. num. 9. quòd conjectura, quæ eft pro reo, prevalet conjecture, quæ eft pro attore: Mafcardum, dicta conclufione 1225.n.9. \& 10. ubi poft Cephalum, idipfum annotavit; \& fubjicit, quòd prefumptionibus paribus hinc inde exiftentibus,reus obtinere debet. Decimò, illa conjectura, \&c præfumprio, quee defcendit à quafi poffeffione, eft potentior illa, quæ eft, quòd quælibet res prefumatur libera, ita Menochius, precitato in cafu, n. 25 . © d. prafumptione 29.n. 12. , de retinenda poffeflione, remedio 5. num. 53. Undecimò, illa eft potentior \& firmior, quæeft negativa,illâ,quæ eft affirmativa: \& quæ eft fundata in ratione naturali, illâ, quæ eft fundata in ratione civili : \& quà abfurda, \&c inæqualia vitiantur, prout dictis modis adnotavit Menochius, dita prafumpt. 29.n. 13.14. 15. © $16 . \&$ primo modo, Menochius ipfe, in conf. 121. num. 93. lib. 2. Decimoquar tò, conjectura \&x prefumptio, que ducitur à facto, eft firmior, \& potentior eâ, quæ fumitur à non facto: Ita Abbas, \& Alciatus, cum quibus idem Menochius, d. prafumpr. 29. num. 17. Mantica, lib. 12. titul. 17. num. 32. qui jure \& ratione fundat. Decimoquinto, ea, quæ favet animæ, ficque faluti æeternæ, potentior eft, \& firmior, ex codem Menochio, d. prafumpt. 29. num. 18. © duobus feqq. © alio cap. infrá, latius exornabitur. Decimofextò, ea, quæ deducitur ex inæquali onere injuncto, quod arguit qualitatem lucri, quàm que oritur ex affectione perfonarum, ùt oftendit, \&\& comprobar Mantica, d.tit. 17. num. 34. Decimofeptimo, conjectura illa, quæ colligitur ex ratione recti fermonis, tollit eam per quam dicimus, quòd predileatus in inftitutione, intelligitur predilectus in fideicommiffo: ita Mantica ipfe d. titul. 17. num. 35. Ac denique conjectura illa prævalet', quæ propius ad certitudinem accedit, ùt Menochius, in d. conf. 121. num. 92. lib. 2. friptum reliquit. Et hactenus de his, quæ cùm adeò neceffaria fint, \& generalia ad iftum tractatum, pretermitti non potuerunt, tametfi à fuperioribus tradita fuiffent : \&c vide etiam Jofeph, de Rufticis, ad l. cùm avus, lib. I. cap. 4 .

##  CAPUT XXIV.

De conjecturis, \& earum $x$ ftimatione cùm agitur, voluntatis quaftionem, ut plurimum in arbitrio Judicis effe, quemadmodum accipiatur, atque intelligatur. Rurfus de pracedentia, five victoria conjeCturarum, \& de ordine fuperioritatis ipfarum, ad $l$. $i$ S Cervus plurium, S. ult.ff. de legatis primo, \& de fententia, \& refolutione Authoris, brevis, atque notanda refolutio, \& explanatio.

## $\mathcal{S} M M A R 1 A$.

I Teftamentum interpretationem, $\sigma$ conjecturarun, ac voluntatis quaftionem, ut plurimum in ara bitrio, of aftimatione Fudicis effe, ơ num. eqq . 2 Ip um autem 7 udicem pre oculis babere debere nont nulla, de quibus hoc num, remijlive.

## De ConjeCtur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. XXIV. <br> 3 Ex legitimis quoque conjecturis adduci.

4 Et id arbitrari, quod juris regulis, of rationi, ac etiam aquitati magis conveniat.
5 De conjecturarum precedentia, cìm dubium, ob comflictus eft, \& quarundam fimal concurrentiam, que validior, of firmior altera dicatur, five que alteram vincat, dubitatur.
Cùmetiam inquiritur, quo ordine enumerari debeant conjectura, ut zna alteram pracedat.
Ex fententia Cardinalis Francifci Mantice, 心 Jfacobi Menochij (qui abfolatè o eruditè remm explicant) quid obfervandum fit.
6 An etiam ex fententia ipforum debeat precisè of formaliter obfervari ordo legis, fi fervus plurium, J. ultimo, ff. de legatis primo, ut prima conjectura praferatur fecunde, bo ita de cateris fuccefivè.
7 Denique in uno, of altero articulo, qua fit refolutio. atque fententia Authoris.
$E_{t}$ l. fi fervus plurium, $\mathbb{J}$. ult. ff. de legat 1 , nom tanda, © Nova proponitur explicatio,

(8)RO brevi, \& dilucida hujus capitis explicatione, primo loco obfervandum, \&c conftituendum erit, $c$. praced. (ùt vidifti) regulas nonnullas, five doctrinas generales propofitas, quibus regi, atque adduci debeamus precipuè, quoties in interpretatione ultimæ voluntatis cujufque dubiæ verfamur, ac plures extant, \& etiam contrariæ conjecturæ, \& præfumptiones; five quæ altera validior, firmior fit, dubitatur; Nunc autem, ut fpecificè magis procedatur, nec adeò generalibus regulis explicationem articuli relinquamus, prætermittendum ante alia duxi, earum omnium conjecturarum, \& prafumptionum, quæ per difcurfum totius hujus tractatus commemorantur, aliarum etiam (fiquæ aliæpoffunt excogitari, vel fe offerant, ultra eas, quæ hoc in eodem tractatu agregantur) vim \&\& virtutem, quanti etiam ipfemet haberi, atque æftimari debeant ad interprerandam ultimam voluntatem quamcunque. Ut deniquefjudicium,mens, \&ivo tentio teftatoris, dilucidè \& verè dignofcatur, \& obfervetur, Judicis arbitrio, \& definitioni relinqui.
Sic fane teftamentorum interpretationem, \& conjecturarum ac voluntatis quaftionem, ut plurimum in arbitrio, \& æftimatione Judicis effe, per text. in $l$. voluntatis, C. de fideicommij/jis ubi omnes tradunt: \& adnotarunt poft alios multos Authores Simon de Pratis, de interpret. ultim. volunt. lib. 2. interpret. I. dubit. 1. Solut. 4.n. 33.fol. 39. \& l. 5. dub. 1. ex n. I. ufque ad nu. 78 . ex fol. 563 . ufque ad fol. 567 . © lib. i. interpret. 1. folut. 4. numero 9. folio I4. quibus in locis Cornei in conf. 83. col. finali, lib. I. mentionem fecit, qui dixit, quod in conjecturis, quæ magis confiftunt in facto, cum non poffit dari certa doctrina, Judex debet ex circumftantiis arbitrari, \&\& dijudicare, \& citat texcum vulgatum, in l. prima, ff. de jure deliberandi, © in cap. de caufis, de officio delegati : \& idipfum poft Thom. Parpal. Franc. Duaren. \& Eguin, Baro. tradidit Jac. Menoch. lib. I. de arbitrariis, c. I. ©o prafumpt.44.l. I. Jul.Clar. J. teftamentum, q. 79. infinalibus verbis, Ludovicus Molina de Hippanor. primogen. libro 1. cap. 5. numer. ubi etiam notavit, voluntatis quaeftionem ex arbitrio Judicis pendere: Et num, 42. fubdit, quòd fi aliqua conjectura in difpofitione inveniatur, quæ jus dicenti non fatisfaciar, refpiciendumerit, utrùm fimul cùm ea alia etiam concurrat folent enim plures conjecturæ fimul junctæ id efficere, quod una per fe fumpta efficere non poteft, $l$. $\int$ ecunda, $\mathfrak{J}$. primo, ff. de excufat, tutorum, l. iaffrumenta, ubi Gloffa, C. de probationibus, Cardin. Marit. de conjettur. ultim, volunt. lib. 3. tit. 1. numero 30 . ubi nonnulla in propofito dicit, \& concludit, quod finon conftat, teftatorem aliquid certè fenfifie, $\& \%$ ambi-
guum fit, declaratio ad Judicem pertinent, \& 215 conjecturis perpendir, ac volunternent, \& iple conjecturis perpendit, ac voluntatem dubiam interpretatur: Petrus Surdus, in conf. 403 . nam. 76.2 .3 . Peregrin. in conf. 68. num, 22, lib. 3. tenetur tamen pre oculis h bere quamplurima, quæ fuperiores Authores in propofito perpendunt, ac maximè ponderat Simon de Preetis, in tribus locis nunc relatio. Et quoque quæ cap. precedenti, longa ferie fuerunt fcripta. Atque ex legitimis, '\& probatis conjetturis, non quibuslibet addi, prout cap. pracedentibns latiùs prom bavi, \& per Manticam, libro s. tit. 15. num. 8. Cardinalem Thufcum, practicar, conclufion. Furis, littee ra V. conclufione IO4. quod ego veriffimum arbitror, \& ultra ipfos animadverto, quòd licèt voluntatis quæftio, cum de conjecturis agitur, in Judicis arbitrio pofita fuerit, non tamen liberum ita arbitrium conceffum eidem eft, ut juris terminos egredi, aut Interpretum noftrorum doctrinas negligere valeat; ficq́ue obfervare omninò debet ea, quax ex jure ipfo, \& communioribus Scribentium placitis, \& fententiis procedunt, an in effectu id arbitrari, quod juris ipfius regulis, \& rationi, ac etiam æquitati mag is conveniat, five quod probabilius, ac verius fibi videatur. Et ita fanè fcripferunt Baldus, in conf. 177. colum. 2. lib. I. © in conf. 145. colum. finali, libro 3 . © in cons filio 21 I. libro 4. Decius, in cap. ne innitaris, col. I. de conffir. Craveta, in conf. 190. na. 5. Simon de Pretis, lib. 1. difata interpret. folut. 4. nam. 9. fol, 14. nee diffentit Camillus Gallinius, de verborum fignificatione, lib. 5. cap. 20. ex num. 1. cum feq. b- lib. 10. cap. finali, num. 15.6.17. Menochius, in duobus locis relatis
fuprà.

Secundò deinde obfervandum eft, cùm de pracedentia conjecturarum dubium, \& conflictus eft, \& quorundam fimul concurrentium, quæ validior, \& firmior alterâ dicatur, five quæ alteram vincat, dutbitatur : cùm etiam inquiritur, quo ordine enumerari debeant conjecturæ, ut una alteram precedat, five alterâ fuperior dicatur, neceffe omninò effe, in memoriam revocare ea, quæ ex Francifco Mantico, Simone de Pratis, Jacobo Menochio, \& Jofepho Mafo cardo, capite pracedenti adnotavi (quæ femper per* pendidebebunt, ùt fuprà dicebam) animadvertere etiam eundem Menochium, lib. I. prafumpt. 28. propofitum dubium explicaffe, quo fcilicet ordine enumerari debeant conjecturæ, ut una alterâ fuperior, ac potentior dijudicetur. Et feptem illas conjecturas Juliani Jureconfulti, in $l$. fi Serviss pluriuin, ff. finali, ff. de legatis primo, fuo ordine commemoraffe dixiffeque num. 2. © num, 20. ordinem illius legis ad inveftigandam voluntatem teftatoris, formaliter \&* præcisè obfervari debere; ita ut prima conjectura preferatur fecundæ, \&c fic fucceffivè. Quodetiam firmarunt Jafon, in eodem $\mathfrak{I}$. finali, num, 2. Jul. Clar. I. teffamentum, quaft. 76. in verfic. fecunda regula, quos refert ipfe Menochius, \& Caftrenfem contrairium dicentem improbar ditto num, 20, retulit etiam Cardin, Mantic, de conject. ulrim. volunr. lib. 12. tit. finali, num. 26. ubi latiùs infiftit, quàm libr. 3. tit. I numero 30 . cùm eoloci dixerit dumtaxat in hune modum; Er quidem $\mathcal{F}^{\prime}$ udex debet verba obf curra teftamenti interpretari ex illis conjecturis, que babentur, in l. fi fervus plurium, $\mathbb{S}$. ultimo, ff. de legatis primo, ut dicit Socinus fenior, in $l_{\text {. in }}$ in ambiguo \& num. y. de rebus dubiis.
Ego verd, ut in eodem propofito prafati §. ultrimits, d. l. fi fervus plurium, fententiam meam interponam; addiderim libenter ultra ipfos nunc relatos Autho res, in primis verum effe, Jureconfultum Julianum, feptem illas conjetturas fuo ordine enumeraffe, \& in hunc modum fcriptum reliquiffe: Si numerus nummoruin legatus fit, neque appareat, quales fint legati, ante omnia ipfius partis familias confuetudo, deinde regionis in qua verfatus oft exquirenda eft: fed
\& mens patris familias, \& legatarij dignitas, of charitus, ơ neceefjitudo, item earum, qua pracediunt, vel qua fequuntur fummarum fcripta funt /pectanda. Deinde, in cafu ibi propofito, ac juxta fubjectam materiamlegatinummorum, de quo agebatur, ordinem illum præcisè fervari debere quoad præecedentiam, \& cæetera, ut ita fucceffivè una conjectura alteri præferatur, non etiam alias conjecturas, quam ibidem enumeratas defiderari, nec excogitari potuiffe, juxta eundem cafum propofirum, \& fubjectam legati materiam. Ac denique congruentius \& melius ordine eodem obfervato, dubium defuncti voluntatem dijudicari valere, quàm fi ordo ipfe præverteretur : \& ideò non abfque maximo myfterio, acuto quoque ingenio Jurefconfultum eundem in dinumeratione, \& ordine conjecturarum ipfarum fe habuiffe. Rurfus aliis in cafibus, \& in hoc ultimarum voluntatem traEtatu , juxta difpofitionis naturam, \& rei de qua agitur materiam fubjectam, alias per multas ultra illas feptem conjecturas effe, ficuti ex cap. fub fequentibus atque etiam ex precedentibus, apparet manifeftè, \&per Tufchum, littera V. conclufione 104. quoad ipfas tamen nec ordinem, nec præcedentiam lege aliqua, vel juredatam, quod negari non poteft; cum extra cafum predictum non inveniatur. Lege autem alia generaliter ftatutum, voluntatis quæftionem, \& conjecturam eftimationem ex arbitrio Judicis effe : idcircoे ordinem illum (maximè aliis in cafibus, five extra illum cafum ) non effe adeò perpetuum, aut infallibilem, ut plerumque præverti, \& mutari non debeat, imò nec eo ordine conjecturæ occurrentes cafui forfan propofito convenire, cùm exdiverfitate, aut varietate cafuum, conjecturarum quoque ordo preverti deberet, \& inferior aliâ carum conjecturarum fuperior reputari. Nam etfi verum fit, quòd re ita in genere, aut generaliter accepta, conjecture ipfr feptem, quocunque etiam alio in cafuextra ibi propofitum, maximè æftimari debeant, atque fuo ordine ad inveftigandum teftatoris voluntatem formaliter obfervari, ex circumftantiis tamen aliis, atque rerum, \& caufarum fpecialibus aliquibus qualitatibus, negari equidem nullo pacto poteft, quin fæpè ab eo ordine recedi poffit, maximéque(ùt jam dixi) fi cafus ejufdem $\mathbb{S}$. ultimi mutetur. Et erunt hinc præ oculis habenda ea, quæ capite pracedenti feripta reliqui : nam cùm certi juris fit, quòd conjectura una, five prefumptio tollit aliam, \& fortior ac validior perimit debiliorem, ficuti clarè probat textus, in l. divus, ff. de in integ. reftitut. \& ibi notat Gloffa, verb. exiftimari, l. non folum, ff. de ritu nuptiarum, lege qua autem, I. non fimpliciter. If. fi quis omiffa caufa teftamenti, lege prima, in fine, C. qui ऊ adverfus quos, \& late exornant Tiraquellus, in $7 . f i$ unquam, verbo donatione largitus, nu. 156.60 feq. Menochius, lib. primo, prefumprione 46. Mantica, lib, 12 . tit. 17. nu. 6. conjecturæ etiam plures vincant unam, \& fpecialis fuperet generalem, ut per eofdem Authores, \& per Mafcardum, concluf. 115 . nu. 6. © 7 . Surdum, in confil. $315, n u$. 15 . lib. 3 . \& Juperiori cap. adnotavi. Certi etiam juris erit, conjecturam alceram validiorem, five conjecturas plures fimul junctas, aut unam fpecialem, \& potentiorem vincere poffe juxta fubjectam materiam, quæ fe offerat, unamquamque ex conjequris illis relatis, in dittal. Ii fervus plurium , S. ultimo, ff. de legatis primo, ac etiam efficere, ut ordo ipfe prefixus ibidem præ vertatur, \& fecunda fortaffis, ac etiam ulterior conjectura, primam, vel fuperiores ex circumftantiis aliis, vel adminiculis vincat, \& diluat, cùmid \& juri, \& rationi confonum fit, nec Jureconfulti placito, aut decifioni adverfetur. Nam etfi idemmet Confultus ad eum ordinem conje¿turas illas reduxerit, non tamen excludit, quin ex aliis legitimis, \& validioribus conjecturis, five ex aliis adminiculis, ex eifdem quoque conjecturis, ibi re-
latis, quòd ex diverfitate cafus, una magis quàm alia conjectura convenire videatur, ab ipfo ordine recedi valeat aliquando: Quin etiam, \&\& aliæ conjecturæ verifimiles, \& probatæ ( cùm aliæ permultæ fint ultra illas enumeratas, ùt fuprà dicebam ) fuum locum obtineant, \& aliquando eifdem relatis fuperiores, \& potentiores fint, quamvis equaliter, \& generaliter conjecturis feptem illis confideratis, nec aliis feecialibus adminiculis ponderatis, five aliis non concurrentibus, quæ contrarium magis fuadeant in cafu de quo agatur ; ordo ejufdem I. fervari debeat. Cùm ergo non poffint omnia generaliter circumfcribi, nec comprehendi, nihil congruentius dici in propofito valet, quàm ut Judicis arbitrio committantur ea, qua fub certa regula comprehendi non poffunt : \& inde judex ipfe in eo conflictu ex variis, \& diverfis, atque validioribus, \& urgentioribus conjecturis, ex prefump\& ta quoque teftatoris voluntate, quæ dominari, \&\& primum locum obtinere debet, ex aliis etiam rerum, \& perfonarum qualitatibus \& circumftantiis motum animi fui confirmare debebit, ut quæ conjecturæ potiores, aut magis urgentes videantur, maturè definiat; Idqus ex dictis per Caftrenfem, in conf. 380 . nu. primo, lib. primo, Decium, in conf. 578. nu. 12. Bertrandum, in confil. 154.nu. 7. volumine 3 . Francifcum Beccium, in confil. s 2. nu. 86. © feq. Portium Imolenfem, in confil. 139.nu. 5. \& ante omnia attendere verifimiliora, juxta ea, quæ alio cap. infra, latiùs annotabuntur: \& per Cephalum, in confil. 603.n. 25. \& Seq. l. 4. Hippolyt. Riminaldum, in confil. 509. n. go. l. 5. G in confil. 704. n. 18.1.6. Hondede., in confilio 102. n. 52. l. primo: aliàs namque inutiles, aut parvi effectus, \& virturis effent tot, tantæq́ue aliæ conjeCturæ ultra illas feptem à Doctoribus enumeratæ, \& hoc tractatu deductæ, juréque ipfo probatæ, fi feptem eifdem, in dict. J. ultimo, relatis, inferiores femper futuræ effent, autfi nunquam exeo, quòd magis verifimile \& voluntati teftatoris convenientius appareat, earundem feptem aliquam; vel aliquas vincere ${ }_{2}$ \& fuperare non poffent. Idque vel eo maximè, quòd \& confuetudini patriæ, feu regionis confuetudini etiam teftatoris ipfius, confanguinitati etiam, \& præcedentibus, \& fubfequentibus voluntas prefumpta teftatoris ejufdem refragari valeat aliquando, \&\& aliqua alia fecciali ratione, magis quàm eifdem feptem conjecturis, teftator ipfe adduci. Sicque defendi poffet opinio illa Caftrenfis, quem Menochius libro primo, ditta prafumptione.28.n. 20. improbavit (ùt fuprà retuli) Caftrenfis namque ipfe, ordinem ditta l. fi fervus plurium, $\mathbb{I}$. ultimo, ad inveftigandam voluntatem teftatoris, non effe precifum \& formalem, fuftinuit, nec femper primam conjecturam, five anteriorem ex ibi relatis præferri fecundæ, vel ulteriori : Menochius autem tenuir contrà (ùt fuprà quoque dixi) Cardinalis autem Mantica (quifuperiora non ita explicat, ut videbis ) de conjecturis ultimarum voluntatem, libro 12. dict. tit. 17. cum nu, 26. retuliffet conjecturas eafdem difi if. ultimi, animadvertendum putavit $n .27$, id non effe perpetuum, \& aliquando alias conjectuthas preferri primo loco relatæ ibi per Jurifconfultum: \& $n u$. 43. © 44.omnium conjecturalium quaftionum refolutionem arbitrariam effe, \& in ipfis dijudicandis predominari Judicis pruden-
tiam, annotavit expreffim, ficque fuperiori noftre obfervationi convenit apertè.


## C．A P U T XXV．

Ex cadem cap．pracedentium materia，\＆ in conflictu conjecturarum circa ulti－ marum voluntatum interpretationem victoria，five precedentia，ubi in cafu ex facto Regio Hifpalenfi Senatu oc－ currenti，egregia admodum，\＆no－ tanda Senatus ejusdem definitio pro－ ponitur．Conditionis etiam cafualis， poteftativæ，\＆mixtæ materia breviter commemoratur ；\＆quando unaque－ que harum ex prafumpta teftatoris vo－ luntate pro impleta habeatur，velnon． Rurfus，preceptum，feu conditio contrahendi，vel non contrahen－ di matrimonium cum aliqua certa，\＆ determinata perfona，vel cum aliquo genere perfonarum，qualem de jure firmiter obrineat．Quid denique，fi præceptumipfum de contrahendoma－ trimonio cum aliquo，vel intra certum tempus imponatur virgini，qua pro－ pter impedimentum à patre fibi illa－ tum，adimplere illud non potuerit，fic－ que conditio，finupferit Titio，vel intra certum tempus nup／erit，an habeatur pro impleta，fi ex voluntate patris alterinu－ pfit，vel non nupferit intra terminum ftatutum，quod patris affenfum，feu voluntatem feectaffet（quæ de honefta－ te，\＆fecundum bonos mores feectari debet omninò ）\＆de confilio Bertrandi 148．num．10．lib． 1 ．Circa quod adno－ tantur，atque ingentif fudio confidera－ ta traduntur nonnulla，qua nullibi in－ venientur hactenus fic obfervata，nec refoluta．

## $S U M M A R I A$.

I Regii Hißalenfis Senatus in cafu ex factooccurrentis Becies，of ejusdem definitionis thema，feu refoo－ lutio proponitur．
2 Voluntas teftatoris in teftamentis totum facit，\＆in primis fervari＇debet，etenim tamquam Regina primum locum obtinet，\＆＇in omnibus pradomi－ natur．
3 Et tanquam lex obfervanda eft modis omnibus．
4 Nam facit，ut quod foriptum eft in teftamento va－ leat．
5．A verbis difofitionis expreffis recedendum non eff．
6 Verba geminata denotant magis enixam teftatoris voluntatem，© ipfam augent，\＆apertius de－ tegunt．
7 Gerundia，verbofuturi temporisjuncta，important， atque inducunt conditionem fui natura．
8 Ablativi abjoluti conditionem inducunt．
Conditio ad unguem，ór in forma ßpecifica adimple－ ridebet．
Io Et folum in／picitur id qwod fuit expreffum o Peci－ ficatum．
II Limitatio temporis à teffatore adjecta，aliud quod－ cunque tempus ulterius excludit，$\sigma$ vide infra； 13.6 C 14.

12 Condutio ubi ad certum tempus limitata，nee reftritita

poteft quandocunque impleri；fecus tamen fifit rea Atricta．
13 Conditio poteffativa utrum poffit fine mora quane docunque in perpetuums impleri renniffive．
14 Temporis limitati lapfus continet dijpofitionem con－ trariam，© excludit quem à beneficio conceffo ad
tempus． tempus．
Quoniam ad tempus conceffam cenjetur poft tempris pro， bibitum．
Et tempus non obfervans，non obfervat formam，ime renunciat．
1s Tramfacto tempore，intra quod conditioni quispares re debet，poft tempus non admittitur，etiam libertatis favore．
16 In conditionibus mora purgatio lockm non babet．
17 Conditio poteffativa non habetur pro impleta，quane do ferit per ipfum boneratum，© conditione gravatum，quominis impleret conditionem ipfan⿻
18 Et idem in conditione mixta，quando non impletur facto ipf fius legatarii，vel cum non deficit expar－ te cjus，cui impleri debuit，fed ex parte alterius， foilicet tertii，quod tamen latiùs explicatur infrà， n． $31 . \& n .56 . \&$ feqq．
19．Metu pena liket non poffit quis adffingi ad matri－ monium contr abendum，tamen／pe lucri optimo ju－ re poteft ad matrimonium allici，atque invitari。
20 Conditio contrabendi cum certo genere perfonarum， vel cum certa，of determinata per ona，valida eff．
Ouia ex hoc non cenferur adempta facultas contrabena di，licet ex parte reffringatur．
2 I Sicque conditio，feu praceptum à teffatore injuncium fomina，ut alicuinubat，fub parra privationis he－ reditatis，vel legari，vel majoratus infitutit，de jure fubfiffit，© adimpleri debet．
22 Et non modó per viam conditionis，fed ctiam mods adjici potef．
23 Et non modo ut famina nubat alicui extra famio liam，fed etiam de familis．
24 Poteft etiam adjici conditio，quâ bareditas aufera－ tur， $\operatorname{fiquis}$ contraxerit matrimonium cum cer－ togenere perfonarum．
25 De voluntatis dectaratione cimm agitur，quia actus est jam in efleproductus，voluntas probatur per duos tefles．
Si verò agatur non de declaranda voluntate，fod de inducenda，of de ejus fubftantia non apparet，ii＝ dem tefles neceffarii funts qui in ipfa dijpofitione intervenerunt，nec duo fufficiunt．
26 Subfitutio，que pratenditur omiffa in teffamentos probanda eft per feptem teftes．
27 Legati verba dubia declarantur conjecturis，fed quando mutatur fubfantia，vel aliquid addi－ rufे，debet probari per quingue teffes．
28 Declarare ille dicitur；qui addir qualitatem，que non alrerat fubjectum；aliàs fecus．
29 Teftes tot requiruntur in probando id，quod fapit difpofitionem extendendo，vel add endo，quot requi－ runtur ad probandum principalem difpofitionem．
30 Teffator fi in teffamento aliter difpofuevit，quam ina ter vivos dixerat，per contrariam dijpogitionems cenfetur voluntatem fuam mutaffe．
31 Condirio pro defecta，non autem pro impleta habes tur，quoties impedimentum à tertio illatum fuit ${ }_{2}$ ficque gravatopreffatur actio ad intereffe adver－ fus ipfum tertium impedimentum．
Quod tamen intellige，ơ declara；ut infrà num， 56．\＆feq，ufque adn． 64.
32 Pelaez à Mieres in propofito confilii Bertrandir 48. n，10．lib．1．obfervatio quadam profertur，© contraria pars defenditur infra，n．82．\＆via denum． 63.
33 Conditionis cujusvis，etiam cafualis，defsctus narno Ee
quam
quam vitiat difpofitionem, quando verifimiliter diponens legatum effet etiam defelta conditione, relicturus.

De conditionis implemento cum agitur, voluntas, magis, © quod principaliter intendit teftator, quàm verborum figura, „pectanda eff.
Et magis confideratur verijimilis mens teffatoris, quàm rigor verborium.

In omni materia, \& diboofitione interpretatio nulla melior eft, quàm ea, qua colligitur ex eo, quod teftator fi viveret, aut fi interrogatus friffet, verifimiliter fuiffet refponfurus, ut pro difogito, 心o expreffo habeatur, tametfi dippofitum nonfuerit.
Ancharani confil. 219. expenditur, ©́ de ratione ejus agitur, of numero Jequenti.
Conditio, quaprafinito tempore adimpleri non poteff propter anguftiam temporis, quafi ex qualitate temporis impofjbilis, non vitiat legatum.
Conditionis implenda tempus non currere ignoranti, fed tantuma die fientic.
Tempus à jure, vel ab homine ftatutum contra legitime impeditum, © maximè eum, qui impedimentum non potuit removere, non currit. Conditionis implenda tempus pracifum à teftatore appofitum ignorantietiam, ©impedito currit.
45 Caufa que refpicit folum favorem, © commodum legatarii, non reftringit legatum. Sicque cailfa ipfa refpiciens folum favorem legatarii, impulfivadicitur, of non finalis, ov non reftringit legatum, quin debeatur, etiamfi illa deficiat.
47 Et id maximè intcr conjunctas perfonas.
Inter quas legatum potius ex naturali affectione, \& ex callfamotiva, quàm limitativafactumprafumitur. Conditio contrabendi cum certa perfona, vel cimm certo genere perfonarum, quamvis de jure valida fit regulariter ;
Id tamen intelligi, atque moderari debet, modo boneffè adimpleri valeat conditio ipfa: nam fi honeftè adimpleri nonpotef, reputatur impoffaibilis de jure, to non obligat, nec legatum amittitur.
Quomodocunque ipfum contingat, etiam extra cafumt expreffum, in 1. cum ita legatum, in verfic. videamus,ff, de condit. \& demonft. of n. eeq.
49 Difpofitio teftatoris continens conditionem inhoneftam de jure, vel fecundìm mores civitatis, rejicitur à matrimonio, prout hic adnotatur; © num. $e q$.
so Ea qua non poffint commodè, id eft, falva dignitate, of honore noffro fieri, dicuntur in jure impoJJibilia factu.
52 Filia in patris poteftate conflituta, licet pracise ad validitatem matrimonii non teneatur exigere patris confenfum, nam etiam eo non petito, tenet contrathus conjugalis, nec ob id poteft exberedari :
Ex honeffate tamen exigere debet patris confenfum: nec abfque eo boneftè contrabere poteft : quod exornatur.
53 Conditio illa, fi uxorem duxerit, fi dederit, fi fecerit, ita accipi oportet, quod per gravatum non fet, quominus ducat, det, aut faciat.
54 Legatum virgini fachum, fi Titio nupferit, minimè amitti, foi ipfa legataria alteri nubat ex confenfu patris.
Vel $f \mathrm{i}$ exppectans confenfum patris, intra tempusì̀teftatoreprafixum, non nupferit, ut numeris feqq. - pracedeutibus.

Et de confilio Bertrandi, 148. lib. I. © n. eqeq, 55 De perfona ad tempus validum effe argumentwms jure, maximè eadem exifente ratione.
s6 Circa fententiam Bertrandi relatam, quatuor Authoris novifime, of verififime obfervationes proferuntur, que fcitu, © notatu reputabuntur digniffime.
57. Alizetiand due excogitantur, ut hic videbitur.

58 Ludovicum Molinam indiffinctè probafe Bertrandi fententiam.
§9 Didac. etiam Covarr. potius probaffe, quàm improbaffe videri, ut novè, Gu verè bic demonftratur.
Et Emmanuelis Cofta obfervationes (ad quas Author ipfefe refert) ponderantur.
60 Volwntatesteffatoris, quantumcunque favorabiles, legis rationi, atque interpretationi, \& dißpofitioni fubjici, ac ita demum obfervari debent, fic boneftatem, ơ poffibilitatem prefeferant, nec turpitudinem, aut inhoneftatem, vel quid aliud legibus eidem contrarium, contineant.
6I Conditio, qua-honeftè adimpleri non valet, quafi impoffibiis reputatur, of pro non foripta habetur, quamvis de facto impleri pofjit.
62 Honeftatis, © honoris caufam ufque adeo leges in confideratione babuiffe, in bac, qua verfamur ${ }_{2}$ cum cerra perfona contrabendi matrimonium, materia, ut ipfam voluntati exprefle tefatoris pratulerint.
Sive in concurfu boneftatis, © voluntatis, honeftatem pravalere dixerint.
63 進od fi Pelaez à Mieres juridicè ita animadverteret, de fententia Bertrandi querelam non pofuiffer, prout hic obfervatur.
64 Augmentiprimi pro contraria parte adducti, verum, b concludens adducitur refponfum.
65 Secundi quoque pro ipfamet parte ponderati, folutio praftatar.
66 Tertio etiame ejusdem partis fundamento reßpondetur, on num fed.
67 Lex Thais, $\mathbb{\$}$. intras ff. de ftatu liberis, elucidatur , atque explanatur.
68 Conditionum tres effe (pecies, cafualem fcilicet, poteftativam, © mixtam.
69 Poteftativa conditio's que dicatur, of qua mixta.
70 Conditionis cafualis, potefative, of mixte, permulta funt differentia.
71 In conditione cafuali infpicitur folim eventus, of ob id, quomodocunque deficiat, impeditar diJoofitio.
Ufque adeo, ut conditio ipfa non purificata, habeatur pro non fatta, eciamfi in minimo deficiat.
Quia conditio pro fui natura eft individua, \&́r formam importat.
72 Con Conditiopoteffativa non babetur pro impleta, quando fetit per ipfum bonoratum, © conditione gravatum, quo minus impleret conditionem ipfam. tione verò pro impleta, fi bonoratus, fo condia tione gravatus, fine aliyua fui culpa fuit impeditus ab eo, in cujus perfona conditio erat implenda.
74 Qrod fi honoratus, of conditione gravatus, cafiu fuit impeditus, babetar conditio pro inpleta ad cominodum ipfius gravati.
75 Dummodo non fuerit ipfe in mora dandi, of fic culpa ejus non pracefferit.
76 Item ubi conditio deficit per caulam contingentems inperfonam bonorati.
77 Conditio mixta non habetur pro impleta, fed deficit, quando non fuit impleta, ơ defecit falto ipfius legatarii,

78 Coridia
caufa excufat legatarium, quia tunc non videtur per eum ftetiffe.
79 Conditio mixta pro impleta non habetur, fed potius pro defecta, quando cafu, non autem facto, aut culpâ legatarii condit io ipfa defecit.
80 Quod limitatur favore alimentorum, or pia caufa \& in primogeniis.
Et cùm dißpo
ditionen
Luia modus cafu fortuito deficiens, habetur pro
impleto.
8 I Condifiomixta habetur pro impleta, quando deficit ex parte ejus, cui impleri debuit, quia nolir, vel aliter impediat.
82 Conditio mixta deficiens facto tertii, non ejus, in cujus perfona erat adimplenda, pro defecta habetur. Sicque legatario, vel honorato preftatur attio ad intereffe adverfus tertium impedientem.
Si verò folvendo non fit, conditio non pro defecta, fed pro impleta habetur.
83 Similiter etiam, quando impedimentum à tertio injufte ill atum fuit.
Secus autem $f i$ juffè.
84 In majoratu praceptum de contrabendo babetur pro
8s Vel cum impeditur à tertio, cujus confenfus, jure, vel de boneftate, fecundum bonos mores requiritur.
Quia tunc perinde eft, ac ficonditio impediretur ab 86 eo, in cujus perfona implenda erat.
pofiti, fexti, feptimi, む~ octavi argumentipro-
folutio pro contraria parte, traditur vera
vationes convenientes expenduntur, quibus obferfilii Bertrandi 148. lib. I. (pecificamibus connem facit. 148. lib. I. Specificam mentio-
Uo clarior, \& diftinctior difputationis hujus capitis, \& Regii Hifpalenfis Senatus tendum erit ante alia, Didacum Nubeatur, premitteftamento condito, \& fidacum Nunnez de Arojo, fed naturalibus, quos filiis duobus non legitimis, tis, D. Annæ de Ouef a fuæ, mille \& quingenta, filiæ cujusdam fororis, reliquiffe in hæc verba : Item qucatorum legatum na Anna de Quefada, bija de mi bermana donna Iny onI Arroyo mil y quinientos ducados, y queeftos fe le den quandofe cafare, fiendo dentro de dos annos defuds de mi fallecimiento, y para efte efeto fe pongan en el depofitario general, que es, of fuere defta ciudad, para queje le den, cafandofe dentro del dicho tiempo. Cum autem in regio ipfo Senatu lis retineretur, \& agitaretur,dunamquelegataria, tametfi non intra oriebatur; ipfa annos, fed multò poft, \& fex ferè duos predictos morte teftatoris præfatum matrimonium contraxit, nihilominus tamen contendebat, legatum contraxit, ftandum, ac fi conditioni paruiffer, \& intra biennium nupfiffet,ex quo peripfamnon ftetit,fed per patrem fuum, cui obtemperans, \& affenfum ejus exfpecontrantea contrahere non valuit ullo modo; E tris, protamen dicti filii naturales, \& hæredes paipfum non deberi nervosè contradicebant, atque pletæ, ficquenec preftandum conditionis non adimtus verd cum in facto, $\&$ in jum contendebant. Sena$f e t$, in favorem dictre $\&$ in jure plenè inftructus fuiflegatum ab hæredibus folvi catariæ caf definivit, \& definitio, feu decifio, ut jure, \& ratio. Ipfius autem tur, \& eorum, quæ mox , \& ratione comprobe-

Joan, del Caftillo @uot, Contr, Jur, Tom, IV.
tradatur, \& notanda refolutio, atque explanatio (quæ\&multis aliis cafibus erit conducibilis) dictoponderabuntur fundamenta, feu rationes primo loco \& argumentar, ac poftmodùm legatariæ rationes, primæque partis fundamentis $: \&$ denique contrariæ, rum præftabitur refponfum. Pro parte itaque ponfum.
tariam, primo loco urgere videbatur dictamlegatas teftatoris in teftamentis videbatur, quòd volunfervari debet, ea etenim totum facit, \& inprimis locum obtinet, \& in omnibuquam regina primum 35. I. rerum autem Italicarum, ff. de bered, infit. in conditionibus primum locum, in princ bered. injivit. I. dit. G demonfir. I. cum quaftio in fine, Cipio, ff. de conquam lex obfervanda eft modis omn, C. legatis, \& tanut authent. de nuptiis, capitis ultima volumt as, 13 . quaft. 2. nam facit, ut quod fcriptum eft in teftamento, valeat, l. fimihi, \& tibi 5 . in legaris, ff de legatis I. \& fuperiora omnia in eadem, qua , ff. de mur, matrimonii contrahend eadem, qua verfateria, adnotarunt, \& Iatius conditione, \& maMant. de conject. ult. vol. lib. 3. ubilatius : Pelaez i. Mb. I 1. tit. 16. n. 3. \& queft. so. ante num. primum, qui pe majoratu, I. p. riam ipfam conditionis matrim prius quam mategrediatur, id præmittit, quod de voluntate fervanda diximus: Petrus Sur quod de voluntate fervanubi exornat, Azevedus etiam, in conf. 7 . I I. lib. I. regrinus, de fideicommijfis, artic. I I. à principio, infinitos alios fciens, confultóque prætermitto, quoniam 'uperioribus capitibus latè commemoravi eos, \&vulgatiffimam hanc allegationem comprobavi. Voconfequatur, hæc, quod legataria dictum legatum 'aliàs, videtur expreffaos annos nupferit, \& non relata, à quibus recedendum mifefta propter verba expreffus, \& vulgatus, in $i$. non aliter, \& inquit textus ille, f . cum in verbis, ff. de legatis tertio, \& inl. ille atut exornavi, atque comprolis tertio, \& latiffimè libro, bo tractatu. Maximè ex geminatione verborum ipforum, quæ denotant magis enixam verboris mentern, \& voluntatem, \& ipfam augent, \& apertiùs detegunt, l.balifta, ff. ad Trebellian. cum aliis
vulgatis, de quibus vulgatis, de quibus plena manu alio cap, infrà. Et per Surdumsin conf. $73, n, 64$. © feq. lib. primo, \& in conf. 112.n. 18. cod, libro 1 . ó in conf. 179. n. 18. lib.2. Borgnin. Cavalcan. decif. 4, n. 27. Co 80.p. 3. Aldobrandum, in conf. 3. ex n. I s. cum feq. Riminaldum, Menochium, Menchacam, Mieres, Burfatum, Hondedeum, Pecianum,Barzium, Thufum, \& infinitos alios dict. cap. infrì adducam.

Secundò deinde facit, quoniam verba illa : Siendo dentro de dos annos, \&z iterum : Cafandofe dentro del ris junguntur, fint gerundia, \& verbo futuri tempoditionem fui naturầ important, atque inducunt condo, ubi Gloffa explicat, id eft, fiarte, $76 . \mathrm{ibi}$, Adewnhared. fequuntur ibi Bartolus, in fine, \& cæteri communiter Scribentes: Idem B , in jine, \& cæteri comDeciús,Ruinus, Parifius, Socinus Bartolus, Corneus, Jafon, ita quoque adnotavit Petrinus junior, cum quibus primo, libro I. ubi etiam cum eifdem in conf. 72. $n$. \& additis Chaffaneo, \& Rolando adnotavit, quod gerundium ablativi cafus, junctum verbofuturitemporis, importat conditionem : Et ultrà eum Joannes de Monte Sperello, in conf. $225 . n .1$. \& in conf. $28 \mathrm{I}, n .5$. Marcabrunus, in conf. I $5 . n, \mathrm{I}$, qui loquitur in legato facto uxori his verbis, vivendo cafte, vidualiter, \&i homefte; ut fcilicet ea verba importent conditionem, ac idem, quod fi dixiffet, fivixerit cafte, \&c. Imo \& gerundium ablativi, junctum verbo præfentis temporis, quod habet effectum in futurum, (.) ing , quod habet effectum in futurum, importat

8 importat conditionem, ut per Ruinum, in conf. 170 . n. 6. volum. 3. Surd. d. conf. 110. n. 8. lib. 1. Ablativi etiam abfoluti quod conditionem inducant fui naturâ, compertumeft, \& vulgatum : \& probatur per text. in 1 . reffatore, ff. de condit. ©'̛ demonftr. ut latious explicatur, infrà alio cap. hujusce libri, '̛́ traCatus : \& per Menoch. in conf. 152.n. Io. lib. 2. OCtavian, Cacheran, decij. Pedemontana 141 $, n, 6$. 由 $^{\circ}$ 7 . Riminal, in conf. 412 . n.85. \& 86 , lib. 4. ©ै in confi. $651 . e x n .16$. lii.6.6. Aldobrand. in conf. 107.
$n .16 . S$ surd. in. $n .16 .5$ surd. in con. 17 . .n. 15. © 16 . lib. 2. Fran-
cifc. Vivium, decifion 119 .per totam. Pet rubric. ff. ©olute matrim. n. 24. Leand. Galg. condit. ©́ demonff. 2. p. cap. 1. quaff. 20.n.6.f.fol.136. 9 Cardinalem Thucc. pradticar. concluf.juris, littera $A$ concluf. 32. Conditio autem ad unguem, \& in forma fpecifica adimpleri debet,, . qui haredi, of $l$. Maviuss, ff. de condit. © demongfrat. \& latiuis probat Jacobus Menochius lib. 4.prafumptione 185 . Mantica, de conjectur, ult im. volunt. Lib. 11, titullo 19.n.8. Peregrinus, de fideicommifis arr. 16. num. 120. 6 121. Galganetus, de condit. © demonftrat. 1.parte, cap. 6.G 2.parte, cap. 1. quaf. 82. \& folum infpicitur id, quod fuit expreflum , \& f fecificatum; ut ipfamet jura probant, \& per Caffrenfem, in corfilio 136. columna 2. verfic.ơ ideo, libro primo. Thufcum, littera C. concluf. 582. numero primo.
Rurfus \& tertio facit , quoniam limitatio tempoI ris,duorum ficilicet annorum à teftatoreadjecta, aliud quodcunque tempus ulterius excludit ; cum unius temporis inclufio, alterius exclufiofit, juxta text. in l. cimm prator, ff. dejudiciis, cum aliis vulgatis, de quibus alio cap. infrà. Et loquens in eifdem terminis noftris, \& in conditionibus docuit magiftraliter Bal-
dus, in I. ip lures, num. ${ }^{2}$. 2 . C. de conditit infertis, $\&$ Cidus, ini. ipplures , num. 3 2. C. de condit. infertis, \& Ci-
nus ibidenh pof Petrium,
 Beroius, in confil. 28. num. 5 I . lik. 2. Surdus, in 12 corf. $7^{2}$, num, 2. lib. primo, ubi inquit, quod conditio ubi non eft ad certum tempus limitata, nec refrrita, potef quandocunque impleri, fecus tamen fi fir reftricta. Peregrinus, de fideiconmifjis, articulo 15 .num. 127 . illis verbis : Aut certum tempus à te-
fatoref

 fic Baldus voluit, d. I. fi plares, n. 33. G. probaturur in dito S. Seja ; idem off in dilpofitionibus legalibus, © fatutariis, concedentions aliquid fieri iutra certum tempus ad onus alterius, 1.prima. §. intra, ff. def fucceforio ediCao, 1. final.ff. quis ordo, l. fin. ff. de decret. al ord. $f a-$ ciend d. l.ob commi/fa. C. de adulteriis. Etreperit iterum fub verbis feqq. Galganetus, in commentariis, de condit. ©́ demonftrat. 2. parte, cap. 1. quafione 65.n. 1. 33 qui in eo dubio,utrum conditio poteftativa poffit fine mor quandocunque in perpetuum impleri; nonnullos cafus diftinguit, quorum primus ad propofirum noftrum, videlicet quod fi tempus ejus adimplenti eft taxatum, ultra non admittitur, \&\& fic quod conditio poteftativa, determinato tempore implenda, non poteft impleri quandocunque, fed tunc eft implenda, \& cirat textum, in 1 .penultima, ff. unde liberi. Affict. decif. 73.n. 3. O Feq. Menchacam,

- lib. 3. quaftionum illuftrium, cap. 93, n, 8. © Jeq. idem Galganetus, arque in fortioribus terminis, 2 . p. cap. 1. quaff. 70. n. 6. ©' quathor feqq. fol, 196. $\dot{o}^{\circ}$ num. 12 . fol, 197, ubi inquit, quod conditionis im-
plendxa plendx tempus appofitum, precifum cenferur, \& curritindiftinàè ex $l$. conditionum 90 . If. de condit. i6. relatis : \& quod temporis limitatilapfus continet 14 difpoficionem contrariam, \& excludit quem à beneficio conceffo ad tempus : quoniam ad tempus conceffum, cenfetur poft tempus prohibitum, \&\%
tempus non loblervans, non oblervat formams imò renuntiat ; prout hace omnia latius, 86 multum ad propofitum noftrum comprobat Galganetus ipfe in locorelato. Tiraquel. quoque, de retratt. lignag. $\int$. glof. 4, n. 2. generaliter hrec eadem accipit in quacunque difpofitione, in qua certum, \& taxatum tempus fatuitur ad aliquid faciendum, ut fciliceffactum tranfacto tempore non teneat; per eadem jura, que Peregrinus, fiprà relarus adduxit, \& in fortiorious terminis, acetiam concurrente libertatis favore, id ipfum probatur per text. in $l$. Thais, $\mathbb{S}$. intràff. de fideiconmm, libert. quò loci cum teftatorlibertatem fervis fuisreliquiffer, fif rationes intra certa tempora reddidififent; Jureconfuluus refpondet, quod fi intra tempora prafixa conditioni reddendarum rationum non paruerint, non idcirco liberos eos fore,quod poftea rationes velintreddere; \& idem probatur in 1. . $f$ i intra 23. If. de fatu liberis, in illis verbis: Si intra quinquemium Stichus centum dederit, liber effo, nec Titio, nec haredi, vel emptori poft quinquunnium dabit. Et Bartolus ibidem in fummario deduxitin hunc modum: Tranfalto tempore, intria quod conditioni quis parere debet, poff tempus non admittetur. Atque ideo notari folet, quod in conditionibus more purgatio locum non habet, ut per Dociores in I. fif fu per, C. de tranjationibus, \& inl.fi infulam, ubi Alexander $n$. 24. If. de verbor. obligat. Dominicum Arunadum, in tract. de Mora, cap. 9. n. finali, \& latius explicantPeregrinus, de fidecionmijfis,d. art. 16 .n.1. 127 .
 Praterea \& quarto loco facit, certi juris effe, con-
quando fecit per ipfum honoratum, $\&$ conditione gravatum, quominus impleret conditionem ipfam, fi quidem teftator conditionem adjecit unt gram vatus eam impleret, non autem ut negligeret, $l$. que fub conditione, $\mathbb{S} .1$ i. in fine, © 1 l. finalis ,ff. de conditr. inftitutu. L.pennultima, S. 1.ff. de condit. Ó demon-
 tolus, \& Socinus, in 1. in teffamento 2 . f. de condit $\oint$ demonft. ille numm. 2. ifte numm. 8. poteffativ condit. bus Menochius, lib. 4. Profummpt. 183.n. 17. Pereginus, de fideiconmij/is, artic. 16.n. 123 . © 124.6 Cardinalis Thufcus, practicarum conctufion,juris itite$r_{a} C$. concluf. 581 . maximè $n$. 4. merito ergo legatì commodo privabitur legataria, que cum deberet intra biennium, juxta preceptum teffatoris poteftativum, matrimonium contrahere, id neglexit. Quòd fid dixeris, in cafu prafenti conditionem effe mixtam, cum etiam à voluntate, \& poteftate alterius , feilicet, patris, \& ficterrii dependeat, ut infrà dicetur, \& per Thufc. concluf. $580 . n .4 .6{ }^{\circ}$ conclufione 578 , n. 7.Menoch. lib. 4. de prefumpt. 183.nam. 32. Peregrinum, diťo artic, 23.11. 15 2. Manticam, de conjecturis ultimar. volunt, lib. 11, titul. 16.n. 18 . 19. adhuc equidem conditio ipfa mixta haberi Coipfus legatarize,vel cum non fueritimpleta facui impleri debet; fed ex alterius ficilicet terriii ficuti utrumque latius probarunt, \& j jure, atque authoritate comprabarunt Molin. de Hijpanor. primog. lib. 2. cap. 13. 1. 20. Menoch. ditaa prafimpt. 123. ex $n_{0}$
$23 . u$ que ad 23. ufquit ad in. 29. ' n. 38. 'v 2. Seq. Peregrin. dito ditio eadem (utcungue res fit defecta videur five fimus in poteftativa, five in mixta conditione, cum intra diatum biennium legataria non nupferit, vel factotertii, patris falicet, aut faltem non facto, vel omiffione ejusdem, non verò ex parteejus, cui impleri debeat, impedimentum procefferit.

Quintò etiam facit, certiffimi quoque juris effe, 19 quod licet peenæ metu non poffit quis adftringiad
matrimonium contrahendum, cap. Gemma, de /ponfalibus, l. Titia, ff. de verbor, obligat. I. Titio centum, $\mathbb{S}$. .f. de condit. © demonjf, tamen fe lucri optimo jure poteft ad matrimonum allici, atque invitari, $d$. 1. Titio centum, ㄷ. I. ©l. cum ita legatum 63 . verfic. videamus, ff. de condit. © demonft. per quajura in fpecie cenfuerunt Bartolus, \& communiter Scribentes ibidem, conditionem contrahendi cum certo genere 21 perfonarum, vel cum certa \&t determinata perfona, valere de jure, quia ex hoc non cenfetur adempta facultas contrahendi, licet ex parte reftringatur. Sicque conditionem, feu præceptum à teftatore injunctum fæminæ, ut alicuinubat fub pæna privationis hæreditatis, vel legati vel majoratus inftituti; jure eodem fubfiftere, \& adimpleri debere d. I. cum ita 22 legatum, verfic. fi Titio nuplerit, 4, ibi : perofiel teffador, \& l. 22: tit, 9. partita 6. ibi, effoferin, \&non 23 modo per viam conditionis, fed etiam per viam modi adjici poffe, \& non modò, ut fæmina nubat alicui extra familiam,fed etiam de familia, intelligendo, prout pater Thomas Sanchez in loco ftatim referendo, n. 9. adnotavit, ac etiam Molina, Mantica \& alii intelligunt, \& denique, legatum, feu hæreditatem pofle auferri,fi quis contraxerit matrimonium cum certo genere perfonarum; ficque fuccefforem majoratus prohibitum cum aliqua contrahere, teneri adimplere, aliàs fucceffione privari, ut per Molinam referendum ftakim $n, 9$, cap. 13 . ita fanèfuperiores omnes docerinas amplectuntur unanimiter poft alios Authores multos, quos citant, \& iplas exornant Covar. in 4 . fecunda parte cap. 3.5 . 3.n.6. cum $\int$ eq. Acofta, in I. cum tale, $\int .1 / 2$ arbitratu, limitatione 6. n, I. cum Jeq. Ludovicus Molina, de Hißpanorumprimog. lib. 2. c. 13. per torum, Cardin. Mantica, de conject. ult, volumt, lib. 11, tit. 18. exn. 1. ufque ad num. 8. Pelaezà Mieres, de majorath I. parte, quaft. so. n. I. Alvaradus, de conject. mente defunctilib. 2. cap. 1. S. I, n. 28.๒ feq. Joann. Cephalus, in conf. 31 19. lib. 3 . Minfingerus jingul. objervat. cenituria fexta, obfervatione 31. Anton. Gomezius, tom. 1. variarum, cap. 12. n. 78. Joannes Gratianus, regula 83. Ludovicus Morotius, in refoonfo 97. n. I. © tribus feqq. Joannes Gutierrez, in conf. 18.ex n. 2. © quatuor Jeqq. Azevedus, in confil.4. maximè $n .4 \cdot 7$. 10. © 21. Eugenius in confil. 18. ex n.43.cum feq. Sanchez, de ponfutibus, lib. 1. dijp. 33. n. 6. © tribus seq. © n. II . fol, mihi 145 . Andreas Fachineus, in conf. $53 . n .13$. © jeq. lib. 2 . Georgius de Cabedo decifione 31.n. 3. Galganetus, de condit. © demonft, 1. p. cap. 8, $n$, 1. G feq. fol,29. juxta hecc autem planum equidem redditur, quod díta legataria debuit nubere intra biennium, aliàs amittitlegatum, \& ita concludit Galganetus, loco nur relato, n. 3 . © 4 . in illis verbis: Et ideo conditio iffa exiffit, or legatum debetur, finupferit, id eft, fi validè, © effe ettualiter nupferit, © deficit, $f i$ non nupferit , \& legati actio denegatur, ơ c. Martha, voto so.

Facitetiam \& fexto loco, legatariam eandem videri non poffe juvari ullomodo ex pluribus illisconjecturis, quas pro fe adducit, \& ideo expendit, quod teftator predictus maximo amore, \& amicitia cam profequutus fuerit, quod majorèm quantitatem eidem, fi poffer, reliquiffet, \& ita inter vivos fepe dixiffet, nec dietam conditionem ufquam commemoraffet. Item quodreftrictio illa temporismagis in favorem ejus, \& ut patrem fuum ad matrimonium facilius excitares, merúque poenæ, five amiffronis legati citius induceret, quàm in odium ipfius, velut ejus mentis, aut cogitationis fuiffet, quod eo tempore elapfo legatum non preffari voluiffer, in quibum in cafu prafenti in eis terminis verfamur, in quibus agitur de inductione nove voluntatis, \& tractatur defubftantia, five probatione ipfius volun-
tatis, \& difpofitionis fubftantialis, non de qualitare, vel aliqua declaratione voluntatis, feu difpofitionis dubix, non quidem fufficiunt duo teftes (prout duo, vel tres duntaxat in examen proferuntur)fed tot tefes neceflarii fuere, quot in ipfo teftamento intervenerunt. Hæc etenim communis eft in hac materia diftinctio, quod aut agitur de voluntatis declaratione, \& tunc quia actus eft jam in effe productus, voluntas probatur per duos teftes : fi verò agamus non de declaranda voluntate jam inducta, fed de probarda voluntate inducenda, \& de cujus fubttantia non apparet (imò in contrarium, ut in cafu prafenti, apparet )iidem teftss neceflarii funt, qui in ipfa dipofitioneintervenerunt, nec duo fufficiunt: ita fane mente communi, atque ex relatione quamplurimo* rum firmavit Surdus, in conf. 129. n. 28. libroprimo. Honded, in conf. 5 1, n. 73 . © tribus fequentibus, libro fecundo, qui pro confirmatione hujus fententiæ inquit bene facere Surdum in loco ralato, $\sigma$ in comf. 147 . n. 11 . © /equentibus lib. I.quatenus ex diftinctione fuperiori communi deducit, fubftitutionem errore omiffam, per feptem tefts probari debere, quando pratenditur facta in teftamento: Nattam quoque in conf. 363. lib.2. qui refpondit, quod quoties agitur declarandoaliquod verbum ambiguum pofitum in legato, tunc ex conjecturis poteft declararị; fed ubi mutatur fubftantia legati, additur qualitas, que alterat legatum, opus eft quinque teftibus, deponentibus de voluntate teftatoris, fubdens poft Bald. in $l$. heredes palam, If. fi quis poff, in 3 .notabili, ff. de seffamentis, quòd tunc ille qui adjicit qualitatem, dicitur potius declarare, quàm aliquid de novo facere, quando qualitas illa fungitur loco demonftrationis, nec alterat fubjectum: Et quòd quando agitur de pro-
bando eo, quod fapit difpof bando eo, quod fapit difpofitionem extendendi, vel includendialias perfonas, vel aliter difpofitioni jam factæ addendi, fieri debeat probatio per tot teftes, quot funt neceflarii ad probationem principalis diIpofitionis, firmafle Simonem de Pratis ibi relatum: \& id ipfum tenuerunt permultialii à me longa ferie commemorati fuprà, boc codeml lib. © trad. cap. I 9. ubi diligenter, \& utiliter articulum explanavi: cum ergo in cafu propofito agatur per ditam legatariam de eo, quod fapit difpofitionem extendere ; \& addere tempus ultra tempus limitatum, \& prefixum, \& fic addatur difpofitioni, vel detrahatur qualitati expreffæ nubendi intra biennium (quod in effectu eft alterare difpofitionem ipfam) eundem numerum teftium addacere debuit ipfa ad funda. mentum fuæ intentionis, quæ in ipfa principali difpofitione requiritur, juxta predictam fententiam communem, idque, vel eo magis, quod conceffo etiam fine prajudicio veritatis, ita ipfum teftatorem inter vivos voluiffe, vel fic enunciaffe, aut intendif fe, prout eadem pars contendit, ex quo tempore sonditi teftamenti, \& in dicta claufula aliter ftatuit, \& verba in initio bujus cap. relata adjecit, à priori voIuntate, receffiffe, necaliter legatum praftari voluiffe, quam fi ipfa intra biennium nuberet, de jure credendum eft : \& ita fane non in aliis ; aut remotis, fed in eifdem, in quibus verfamur terminis expreff fim annotavit Surdus decif. s 4, n. 6. nam cumantea arguendo, \& conjecturas ponderando, præmififfet, voluntatem teftatoris declarari ex his, que ipfe dixit ante teftamentum, prout $i b i$ probat, \& latius ego quoque probavi fup. hoc eod. lib. \&o trad.c. 18. fubdit in hunc modum: Praterea, ex teffamento por ftea condito apparet, aliter erm fenfiffe, quia marrem infituit in omnibus allodialibus, \& cum matri fubffitueris patruum, © patruelem, stique fi mater fupervixiffet teftatori, D. Ludovic, fuiffes perpetuo exclufus ab hare-
ditate fratris. Cuin ergo diffofure ditate fratris. Chim ergo difpo fuerit. in contrarium ejus, quod perf unctoriè loquendoprofeffus fuerat a non fant at-
tendenda eaverba, quiapofteriora prioribus derogant, $l$. pacta noviflima, C. de pactis, l. divo, I. licet, ff. de jure codicill. Simon, de interpret. ult. volunt. lib. 2. interpret. 1. dubitatione 1. folut. 1. n. 4. '̛' cum ex teftamento appareat, quod Dominus Ludovicus fuerat ab omnibus allodialibus exclufus, non egemus conjecturis in rebus claris : \& prafumptio cedit veritati, \& pofito, quod tunc in mente gefferit, fuam hareditatem D. Ludovico relinquere, tamen per contrariam di/pofitionem con/fat cum mutafle voluntatem.
Septimò quoque pro eadem parte non leviter adftringere videtur, legatariam in cafu præfenti ad intereffe agere debuiffe contra præfatum patrem fuum, qui matrimonii non contrahendi impedimentum, aut faltem anfam, \& occafionem, five caufam tribuit, nec potuiffe adverfus ipfos hæredes ageread dictum legatum, cum conditio intra terminum prefinitum adimpleta non fuerit, ficque pro defecta habeatur, per text. in 1 . inde Neratius, $\mathbb{S}$. idem folianus , ff. ad legem Aquiliam, ex qua poft Gloffam ordinariam, verbo, manifeftum, in l. 1.C. de inffitut. ©r fubftit. ubi Bart. Paulus,Alexan. Jaf.Decius,\& communiter Scribentes; deduxitMolin. de Hi/ßan. primog. lib. 2. d.c.13.
n. 20 . conditionem pro defecta, non autem pro impleta haberi, quoties impedimentum a tertio illatum tereffeadverfus tertium ipfum impedientem, \& alios retulit Menoch. lib.4.prafumpt. 183.n. 38.6 39.6 in conf. 146. colum. ultim. lib.2. Cinum etiam, Albericum, Bartol. Bald. Angel. Fulgof. Salicet. Alex. Corn.Socin. Cujacium, $\&$ Duarenum, retulerunt Pe trus Gillenius,in d. l.I. C. de inffit. ©̛ fubfitut.Pereg. de fideicomm. artic. 16.n. 152 . © 153 . Galganet. de condit. b'demonft. fecund. parte, cap. 1. queft. 29.n. 15 . quod in prefentifortiori ratione, atque ideo militare videtur, quod tempore contracti matrimonii per diEtam filiam legatariam, pater ejusdem promiferit marito, fe ex proprio patrimonio, \& fubftantia, eandem mille \& quingentorum ducatorum fummam preftiturum,fi dicto legato petito, \& lite profequuta legatum non folveretur: ficque duplici via adverfus ipfum patrem habeat'recurfum.

OAavo denique \& ultimo loco multum ad propofitum noftrum facere videtur Pelaez à Mieres in commentariis, de majoratu, 1. part $q$ quef. $50 . n .8$ in fpecieilla Bertrandi conf. 148 . lib. 1. obfervatio quædam; nam cum ipfa ex fententia ejufdem Bertrandi, \& Baldi doetrina in fimili recenfuiffet,legatum factum virgini, fi Titio nupferit, non amitti, filia nubente cum alio ex patris mandato, \& nonnullis exornaffet, atque corroboraffet eam : fatim in verfic. Jed quamvis, de ea dubitat, \& in hunc modum fcribit: Sed quamvis hac illatio, co Stephan. Bertran. doctrina colorata videatur, magis aqua, quàm tuta videtur. Darum enim eft fic facere illufionem voluntatibus teftatorum, quibus leges in univer. fum favent, © cum his cavillationibus fupremas defunctorum voluntates irridere, © infrongere: © eft, dare occafionem, ut fub boc colore paffim ultima defunctorum judicia irritentur, of ut bona concedantur contra voluntatem teftatorum, of conditiones ab illis adjectas. Quodffi ita eft, durius equidem in cafu propofito videri poterit, ultra prefatum tempus conditionem nubendi porrigere, \& voluntatem teftatoris quodam modo eludere, quæ exadjectione conditionis ipfius in fe continet caufam finalem, juxta doctrinam illam Bartoli, in $I_{0}$ demonftratio. 5 . quod autem n. 13 .ff. de cond. $\delta$ demonf. Tiraq, in trad. Ceffante caufa, limitat, n, 6. Surd, decif. $7, n, 10.6$ decif. 232, n.7.

Cæterum fuperioribus omnibus minimè refragantibus, contrarium juridicè non modoे, fed etiam æquè Senatus nofter Regius Hifpalenfis definivit, \& 2 dietæ Legatarix D. Annæ de Quefada, legatum integre præftari decrevit,ex quo per ipfam non ftetit, fed per patrem fuum quo minus intrabienniumnu-
beret, \& ante ipfum, fi poffet, nupfiffet legataria eadem, que inftantor petiit, \& defideravit id fieri, nes honefte, \&j juxta dignitatem fine affenfu, \&c ordine patris nubere potuit, utpote quæ nec dotem congruam marito conftituere, nec alia adeo neceffaria ad effeCtum perducere potens effet, fi ex voluntate patris ejusdem matrimoniú non fieret, \& \& dos abeo daretur. Cumetiam ultrà alios duos teftes, de quibus fupra alius quoq; adeffet, unus fcilicet dictorum filiorum, 88 hæredum teftatoris predieti, qui libenter agnovit; $\& \%$ jurejurando depofuit,etiam in cafu propofito, \& matrimonio poft tempus prafixum contracto, preftari legatum teftatorem voluiffe, nec ideo adjectum tempus limitatum, quod eo elapfo excludi legatariam ipfe difponens intendiffet, fed celeriùs patrem invitaret, atq; induceret, ut fup. dicebam : in quo cum diCus hæres cum aliis duobus teftibus ita de plano bonam fidem agnoviffet, alter verò contradiceret omnino,\& legatum factum Senatus videret, atque de fola temporis prorogandi, vel non, circumftantia agere, tur, cum etiam per patrem ipfumftetiflet, \& non per filiam; meritò fic ftatuit, ut dixi. Senatus autem ejufdem definitio Cequentibus fundamentis, \& rationibus comprobatur concludenter,

Primum equidem, quoniam tempus prædi¿um duorum annorum ad eum finem appofitum fuit abfque dubio,quem nunc dicebam,\& non ad alium, fcilicet ut citiùs pater dictam filiam collocaret in matrimonium, non verò ut ipfam legati commodo privaret, fi abfque culpa fua non intra, fed poft biennium nupfiffer, ficque legatum ei deberi juridicè dicitur; quoniam defectus conditionis cujuflibet, etiă caufalis, nunquam vitiat difpofitionem, quando verifimiliter difponens, legatum effet,etiam defecta conditione, relicturus; prout deducitur ex textu in $l$. cum tale, §.falfam caufam,ff. de condit. © demonft. ibi,Si probetur alias legaturum non fuiffe: \& in fpecie dixit Glof. in $l_{\text {. }}$ que fub cond it. 5 .quoties, ff. de condit. © inftitut. verbo, defectus, ibi, vel hic erat alias relicturus, Glof.confimilis, in l. s. C. de inffit. © fubfitit, verbo manifeftum. Ex quibus ita fecificè adnotarunt, Angel. Fulgofius, Corne.Alex. \& Jaf. cum quibusMolina, de Hijpanor. primogen.lib.2.cap. 13 . fub n, 26 . ad finem, in verfic.comprobatur ex eo: \& ultra eum id ipfum tenuerunt Socin. in I. in teffamento 2.n. 4. verfic. 3 . © ultimo limita. quem \& Gloffam, \& Caftrenf. duntaxat refert, \& ita limitat communem illam refolutionem, quod in conditione caufali infpicitur folum eventus, \& ob id quomodocunque deficiat, impeditur difpofitio: Menoch. liju. 4. dit̄aprafimpt. 183, n, 183,n, 13.0115 . limitatur namque fecundum eum, quando teftator reliquiffet, etiam deficiente conditione caufali: Et idem tenuerunt Decius, in conf. 397 . n. 5. Parifius, in conf.77.n. 22. lib.2. Joann.Sichardus, in l. 1. n. 8. C. de inffit. O fubfit. Andreas Gaill. practicar. obfervat. lib. 2. obfervat, 132. n. 6.b 7. Peregrinus, de fideicommif.artic. 10.n. 122. qui potuiflent pro hac fententia expendere textum, in $l$. f i res obligata, 57 .ff.de legat, 1. l. Mavia, © l. annua, ff. de annuis legat. l.amebiguitatem, C. de uffifrutur. Et ipfa doctrina magis indubitanter procedit, tot, tantifque conjecturis concurrentibus, quæ ex teftium probatione convalidantur, juxta eorundem Authorum obfervationes, \&\& traditionem Gillenii, in d.l. 1. C. de inffit. © J fubflit, , $n_{1}$ ${ }^{17} .8$ in conflitu contrarietatis ideo prevalere, ate que vincere debent,quod majores \& fortiores, proximiores etiam, \& verifimiliores fint, atque benigniorem, \& favorabiliorem, \& per quam legatum fuftineatur, \& dotis caufæ confulatur, difpofitionem contineant, juxta ea, quæ cap. drob. pracedentibus latius adnotantur, \& traduntur per Cardinalem Mantic. de conject. ultim. vol. lib. 12, titulo finali, per Hippolft. Riminaldum, in confil, 2. n. 21. © duobus seq. Lib. 1. 6 in confil, 147, $n, 63$, lib-2, Menochium, in conf. 12 1.

## De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. $X X V$. <br> nam.'92. b- feq. ufque ad n. 98. lib. 2. Surdum, in

 confilio 7. n. so. © 5 1. lib. 1. 'o in comf. 315 .lib. 3 . Malcardum, deprobation, concluf. 1225 . Cæfarem Barzium, decifione Bononia 121.n. 53. Quod etiam, cùm de implemento conditionis agitur, voluntas magis, \& quod principaliter intendit teftator, quam verborum figura fpectanda fit, I. pater Severinam.I. conditionum verba, ff. de condition. G demonftrat. l. 3. de inffitut. © Jubfitut. Et magis confideratur verifimilis mens teftatoris, quàm rigor verborum, ut per Corneum, in conf. 124. num, 6. \& feq. lib. 2 . Manticam, lib. 11 . titulo 16. num. 3. qui inde infert, quod conditio limitatur ex prexumpta voluntate defuncti : Bartolus, in l. avia, I. ultimo, If. de condit. © demonff. Et propter mentem teftatoris, non veniente etiam conditione, relittum quandoque debetur, Alciatus, in conf. 62. num. 9. ©o in conf. 86. num. 6. lib.9. Mantica, difo num. 3.qui moverur per tex. in l. talem, in principio, if. de hared, inftit. Surdus, in conf. 110. num. 11.12 . © 13. lib. 1. qui rectè ad propofitum noftrum probavit, atque exornavit, voluntatem teftatoris in conditionibus primum locum obtinere, non folùm expreffam, fed etram tacitam, ut latius per ipfum Manticam , lib. 3. tit. 3. Peregrinus, de fideicommi/fis, arriculo 1 I . Menochum, lib. quarto prafumpt. 83 .
Acdenique in omni materia, \& difpofitione interAcdenique in omni materia, \& difpofitione interpretatio nulla melior eft, quàm ea, quæ colligitur ex eo, quod teftator fi viveret, aut fi interrogatus, furfer verifimiliter refponfurus, ut pro difpofito, \& expreffo habeatur, tameffidifpofitum non fuerit: juxta textum vulgatum cum fua gloffa, in $l$, tale paCum, IV. finali, ff. de pactis $l$. Titius, $\mathbb{I}$. Luciŭs, ff. de liber. O pofthum. cum aliis pluribus, cum quibus exornarunt latiffimè Burgos de Paz , in conf. 34. $n$. 29. © eq. Hipolyc. Riminaldus, in conf. 244. num. 34. © 44. © num. 309. lib, tertio, Menochius, in conf. $173 . n .66$. be duobus feqq. lib. fecundo ov in conf. 233.lib. 3, Tiberius Decianus, in conf. 173.n.66. liv. 2. Surdus, decif. 37. num. 30. © decif. 202. n. 3. © in conf. 44. num, 4. lib. 1. or in conf. 112. num. 100. cod. lib. 1. © in conf. 443. n. 24. lib. 3 . Atdobrandinus, in conf. $30 . n$, 1. © jeq. © $n .44$. © seq. Honded, in conf. 57. num. 3. © 35 . lib. 2 . ف in conf. 64, num. 32. eodem libro fecundo. \& fuprà hoc eodem libro, \& tractatu, capit. 12. per totum, latiùs explanavi, atque exornavi.

Secundò deinde pro eadem parte facit, dietam D. Annam de Quefada, tempore hoc, quod legatum ipfum abhæredibus petit, jam reperiri nuptam, ficque voluntatem teftatoris adimpletam, quamvis imderit, \& confequenter eidern deberi legatum : prout in fimili decidiffe, atque confuluiffe videtur Ancharanus, in conf. 219 . ubi conclufivè obfervavit, quod legatum relictum uxorijfi intra menfem $\mathcal{F a}_{a-}$ nuarii iterum nubat; ei deberi, etiam fi matrimonium contrahatpoft dictum menfem. Quòd fi dixeris, Ancharani decifionem, ac rationem etiä ejufdem precipuam ideo non concludere,five in cafu prefenti non urgere, quod certi juris fit conditionem eam, quæ pro finito tempore adimpleri non poteft propter anguftiam temporis, nifi ex qualitate temporis impoffibilem, non vitiare legatum: juxta textum inl. fi mibiơ Titio, 12. J. proculus, ff. de legatisprimo, 1 . fi quis ita 6 .ff. de condition. infitut. \& per Galganetum, de conditionibus, む' demonjftrat. prima parte, capit. fectundo. numero 12. folio 6. © fecunda parte, cap. primo, quaft. 66. num. fecundo folio 182. © num. I5. folio. 183 . ipfum autem Ancharanum verfari in terminis, quando teftator vixit ultra menfem Januarii, \& fic quamvis difpofitum fit poffibile, executio tamen impoffibilis fuit propter temporss angu-
ftias, \&quia teftator poftmodum deceffit (ut dixi) Refpondebitur equidem, in dicto caflu non folum ob eam rationem, anguftiafque temporis prexfixi, id quod fuit impoffibile removeri, \& legatum validum remanere, fed etiam ex alio(quod Ancharanus omifit) videlicet quod per dittam legatariam non ftetiffet, quo minus affignato menfe iterum nuberet, cum teftator tranfacto eo menfe deceffiffet, ficque nubere non potuerit. Semper autem in haceadem, qua verfamur,materia, intelligatur dicta conditio, fif per eam fteterit, quominus nuberet.prout inquit textus fingularis, in 1 . uter ex fratribus, ff. de condit. © inftitut, de qua infrà; per ipfam autem non fteterit. Imo fi verum amamus, \& cafurn ibi propofitum perpendimus maturè, potius hac, quàm fuperioriadduci, atque excitari Ancharanus debuit ratione; quoniamfi teftator deceffiffer ftatim, temporis anguftia confiderati non valeret, ex quo tamen deceffit, nec impleri potuit conditio eo vivente, uti impoffibilis dicta conditio non attenditur (prour rectiffimè ipfe Author enuntiat) nec eft etiam, cur eidem imputari debeat, quare non nupferit quæ nubere non voluit ullo modo, \& ided ratione hac reftè confiderata, validè adducitur in propofito prefatam Ancharani confilium.

Rurfus \& tertio loco facit , éandemmet legatariam (prout contenditur) ignaram omninò fuiffe conditionis preedictæ, \& multo ante, \& poft conditum teftamentum in quodam monialium conventu hujus civitatis ex ordinatione, \& voluntate patris manfiffe, ficque conditionis implend $x$ tempus. non currere ignoranti, fed tantùm à diefcientiæ, ut per Bartol. Bald. Corneum, Syivanum, Ruinum, \&c Decianum, cum quibus Octavianus Cacheranus, decifione Pedemontana 176.n, 2. Gaiganetus, de condit. © demonff. parte 2. cap. 1. quaft. 70, n. primo, \&3. folio 196. qui citat text. in l.2.ff. de condit. '心 demonft. Quod fidixeris, ex adverfo conftare, temporis prafatià teftatore prafiniti, \& conditionis ipfius confciam eam fuiffe; Adhuc eidem temporis lapfus nocere non debuit ex alio, quod tempus à jure, vel ab homine flatutum, contra legitimè impeditum, \& maximè eum, qui impedimentum non potuitremovere, non currit, juxta text. ing cap. quia diverfititem, de concoflo Lone prabende, l. prima in fine, C. de annali exceptione \& latè Jafon. in S. rurfus, num. 240 infitut. de altionibus, of in l. quominus , $n$. 10 s.ff. de fluminibus, Tiraquellum, de retradta conventionali. S. primo, gloffa 2, n. 58 . Sfortiam Oddi de in integrum reftitution. 1. parte, quaft. 14. artic. 2. Surdum, in conf. 8.n. 25. lit. 1. © decifione 203. n, 16. Galganetum de condit. \& demonffration. Jecunda parte cap. primo, quaftione 70 . num. quinto. legataria autemipfa patris voluntatem, \& affenfum ad nuptias nondum adhibitum feettans, adeo impedita erat, \& \& ejus faEtum feectare debebat, ut neque honeftènubereabfque patris ejufdem confenfu, neque etiamnubendo, fecundùm bonos mores Regionis , \& virginum honeftatem, impedimentum removere, five matrimonium contrahere poruerit. Si verò nunc replices, minimè ea procedere, quando fuità teftatore appofitum tempus precifum conditionis implendæ; tunc namque etiam ignoranti, \& impedito currit, ut la, tius deducit, \& probat Galganetus, eadem quafione 70. ex numero fexto cum fequentibus folio 196. obrinere quoque ea, quæ de conditione ad certum tempus reftricta, annotavimus fuprà tertio fundamento principali partis contrariæ, per totum ; Tunc equidem refponderi debebit, prout refpondebitur infra ad fo lutionem ejusdem tertii fundamenti partis contrariæ.
Quartò prateres facit, quoniam in cafu prefenti inprimis teftator dixit $;$ Item mando à mi fobrina done
na Anna de Quefada, hija de mi hermana donna Luy $\sqrt{\text { a }}$ de Arroyo, mil y quinientos ducados. Poftmodùm adjecit ;y que eftos fe le den, quando fe cafe, fiendo dentro de annos de/fues de mi falecimiento, ypara efte efecto fe pongan en el depofitario general, que es, of fue$r$ deffa ciudad, para que fele den, cafandofe dentro del dicho tiempo. Sicque negari non poteft, quin caufa temporis adjiciendi, five adjecti, ficur legati ipfus, favorem, \& commodum ejusdem legatarix, potius quam fubftantiam difpofitionis, aut conditionis infpiceret, utpotè cum intentio precipua diati teftatoris fuerit (ut ex proceffu apparet) dictum legatum relinquere, ut dos ipfius coadjuvaretur, \& augeretur, \& facilius, ac melius ipfa nuberet; tempus verò reftringere', ut citiuls id fieret, patérgue ad matrimonium filiæ impelleretur: \& pater ipfe, aut matrimonium, \&\& ftatum ejus differencio, vel legatam pecuniam confumendo, fi ad manus fuas quantitas ea perveniret, filiam defraudaret, aut eidem prejudicium quovis modo generaret ; unum \& alterum cafum preveniens, utrique teftator confuluit, duorum filicet annorum terminum ftatuit, \&c quod interim deponeretur pecunia penes depofitarium generalem, ut ex verbis relatis apparet. Sicque cum dictum tempus appofitum fuerit in favorem ejufdem legatariæ, cum etiam caufa precipua ipfius difpofitionis, ex favore ejus proceflerit, non deber tempus, nec caufa coarctare legatum, neque quod ejus favore introductum eft, in ejusdem odium, \& damnuin retorqueri; juxta fingularem illam doctrinam Bartoli poit Jacob. de Aren. quem
refert, in l. legat. quod caufa, qua refpicit folum favorem, \&\& commodum legatarii non reftringit legatum : \& Bartolum fequuntur Alexander, Socinus, Craveta, Roman. Decius, Ferrat, Bertazol. Hieron. Gabr. Mantic. Præt. Menoch. \& Pet. Surdus, cum quibus fic fcripfit, atque annotavit Cæfar Barzius, decif. Bononia 79. ex n. 8. ufque ad n. 12 . \& ultra eum Joannes Vincent. Honded. Landulphus, \& alii Authores à me commemorati in tractatu de ufufruitu, 6 cap. $30 . n .15$. Sicque caufa ipfa refpiciens folum fa-
vorem legatarii, impulfiva dicitur, verem legatarii, impuifiva dicitur, $\& \&$ non finalis,
$\&$ non reftringit legatum, quin debeatur, etiamfi illa deficiat; ficuti ex aliis multis authoribus obfervarunt Tiraquellus, in tratt. Ceffante caufa, limitatione 1.n. 32. Simon de Pratis, de interpret. ultim. volunt, lib. 4. dubit, 12. n. 43.fol. 439. Mantica, de conject, ult, vol, lib. 6. tit. 14. n. I4. cum Seq. Cephalus', in conf. 81 . lib, 1. Galganetus, de condit. or demonft. 2. parte, cap-4.quaft. 9.n. 11. © 12. folio 595 . latiùs Crefar Barzius, ditata decif. 79. ex n. 34ufque ad n. 42. ubi plenè id comprobat: © $n .37$. poff Baldum, \& Pratis,multum ad propofitum noftum inquit, id maximè procedere, quando fumus inter conjunctas perfonas ( prout in cafu noftro fumus. inter quas legatum fui naturâ ex affectione potius, \& ex caufa motiva, quàm limitativa factum prefumitur, \& extenditur, atque ampliatur; etiam contra proprium verborum. Surdum, in conf. 72 . $n$. finali, lib. $1 . \&$ refert ipfe Barzius, dixiffePratis eundem, lib. 4. dubit. 8. u. 93. fol. 399. quod etiamfi conditio effet appofita (prout appofita fuit in terminis decifionis illius)fi tamen apponeretur favore honorati folius, vel principaliter in ejus commodum, \& ceffaret, non ceflaret reliitum : \& n.39. id ipfum tenuit ex fententia Cravetre, in conf. 59 . quo loci afferit Craveta, non privari hæreditate illum, qui inftitutus erat cum pacto, \&\% conditione, quod teneretur uxorem ducere, licet eam nunquam duxerit, quoniam in ipfo cafu conditio ea, tanquam in favorem legatarii appofita, importavit modum, feu caufam impulivam, cujus defectus non impediret etiam jus
agendi ad rene donatam, feu legatum, ut inquit etiam Thom. Doccius, in confilio 163 .nam. 3 . Quinto protereà facit, nam etí verum fit, quod licèt metu poenæ non poffit quis aditringi ad matrimonium contrahendum, tamen fpe lucri optimè poteft ad matrimonium allici, atque invitari; \& inde $_{2}$ conditio contrahendi matrimonium cum aliqua cer$\mathrm{ta}, \& \&$ determinata perfona, vel cum certo genere perfonarum, valet omninò, \& impleri debet, prout fre prà late probávi ad 5 . fundamentum prima partis, \& pro hæredibus contra legatariam; Quamvis inquam
id verum fit regulariter, intelligi tamen, arque id verum lit regularizer, inteligi tamen, atque mode-
rari debet, modo honeftè adimpleri ipfa,nam fi honefte adimpleri non poteft impoffibilis de jure,\& nonobligat,neclegatumamit titur $l$. cum ita legatum, 63. ff. de condit. ©' demonftr in 5 . videamus, $l$. 14. in fine, tit.4. partit. 6. atque ex communi Interpretum omnium fententia tradiderunt Molina, de Hijpan. primog. lib. 2. diato cap.13. n. 5. Cardin. Mantica, de conject. ult. volunt. lib. 2 . tit. 18.n. 2. 'b 5 . Pelaez à Mieres, de majoratu, 10 part. queft. $50 . n, 10$.Tellus Fernand. in $l .30$. Tauri $_{2}$ n. 9. Molina, de juffitia o jure, difput. 207. Sanchez ${ }_{3}$
defponfalib. de jponjalib. lib. I. di/put. 33. n. I 1. fol. 146. Galga-
netus, de condit. of demonfr. netus, de condit. © demonjtr. . . part. cap. 8. n. 12 .
fol. 30 . \& curn exempla non coartent reg. fotiffimum eft, \& vulgatum, fed potius declarent, $l_{0}$ damni infecti, ff. de damno infecto, 5 , bactemus, Inftitut, de gradibus: \& per Menoch. in conf.2.n.205. © 206. lib. per Mandellum de Alba (quilatiùs declarat) in conf. 295.n. 4. '̛ in conf. 578.n. 1. © in conf. 743 . n. I6. Ơ in conf. 319. n. 33. quamvis Jureconfulpropofuerit in conditione injuncta mulieri ; si' Titia nupferit, \& refponderit, © quidem fi bonefie Titio poffit nubere, dubium non erit quin, nifi paruerit conditioni, excludatur à legato. Si verò indignus fit nuptiig ejus iffe Titius ; dicendum eft poffe cam beneficio legis cuilibet nubere, Scc. Ex eadem honeftatis, vel inhoneftatis ratione expreffa, validum, \&\& efficax, atque generale etiam deduci valet argumentum de jure, ut quotiescunque nubendi conditio appofita, de honentare adimpleri non valeat, non modo in cafuillo, \& fic quia is, cui mulier, vel alius nubere jubetur, indignus fit, vel ejus qualitatis, ut nubere cú honeftate gravatus non valeat: fed etiam extra illum cafum, \& fic ob illam quamcunque rationem, ex qua honette contrahi matrimonium non poffe, dicamus,
juridicè ; conditio juridice ; conditio ipla non faciat deficere legatum, fi
ideò non adimpleatur,vel adimpleta non fuerit honeftè adimpleri non poffit : fed potius beneficiolegis fubveniri gravato, quiideò conditionis refpuir adimplementum, quod conditioni parere honeftè non potuerit:Sic fane Bart. \& communiter Scribentes, in d.. . cum ita legatum : Gloffa etiam, \& Doctores communiter, in d.l. I. C. de inffitut. \& fubffitut. ad exemplum relatum dicti $\$$. videamus, non fe reftringunt, led generaliter, atque indiftinctè afferunt, conditionem nubendi a dimpleri debere,fi modo honefte fi honeftè adimpleri non poffit, quomodocunque id contingat, pro defecta ipfa non habeatur : duntaxat nos poffe facere dicamur, quod de jure, \&c honefte poffumus, juxta text. in l. fi filius, ff. de condit. inffitut. ficque acceperunt nunc relati Authores, ac permulti commemorati fuprà $n$. 19. cum feq. ufque ad $n .25$. fed ut alios amittam, ita \& generaliter (ut
dixi ) accipiunt, Mieres, \& Molina, manuel Acofta, in l. cum tale, $\delta$. $f_{1}$ arbitratu, 3. antpliatione, ini principio, Tellus Fernand. notanter, in dital.30. Tatri,n. 9. qui cum recenfuiffet exemplum dicti f. videamus, non fe coarctat ad exemplum ipfum, neque decifionem ejus textus frictè accipit in pfum, neque decifionem ejus textus trricrenis notris
eo duntaxat, fed generaliter ( $\&$ in termin multum

## De Conjectur. \& Interpret. ultim, volunt. Cap. XXVI.

multum ad propofitum ) inquit in hunc modum: Itaque dippofitio teftatoris continens conditionem inhoneftam, non ligat. Inhoneftum autem dicitur, id, quod Secundum mores civitatis tale reputatur, $d$. lege at fi quis. S. hac actio, verf: equum autem.ff. de relig. of fumpt. funerum, Bartolus, in d.l. cum ita legatum. Bened, de Plumbi, in l. fi cum dotem. S. tranfgrediamur, numero 6.ff. Soluto matrimonio, Gc. Pelaez à Mieres, de majoratu, prima parte, queftione 50. num. 10. ' $^{\prime} 11$. ubi Tellum Fernand.commemorat, \& quamplurima curiosè congerit ad propofitum, quæ fuperiorem traditionem fingulariter confirmant: Et citat textum, in lib.3. titulo 4. partita 6. in illis verbis: E generalmente fon llamadas impoffibles, fegun derecho, todas las condiciones, que fon contiva honeffad de aquel à quien fon pueftas, o contra buenas coftumbres, ò contra obras de piedad, y contra derecho natural. Et lib. 32. titulo 29. partita 6. ibi : O contra fu fama, ò deshonrra de los parientes del, non deve fer guardado tal mandamiento. Et in 1 . Semper in conjunctionibus. If. de regulis juris, ibi ; Semper in conjunctionibus non folum quod licet confiderandum eft, fed quod honeftum fit. Inquit etiam facere doctrinam Baldi, in authent. fi quis, C. de naturalibus liberis, ubi dicit, quod cum lex requirit, quod mulier potuerit viro matrimonio conjungi, debet intelligi non folum de jure, fed etiam fecundum bonos mores Ci vitatis : Et effe bonum textum, in l, in eadem, ff. ex quibus caufis majores: ubi dicitur non poffe fieri, quod fine dedecore fieri non poteft ; \& tradidiffe multa in propofito Cravetam, \& Tiraquel. ibi relatos. Quæ(ut vides) multum conducunt cafui præfenti, \& his, quæ dicentur ftatim.

Fuitquoque in ipfomet placito, \& in eadem, qua verfamur, materia, Joannes Sichardus in ditta l. prima. C. de infitut. © fubftitut. numero 4 . in fine: qui etiam non fe reftringit ad exemplum dicte $l$. cum ita $l$ 震 atum. Sed generaliter accipiens decifionem ejusdem, quotiefcunque ex alia etiam caufa, \& ratione, quam ibi exprefla conditio honeftè adimpleri non valeat, in hunc modum feribit. Cum ea, que non
so poffunt commodè, id eft, falva dignitate, © honore nofiro fieri, dicantur in jure impofibilia faitu. l. nepos proculo. ff. de verbor. fignificatione.

Tradiditetiam idipfum in hac conditionum materia Galganetus, de condition. \& demonffrat. prima parte, cap. 2. numero 5 . in verficulo, fecunda impofjibilis jure. Et in hæc verba fcribit. Secunda impoffibilis jure, quia id poffe dicimur, quod de jure, $\sigma$ lonefte pofflmus. l. nepos proculo 135 . \& ibi Rebuf. of Alciat. If. de verborum jignificat. qua enim contra leges, $\dot{\text { oे }}$ bonos mores funt, nec facere nos poffe credendum eft. I. filius 15. ubi Bart. If. de condition. inflitut. nam conditio inferta, cui jus, boneftas, feu boni mores reptrgnant, latiore fignificatione impoffibilis etiam dicitur, licet de facto pofit evenire, ,l. facta 63. I. fi lub conditione ff. ad S. C. Trebelli, ubi Bart. © alii. Si ergo probatum fuerit, in cafu prefenti, ac generaliter in alio quocunque, conditignem nubendi Titio, aut nubendi intra certum tempus, non affignata perfona, cui gravatus nubere debeat, filiæ in parentis poteftate confitutæ, appofitum, non modo de honeftate, \& fecundum bonos mores Civitatis, vel falva dignitate, \& honore, fed etiam de jure Canonico, quodammodo ex bono confilio adimpleri non poffe, nifi patre ipfo confentiente, \& nuptias difponente, \& aliter reputari ignominiofum communiter, nec abfque injuria maxima parentum, \& generis, fibi maritum filiam quærere, ac eligere poffe; concludenter equidem deduci debebit, in eodem cafu propofito locum fore decifioni textus, in d. I. cum it legatum, \& doctrinis fuperioribus, adeo receptis. Et confequenter eidem filiæ ob reverentiam, \& obedientiam patri debitam, non antea, fed poft bienJoan, del Caftill, Luotid, Contr. Furis, Tom,IV
nium nubenti (antea namque, nec ipfa potuit, nec patris voluntas adfuit, ut ex actis proceffus apparet) legatum omnino deberi, \& beneficio legis ei fuccurrendum, quæ falva honeftate, \& fecundum bonos mores nubere non potuit, nifi cum pater ipfe ordinavit, \& voluic, \& pro dignitate valuit commodius. Affumptum autem prafatum verum effe, \& quod filia in patris poteftate conftituta, licèt præcisè ad validitatem matrimonii non teneatur exigere patris confenfum, nam etiam eo non petito, tenet contractus conjugalis, nec ob id poteft exhæredari: de honeftate tamen exigere debet patris confenfum, nec abfque eo honeftè contrahere poteft; ex his probatur dilucidè, quæ ad comprobationem horum omnium adduxit Covarr.in 4. Secund a parte, cap.3. 5.8. per totum : quò loci num. 1. \& 2. ex multis Authoribus obfervavit, honeftum effe, atque Reipublicæ maximè conveniens, filias nuptiis contrahendis parentum confenfum exigere, earumque fponfalia patris cure commiffa profitetur, nec virginalis pudoris effe, maritum eligere, fed judicium parentum expectare, Authore Ambrof. lib. I. de Abraham Patriarcha, cap. 9. quem Gratianus retulit 31. quaft. 2. cap, bonoriantur : ubi pluribus auth *itatibus ipfe Gratianus hoc comprobat : Latè etiam probarunt And. Tiraq. in legibus connubialibus, 1.9. numero 3. Mieres, de majoratu, prima parte, ditta quefione 50. num. 7. © 8. Bellarminius, libro primo, de matrimonio, capite 19. propofitione 3. Petrus de Ledefma, de matrimonio, quaftione 47.articulo 6. dub.2. Salon, fecunda fecunde, poft quaftionem 61. queft. Se de dominio, articulo 5. Molina, de juffitia é jure, trallath 2. di/putatione 176. D. Spino, in Jpeculo teffamentorum, gloff. 14. de legato fub conditione relicto, numero 80. W-81. Sanchez, de ßponfalibus, libro primo, difputatione 33 . numero 13 . ibi, virgo alltem non poteft honeftè nubere, nifi ex paterno confenfu. latiùs libro 4. difputatione 23. numero 9. folio 108. ubi inquit, quod jure gentium confitetudine omnium nationum recepto non eft filiorum, \& maximè filiarum, dum parentum curæ fubfunt, quærere nuptias, fed id parentum munus eft. Quod jus gentium confirmatur per jus Pontificium, ut 30 . queftione s. cap. aliter, ubi ad fignificandum, quam equum fit, puellam ex confenfu parentum nubere, ftatuit Evariftus Papa, ut pro nupta non habeatur puella, quam pater non defponfat: \& fimile ftatuit Leo Pontifex, in cap. qualis, 30 . quaft. 5 . \& \& in litteris facris, parentibus tribuitur hoc munus, Sapientie 7. Dafiliam tuam viro prudenti, \& divus Paulus,prima ad Corinth.7. copiose docet, à parentibus tradendas effe filias nuptiis, prout pater Thomas Sanchez, $u b i$ fuprà recenfet. Sequitur ergo, quod cum dieta legataria conftituta effet fub patris fui poteftate, \& in dicto monialium conventu inclufa, quoufque matrimonium contraxitex confenfu, \&ddifpofitione patris, cujus judicium expectare debuit, \& expectavit, ut jura præcitata admonent. Cum etiam fæpè patrem fuum interpellaverit, ne nuptias ejus tanto tempore tardaret, \& diligenter id curaverit: Pater autem antea non potuerit, ac etiam furmmè defideraverit, filiæ maritum condignum , \& coæqualem dare (ficuti in proceffu probatur) quòd nequaquam debet legatum amittere, cum per eam non fteterit, nec in fua voluntate, \& poteftate id fuiffet repofitum : immò ex honefta juris Canonici, bonisque moribus impedita fuerit facto patris fui, cujus officium eft maritum quærere, filiæ autem obtemperare; ficque nihil effe, quod filiæ eidem imputari valeat, juxta præditta.
Etidipfum probatur eriam per text. fingularem, in I. is teftamento 3 1. ©r in l. mulata. 6. in principio.ff. de condition. © demonffration. \& in I. 1.C.de inftitut. \& fubfitus, do inl, uter exfratribus 23 , inverjas, plerum-
$\$ 3$ que ff. de condition. inffitution. in illis verbis, Plerumque enim hacc conditio ( $f i$ uxorem duxerit, fi dederit, $f_{1}$ fecerit ) ita accipi oportet, quod per eum non flet, quominus ducat, det, aut faciat. Qui eft cafus legis expreffus in propofito noftro, ubi per dictam legatariam non ftetit. Idque maxime juncta expofitione Gloffæ $i b i$,verbo, $\operatorname{det}$. Dum adducit in exemplum di九ti verficuli, legem primam, Cod. de inftitut. 6. fubftitut. que loquitur in conditionibus mixtis matrimonii contrahendi,quæ ex duorum confenfu dependent. Et Gloffa ordinaria, in ipfal. prima, verbo, manifeftum eft, in fine : intelligit d. l. uter ex fratribus : uniformiter, five impedimentum proveniat ex eo, quod is, in cujus perfona conditio erat adimplenda, nubere nolit, ficque per legatarium non ftet : vel quia honoratus, \& conditione gravatus, honeftè nubere non poffit, nec adimplere voluntatem teftatoris defuncti; ut fcilicet nec uno, nec altero cafu legatum amittat, ut patet ibi : Item quod dicit hac lex, eft verum, fi bonefte poreft nubere mulier, aliàs non excluditur. Cum ergo inhoneftè filia contraheret, nifi patris confenfus accederet (ut fuprà annotavi) fequitur fanè, quod conditio præfar nubendi intra duos annos', in perfona filizefamilias appofita, debeat intelligi, ac de jure intelligarur, fi per eam non fteterit, quominus maritum ducat, quia patris judicium, \& voluntatem expectabat, nam fi aliter intelligeremus, ac in fola filiæ voluntate nuptias relinqueremus, effet quidem inhonefta conditio, tam de civili, quàm de Pontific $\mathrm{j}_{\mathrm{i}} \mathrm{j}$ jure : Et fic dicendum eft, dictam conditione $m$ effe mixtam, \&x in precitato verfic. Plerumque enim bac conditio, ibi, quod per eum non ftet, comprehenfam. Et fecundum hæe, \& propofitam juris ftricti rationem, etiam quando dietorum teftium dieta, \& unius ex hæredibus declaratio deficerent, ita (ut dixi) Senatus decreviffet.
54 Denique \& ultimo loco facit fententia illa, \&\& refolutio Bertrandi, in confilio 148. numero 10. librò I . ubi inquit, quod fi filiæfamilias aliquid relictum fuerit, fi Titio nubat, ipfáque parata fit Ti tio nubere, à parente tamen impediatur, filia debet confequi relictum, ac fi conditio verè impleta fuiffer; ex eo, quod indecens, atque inhoneltum effet fibi abfque parentis voluntate nubere, parensq́ue honefte prætendere poffet, fuo arbitrio filiam matrimonio collocare. Idque fpecificè quoque dixit Baldus, in l. prima, Codic. de inftitution. © fubftition. numero 9. ©́ in confiiio 357. libro 1. ubi Baldus feripfit, Statuto dicente, ut Mediolanenfis mulier extra Mediolanum non nubat fub hæreditatis privationis peena, eam privandam non effe, fi extra nubat ex paterno confenfu : Et Bertrandi fententiam fequuti fuere Didac. Covarruv. in 4 fecunda parte, capite 2. 5.8. numero 2. Ludovicus Molina, de Hijpanorum primogeniis, libro 2. capite 13. numero 22. Cardinalis Mantica, de conjecturis ultimarum voluntat. libro 11. titulo 18. numero finali, Gratianus, regula 83 . numero 9. Sanchez, de fponfalibus, libro primo, difputatione 33. numero 13. folio 146. Galganetus, de condition. of demonftrat. prima parte, capite 8. numero 65 . folio 34 . Harum autem decifionum ratio, que ex dietis fundamento præcedenti deducitur, videlicet, quòd ea conditio intelligitur, fi honeftè poteft adimpleri; virgo autem non poteft honeftè nubere, nifi ex pazerno confenfu : ita propriè convenit cafui prefen$\mathbf{u}$, quo dicta legataria intra certum tempus nubere cravata eft, ficut cafui fuperiori, fi Titio nupferit, itec reddi poteft aliqua differentix ratio inter gonditionem nubendi cum certa, \& determinata perfona, aut nubendi intra certum tempus; cum n utraque adduci debeamus eisdem regulis, \& doEtrinis. Primo. fcilicet, conditionem effe pote-
ftativam mixtam, quæ dependet ex facto, \& voluntate legatarii, \&\& alterius tertii, fimul. Secundò, legatariam impeditam effe facto tertii, \& quod legataria fola etfi vellet, non poffet ex honeftate utriusque juris, \& fecundum bonos mores matrimonium contrahere. Quæ utraque ratio fimul in cafu præfenti, de quo lis vertitur, ita militat, ficut in fuperiori (ut vides) nec de perfonis ad tempus promaximè eadem exiftente ratione, $l$. qui plures liberos: in principio, ff. de vulgar. or pup. fubftitut, ubi Doctores, \& Everardus latius, in loco 37 . à perfona ad tempus. Cofta etiam in hac eadem, qua verfamur, conditionum materia, in I. cum tale, f. $j$ a arbitratu, limitatione 8. num.2. immò fi verum amamus, in fortioribus equidem terminis Ludovicus Molina fermonem inftituit, loquitur namque, quando adjeEtum eft preceptum, fi Titio nupferit, \& in cafu contraventionis, fi Titio non nupferit, privatur commodo legatarius : Et nihilominus ex eo deberi legatum afferit, quod filia parentis voluntatio obtemperare debuit omninò, nec abfque ejus affenfu nubere honeftè potuit. In cafu autem prefenti privationis peena non exprimitur, fed intra certum tempus, fcilicet, intra duos annos nubere legatariam difponitur. In cafu etiam ejusdem Molin $æ$, \& cxterorum, vel ex alio in fortioribus verfamur terminis, quod in eo datur affectio non folum legatarii, fed alterius quoque tertii, ejus fcilicèt cui honoratus gravatur nubere, \& nihilominus fi honeftè conditio adimpleri non valeat, ex difpofitione rejicitur, nec tenetur legatarius cum eo contrahere, cui teftator adeò expreffim confuluit : Sicque fortius rejici debet in cafu præfenti, ubi conditio apponitur intra certum tempus nubendi, nec alteri tertio confulitur, five cum aliquo tertio (qui fpecifice nominetur) contrahi matrimonium jubetur. Ac denique, tempus reftringi, \& pecuniam legatam penes depofitarium publicum deponi, folum favorem, \&c commodum ejusdem legatariæ refpicit, ut fundamento 4. bujufce partis dilucidè obfervavi fuprà. Rurfus, quemadmodum in cafu Bertrandi, filia parata Titio nubere, à parentéque impedita, conditio habetur pro impleta, fi ex voluntate patris alteri, nupfit, quod in effectu fuit, teftatoris voluntatem ex reverentia patri debita, atque ex honeftate à jure injuncta, non adimplere: ita pariter in cafu prefenti pro impleta haberi debuit conditio, cum ipfa legataria parata, \& volente nubere, à patre impediri videretur, dum maritum non offerebat, atque ex ejus voluntate (quam ex honeltate fervare debuit, ut fæpè diximus) nulli intra dictum tempus nupferit. Quòd fi dixeris, in cafu Bertrandi, filia volente, \& parata Titio nubere, patrem contradixiffe, \& impediffe, ne Titio eidem nuberet, ficque facto patris ipfius non potuiffe filiam adimplere conditionem, cum idemmet pater alii eam tradiderit præter defignatum in conditione; cexterum in cafu prefenti neque actum exteriorem contradictionis, neque aliud quicquam factum, quo nubere filia prohiberetur, nec in effectu filix volenti nubere, impedimentum patrem adhibuiffe.Refpondetur equidem, fatis dici impedire matrimonium filiæ parentems qui eidem maritum non quærit, cùm ipfa quærere non valeat, nec abfque ordine, \& difpofitione patris eligere ex honeftate, \& fecundum bonos mores, ut fuprà dixi. Deinde, fuperioris decifionis Bertrandi rationem, non tam in averfione, aut faeto, \& contradictione patris confiftere, quam in co, quod filia honeftè nubere non valeat, nifi ex voluntate patris, \& ipfo maritum quærente. Et ratio illa, quod filia abfque confenfu patris nubere non valeat fecundum bonos mores, ita militat in uno, quàm in altero cafu: fic fane in $\mathrm{d}_{1} 1$. cum ita

## De Conject. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. XXV.

legatum: quando legatario imponitur preceptum nubendi cum certa \& determinata perfona, fi honeftèei nuberenon poffit, id fufficit; nec alterius, etiam patris sverfio neceffaria eft, nullúmque contractionis alicujus factum requiritur; cum fola honeftatis ratio ita concludat.
Quocirca, nec ex eo diverfa conftitui valebit ratio , quod in cafu Bertrandi, ad unam duntaxat perfonam reftringatur conditio, fcilicet, fi Titio nupferit, ficque facilius rejici debeat,cum ita fortiter matrimonii libertatem reftringat. In cafu autem prefenti, generaliffima cuicunque nubendi facultas relinquitur, actempus duntaxat reftringitur, ficq; ut facilius adimpleri poffer. Nam refponderur, quod ex parte ejusdem filix, fi patrem non haberet, facilius effet, \& commodius implementum in noftro cafu, quam in prædicto ut patet. Cæterum honeftatis \& bonorum morum ratione attenta, in filia, quæ patrem habeat, ita hoc noftro, ficut in cafu Bertrandi relato nubendi facultas reftringitur, ut fcilicet nonaliter, nec antea filia nubere valeat, quam fi patris confenfus, \& voluntas accedat, cujus judicium, \& factum feectare, virginalis pudoris, \& honeftatis ratio fuader omnino. Sicque differentia non eft ob eandem honeftatis rationem, quod ad unam perfonā reItringatur conditio, vel quoad tempus tantum, non perfonas reftrictio fiat, cum utroque cafu voluntas patris fperni honeftè non valeat, ut dictum eft. Et eadem ratione fatis urget Baldi conflium relatum 357. lib. 1. cum paternum confenfum principaliter habuerit Baldus in confideratione, eo in loco. Ludovic. autem Molina, de Hijpanor. primog. lib. 2. didt n. 22. indiftincte Bertrandum fequitur, ut ibidem apparet, nec quando pater juftè impedit, aut juftè nuptias, \& ftatum filiæ retardat, (prout in prefentí cafu juftè retardare dicitur, dum non invenit maritum coæqualem, \& dignum, atque juftis aliis de caufis matrimonium differt) recurfum aliquem contra patrem concedit, imò expreffim denegat, utvidebis etiam ibidem num. 12. \& 22. uti fupra dixi.
Didac. verò Covarr. (quem pro contraria parte nonnulli expendunt, aut non probare Bertrandi fententiam firmiter contendunt) potius in hanc partem, \& in fententiam Bertrandi inclinat in 4.decret.2.parte, dicto cap.3. I. 8. num. 2. cum enim antea dixiffet, fe non mirari Stephan. Bertrand. in conf. 148 . num. 10. lib. I. prout fuprà retuii,refpondiffe, \&adjeciffet, Honeftum enim virgini extitit, \& patre confenfuns exigere, ejusque voluntatem in matrimonio contrabendo fequi : fiquidem inhonefta, atque impudica foret, fi parentis voluntati refragaretur, fubdit ftatim ${ }_{2}$ de cujus tamen reBonji veritate nihil, quod mibi certuin jit, modo affeverare poffum. Letor enim legere poterit, que de fimilibus controverfius diligenter tradit Emmanuel Acoffa, in 1 . cum tale, I. fi arbitratu, 3. ampliatione, \& 6. limiratione. Cùm ergo Didac. ipfe protunc, nihil audeat affeverare, fed affertionem aut refolutionem certam ex difto Authore petendam admoneat; ipfe autem Author pro nobis, \& pro fententia Bertrandi expreffim feribat, quamvis ejusdem, \& decifionis prafatæ mentionem fpecificam non faciat ; potius videtur (ut dixi)Bertrandi fententiæ accedere, quàm eam non admittere. Quam etiamfi nullus hactenus admiffiffet, folusque Bertrandus ita tradidiffet, vel ex fola rationeà Didaco Covarr. expreffa, quod inhonefta, atque impudica foret filia, quæ parentis voluntati in nuptiis contrahendis refragaretur ; admittere deberemus: Cùm fola ratio juris ex veris principiis deducta, magis quàm numerus, vel Authorum fententia debeat prævalere. Itaque fi Emmanuel Acofta, in dictis duobus locis originaliter preelegatur, Bertrandi fententiam comprobat evidenter : di (f) namque ampliatione 3. verfatur is Author in ex Joan, del Caftillo Quot. Coutr. Jur. Tom, IV,
plicatione ditte legis, cum ita legatum 63. If. de condio tion, o demonftr. \& deducit num. primo quod conditio, $f_{\mathrm{i}}$ Titionupferit, fi Titius indignus fit, aut ejuf modi, cui mulier honeftè nubere non valeat, ad viduitatem invitat, \& beneficio legis remittitur : \& ad litteram refert ejufdem textus verba verfic. qua enim Titio : poftmodum fubdit ita : dicetur autem in= dignus nuptis mulieris, non tantum is, cui mulier nubere jure probibetur, fed is, cui jure quidempofit nubere, fed tamen inhoneffè fit nuptura fecundum mores civitatis, ut Bartol. ibidem refolvit. Oldrald. © Bened, de Pulumb. in legefi rogatus, J. matrimonii, infra, de manumiffis vinditta, Foannes Lup. Go. Quæ refolutio mirè convenit Bertrandi, Ludovici Molinæ, \& fequacium obfervationi, acnoftro cafui, cum mulier licet pof fit de jure nubere abfque confenfu patris, inhoneftè tamen, \& impudice fit nuptura fecundum honeftatem, \& bonos mores Civitatis ; que ufqueadeo in confideratione habentur per eundem Acoftam : poftmodùm autem multis aliis exemplis id comprobat per totam ampliationem, \& quafi impoffibilitatem continere conditionem, quæ honeftatem præ fe non fert, afferit dilucidè : dit̄a autem limitatione 6. ex num. I . cum feq. fol. mibi 175 . latius equidem fe habet, \& ad ornatum, \& majorem explicationem hujufce materiæ, ac cafualis, poteftativæ, \& mixtæ conditionis quamplurima adducit, femper autem honeftatis caufam, \& an honeftè impleri valeat conditio, necne, habet pree oculis. Sicque ejufdem obfervationes confonæ omninò funt his, quæ loco retato tradiderat Covarr. ipfe, num. promo. Et hinc quidem dijudico, ac non finemyfterio, Ludovic.Molinam, lib. 2. dicto cap. 13. num, 22, in fine, dixif fe, Covarr. eundem fequi Stephani Bertrandi fententiam relatam.

Denique \&s ultimò, fidixeris, in contrarium urgere videri rationem illam prafumptæ voluntatis teftatoris, qua Pelaez à Mieres, de majorath, prima parte, quaft. so. num. 8. de fententia Bertrandi, \& fequacium relata dubitavit, \& dixit, fupremas de. functorum voluntates hifce interpretationibus irridere, \& infringere, effe maximum inconveniens; ad quod (ut videbis) nullus hattenus refponfum præbuit, Ita inquam, fi dixeris, pro folutione, \& vera explicatione refpondebitur; voluntates teflatoris, quantumcunque favorabiles, legis rationi, atque interpretationi, \& difpofitioni fubjici, ac ita demum obfervari debere, fi honeftatem, \& poffibilitatem pre fe ferant, nec turpitudinem, aut inhoneftatem, vel quid aliud legibus eifdem contrarium contineant, ut fuprà hoc eodem libro, \& tractatu, cap. S.ex num. primo, ufque ad num. 9. latè comprobavi, atque exornavi, \& per Peregrinum, de fideicomimijfis, articulo 11. Sic fane, conditionem, quæ honeftè adimpleri non valet, quafi impoffibilem reputari, \&c pro non frripta haberi, quamvis de facto adimpleri poffitex Acofta nunc dixi, \& latè deducit Galganetus, de condition. © demonftr, prima parte, cap. 2. $n_{0}$ 5. fol. s. Cardinalis Thufcus, practicarum conclufion. num. juris, littera C. conclufione 591 , per totam, \& ipfe Mieres, eadem queft. 50 . num. 10. ita agnovit expreffim. Sic etiam honeftatis, \& honoris caufam, ufque adeo in hac eadem, qua verfamur, materia, \&c in ipfis terminis noftris leges in confideratione habuerunt, ut ipfam voluntati expreffæ teftatoris pretulerint, five in concurfu honeftatis, \& voluntatis, honeftatem prevalere, dixerit text, in dicta l. cum italegatum. Ad quam fi rectè Pelaez à Mieres animadvertiffer, non ita facile de fententia Bertrandi querelam propofuiffet : narn qua ratione in ipfamet l. cum ita legatum, conditio exprefla rejicitur, fi honeftè gravarus nubere poffit, eadem quoque in cafu noftro rejici debet, cum legataria gravata, abfque FE 2 confen:
confenfu patris nubere non poffit honeftè. Cùm eziam voluntas teftatoris quantumcunque expreffa, eam recipiat interpretationemlegis (quam nos recipere contendimus) fcilicet fi per ipfam legatariam non feterit, ut in ipfa conditione admonuit, \& probavit textus in d. l. uter ex fratribus, ff. de condit, infitut. cui equidem legis interpretationi teftator fe conformare voluiffe videtur in dubio, ac legati commodo privare legatariam, fi per eam ftetiffet indiftinctè, non verò fi per patrem fuum Iteterit, cui obtemperare de honeftate debuit omninò, prout diEtam interpretationem fecit textus ipfe : \& textus, in l. in teffamento 2.ff. de condition. ó demionftration. © in l.prima, C. de inftitution. © fubffitution. juxta rationem ergo Pelaez à Mieres, \& verba ipfius relata fuprà, numero 32 . nec locus effe poffet decifioni ditia l. cum italegatum. Nec exemploibi propofito, cum voluntas expreffa in contrarium adeffet, fi honeftatis caufa non prevaleret. Rectius ergo contrarium in prefenti defenditur, \& ratio illa honeftatis in eadem 1 . exprefla, ad quemcunque alium cafum adducitur, quo eadem honeftatis ratio militet, ut nwmeris pracedentibus annotavi. Et hæc omnia, maximè ea, quæ quinto \& fexto fundamento hujus fecundæ partis ponderantur, funt notanda; quia fingularia, proculdubio, \& nova, nec alibi ita tradita.

Nec obftant argumenta pro contraria parte adducta; non quidem obftat primum, quod potius in contrarium, \& pro hacparte, atque Senatus defininitione retorqueri poffe verè, \& juridicè, ex his apparet, quæ adduxi fuprà. primo fundamento hujus fecundæ partis, \& prefumpta teftatoris voluntate, quæ etiam debet in conditionibus prevalere, ut ibidem probavi ex fententia multorum. Quòd etiam voluntas teftatoris in hac ipfa conditionum nubendi materia, ita demum obfervari, \& a dimpleri debeat, fi modò honefte, \& fecundum bonos mores regionis adimpleri valeat; aliàs namque conditio ipfa rejicitur; \& legatum remanet validum, prout fuprà diatum fuit, \& probatur in dict.l. cum ita legatum 63. Quòd denique conditio eadem nubendi,ex præfumpta etiam teftatoris voluntate eam interpretationem accipiat'de jure, fi per eum, qui nubere debet ex precepto teftatoris, non fteterit, ut tunc failicet non pro defetta, fed pro impleta habeatur, juxta text. in diat. l. uter ex fratribus, ff. de condition. © inftitution. ficque fundamentumillud primum à voluntate exprefla nubendi intra duos annos ${ }_{2}$ diluitur omnind.
Non obftat fecundum, quia fatemur libenter, inter puram \& conditionalem, acetiam modalem difpofitionem multùm intereffe ; five puræ, \& conditionalis ac etiam modalis difpofitionis maximam effe differentiæ rationem, prout alio cap, infrà, latiùs explanavimus, \& modi, \& conditionis, fimplicifque, aut puræ difpofitionis adducemus differentias permultas. Fatemur etiam, difpofitionem præfentem, \& diťæ claufulæ verba (quæ gerundii, \& ablativi abfoluti funt, ut in argumento diximus) potius videri in conditionem, quam in modum, aut puram difpofitionem tendere. Nihilominus tamen, etfi conditionem inducant diEta verba, \& conditio ipfa intra biennium impleta non fuerit, id ipfum dicendum effe, quod Senatus nofter definivit maturé, ex quo eadem conditio ex voluntate, \& faeto legatariæ gravatæ non pendebat abfolutè, nec abfque facto,\& voluntate patris honeftè adimpleri potuiffet (ut fuprà probavimus) ficque proimpleta haberi debet ob eandem honeftatis rationem, quæ à Jureconfultis metipfis ufque adeo in confideratione habetur in hac materia. Ex quo denique, defectus conditionis non vitiat, quando aliàs quoque ${ }_{2}$ \& ea deficiente relicturus fuiffet te-
ftator, \& ad alium effectum, \& firtem, appofitam eam fuiffe apparet, ut fuprà annotavi.

Non obffattertium argumentum, pro cujus folutione, \& corum explicatione, que ad tertium quoque fundamentum partis adverfe adduxi, quatenus dicebam, limitationem temporis à teftatore adjecti, aliud quodcunque tempus ulterius excludere, \& tempus præcifum conditionis implend $x$ currere etiam ignoranti,\& impedito: conftituendum erit inprımis, ex conjecturis contrariis, five ex prefumpta teftatoris voluntate, ea omnia ceffare, five non obtinere, utpote cùm conditiones limitentur, \&c extendantur ex verifimili, \& conjecturata mente teftatoris, quæ in cafu præfenti verifimiliter adeft, ut fuprà probavi, ubi oftendilatius prefumptam hanc voluntatem, fundamento primo principali partis fecundæ pro legataria favere.Rurfus, in cafu eodem prefenti, limitationem temporis à teftatore prefixi, duorum filicet annorum, non excludere aliud tempus, matrimonii fcilicet poft biennium contraCti, idque ob rationes predictas, quod per legatariam non fteterit, quominus adimpleretur conditio. Item quòd eamadimplerihonelte, \& fecundum bonos mores regionis non potuerit, nifi patre ipfam in matrimonium collocante. Quod etiam pater dilationis, five impedimenti anfam, \& occafionem prefticerit, utex actis proceffus apparet. Nec antea ipfa condignè , \& juxta dignitatem, \& honeftatem , bonofque patriæ, \& hujus Regni mores nulbere potuerit, quàm pater ipfe difpofuerit, \& voluerit; \& mariti quærendi, atque eligendi curam, \& diligentiam adhibuerit, ficque fubveniri eidem debuit omninò, prout Senatus fubvenit. Et mirè convenit decifio textus, in diat. I. prima, I. finali, C. de annali exceptione, in illis verbis, 品is enim incufare tos poterit, fi boc non fecerunt, quod etfi maluerint, minime adimplere lege obviante valebant. Idque maximè, juxta fingularem illam Emmanuelis Acoftæ obfervationem in hac eadem matrimonii contrahendi materia, in dictal, cum tale, fo, fiarbim tratu, ampliatione 3. in principio num. 2. nuptiis mulieris legem obviari dici, non folùm cùm nuptiæ ipfea jure, vel à lege prohibentur, fed cùm jure quidem licent, fed tamen inhoneftè contraherentur fecundum bonos mores Civitatis (prout in cafu noftro propter confenfú patris de honeftate requifitum, fepè diximus) nec probat contrarium textus, in dict. l. Thatis, $\mathbb{S}$. intra ff. de ftata liberis. Imo eandem noftram fententiam comprobat expreffim, $f i$ animadvertas, Jureconfultum præmifffe ibi unum notandum . \& pro confirmatione predictorum operum, dum dicit; Refßondi, fiper ipfosfetifet, quominùs intra tempora prafcripta conditioni parerent : non idcirco liberos fore, quod poffea rationes velint redđere. Itaquefi per ipfos non ftetiffet, contrarium contendit Jureconfultus reatiffima juris ratione, cum autem fteriffet per eos, ad libertatem non pervenire, etfi poftea parati fint rationes reddere, ideo \& meritò ftatuit, quòd cùm voluntas teftatoris in conditionibus primum locum obtineat, \& obfervari debeat omninò, ut fuprà notavi, ipfique fervi intra tempus ftatutum rationes reddere potuiffent, nec reddiderint, nec non reddendi eas impedimento aliquid fuiffet (Id enim fignificat Jureconfultus, dum dicit, fiper ipfosfetifer) hoc eft, fiex voluntate, \&\& poteftate duntaxat eorum id penderet, nec honeftatis, \& bonorum morum aliqua ratio impediret, non etiam ex voluntate, \& facto alterius, faltem ex honeftate (prout in cafu prefenti) rationes pen* derent, ita equidem decidi debuit, prout ibi exprimitur,

68

69 rat, partim à cafu,vel et partim à poteftate honone poft ordinarios, \&aliona voluntate tertii. Ita faadnotarunt \& laties a quamplurimos Authores runt Menochius, lib. 4. ditta preffamptione 183. ex ntm. 2. ufque ad num, 13 . © per totam prafumptionem, Cardinalis Mantica, de conject. ultim. volunt. lib. 1 I . titulo 16. num. 14. Molina, de HIBanorumprinogeniis, lib. ecundo, cap. I3. Pelaezà Mieres, de majoratu, prima parte, quaft. 50. Joannes Sichardus, in 1 . I. ex num. 4. C. de inffitut. Or fabfitur. Peregrinus, de ubi agit de cafuali : 16.n. II 5 . ufque ad num. 123 . ubi de poteftativa: \& num. 123. ufque ad n. 137. ubi latè de mixta, Ludovicus M7. ufgue ad n. 156. Pater Molina, de juffitia of jure, dißputatione 97. \&. difputatione 613. V $^{14}$. Sanchez defponfalibus, libro primo, di/putatione 33. Michael Graffus, I. legatum, quaftione 46. Cardinalis Thufcus, practicatribus conclufionum juris, littera C. concluffone $578 . \mathrm{G}$ prima parte, cous. Galganetus, de condit. © demonftr. © eadem parte, cap. num. is. © quatuor fequentibus 70 quentibus. \& hi quidem unanimito, or duobus fehoc, quod conditions cafualis poter conveniunt in tæ, permultæ funt differentio, poteftativæ, \& mixret : \& per Galganetum intiæ, ut ex eifdem appaSed quod attinet ad propofitum noftrum, ftat in eo differentia precipua, quod in conditione cafuali infpicitur folum eventus, \& ob id quomodocunque deficiat, impeditur difpofitio, ufque adeo ut condifio in minim purificata, habeatur pro non facta,etiameft individua, \& \& fat. Quia conditio pro fui natura res Authores latius compromportat. Sicuti fuperioManticam,\& alios quamplures Ment, ac maximè poft num. 13. © tribus equentilus, Joannes Sicardus, num s. in ditia l.prima, Peregrinus, dito sicardus, num. 115. © feptem fequentibus, Thufcus, dita conclufione 580. folio 30. in hac ergo conditione cafuali cum non verfemur (ut vides) latiùs ejusdem difputatio neceflaria non eft. Idque vel ex eo etiam, quod quando cafualis effet, defendiadhuc legatum poffet mo fecundilas ponderatas fuprà, fundamento pridem terminis conditio legataria : 80 tradita in eiflib. quarto, dictap prafumptione 18 , num Menochium, regrinum, ditao articulo 16,18 , 12 m .1 Pe fuperiorem doctrinam in 16. num, 122. ubi limitat do teftator aliàs relicturus fuifter cafuali, quanetiam deficiente conditione caffer, vel reliquiffer, In fecundo autem cafu candit, ut ibidem notavi. dicendum eft, qued conditio ponditionis poteftativæ tur proimplem guando poteftativa non habe\& conditione gravatum tetit per ipfum honoratum, tionem ipfam, l. qua fub conditione, impleret condicondit. © demonfr. habetur wione, I. I. in fine, ff. de horatus, \& conditionetur vero pro impleta, fi hopa fuit impeditus ab eo, gravatus, fine aliqua fui culerat implenda : ut fi eo, in cujus perfonam conditio fidecem Cajo dediffet, \& C ijititutus fub conditione, re, conditio ipfa pro impleta haberur \&affet accipefu haberlocum regula l. jure civilis,ff, de condit, oc dea-
mon/f. \& aliorum jurium, quæ citavit Peregrinus, dicto articulo 16. num. 128. \& probant, conditionem poteftativam haberi pro impleta in ultimis voluntatibus, \& in contractibus, ubiftar per eum, cujus intereft impleri, quo minus impleatur. Quod fí honoratus, \&e conditione gravatus, cafu fuit impeipfius habetur conditio proimpleta ad commodum ipflus gravati ; ut putà, fi honoratus gravatus eft ditit decem Cajo, \& Cajus deceffit, l. I. C. de infiti. do fubftitut. l. Turpia. IS. 1. © IS. penult. ff. de legat. I. \&idem, fi vivo teftatore deceffit, Stichum, fuerit legat. de condir. or demonft. Dummodo non jus deceffit, \& fic culpa ipfius precefferit, conditio deficit per cafum contingentem in perfona honorati, ut quia priùs decedat, quàm impleri pa tuerit, nam deficitconditio, I. fut, diver is, $J$. finali, fecundum textum Glofle communiter $/ i s$, $\mathbb{D}$. finali, l. fi ita expreffum, ff. de condit onmiter approbatam: periores quinque refolutiones, demonff. ita fanè fúo. tur ex Theoricis, atque tradition doctrinæ colligune cini, in 1 . in teftamento, $I$. I. f. de condirtoli, \& SoBaldi, \& Scribentium commer int. or demonf. fit. © fubfit, ubi Joannes Sicharder, inl. I. C. de inlibertus Brufellius in comment inardus,n. 4. latiusPhimonft. lib. 3. tit. 4. Cardintisis, de condit. © deultimar. volunt. Cardinalis Mantica, de conjectur. Menochius, lib. 4. prefut. 19. num. 14. or 16. quatuor fequentibus, latius Peregrin 183 , num, 17. \& dicto titulo 16. ex num, I iregrin. de fideiconmiffis, netus, de condit. © demonff. 24. urars ad n. 137. Galgaex num. 4. cum fequentibus. 2. part. cap. 1. queft. 29 . cticarum conclufionem juris, Cardinalis Thufcus, praquidem fiin hac poteftariva con C. Concluf. 581 . Et res effet clara, \& expediva conditione verfaremur, plici via ; primò, quia conditio ip legatariæ,duimpleta habetur, quando non ipta poteftativa pro ratum, \& conditione gravatum , pretipfum honofentinon ftetiffe, ex actis procef, prout in cafu pre\&per Authores omnes uroceftas conftat dilucidè, gulariter per Pereginu unanimiter probatur, \& finditrationem poft Oldiadum. 130 . in fine : qui redconditione poteftativa tum providere legatario teftator voluit mulluntati ipfus, ideo fufficit, quod rem fubjecit voDeinde quoniam in eadem quod non ftet per êum. caufa, qua honefta effet, legditione, fi ex aliqua conditiodeberet videfe, legatarius excufaretur, propofitum noftrum impleta; prout multum ad intervenit)honefta cauf interveniente (prout nunc luntatem, annotavit ipfe Pectando fcilicet patris von. 124 . in fine.
In tertio denian

In tertio denique \& ultimo cafu conditionsis tex, in quo verfamur, \& cafus decifionis confiftit, obfervandum eft primo loco, conditionem non haberi pro impleta, fed defeciffe, quando com ditionon fuit impleta, fed defecit facto info contarii. Arqueita hæreditatem, vellegatumnon legan ri honorato, cumnon paren, vel legatum non debepudiare vifus fit: Et hanc fententiam bat text, in 1 , in teftamento, $l$. 2 , in fine manifefte prodemonftrat. ibi : Si quidem ipe nolit ine, ff. de condit, do ipfrus facto conditio deficit, nibit or uxorem ducere, quia Et id proceditetiam in legato ex legato conjequitur. rum, \& dotis l. fifiluts, primo ff. de fideicomentolibert. Et ita communi Interpresum fententia tradiderunt fuperiorem refolutionem Menochius libra quarto, dictaprafumptione 183.n. 22.6 23.6' in cona fil. I40.n. 30. ib. Jecundo, Joan. Sichardus in ditia l. prima, C. de infitut. \& fubfitut. n. 6. © jeqq. Peregrinus, dict.articulo 16. num, 138. Cardinalis Mantica, de conjectur, ult. vol. lib. 11 , titulo 16. n. 17 . $\begin{array}{ll}\text { Ff } 3,11, \text { titulo } & 16 . n .17, \\ \text { Fachineus }\end{array}$

## 230 <br> Quotidianarum Controverfiarum Juris, Lib. IV.

Fachineus', in confil. 34. num. 5. ©r in conf. 35. num. fecundo, lib. Secundo, Galganet. de condit. \& demonfirat. lecunda parte, cap. primo, dicta quaftione 29. $n$. 8. \& hic fane cafus, \& refolutio fuperior dictee legatariæ non nocet, imò adjuvat intentionem ipflus, quoniam in cafu prefenti conditio non deficit facto ipflus legatarii, utpotè cùm ea parata effet nubere, \& nuptias valde defideraret; ficque deficit ratio textus, in dictal. inteftamento, \& per patremftetit, non per legatariamipfam.

Deinde, conditio mixta pro impleta habetur, quando jufta caufa, \& maximè honeftatis excufat legatariam, quia tuncnon videtur per eam fteriffe, ficuti in eodem cafu præcedenti annotavit, \& exemplumpofuit Peregrinus, de fideicommi/fis, dicto articulo 16. num. 138 . in cafu autem præfenti jufta honeftatis caufa ufque adeò adfuit, ut de honeftate, \& fecundum bonos mores nubere legataria non poffet, nifi quando eam nubere, pater ordinaret, \& vellet, ut fæpe dictum eft.

Rurfus conditio mixta pro impleta non habetur, fed potius pro defecta, quando cafu, non autem faeto, aut culpa legatarii conditio ipfa deficit : ut putà fi gravatus accipere aliquam in uxorem, antea decedat, quàm accipiat, vel etiam mulieripfa decefferit: quod probatur ex textu, in l. legatum, C. de conditionibus infertis: per quem text. dixerunt Scribentes communiter, quod fi conditio mixta deficiat morteillius, in cujus perfona debuit impleri, deficit etiam legatum. Et id ipfum aperte difponit. $l$. I4* titulo 4. partita 6. 6 l.22. titul. 9. partita 6. atque ex communi omnium fententia tradiderunt Cardinalis Mantica, de conjectur ult. vol. lib. I I, titul. 18. num. 37. Molina de Hi/panor, primogen. lib. fecundo, cap. 13 . num. 23.8 vide quatuor numeris fequentibus © in annotationibus, num. 13. ubiin primogeniis ex præfumpta teftatoris voluntate, contrarium ftatuit juridice Menochius, libro 4-prafumptione 183 . num. 40. © fequentibus, Sichardus, in diatal. prima, n. 6. latius Peregrinus, dict. articulo 16. num. 139. videndus ufque ad num. 149. Sanchez, de jponfalibus, lib. ntatione 33. nim. 24. Authoribus limitat favore alimentorum, \& libertatis, \&x piæ caufr, \& in primogeniis, five majoratibus Hifpaniæ, ut ex Molina enuntiavi, \& cum difpofitio modum potius continet, quam conditionem; quia modus cafu fortuito deficiens, habetur pro impleto, fecundum Acoftam, Molinam, \& Menochium ibi relatos: hic autem cafus ad nos non pertinet, ut vides.

Præterea obfervandum eft, quod conditio mixta habetur pro impleta, quando deficit ex parte ejus, cui impleridebuit, quia nolit, vel aliter impediat, quia hic non ftat per honoratum, fed per eum, cui impleridebuit: ita fane probatur per text, in dicta l. in teftamento 2.ff. de condit. © demonftrat.l. qui concubinam, J. uxori, ff. de legat. 3.l. Mevid, in principioff. de annuis legatis $l$. Jipoft diem, $\mathbb{J}$. primo, ff.quando dies legati cedat : © l.prima, C. de inftitut. \& fubftit. ubi eft cafus expreffus $l$. 14. titulo 4 -partita 6. \& ex communi Interpretum fententia tradiderunt, atque latè explicarunt Menochius, libro quarto, dicta prafumptione 185 .ex num. 25 . cum pluribus fequentibus. Molina, libro fecundo, ditio cap. 13 . num. 14. ubiaddit, num. 15 . quòd fimulier, cum qua adfrictus eft contraherefucceffor majoratus, fe celaverit, ne requiratur, habetur conditiopro impleta : Mieres, prima parte, quaftione 50. num. finali, Peregrinus, dicto articulo 16. num. 154. Galganetus,de conditione \& demonftrat. fecunda parte, cap. primo, quaftione 29. num. 7. \& hic etiam cafus ad propofitum noftrum non attinet, cùm dicta legataria non fuerit adfricta contrahere matrimonium cumaliqua serta
\& determinata perfona, fed generaliter \& abfolute contrahere intra biennium, ficque impediri non potuerit facto ejus, in cujus perfona conditio erat implenda, cum nulla perfona expreffa, nec determinata fuerit.

Denique \& ultimo obfervandum eft, conditionemmixtam deficientem facto tertii, non ejus, in cujus perfona erat adimplenda, pro defecta, non autem pro impleta habendam effe : ficque legatario, vel honorato preftari actionem ad intereffe adverfus tertium impedientem, quando is tertius,qui matrimonio contrahendo impedimentum intulit, folvendo eft ; fi vero folvendo non fit, conditio non pro defecta, fed proimpleta habenda eft. Alias namquelegatarius,vel honoratus abfque culpa fua emolumento legati, vel difpofitionis privaretur, quod nimis abfurdum futurum effet $: l$. Tttio centum, IS. finali, ff. de condition. \& demonftr. I. final, in principio, $f$. de eo per quem factum erit. Similiter etiam, quando impedimentum à tertio injulè illatum fuit, quomodo procedit sextus in 1 . inde Neratius, $\int$. idem $\mathcal{F}$ uliainus , ff. ad legem Aquiliam. Secus autem fi juftè illatum fuiffet, cùm enim contra eum, qui juftè impedimentum intulit, nulla actio ad intereffe dari poffit ; confequens eft, ut conditio priori ratione pro impleta habenda non fit, quàm ubi nafcitur, folvendo eft. Quod probatur ex textu(qui fic procedit ) in l. İ Titius fatuas, ff. de condir. © demonfirat. \& per Molinam, de Hißpanor. primog. lib. 2. ditto cap. 13. num. 20. 21. ' 22. ubi jure, \& authoritate fuperiores tres precipuas refolutiones, \& doctrinas confirmat. Et num. 27. in Hifpanorum primogeniis fivemajoratibus, ex prefumpta inftitutoris voluntate contrarium tuetur indiftinote, vel filicet in majoratu preceptum de contrahendo habeatur pro impleto, tertio injuftè impediente matrimonium. Et Molinam in omnibus prefatis doctrinis fequuntur Pater Molina de juffitia © jure, di/putatione 613 . maximè columna finali, ex verfic. ex bis facile conftat. Pater Thomas Sanchez, de JPonfalibus, libro primo, diSputatione 33. numero 2\%. Cardinalis Mantica, de conjectur. ultimar. volunt, libro 11 . tituto 16. num. 17 . 18. © 19. Sichardus, in dittal.prima, C. de inflitut. © fubfitut, numer, 10 . per totum, ubi optimè, atque exemplis pluribus id comprobat: Menochius, lib. 4 prafumprione 183 . num. 38. 6 39. Peregrinus, de fideicommi/Jis, dicto articulo 16. num. 152 . 6153. Galganetus, de condition. © demonftr. fecunda parte, cap. primo, quaftione 29. num. 15.16.17. Et hæ quidem omnes doctrinæ (quæ veriffimæ funt, \& communi Scribentium placito receptre) mirè conveniunt cafui præfenti,\& dictæ legatariæ partes, \& jus confirmant : utpotè cùm impedimentum ex facto, aut non facto,five omiffione, aut dilatione tertii, patris fcilicet, non dolosè, nec injuftè provenerit. Verè namque à tertio metipfo, hoc eft à parente, non quidem injuftè, aut dolosè impedimentum adhibitum fuffe, ex actis procefsûs manifeftè deducitur : cum pater ipfe, tempus, \& occafionem opportunio rem expectans, eamque folicitè, \& diligenter procurans,filiæ nuptias diftulerit, ut condignè, \& juxta dignitatem, eidem maritum præftarer, nunquam aultem impedierit aliquo pacto, imo potius cùm primum ei æqualem maritum invenit, \& ut oportuerat, filiam eandem nubere libentiffimè deftinavit, ipfique in magna patrimonii fui quantitate dotem conftituit. Etita nec facto ipfius injufto impeditum fuit matrimonium, quod poftmodum adeò importunè contractum eft; fed potius juftiffimo, ut à communiter accidentibus apparet. Nec etiam per filiamullo modoftetit, ex ratione prefata, quod patris factum, \& voluntatem exfpectaffet, quam dehoneftate expectare debere fupra probavimus. Sieque conditio pro impleta potius, quàm pro defecta habetur, cùm im-

## De Conjectur. \& Interpret. ultim, volunt. Cap. XXVI. <br> peditur à tertio, cujus confenfus vel de jure, vel de

honeftate fecundum bonos mores requirebatur, quia tunc perinde eft, ac fi conditio impediretur ab eo, in cujus perfona erat implenda. Sicuti ex Gregorio Lopez, in i. 14. verbo, fe muera, titulo quarto, partita fexta, tradidit pater Thomas Sanchez, de Pponfalibus, libro primo, dijputatione 3 3. numero 27. in verfic. ultimo fi impediatur, \& ultra eum idipfum profitetur in hoc eodem conditionis mixtx, quo verfamur, articulo, Joannes Sichardus, in dizta l. prima, $C$. de inftitur. © Subffitut. fub numero decinno,
ubi inter ucilicet inter alia exempla ponit praditum, de patre tentem ducere fiente, in illis verbis: Denique te voquod poteff facere, čo Et ibs pater non vult confentive, Ad quod refpondeo, Et ibi : Sed dices, curr tamm variè? quia impediens baber facultatem - unfe impedior, ideft, contra ipfum Epifopum repugnantem, contra Senatores, contra Patremfamilus, quia jure fuo utuntur. Et ideo ut mihi confulatur, lege introductum eft, ut conditio babeatur pro impleta: caterum quando injuffe impedior, tunc alind remedium mibis fuppetit, © © c.
Non obftat Catisfier obftat quintum argumentum, cui plenè quintum fundamentum preiterit ex his, que ad legatarix, \& pro decifion precipuum partis fecundæ duximus, ubi videcifione ipla Senatus noftri adad folutionem primi, \& fecundi his etiam, qua tavimus fuprà, ubi etiam videbiturgumenti annoSextum quoque fundamentum
cujus vera refolutione conftitum hon obfat, pro conjeeturas ibi enumeratás, oux juris pra prafatas nem, \& voluntatem iatas, que juris prefumptiofumptam, \& in diatem ipfam teftatoris à lege praz1. Ater ex fratribus, expe ita legatum 63 . \& in dita juvant, adfuiffe etiamp expliam, non mediocriter addecifionem, quæ \& $\&$ addendo, aut detrationem \& minuendo, ex eo,quod honefte aut detrahendo, vel non potuerit,fi patris confenfus nampleri conditio quod per legatariam non feterit voluntaretur, \& dem interpretari potuerunt, nec alis atem eanopus effet, nam effi probatio dec alia probatione certum eft, nec deficiit. Ultra deficeret, jus ipfum teftatoris ex eisdem deducitrur quod, \& voluntas his, quae primo fundamentoo principalif hujuffe ex cundre partis annotata, \& frripta remanent. Teergo numerus teftium ad carum conjecturarum probationem neceffarius non eft, quot ad ipfam principalem difpofitionem requiritur, eo quod deficientibus etiam iisdem conjecturis, aliis quibus-
libet, jus adeo ablque eeftium illorum depofa honeftatis ratio, ut jefturarum probatione depofitione, \& alia conjuribus, \& rationibus fupratu confit, prour ex dititis tur.

Nori obftat feptimum argurmentum, deductum ex textu, in d. I. inde Neratius, IV. idem, Fulianus, If. ad legem Aquiliam, cui plene fatisfactum eft fupra ad folutionem quarti argumenti, nummero 82 .
$\sigma 83_{3}$. 083.

Octavum denique \& ultimum non obftat, quod ${ }^{\text {cedelucebatur ex obfervatione illa atque refolutione }}$ Parte, quaftiones, in commentariis de majoratu, prima \& plené fatisfactum sumero odavo, cui eleganter tum fundamentum eft fuprà ad quintum \& fexFcilicet, \& Regii noitri Senatus definitionis pro legataria vatione. Regin noitri Senatus definitionis obler-
Et de his hactenus, de quibus multis ab hinc temporibus, poff frriprum, atque abfolutum omini-commpenter, if invenio, egiffe ctiam Paul. Duran, in "cunde partis, de condit. ' Mod, impoffib. cap. tertio, $\rho-$ adducit nopnuulla, qux 5 3. cunn fequentibus, quò loci (4)
teriam, \& principaliter agit de his condition quae à teftatoribus appofite, fervari, impleríque debent, \& licite reputantur: item de probrofis, turpibus, \& inhoneftis, que è contrario nullam obtinent firmitatem, Agit etiam (breviter tamen) an fpe lucri liceat aliquem invitare ad contrahendum matrimonium, vel non. Et de conditione nubendi, de confenfu, vel de arbitrio alterius. Et de contra, hendi, vel non contrahendi matrimonium cam certa aliqua, \&\& determinata perfona, aut cum perfonis alicujus familix, precepto. Demum exdifo convenit omnino his, que 53. ufque ad numer. 73. notataǵue remanest $q$ quæ boc ipfo cap. refoluta, adquòd conditio mint. imprimis namque conftituit, luntate alteriies mixta, cujus implementum ex votrimonium, habenur viciconditio contrahendi matur facto rertio mentuin dependet, rccufet, vel alii nubat, juxt mulier ipfa ejus nupt as inffitut. © fubff. \& nualiter ill ex fententia Molinx, ipfrus mulieris, fed alteriod fi mixta conditio non mento deficiat, pro defefins tertii facto, \& impedipro impleta. Datur tamen habenda eft, non autem tertium impedientem, ad intereffe, fiverfus ipfum fi verò folvendo non eff, conditio nif olvendo fit; fed pro impleta habenda erit, in non pro defecta, pedimentum injuftè, tem fi jufte, qui da eft, prout latiuss conditio pro impleta habenubi sitat Baldum, in thumero 6 1. © Jequentibus, filiafamilias aliquid relifmins dicentem, quod fi ipfaq́ue parata fit Titio nubere, artarentite fitio,nubat, pediatur; filia debet confequi relionte tamen imditio vere impleta fuiffet, abfque parentis volurt, quia indecens fibi effet, nefte pratendere poteft fubere, parénfque homonio collocare: Illud ao arbitrio filiam matrihonefte poffumus: Ergomque poffumus quod neftè contra patris voluntatem nia non poffit hoquod per eam non diciturf fare: $\&$ rece, fequitur Bertrandi confilium 148 . ntam. ; \& recenfet ditum quod conditio contrahendimatrim \& inde deducit, voluntate, eft turpis, \& de jure imnium fine patris quamvis fine confens \&u de jure impoffibilis. Nam nium validum fit, honefurn contractum matrimopublicæ maximè conveniens tamen eft, atque Reitrahendis, parentumennens, hlias in nuptiis conlegatum non amittere finfenfum exigere ; idcirco confilio patris, prout latius ibi. . , alteri nupfit de

##  CAPUT XXVI.

## Uxorad exactionem,\&reftitutionem dotis propter inopiam mariti agens conftante

 matrimonio, \& quilibet alius creditor, utrum poffit bona majoratus, fibi ex Regia facultate, vel ex difpofitione primi inftitutoris fpecialiter obligata, \&\& hypothecata exigere, ftantibus aliis bonis liberis, quæ tamen aliis creditoribus pofterioribus obligata funt : atque ita, an l.2.C.de pignor. © hypothec. conftitutio, five ex æquitate, \& ut pofterioribus, ficut anterioribus confulatur creditoribus, novè introducta decifio, procedat etiam refpectu bonorum majoratus, quæ fecialiter hypothecata reperiun, tur, ut nifi prius ipfis excuffis, ad gene-
## 232 Quotidianarum Controverfiarum Juris, Lib. IV.

ralem bonorum liberorum exactionem procedi non valeat, vel è contra non poffit creditor, nifi in defectum bonorum liberorum ad bona majoratus devenire. Rurfus, ejudem l. 2. difpofitio utrum non habeat locum, ubi inter contrahentes aliter cautum fuerit, \& quando, \& quomodo ipfa procedat. Quando etiam maritus vergere ad inopiam dicatur, ut locus fit decifioni $l . f$ conflante, ff. foluto matrimonio, \& jurium fimilium in materia loquentium : \& ibidem horum omnium fingularis admodum, $\&$ notanda, atque accuratior, quam antea fuiffet, tradita refolutio; Regii quoque Hifpalenfis Senatus definitiones quatuor pracipuæ in prefatis articulis proferuntur, qua egregiam refolutionem multis aliis cafibus, in praxi occurrentibus, in fururum praftant.

Sed \& poft peractum, finitumque Caput ifud; adduntur, atque diligenter adnotantur nonnulla in eadem l. 29 . titul. I 1. part.4. \& mariti vergentis ad inopiam,materia, ut ex profeffo dignofcatur, in rebus dotalibus, in arrhis etiam, \& donationibus propter nuptias, item \& in paraphernalibus, \& aliis bonis extra dotem, à quo tempore, conftante, \& foluto matrimonio, contra mulieres prafcriptio incipere, procedere, àc perfici valeat.
Quid denique, fi tertii bonorum mariti poffeffores, adverfus mulieres ipfas, ex titulo C. $f_{i}$ adver/us creditorem, jura fibi, extacita, vel ex expreffa hypotheca in omnibus bonis mariti, competentia prafcribere intenderint: \& de confonantia, atque decifione 1.8 . tit. 29 . part. 3. cum verbis, \& decifione d.l.29. tit.11.part. 4.

## $S U M M A R I A$.

1 Dubia tria principalia proponuntur, de quibus, in cafu, ex facto occurrenti, lite, of controverfia excitata, Senatus Regius Hippalenfis egregie, ev fingulariter definivit, tréfque definitiones pracipue fenatus ipfius commemorantur, oo proferuntur.
2 Dos regulariter repeti non poteft, nifi poft Solutum matrimonium.
3 Adeo, quod conffante matrimonio, maritus, etiam volens, non poffit dotem reffituere uxori.
4 Tamen id femper intellectum fuit per Jureconfultos, ut locum haberet quamdiu maritus dives effet, ơ baberet bona jufficientia ad exactionem dotis.
Si enim pauper effet, uxori, etiam conftante matrimonio, concefferunt, ut dotem repetere poffet.
5 Sicque dos conftante matrimonio reftituitur, $\sqrt{1}$ maritHs ad inopiam tendit.
Et ibidem Author in unnmi commemorat Authores quamplures, qui pradittorum, \& 1 . fi conftante, If. foluto matrimonio, materiam explicarunt dilucide.
6 Maritus quas exceptiones uxori dotem repetenti objisere pofiriz remijfive.

7 Mulier obarato fcienter nubens, an dotem conftante matrimonio repetere pofit, remijfivè.
8 Maritus locupletior factus, utrum dotem ex caufa inopia reftitutam, repetere pofit, remiffive.
9 Dotis repetitio ob vergentiam mariti ad inopiam. utruin competat quandocunque, an vero intra decennium tantum poft cognitain vergentian, remiflivè.
10 Dos an repeti poffit conffante matrimonio, quia maritus ad inopiam vergit, ut dignofcatur, tria tempora diftinxife Bartolum, of Communem.
II Gloffa autem, of cum eis crebriorem, of receptiorem Interpretum omnium opinionem non requireve, maritum effe isopem poft jus Autbenticorum, Sed $\int$ atis effe, quod ipfe inchoaverit male uti fubftantia fua.
Sicque text. in dicta 1. fi conftante ${ }_{2} \&$ in 1. ubi adhuc C. de jure dotium, corrigi per Authent. de æqualitate dotis, f. illud, collatione 7.
12 Cujus contrarium defendit conftanter Petrus Barbofa, © in nova infiftit, ơ remanet opinione contra communes ipfas Scribentium fententias.
Qhe tamen Autbori difplicet, of communi adharet.
Idque maxime in Actu practico, prout hic adnotatur.
13 Et nova ejusdem Barbofa concordia novè improbatur, ut communes Doctorum Sententic juffineantur.
14 Legis etiam 29, titulo 11. partita quarta, vèrus, of germanus adducitur intellectus.
Ex qua Barbofe cjusdem. fententia contra Communem, convincitur omnino, ut bic obfervatur.
15 Et confiderationes nonnulle ad enucleationem ejusdem l. partitæ commemorantur, qua fitu, 6 notatu junt digna, nec hactenus tradite, ut hic videbitur. opiam, of male uti fubfitur vergere ad inuxor conftante matrimonio repetere dotem fuam.
17 Fidejufio ex $\int e$, cenfetur actus onerofus, © d damnofus, © Sapit fultitiam.
18 Generale mandatum cum libera adminiffratione babens, non cenfetur mandatum habere ad hoc, quod pofjit pro aliis fidejubere.
Ouia fidejubendo, dicitur magis difipare, bona, quàm adminiftrare.
19 Pecanias fub ufuris frequenter accipiens, dicitur fubftantiâ fuâ male uti.
20 Is etiam, qui accepti, of expenfi nullam rationem habeat, fi fupra vires patrimonii fumptus faciat, ©' plus confumat, quàm eft in facuitatibus, © annuis redditibus.
21 Creditor, qui babet Becialem, ac generalem bypothecam, tenetur prius ex bonis fibi ßpecialiter obligatis, debitum exigere, nec poteft pofferioribus creditoribus contradicentibus, ad bona generaliter fibi bypothecata recurrere, nift in fubfidium, bonis foilicet Jpecialiter obligatis, ad debiti exactionem non fufficientibus.
Idque ex fingulari decifione 1. 2. C. de pignoribus \& hypothec.
Cujus materiam explanarunt, atque illyfirarunt Authores nonnulli, hic comniemorati.
22 Hypotheca Jpecialis quando tollat generalem, the miffive.
23 Lex 2. C. de pignoribus \& hypothec. infrom ducta eft non favore debitoris, nec haredumis gils: fed fecunds of pefferioris creditoris.

## De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. XXVI.

Ideo quando agitur contra debitorem, vel haredes jus, opponi non poteff excufionis exceptio : \& num. Seq.
24 Legis creditoris, ff. de diftractione pigno \&l. 2. in prima parte, ff. qui porignorum, hab. verus intellectus, ex Jfacobi Cujacii recing. tione adducitur.
25 Legis 2. C. de pig. \& hypothec. decifio, er a or bono, ficque potius ex aquitate, quam ex xigore juris introducta.
Et eft exorbitans, nec trahenda extra terminos in quibus loquitur.
26 Et procedit, five lypotheca generalis in obligatione primi debitoris pracedat, ©o Becialis Sequatur, five pracedat /pecialis, $\sigma$ Jequatur gener alis. Atque etiam, five obligatio pofterioris creditoris fit Becialis of generalis fimul, vel ßecialis, aut generalis tantum.
27 Legis 2. C. de pig. \& hypoth. decifio procedit etiam ex caufi dotis: ficque pignus 及pecialiter obligatum pro dote, eft prius excutiendum, antequam agatur ad bona generaliter obligata. Et in dubio prefumitur, hypothecam Jpecialem effe
fufficientem ad fatisfaciendum prioi nifi ille probet fatisfaciendum priori creditori,
29 Creditor utrum concrarium.
Ceaitor utrum poffit bona majoratus, fibi ex Regia
facultate /pecialiter obligata, exigere, fantibus aliis bonis liberis, qua tamen aliis creditoribus obligata funt, of etiam eidem generaliter Ubi obfervationes, atque refolutiones Ludozi. lime proferuntur, ac etiam Azevedi placitn Momemorantur.
30 Et Moline ipfrus rationes tres pracipue expenduntur, \& eisdem nove, ov vere refpondetur.
3 I Contraria quoque aliorum bujus Regni Interpretum opinio recenfetur.
32 Ac pro ea, © contra Ludovic. ip fum Molinam fortifzima, of concludentia fundamenta expenduntur, que opinionem contrariam defendi debere,
evincunt manifefte. evincunt manifeftè.
Quod latius bic offenditur, or Senatus Regii Hißalenfis definitio proponitur.
33 Legis 2. C. de pignor. \& hypothec, decifio non habet locum, quando à contrabentibus aliter ca-
vetur ßpecifice.
34 Vel cum adeft claufula, ita tamen, quod Jeciatis hypothecia generali non deroget, ơ è converfo,
vel alia fimilis.

寝N caufa, \& lite, quæ vertebatur in Senatu inter creditores Stephani Lopez de Cabrera, \& D. Joañis Lopez de Cabrera, filii ejus ex una parte, \& D. Luifam de Salzedo, uxorem quaftiones excitabantur, de principaliter dubia, \& plex adfuit Senatus Regii Hippalenfis de \& tridecifio, \& ingenti fudio Hilpalenfis definitio \& \& poftmodum à me actum confideratione tunc, tus decifiones, quæ furturn eft, ut ipfiufmet Senanon parum conducunt, \& matis cafibus, \& negotiis funt, traderentur hount, \& maxime utiles effe pofceffitatem, \& frequentiam inferunter ipfarum nequamvis contiguè ad capita preredent hoc loco, fequantur.

Primo itaque loca dubitari contigit, utrum di Ctum maritum ad inopiam, \& contigit, utrum diniffe, five male uti fubftantia fua incertatem devefum reftituendæ dotis conftante inccepiffe, aut caniffe diceretur, ut vivente conftante matrimonio evecadem repeti poruiferte quoque ipfo marito, dos l. fi conftante, ff. follut, ficque locus effet decifioni In quo Senatus folut, mat, cum fimilibus juribus. conftante matrimo pro certo habuit, \& definivit, dotis repetitionemio ipfo dictam D. Luifam ad
Foan, del Caftill, , , ugotid, Controve, ficque $\&$ cum
aliis rere. majoratus à patre fando, utrum mulier ipfa, quæ fpeciali hypotheca; \&ex penftituti bona habebat ex ter ipfam, \& di ace pactis matrimonialibus in\& folemniter cele maritum, \& patrem ejus initis, hypothecata, bona ratis obligata, atque fpecialiter riti generali hypothece, \& obliation ejusdem maconventione partium; a obligationi fubmiffa ex obligatis incipere, \& in bonis majoratus fecialiter bera devenire tenex in defectum eorum ad bona lifterioribus, quibus end precisè, ne creditoribus pota, damnum irreparabile bona libera erant obligacum iidem omnes debitis aded inferatur. Utpote rere debeant omnino, fi à fuis defraudentur, \& caincipiat. An vero è contrario ex nis liberis exactio atque peculiari, \& fpecifica pario natura majoratus, ventione, five pas inca partium earundem contoris ejusdem majoratrimoniali, \& primi inftitubona majoratus devenires conditione non aliter ad norum omnium liberore liceat uxori, quàm in botabatur in terminis dubum defectum. Sicque excivici Molinæ, de fuit femper, ut in null iple anceps adeò, \& dubius tia, fed modò unamila firmiter permanfiffet fentenutrum inquam uxor ago aliam videretur probare; exactionem dotis cor agens ad reftitutionem, \& inopiam mariti, \& bona majoratus fibi difpofitione primi in facultate Regia, vel ex ftantibus aliis bonis liberis, toribus obligata funt meritò \& juridicè definive quo etiam Senatus ipfe dum, nec aliter ad binivit, a bonis liberis incipienquàm fi bona ipła libera deficiant. Tertiò denique\& ultimò dunt. utrum ex provifione, five exprabatur in Senatu, Hißpalen: ventionenon debeat effe locus exprefla partium con- /is Regii pign.6 hypoth. ficque ea conftitutioni d.l.2. C. de Senatus hentium locum non obrinetitutio ex pacto contra+ decifiones partem affirmativam fuftinuit, quo etiam Senatus quatuor tium, miagis quàm æquituit, conventioni par-egregia, rens: nam in eisdem paetis legis ejusdem adhafervari debent \& firmitis matrimonialibus, quæ Conftantini, C.de naturalibus obtinent, ut in 1 . Divi de filiis natis ex matrim alibus liberist. I . ubi Doctores, ǹati, fi de feudo def and morgan. contr. c. I. I. filii agnat. l. 24 eudo defunct. contentio fit inter domin. \& 505. Gul. Benediet it. 4. Guid. Pap. decif. 267.0 verbo, duas habens filias, Rainuntius, de teffamentis, cx n. 162.Angulus inas, n. 197. Menoch. in conf. I. n. 5. \& l. 1 I.glof, IO leges meliorationum,!.2.glof.2, judicatarum giof.10.n.12. Anneus Robertus, rerum convent. lib. I2. tit. 33 ate Mantica, de tacit. Coambig. claufula fequ.ir.33. inter alias adjecta videtur go con condicion, Item eftablezco, y fundo efte mayor azCabrera mi bijom que fi el dicho don $\mathcal{F}$ ran Lopez de cafo, de auter de reftituir in hijos legitimos,o viniere otro fennora D. Luyfa de Salzedo, que recibe con la dicha tantos bienes libres, de gue, y no tuviere, ni dexare faltare por el todo, e que la pueda pagar, lo que a $\sqrt{2}$ defte mayorarao, e por la parte, se pague de los bienes del dicho mi bijio, e no a falta de los dichos bienes libres co los bienes, y rentas de efte mayorargo obligd e hypothereftitucion de la dote, como à la paga de lest a la paga, e Ad primum itaque articulaga de las arras. mittendum erit ante alia, alum deveniendo, prerepeti non poffit, nifi poft folutum matrimoniter l.2. in principio,ff.foluto matrim Adeo matrimonium, te matrimonio, maritus etiam volens, quod conftantem reftituere uxori, Tamen id femper i, thilic. C.fi dos conftante matrim. tos, ut locum haberet, quamdium per Jureconful-

## 234 Quotidianarum Controverfiarum Juris. Lib. IV.

\& haberet bona fufficientia ad exactionem dotis. Si enim pauper effet, uxori etiam conftante matrimonio concefferunt, ut dotem repetere poffer; ficuti colligitur ex textu, in 1 . fi conftante 25 . in principio, f. Joluto matrimonio , l. Servum 21 . ff. de manumifionibus, $l$.29. titulo undecimo, partita quarta, ex quibus juribus unanimiter adnotarunt Interpretes noftri, dotem conftante matrimonio reftituendam 5 uxori,fi maritus ad inopiam tendit. Prout ex ipfis juribus tradideruntBartol.Bald.Paulus,Alexander, Romanus, Jafon, Ripa, Ruinus, Claudius, Crotus, Corrafius, \& communiter Scribentes, in ditta l. fi conftante, ubi Pet. Barbofa, n. I. utrumque deduxit, \& materiam fingulariter explanavit, atque illuftravit.

Exornarunt quoque, atque explanarunt materiam eandem Ancharan, in conf. 11 9. . in conf. 307.

Paulus Caftrenfis, in conf. 230. lib. I.
Signorolus, in conf. 135 . Paterfamilias, per totum.
Socin. jun. in conf.12. lib.2.
Philipp. Corn. in conf. 28 , lib.4. © in conf. 112. n.6.lib. 1 .ubi fingulariter inter alia adnotavit, quod non eft locus reftitutioni dotis, five ob inopiam, five ex alia caufa, nifi conftet dotem fuiffe numeratam.

Marc. Anton. Natt, in conf.81. iib. I.
Roman. in conf. 392.
Nicol. Boër, decif. 6I. num, 14 .
Jacobus Puteus, decif. 26 5. ex n.1. cum feq, in 3 . parte.

Marthæus Afflic. decif. 199. num. 1. \& feq. © decif. 332 .

Avend. re/p. 8. in principio.
Roger. in tract. de dote, $\mathbb{S} .14$.
Palac. Rub. in repetitione, cap. per veffras, in princip. S.4-

Efcob. computat, 18. n. 10. Єึ 11 .
Campeg. de dote, 3. parte, quaft. 19. per totam.
Joan. Bapt. de S. Blaf. in tractat. de privilegiis dotis, privilegio 285.

Anton. Conftant. de dotibus, c. 6.
Magon. decif. Florent. 125 .
Petr. Greg. in fyntagmate juris,lib. 9, c. 23.n. 19. folio mihi 110 .

Mar. Giurba,videndus omninò,decif. Sicilie 16.
Benitend, decif. 68, ubi modum probationis in-
opiæ tradit: de quo vide etiam omninò And.Gaill.
lib.2.obfervat. 83 . n. 12.613 . Thufc.ex n. 34. ufque
ad numerum 47. latiùs Barbof, in didta l.fi conftante,
ex n.64. ufq. ad num: 72 .
Anton.Fab, ad tit. C. de jure dotium, definitione 2,
© 10.
Octavianus Cacheranus, decifione Pedemont. 62. num. 12.
Steph. Gratian. decif. 194•
Michael Graffus, lib. I. commun. opinion. c. 6.
Francifc.Viv. decif.413.lib.3.
Laurent. Chirco, commun. opinion. centuria 3. concluf. 55.
Maftrill. decif. 132 . ubi an poffit agi viâ executivâ.
Scip. Gentil. latè, \& utiliter, de donationib. inter virum of uxor. lib. 4. c. 22.
Vincent. de Anna, fingulari $597^{\circ}$
Vivius, decif.538. ex n. 8.
Anton. Gomez, in l. 50. Tauri, n.33. ad medium.
Aviles, cap.18. Pratorum, gloffa, qual convenga,
num. 7.
Cornazanus. decifione Lucenfi 115 . © 148.
Jofeph. Mafcard. de probationibus, concl. 575 .
Turçanus, comun. opin. verbo, marito ad inopiam.
Flamin. Chartar. decif.8. 43 - 47. © 56 .
Francifc. Burf. in conf. 56.n. 1. © 2. lib. 1. ubi proponit nonnulla utilia, utrum inquam fidejuffor de reftituendo dotem in omnem cafum ${ }_{2}$ non tenea-
tur viro vergente ad inopiam, licèt contra maritum agatur, de quolatiùs Barbofa, in d.I.fi conftante, n. 54 . Deinde, utrùm difcuffio contra maritum ad inopiam vergentem requiratur, antequain pro dote contra tertios agatur: De quo latius agit ipfe Barbofa, ex num. 58 . cum Jeqq.

Denique agit \& tertiò Burfatus ipfe, utrùm maritus ad inopiam tendens, non habeat beneficium, ut teneatur in quantum facere poffit: de quo latius Barbofa, in l.maritum 13 .ff. Soluto matrimonio, n.33. nam in ditta l.fi conftante, quaftionem non proponit.

Malvaffia, in conf. 13 . ex num. 7.
Petrus Surdus, in conf. 114 , num. 17. lib. 1. \& in conf.326.n.22. lib.3. ubi quod maritus confitendo fe vergere ad inopiam, ut uxor recuperet dotem, non nocet creditoribus: \& idem decif. I $\$ 6$. num. 10.

CardinalisThufcus,practicarum conclufionum juris, tom.2. littera D. concluf. 762 . ubi vide numero 10. poft Afflitum, fi mulier habeat fidejuffores pro dote, an procedat decifio diffa l. fi conft ante, \& junge Jafonem, ibidem,num. 13 . cum feq. Urfillum in addit. ad decifionem Afflitis 320 . \& intellige propofitum dubium, quando mulier pro reftitutione dotis habeat fidejulfores, ficque eam quaftionem effe diverfam ab alia, utrum inquam maritus offerendo cautionem, \& fidejuffores, excludat remedium ditie $l . / . \delta$ conft ante. Dequa vide Barbofam ibi,ex n.23. Gn.29. \& in dubio fuperiori, vide verba illa Burfati, ditto conf. 56.n.1. in principio, ibi: Poffet tamen contra eum agi, efto quod correus alter vel fidejuffor de dote reftituenda, dives effet. Vult namque apertè Burfatus, non excludi beneficium ditte $i$. etiamfi mulier à principio habeat pro dote fidejufforem divitem.
Denique eandem ditte l. fi conftante, materiam explicavit magiftraliter \& diftinctè Andr. Gaill. pradicarum obfervat. lib.2. obfervatione 83.84 .685 .

Et Bernardus Grævejus, additionator ipflus exornat omnia, quæ dietis tribus obfervationibus proferuntur, ex fol. 239. \& vide concluf. 92. fol. 266.

Dicta autem obfervatione 83. num. 1. premittit ante alia Gaill. id quod diximus fuprà num.2. © feq. quod dos regulariter conftante matrimonio repeti non poteft, \& affignat rationem; quia dos oneribus matrimonii defervire debet, $l$. fi pater, in fine, ff. de jure dotium, © in l.pro oneribus, C. eodem titulo. Deinde ftatuit nim. 2. quod ifta regula fallit, fi maritus conftante matrimonio ad inopiam vergat, qualitercunque hoc fiat; \& reddit rationem, quia quoad actionis exercitium; five dotis exactionem, à pari procedunt, matrimonium effe diffolutum, vel maritum conftante matrimonio ad inopiam vergere, prout comprobat $i$ ibidem. Rurfus, \& materiam ipfam profequitur, \& num.21. magiftraliter explicat, maritus quas exceptiones uxori doterm repetenti objicere poffit. Et ditta conclufione 84, agit etiam, utrùm mulier obærato marito fcienter nubens, dotem conftante matrimonio repetere poffit. Et conclofione 85.7 utrùm maritus locupletior factus, dotem ex caufa inopiæ-reftitutam, repetere poffit. Et de his,\& cæte- 8 ris aliis, quæ tractat ipfe Gaill, videndus erit omninò Bernardus Grævejus (ut dixi) lib.2. ditta obfervatione 83.84 . © 85 . ex folio 239. ufque ad fol. 247 . Et notandum unum fingulare, quod adducit ibi, confideratione 2. d. concluf. 83. an dotis repetitio ob vergentiam mariti ad inopiam competat quandocunque, an verò intra deceniium tantum poft cognitam vergentiam. De quo etiam Hieronymus C C vallos, quaft. 3. num. 6.

Cum igitur hæc ita fe habeant, \& dos conflante matrimonio repeti poffit, fi maritus ad inopiam vergat (ut adeò plenè remanet comprobatum) confequens quidem fit,Sen. Reg. Hifp.itajuridice, \& mecitò ftatuiffe in cafu profenci (ut dixi) acjus repeten- di

## De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. XXVI. di dotem uxoriconceffiffe: idque quocunque modo

jura in hac materia loquentia, \& diverfas Interpretum noftrorum fententias accipiamus, Qualibet namque ipfarum admifsâ, five legis Partice intellectu, littere ejus admodum convenienti, recepto; razt, obfervandum duxi necef ut diftinctius appareat, obfervandum duxi ineceflariò, quod ad fieiendum, à quo tempore incipiatcurrere dotis exattio, \& reftitutio uxori propter inopiam mariti, tria diftinguenda funt tempora, in quibus diverfæ leges circa hoc late fueruft, non quidem fibi derogantes, fed potius fe coadjuvantes, \& ampliantes. Primum igitur tempus fuit jus Digeftorum, fecundum quod uxor non admittebatur ad dotis repetitionem, nifi ab eo tempore, quo evidentiffimè conftaret, bona mariti non fufficere ad dotis exactionem: ita procedit text, in ditatal.fic conffante, If. foluto matrimonio. Secundum tempus fuit jus Codicis, quo lata fuit lex per Juftinianum, qua cautum fuit, ut quamvis maritus haberet bona fufficientia ad dotis exactionemb,\& tamen deducto are alieno,non remanerent ei bona fufficientia ad fuftinenda onera matrimonii, admitteretur uxor ad dotis exactionem, etiam conflante matrimonio: \& ita procedit textus in $1, u b i$ adbuc 29.0'in L.in rebus 30. V. finali,C. de jure dotium, quas utcontrarias opponuntDo ©ores communiter, in d. I. .f. conffante, ut Barbofa notavit ibi, num. 1. Tertium tempus fuit Authenticorum, quo cautum fuit, ut quamvis maritus haberetbona fufficientia ad dotis exactionem, \& ad fuftinenda onera matrimonii, nihilominus mulier admitteretur ad repetendam dotem conftante matrimonio, fi maritus incoepit male uti fubttantia fua: $\&$ ita loquitur textus in antthent. de equalititate dotis, S. illud quoque, collatione 7 . ita ut fecundum Bartolum dici poffit,jure Digeftorum plenè confultum fuiffe mulieri circa dotis reftitutionem propter inopiamt mariti,jure autem Co dicis, plenius, \& jure Authent. pleniffimè: ita fane ex communi interpretum fententia poft Bartolum tradidit Barbofa, in d.l.fí conffante, numm. 2. quo loci refert Panormitan.Crotum,Ripam,Corrafium,Rogerium, Anton. Gomezium \& Palac. Rub. Bartoli diftinetionem probaffe: juxta quam(ut vides) planum redditur, fecundo faltem Codicis \& tertio Auth.tempore infpecto, ditum D. Joannem Lopez de Cabrera ad inopiam vergiffe, utpote qui ad dotot exactionem, \& fuftinenda onera matrimonii, dedutto ære alieno, bona fufficientia non habeat, Nam effi majoratum poffideat,\& bona etiam libera nonnulla, numerus creditorum ipfius, \& patris quoque ejus ufque aded crevit, ut vix eazomnia creditoribus antiquis fufficiant, nec oneribusínatrimonii fubeun-
dis dis aqualia remaneant, \& in futurum maximum fubfit periculum, fi dotis reflitutio ftatim non fiat. Idque vel ided certius redditur, quod erfi dictum
D. Joannem bona majoracus D. Joannem bona majoratus, ac etiam bona libera uxorem : nec etiam bona fufficientia ad dotis exaEtionem, \&ad fuftinenda onera matrimonii, etiam deduto àre alieno, fupereffe fufficeret, ex quo male uti fubftantia fua cceperit, juxta text, ind. S. illud, ex cujus decifione tollitur omne dubium,quod autem male uti coperit fubftantia fua, inferius conftabit.
Juxta alteram quoque \& fecundam Scribentium tionem, dm planum etiam redditur, ob eandem rationem, dotis repetitioni\& exactioni locum fuiffe in
cafu profenti hodie non reentice confante matrimonio, utpote cum hiodie non requiratur, maritum effe inopem, ut muquod martitus incipiat dotis reftitutionem; fed fatis fit, obfervavititulo incfapiat in malial uti fubftantia fua; ficuti ftere : \& Glofla prima, in d.fic conftante, verbo, non nuff
 inclio ontes, que inguuit, quod texx. ind d quoque, verbos'

in d. I. wbi adhuc, concordant, corrigitur tamen per text, in d. 5 . illud, ubi infpicitur duntaxat, an maritus incipiat male uti fubftantia fuaz, non verò requiritur,quöd inops fit. Et idem videtur aperte probari in l. 29 . tit. I1. partita 4 . ut infrid dicam. Solutionem autem, \& fententiam Gloffie effe magis receptam teftantur Alexander, Jafon, Claudius, Campegiuss Gomez, Gregorius, Coftanus, Benintendus, Burià tus, \& Puteus, quos refert Barbofa, in d.l. . fic conffantes num. 3. in fine, in verfic. explofad igitur: \& ultra eum probarunt eandem fententiam omnes ferè juris Interpretes, quos in inisioio bujus cap. recenfui: Andreas
 n.11. ubi inquit, quod fufficit, quod maritus jami incipiat labi facultatibus \& male uti fubflantia fuas ; noviffimo jure Authenticorum, $e x$ d. §. illurd, nec requiritur,quod folvendo non fit; proinde quod provida mulier tantifper expectare non debet, fed in tempore fibi, liberifque fuis profpicere.
Quod fiad tertiam deveniamus Barbofxe ejusdem fententiam, qui \& communem improbat diftinctionem Bartoli fup. relatam, \&c fecundam Gloffaruina non admittit: adhuc idipfum definiri debuit, quod Regius nofter Senatus definivit, utpote cùm jpfe quamplurima contra dietas coñunes fententias pona deraverit, \& contenderit, textum in d. .l.fi conffante, \& in d. I. ubi adbuc, non corrigere Authent. de aqualitate dotis,d. S. Sillud, collatione 7 ,imio omnia jura unum \& 2 idem difpofuiffe, five in unum, eundémque finem intendiffe. Quocirca fatuitn. 4 . in verf. quare ego: On n. s.in fine in verf. quare magis: © 1 n .6 .6 , in fine, On. 9 . quod in eo articulo, à quo tempore incipiat competereatio mulieriad dotem repetendam,leges Codicis,ff.\&aauthent.nullam habeant inter fe difcrepantiam, imò attento effectu idem importent: : \& ita Jureconfultum ind.l.l.f conffante, conifideraffedotem, tanquamrquid diverfum à facultatibus mariti, ex ra-
tione tione h.quamvis 78.ff. de jure dorium, \& voluiff in hac materia effe confiderandum,utrum facultates mariti quocunque modo confiderate, fufficientes fint ad dotis folutionem : \& runc uxor non poffit dotem repetere: fivero non fint fufficientes, ut ex illis dos poffit obtineri,concedatur mulieri dotis reperitio, ur videtur probare text. in l. froum, 21 . ff. de manumiffion, \& agnofcunt Baldus, Novellus, Jafon, \& Crotus, quos ipfe Barbofa refert $n$. 6 . infert ibid. quodd quamvis maritus habeat bona, ex quibus poffitfarisfacere creditoribus, \& tamen facta ea fatisfactione, non fuperfunt ei bona, ex quibus dotis exactioni poffit fatisfacere, competit mulieri repetitio dotis : textus autem in d. autbent. de aqualitate doris, $I$. illud, quod nihil circa predicta innovaverit, fed potius ab illis receperit declarationem : fiç̧̧ue verba illa. Inchoante male uti fubffantia fua: debeant intelligijuxta d.l. .ubi adbhuc, explicatam, ut fup. ut fcilicet dicatur maritus male uti fubtantia fua, ab eo tempore, quo conftiterit, ipfius faculates non fufficere ad dótis exactionem. Etheccin effectu Petr.iple Barbofa, ex $n .2$.ufque ad $n .23$. diffufa, \&c longa ferie deduxit, ut non facilè ad fummam, \&\& refolutionem certam reduci valeant, proute nunc reducuntur.
Verè tamen ejusdem Authoris placitis, \& oblervationibus nec mens, nec animus meus conquiefcit, \&comunibus potiùs, \&recepris fententiis adharendum putarem, cum cafus fe offerret (proutSenatus fecit juridicè) nec de facili abe is recedendum in actu practico admoneo. Utputè cùm textus, in diito $\mathbb{S}$. illud (utcunque verba retorqueantur, \& confiderationes illee Barbofe, ex $\pi$. 9 . cum tribuns feqq. eliciantur) negari non poffit, quin aliquid de novo,\& prater decifioniem jurium antiquorumin induxerit, prour utraque Conmunis intellexitunanimiter: nam fiad ipfajura antiqua fe referret, aut ita pariter ftatuere intenderet, non eo loquendi genere ufuis fivftet: nece
adeo principaliter in confideratione habuiffet, quod male uti fubftantia fua inchoaffer maritus, cum male uti inchoaffe ipfum, contingere, ac verificari valeat, etiamfitunc viri facultares ad dotis exactionem fufficerent, cum in pofterum probabiliter timeatur, ne non fufficiant, ficque plenius confulere dotibus, neceffarium omnino fuerit.
Pofito autem, quod Barbofe ejusdem contra communes Dottorum refolutiones fententia, in puncto juris obtinere poffet, de quo valde dubito; adhuc Senatus rioftri definitio rectiffima ratione juris, atque ex ejusdem Authoris placitis procefffift. Statuit namque iterum dition num. 13 . ut aliter \& tertio modo contrarias opiniones concordet ; regulariter in articulo predicto, quando maritus dicatur vergere ad inopiam, ftandum effe regule dittal. 1. i conffante, explicate ut/uprà.Limitaritamen regulam candem, quando maritus ita abufus eff fubftantia, ut \& bona propria, \& dotalia diffiparet fine fpe recuperationis: nam in his terminis (inquit ipfe) conceditur mulieri repetitio dotis ab eo tempore, quo predį̂to modo maritus incexpit male utifubfantia, ex textu in dito SS. illud quaque.

Cxterum hecconcordia, quamvis cafui prafenti mirè conveniat, quo maritus prafatus, non modo propriis, fed etiam dotalibus bonis malè uti inchoavit, ut ex actis proceflûs apparet: nimis tamen reAtringit decifionem textus ind. . 5 . illud $d$; imo inanem eam reddit. Ea quoque fimul requirit, ut locus fit decifioni ditorum jurium, qux Interpretes omnes noftri nufquam requirunt, \& quuæ legisPartitæ decifioni refragantur adeo expreflim, utipfa attentâ fuftineri non valeant ullo pacto, ut ftatim videbitur. 14 Juxta aliorum autem interpretationem; \& concordiam (que quarta erit in propofito articulo fententia, coppinio) indubitatum equidem erit, Sena-
tum noftrum do flante matrimonio prafata uxori conceffiffe juridicè, nec fervando legis partite decifionem, aliter ftatuere potuiffe, ut mox dicitur. Cumanus ergon.9. Caftrenfis num. $4 . \&$ Duarenus, ad finem, in d.l.fic conftante: concordant hoc modo opiniones contrarias, quod textus, in dizto $\mathbb{S}$. illud quoque, procedat, quando maritus culpa fua capit vergere ad inopiam, ut quia ludendo, vel prodigaliter vivendo,non bene adminiftrat res fuas; ; tunc enim admittenur ad reperendam dotem mulier : quia probabiliter timet,
quod in futurum efficietur non folvendo, quantumcunque attento prafentiftatu idoneus effe videatur. Sed ubi cafu fortuito ccepit vergere ad inopiam maritus, non admittetur mulier ad repetendam dotem, nifi ab eo tempore, quo conftiterit, mariti facultates non fufficere ad dotis exactionem, juxta text. in d.l. fi conftante, quam concordiam \& tenuerunt Gloffe, \& Bened. de Publ. \& Palacios Rubios: \& videtur probare, l.29. tit. 1 1.partita 4 . ut notavit ipfe Bat-bofa, in eaden l.fic conffante, num. 10 . in verfic. invenio tamen, qui tamen n.11. © 12 . per totum, conflanter improbat eam: Etquamvis in terminis juris etiam communis defendi poffet Cumani, Caftrenfis, \&\% predictorum relata concordia (prout ipfi loquuntur) rationibus etiam in contrarium confideratis per Barbofam, fatisfieri concludenter : cum vere non modo intentioni,fed etiam verbis ditti $\mathbb{\$}$. illud, ibi: Inchoante malè uti fubftantia fua, mirè conveniat; idcirco, atque confultò omittitur, quod diatal. partite 294. contrarietatem omnem diluerit expreffim, \&ubicafu fortuito coppit vergere ad inopiam maritus, etiam ab eo tempore, quo conftiterit mariti faculates non fufficere ad dotis exactionem, noluerit mulierem admitti ad reperendam dotem : ficque Cumani,Caftrenfis, \&\& Duareni concordia recipitur in ipfa $l$. Partite, dummodo tollantur verba illa, qua addiţBarbofa: Nifi ab eo tempore, quo conftiv-
rit, dcc. Nam nec ab eo tempore admitritur mulier ex conftiutione ditta 1.29 . Partite, ubi cafu fortuito ceepit vergere ad inopiam maritus.
Id autem ur evidentius
Id autem ut evidentius, \& ad oculum appareat, is circa verba ditata $l$. parritra infiftere, cùm Scriptorum Vide alia omnium hujus regni nullus hattenus infirtat, necef- in bac farium erit omnino: fic etenim jus, in quo verfamur, materia dilucide fciri, \& explicari valebit, \& quando juxta in fine, in leges Partite maritum vergere ad inopiam, ut dos addit ad reperi poffit, conftante matrimonio, dicatur, radici- iffad cap. tus explanabitur.Conditores ergo ditatal.26.tit.11. partita 4 . in hunc modum loquuntur: Baratador, è deftruidor fejendo el marido de lo que vuiere, de manera que entendieffe la muger, que venia el marido a pobreça por fu culpa,a $\sqrt{2}$ como ofifucfle jugador, oे vuieffe en $f$ iotras malas cof tumbres, porque diefruyeffe lo fuyy olocamente, $\sqrt{2}$
temice $t$ temiere la muger, que le defgaftara, te malnetera fu doqe, puedele demandar por jufficia, que le entregue della, $\boldsymbol{\delta}$ que le de recaudo, que la non enaggene, ó que la meta en mano de alguno que la guarde, è que gane con clla derechamente, $\sigma$ de las gananciuss guijadas, e boneftas que les
de delle de dellas onde vivan, 6 efto puede bazer en efta manera, maguerdure el matrimonio.
Ethatenus in prima parte, in qua (ut vides) adè evidenumifime cotibus prof peeturet maritum ad, ut non dicatur, if fe, prout dicitur in d. . L.f c conffante. Sed opinioni, credulitati uxoris totum hoc videatur religum: di citur namque, demanera que entendiefel la muger. Et iterum, fitemiere la muger, ficque loquitur, quando in dubio verfatur, nec de inopia mariti certa eff, ifive quando evidenter adeo non confat, prout in eadem $l$. ji conffante, requiritur; quamvis (utego arbitror) negari non poffit, quin judicis arbitrio id definiri debeatex tempore,\& ad juris regulas \& doctrinas reduci id, quod opinioni, vel credulitatiuxoris videtur relifum : aliàs namque extra cafum etiam , \&\& intentionem legis ipfius, liberum effet uxoricuicunque exigere dotem conftante matrimonio, vel eoे tantium, quod crederet, aut timeret in ditata 1 . expreffum; quod effer maximum abfardum, \&\& his omnibus contrarium, que in probatione inopia, aut ufus mariti Doctores illi requirunt, quos ad initium hujus cap. commemoravi.
Deinde, il verum amamus, \& verbis expreffis ejus 1. adhæremus, fateri oportet, legen eandem Partite in confideratione non habuiffe, an bona mariti fufficiantad dotis folutionem, vel exaztionem; nam etfí \& maximè fufficientia effent, adhuc lex illa confulit uxori, ut baratador, édeffruydor feiendo el marido de lo que vuiere, poffit flatim uti remedio dixfal l.fic confan$t e$. Et dotem exigere, ficque cum verba ditta, l.conveniant etiammarito, quiad dotis folutionem habet bona fufficientia, imo \& ci, qui ampliora, \& major:'s quantitatis bona obtineat, modid, fea baratatador, édefrryddor; convenit quoque legis ipflius difpofitio, ut
fub ea comprehendarur pracisé ; in quo equidem fub ea comprehendarur precises ; in quo equidem lex ea Partite, \& f fententiam Cumani,\& Caftrenfis, \& fequacium fequutaeft (de qua fuprà)ac etiam amplexa rationem illam, quia probabiliter timet,quod que attento prafentii fatu id oneri efformincurSequuta quoque eft communiorem Gloffarum, $\&<$ Interpretum noftrorum fententiam, relatam /uprid n. 11. quod poff jura Authenticorum non requiratur, maritum effe inopem; fed fatis effe, quod ipfe incceperit malè uti fubftantia fua. Sequitur etiam, remedium pinguius in hoc datum mulieribus per jus Authenticorum. Erant enim prodita alia remedia, ut utrumque retè advertit Gregorius Lopez ibi, verbo, $f i$ fuefle. Etipfum exemplum tradideruns Cumanus, Caftrenfis, \& fequaces (ut/fupra vidifit) ut ita lex ipfa videatur eorum fequi fententiam, $\&<$ vefligia, praterquamt in eo, quod fuprà annotavi: $\&<$
cum ea l. Partite convenire videtur Maftrillus decif. 132.exn.3.ufq. ad 8. ubinon attendit, an dives, vel pauper fitmaritus, fed an fit fufpectus, de dilapidatione. Et fpecificè Curia Philippica 2. parte, del juyzio executivo, If. pedimiento. num. 7. ibi, durante el matrimonio, Et ibi, mas aunque otra ocafion.
Denique inquit eadem l.29. partitr, in fecunda fui parte, in hunc modum. Mas $f i$ el marido fueffe de buena provifion en aliñar, è endereçar lo que ovieffe, é non malmetieffe lo fuyo locanente, fegun que es fobrediclo, masqne vinieffe a pobreza por alguna ocafion,non podria la muger demandar la dote, mientras que duraffe el matrimonio. E en tal razon como efta fo entiende lo que dize el derecho, que la muger que mete fu cuerpo en poder de fu marido, que nol deve defapoderar de la dote quel dio.
Ethactenus in fecunda parte, in qua etiam apertè denotatur, nufquam eam legem in confideratione habere, quod maritus habeat bona fufficientia ad dotis exactionem, vel non habeat; fed principaliter inquiri, an male uti fubftantia fua inchoaverit, vel non inchoaverit, ut uno cafu concedatur remedium diCtarum legum; altero verò denegetur ob rationem illam, è en tal razon como efta, \&c. Indeque fatuitur unum exprefsè, cujus contrarium ex communi Interpretum placito receptum fuerat unanimiter; $\mathbf{v i}$ delicet, quòd etiamfi maritus fine culpa fua ob infortunium incidat in paupertatem, five incipiat vergere ad inopiam, competat mulieri repetitio dotis, ficuti obfervavit Barbofa; \& ob id Cumani, \& Caftrenfis rejecit concordiam in dictal. fi conftante, $n$. 1 I. Contrarium autem dictal ex Partitæ quafi in neceffariam confequentiam prioris decifionis primæ partis, ftatuit, non modò juridícè, fed etiam æquè: \& in hoc dicit notandam illam legem Gregorius Lopez ibi, verbo, maque vinieffe. Ex qua (utego confidero)Cumani ejusdem diftinctio probatur in omnibus, \& juris communis dubia, atque Interpretum contrarietates, ita exprefsè diffolvuntur, ut amplius dehujus regni lege, five expreffa conftitutione ambigi non valeat, certumq́ue fit, dotem conftante matrimonio repeti poffe, fi maritus malè uti cceperit fubftantia
Quod autem in cafu prefenti uti malè inchoaverit prefatus maritus, non modo ex his, quæ numeris pracedentibus adnotavi, fed ex aliis quoque duobus deducitur manifefte : ac primum equidem, quod ipfemet maritus fideiuffionis actum, ac maximè pro patre fuo fæpè exercuerit, pro eo namque fidejuffit pluribus vicibus, \& pro aliis etiam; maritus autem fi fidejubeat, fæpè dicitur vergere ad inopiam, \& malè uti fubftantia fua, \& poteft uxor conftante matrimonio dotem repetere: ita fanè fcripfitSurdus, in conf. 11 4.num. 1 s.lib. r. qui citat Angelum ita dicentem, in l. perfonam, If. I. per illum textum, ff. de pactis.Alexander in terminis, in l.fi conffante, num. 14 . ubi Jafon, n. 158 . Baldus Novel. num. 48 . Crotus, in repetitione prima, num. 22. If. foluto matrim. Palacios Rubios, in repetit. cap. per veftras, $\mathscr{I}$. $18 . \mathrm{n.9}$. \& ultra eum Andreas Gaill. prafticarum obfervat. lib. 2. obfervat.73.n. 15 . ibi: Tertio, fi facilis fit in fidejubendo, is enim malè dicitur uti fubftantia fua, bv ad inopiam vergere, quipro aliis frequenter fidem fuam interponit : quod eft fingulariter notandum, fecundum Alex. © Fafon, fupra. Petrus Barbofa,3. parte, l. prime.ff. Soluto matrimonio, num. 58. ubiadjicit, quod fidejuffio ex fe, cenfetur actus damnofus,\& onerofus, ut in 1 .ait Pre${ }^{\text {tor }}$. 7. S. non folum, \& ibi Gloffa, in verbo, doceat. ff. de lib. I Moribus. Et per Surdum, diťo conf. I 14 . ex num. 5 . fapit fultritios de Efcobar, comput. 16. n. 8. ubi quad fuprà infert, quod , adminiftratione habens, non cenferur habere ad libera quod poffit pro aliis fidejubere, quia tunc diceretur magis diffipare bona, quàm adminiftrare, ut colligiomnino.
l.3 ex mente diata 1 . in per fonam, $\mathbb{S}$. I. ff. de pactis, of l.3.S. fi fuius, ff. de peculio. ©l. fervuls infcio.ff. de fidejufloribus, \& profequitur Cotta, Caballinus etiam, quos ipfe Efcobar recenfuit, \& nam. 9. adnotavit, quod tidejubens, dicitur male uti fubftantia fua; claufula $4 . \mathrm{glof}, 26 . n .13$. 6 nonnulla, de pact.naptial. Demum\& 26. n. 13. 62 20. fub ufuris frequenter accipit, dicitur fubftantia fuia male uti, quia ufuræ voraces funt, \& exhauriunt fa cultates hominum, text, in funt, \& exhauriunt fa4. eod, titulo. \& cum Jafone, \& aliis, in in termp. diftel.fi conftante, annotavit Andreas $G$ aill terminis obfervat. lib. 2. dicta ob ervat. 83, num. 16. practicar. dixerat $n .1$ 3. ad inopiam vergere, \& male uti fubItantia fua, dici eum, qui accepti \& expenfi nullam rationem habeat, fi fupra vires patrimonii fumptus faciat, \& plus confumat, quàm eft in facultatibus, \& annuis redditibus: \& Ciceronis locum expendit.
Et hactenus de his, \& de prima Senatus definitione; qui tamen etfi dotis reperitionem mulieri concefferit, non tamen integrè, fed in ea dumtaxat quantitate, quam verè numeratam fuiffe conftititex inftrumentis, \& actis proceffüs. In ea verò parte, de cujus promiffione, \& non de vera numeratione apparebat, tamerfi eidem mulieri jura fua refervaverit contra maritum, \& ejus hæredes foluto matrimonio, reftitutionem tamen non conceffit de jure, cum Comm eft ; atque ex his conftat dilucidè, que Quod attinet in initio bujus cap. adnotavi. culum, ut diftinctius proced fecundum dubium, \& artiprimoloco, legis 2 . C. depignart, obfervandum erit fingularem effe, \& notabilem ad hypoth, decifionem qui habet fee, \& notabilem ad hoc, quod creditor, qui habet fpecialem, ac generalem hypothecam, tenetur prius ex bonis fibi fpecialiter obligatis debitum exigere, nec poteft pofterioribus creditoribus contradicentibus, ad bona generaliter fibi hypothecata recurrere, nifi in fubfidium, bonis fcilicet fpecialiter obligatis ad debiti exactionem non fuff, cientibus. Ita fane ex eo textu deduxerunt omnes Scribentes communiter, tam in eadem, l. 2 . quam aliis multis in locis, quos referunt, \& materiam exornant, atque declarant latiffime..

Negufantius, de pignoribus, in fecundo membro quintepartisprincipalis,n. 5 I . W in I .membro 8.partis n. 20. Didac. Covar, variarum, lib. cap. 18. ubi vide Petr.Paul.Parifius, in conf. 50. ex num. 31 1. cum feq ,
lib. 1. Oo in confil. 103 . num. 13 . © en fequent. lib. 3 . Aloyfius de Leo in eadem, l. 2 . Magonius, decifion. Florentina 124 -
Rolandus à Valle, in conf.36.lib.4.
Nicolaus Boërius, decifione 332. Cremenfis, fingulari 54 .
Puteus, decif. 37 . lib. I.
Oetavius Cacheranus, decifione 152. ubi vide
Vincentius de Franchis, decif. 5 .
Hieron. Gabriel, in conf. 41 . ex n. $5 . c u m$ feq. lib. I.
Ludovicus Molina, deHißan.primogen.lib.4.c.7, num. 21 . cum feq.

Ofafcus, decif. 159. num.7.
Petrus Surdus, decifione 44. per totam, of in confilio 495 .lib. 4.
Joannes Gutierrez, practicarum lib. 3. queft. 93. num. 13. Latius in conf. so. per totum, ubi repetit omnem materiam.
D, Francifcus Sarmientus, felectarum lib. 7- cap. 5. Velafques Avendannus, in l. 46. Tauri, glof.9. ex num.6. cum feqq. © de cenfibus, cap.96. ex num, 9.
oै cap. 23 . num. 15 . of cap. 23 num. 15 .
Alphonfus Azevedus, in conf. $38, n, 27$. \& eqq.
Gque in finem confili.

Pater Ludovicus Molina, toin. 3 . de juffitia ójuure, dijp. 653 . numi.6. © 7. fol. 693 . Fontanella, clauful.a $5 . g$ gof. 18. p. 2. num. 86. Alexander Trentacinquius, variarum refol. lib. 3 . titulo de pignoribus \& 'rlyp. .refolut. 5 . per totam. fol. 227. abi vide omnino.

Steph. Gratian.in addit, ad decif. $25 . \mathrm{Fr}_{4}$ 2.dif cept.
lib. I. cap. 38.
Anton. Faber. conjectur. Iib.6.cap. 13 . © definit. 8 , ad titulum, C. de pignoribus, decad. 6. evrore 3.6 4 . fol. 117 . Ó $\int e q$.

Alexander Raudenfis, de.Analogis, lib. I. cap. 33.ex 22 num, 1. ufque adn. 18 . ubi vide omninò articulum illum, quando hypotheca fecialis tollat generalem.
Joan. Pag. in fuis arreftis, titul. des hypotheques, arreft. 3.
Jacobus Cujacius, recitation. Solemnium in libros Codicis, ad titul. C. de pignoribus, in l.prima, fub qualegit legem, 3 . fol, mihi 862 . $<863$, in verfic. quaftio bujus leg is 2.
Cardinalis Thufcus, practicarum conclufion. juris, -littera $H$, concluf. 117.

Joan.Grivell. decif.79. Senat. Dolani. Ex his autem authoribus, \& comunioribus Interpretum pla23 citis (ut alia protermittam, \& ea duntaxat attingam, quæ ad propofitum noftrum, \& confirmationem decifionis Senatus attinent) ea deducuntur unanimiter. In primis,d.l.2. De pignoribus, decifionem introductam fuife ron favore debitoris, nec hæredum ejus, fed fecundi pofterioris creditoris: ideo quando agitur contra debitorem, vel hæredes ejus, opponi non poteft exculfionis exceptio. Etita poft Didac. Covar. \& alios rectè deduxit Petrus Surdus, difta decif.44.n.10. Joan. Gutierrez, lib. 3 . practicarum, dictaqueft.93.n.3. Alexand.Trentacinquius, variarum refolut. lib. 3. titulo de pignor. © bypothec. ditlarefolut. 5.n.8. ibi, Tertio declaratur, non procedere adverfus debitorem ipfum, vel aliquem ex ejus haredibus poffidentem quamibet rem ex his, qua in generalem hypothecam. veniunt, nam non faita excuflione fuper ea re, qua/pecialiter fibi fuerat obligata, poteft creditor agere ad rem fub generali hypotheca comprehenfam alverfus poffefforem infolidum, l. creditoris, ff. de diftraatione pignorum, \&ec. Et idem velut expreffe fentit Molina de Hipangrum primog. lib.4. dito cap-7.n.21. in verfic. quod ear ratione. Et tenuit Cujacius, recitat. Solem. inlib. Codicis ad d. l.2. ubi inquit, quod quæftio diatal:2. fapè ufu venit, \& a gitatur, creditore, fpeciali hypotheca omiffa, excutiente creterabona, que forte funt cariora debitori, aut pretiofiora, vel emœeniora: debitore autem prohibente priùs iri ad cætera bona, quàm fit excuffa fpecialis hypotheca, quem utique magis audiet Judex. Agitatur etiam hæe queftio inter priorems \& pofteriorem creditorem hypothecarum, quo cafulex ip $\int a 2$. id decidit, quod fupra diximus, \& veriùs quidem; nam \& hæc erat vulgaris conventio (utCujacius idem obfervat) id eft, quæ vulgò apponi folebat in contrahendis pignoribus, re certa pignori fecialiter obligata, ac deinde generaliter omnibus bonis, ut ita demum creditor jus pignoris exerceat in cæteris bonis, fide re pignoriobligata fuam pecuniam fervare non poffet : \& iterum in verfic. Sed ut revertamur : ubi inquit, quod lex ipfa 2. decifionem fuam ducit ex vulgari conventione, qua idem folebat caveri inter debitorem, \& creditorem, quam lex habet proimpofita: \& hactenus Cujacius.
Secundo deducitur, textum in l. creditoribus,ff. $d e$ diffractione pignorum. quæ'ait, in arbitrio effe creditoris, ex pignoribus fibi obligatis, quæ detrahat, quæ perfequatur : non intelligide creditore, cui pecialiter res certa obligata eft, \& generaliter omnia bona; ut filicet ex eis eligere poffit rem, quam velit diftrahere, quod non pateft; fed excutere debet pri-
mùm feccialem hypothecam. Sicqueea lex loquitur de creditore, cui feccialiter plures res obligatæ funt, ut poffit eligere; vel de creditore, cui omnia bona obligata funt, ut poffit eligere, quod volet; non de creditore, qui fpecialiter quædam, \& generaliter omnia bona obligata habet.
Sic etiam, \&\& l.2. in prima parte, ff. qui potiores in pig. babeantur, hon loquitur etiam de eo, qui fpecialem, \& generalem hypothecam habet,fed de eo,qui generalem tantùm, quem ait in aliis bonis debitoris, quæ volet excutere ex generali hypotheca, preferri pofteriori creditori, qui habet fpecialem hypothe cam. Quod eft æquiffimum \& confirmatur ex $1 . \mathrm{ge}$ neraliter, C. potiores in pig. bab. \& ita prefatæ duæ leges intelligi, atque conciliari debent, prout intelliguntur, atque conciliantur per Cujacium, in d.l.2.C. de pignoribus, quò loci rectius explicavit, quàm explicaflet lib. 11 .obfervat. cap. 32. qui hallucinando, loco verbi generaliter, repofuit verbum /pecialiter, prout etiam hallucinatus eft Antonius Faber, conjeCtur.lib.6.cap.13.qui pro catera bona.legitcerta bona.
Deinde \& tertio deducitur, leg is ejusdem 2.decifionem, ex æquo \& bono, ficq́ue ex æquitate potiùs, quam ex rigore juris introductam, \& effe exorbitantem, \& non trahendam extra fuos terminos: quod latius fundat, \&æequitatis rationem confiderat $J$ oannes Gutierrez, dit̃o conf. so. n.2. ơ n.6. ubi vide, \&c poft alios Authores Surdus,d.decif.44. n.10. G II. \& affentit apertè Molina, lib.4, dicto cap. 7 . in verfic. quod ea ratione : $x$ quitatis autem rationem, $\sigma$ ip fius $l$. theca genem procedere abfque dubio, five hypoceda generalis in obligatione primi debitoris pre-cedat, \&c fpecialis fequatur: five præcedat fpecia-
lis, \&f fequatur generalis: atque etiam, five obligatio pofterioriscreditoris fit ficcialis, \& tive obligatio vel generalis, aut fecialis tantu, \& generalis fimul, duxit poft Negufant. Covar. Par Prout rectè deMolina, diflo cap.7. num. 21. Parifum, \& Ripam, Surdus, d. decif.7.n. 1. © duobus feqg. Joannes Guit tierrez, d. conf.s0. num. 7 . © n. 10 seqq. Joannes $\mathrm{Gu}-$ tacinquius, variar. refolut. lib. 3 . titulander Trendita refolut. 5 ex num. 2. ufque ad a pignoribus, Rurfus \& quarto deducitur, l. ejusdem. 4 .
deducitur, l.ejusdem 2. decifionem procedere etiam in priori creditore habente hypothecam ex caufa dotis: ficque pignus fpecialiter obligatum pro dote, eft priùs excuriendum, antequam agatur ad bona generaliter obligata: quia dos non reperitur in hoc fpecialiter privilegiata, $\&<$ in dote militat eadem æquitas, quæ in aliis rebus, ut opinantur Romanus, Ripa, \& Covar. cum quibus Molina lib. 3.d.cap.7. num. 21 , in fine, \&c cum Baldo, Romano, Corneo,Ripa, Craveta, Covar. Hieronymo Gabriele, PetrusSurdus d. decifione 44. num. 5 . Joannes Gutierrez, ditto confil. so. num, 18.6 19. Alexander Trentacinquius, ditiarefol. 5, Cardinalis Thufcus,practic.concluf.jur.litteraH,ditaaconcl. 117 . num. 3 1. quod non otiosè, fed ideo atque neceflariò diCtum, quod fecundus hic articulus, five dubium fecundum precipuum decifionis Senatus in caufa dotis,\& \{peciali hypotheca bonorum majoratus, ex caufa ipfius fuerit excitatum,

Denique \& ultimò deducitur, in cafu ditte el.2.C. 28 de pignor. © bypoth. prefumi in dubio hypothecam fpecialem fufficientem effe ad fatisfaciendum priori creditori, nifi ille probet contrarium: idque juxta fententiam Gloffæ in ip fal.2. in verbo,redigere, quam fequuntur Salicetus, Angelus, Jafon, Ripa, Parifius, Negufantius, Rolandus, Covar. Cacheranus, cum quibus Joannes Gutierrez ditt, confil. 50 . numero 3 . Alexander Trentacinquius, d. refolutione quinta, nurmero finali.

His ergo ita generaliter cognitis, \& premiffis, ut 29 faciliùs \& diftinctiùs deveniamus ad refolutionem articuli fecundi principalis, in initio hujus cap. propofiti
pofiti,utrum feilicet decifio diitte l. 2. C. de pignorib. procedat etiam refpectu bonorum majoratus, que fpecialiter hypothecata,atque obligata fuerunt; ; Itaut uxor, cui bona majoratus fpecificè hypothecata funt pro dotis reftitutione, non poffit in cafu prafenti ad generalem bonorum exactionem procedere, que aliis creditoribus obligata funt (plures enim creditores dicti mariti inftabant) nifi prius bonis majoratus excuffis,ut ex bonis liberis hypothecatis, cxeteris,eisdem $q u e$ mariti creditoribus fatisfiat: obfervandum eritprimolocoLud.Molinam,de Hipan. primog. lib. 4. cap.7. $n$. 17. in eo dubio, an creditor poffit bona majoratus, fibi ex facultate fpecialiter obligata, exigere, ftantibusaliis bonis liberis, que tamen aliis creditoribus obligata funt : ante alia premififfe, quod hæec queftio, quando debita, quibus bona libera obnoxia effe inveniuntur, funt debito, ex quo bona majoratus hypothecata funt, antiquiora, atque magis privilegiata, nullam dubitationem habet: cum enim primi, atque magis privilegiati creditores pro debitis fuis in bonis liberis praferendi fint, conftat nihil intereffe, an ultimus poffeffor nulla bona reliquerit, five ea relinquat, fed tor debitis antiquioribus obnoxia, ut ex eis non poffit debitum, cuibona majoratus hypothecata funt, exigi,cum bona non dicantur, nifiærealieno deducto, 1. fubfignatum, $\mathbb{Y}$. bona, ff. de verb. fignif. cum fimilib. Quamobrem verè dici poterit, hunc majoratus poffefforem nulla bona reliquiffe; $\&$ ita hunc cafum pro indubitato premittit Molina, ut dixi. Pramifit etiam Azevedus in conf. 37.n.23.'̛2 24 .quo loci pramittitetiam alium \& fecundum cafum tanquam indubitatum, quoties inquam debita ex facultate five pro quibus bona majoratus funt hypothecata, conftituta fuerunt durante matrimonio: tunc namque cum ex acceppatione bonorum multiplicatorum, remaneat ipfa uxor debitrix horum creditorum, non poteft inftare,utcreditores priùs bona recuperentex fpeciali hypotheca bonorum majoratus, quàm ex generali bonorum liberorum, ur ibidem, obfervat; \& alium quoque \&\& tertium cafum pramittit ipfe Azevedus, de quo infrà ad tertium dubium.

Dubitatio ergo tunc procedit, quando debitum ex quo bona majoratus hypochecata funt, eft catereris antiquius, atque magis privilegiatum, tunc etenim (utinquiti ipfe Molina) quaftio hex femper difficilis vifa eff. Et in terminis cafus prafentis decifionis, \&< litis confiftit, ut puta cùm dicta uxorD. Luyfa de Salzedo, quar bona majoratus, \& fic dicti foceri, \& mariti habebat fpecialiter hypothecata, \& obligata proreftitutione dotis,czeteris omnibus mariti creditoribus effet antiquior, ficut \& debitum antiquius quoque erat, liberorum omnium bonorum refpeftu. Molina autent cum difficultatem hujufce articuli perpendifferex dizto $n$. 17 . tandem concludit, duos cafus confiderans : inquit namque, quod cumbona majoratus ex Regia facultate fpecifice hypothecata funt poft bonorum liberorum generalem obligationem, non poffe ad generalem bonorum liberorum exactionem procedi,que aliis creditoribus obligata funt, nifi priussbonis majoratus excuffis: idque ex decifione dittal. 2 . C. depignnorib. © hyp. quam etiam in bonis majoratus obtinere affirmat. Et in fecundo cafu, quando bona majoratus, \& bona libera genericè obligata funt, idipfum fatuit concra Corneum, \& a alios, \& arbitratur tunc, hypothecam bonorum majoratus, que cum liberorum hypotheca concurtit, non generalem, fed potius fpecialem dicendam
effe: itz effe: ita quod idem jus refpeetu harum hypothecarum, quod reffeectu hypothece fpecialis, \& generalisftatuendum fit, prout latiushoc exornat d.n. 17 . us yue ad $n .32$. ex quo in effectu (fio originaliter prax-
legatur) $)$ rationes tres reduci debent5

Earum prima eft, ad conftituendam hypothecam principio fuper bonis majoratus, fufficere,quod bona libera tempore obligationis contracte non adfint, vel quodea, quæ eo tempore majoratus poffeffor habuerit, prius obligationi fubjiciantur : quod conftat ex verbis facultatum, quæ ad bona majoratus hypothecanda conceduntur, non enim obligatio bonorum majoratus debet pendere ufque ad tempus exactionis, fed illicò contrahitur: quamvis tempore exactionis non fimpliciter, fed ita demum, fi alia bona libera non extant, exequenda fit. Id namque non ad fubftantiam obligationis, fed ad executionis, vel exactionis ordinem attinet. Hocita fuppofito (inquitidem Molina) conftare, in cafu de quo agitur, jam non agi de bonorum obligatione, cum ea à principio deficientibus bonis liberis rettè contracta fuerit,fed folum de executionis ordine.

Verum enim verò, ut rationi Molinæ fatisfaciamus, negari non potelt, quin de executionis ordine quamvis folum agatur, bona libera tempore exececu-tionis extare,fufficere debere, ut nifi prius ipfis excuffis, ad bona majoratus perveniri non valeat: nam in dubio, \& in facultatibus, que ad bona majoratus hypothecanda, vel obliganda, deficientibus bonis liberis conceduntur, cum inquiritur, quo tempore verificanda fit hec conditio, tempore fcilicet contracte obligationis, an executionis ejusdem? Molina iple cod. cap. n. 8. fatetur cruditè, utroque tempore, tam contraate obligationis, quàm executionis ejusdem, claufulam hanc verificandan, adeo ut nec valeat obligatio bonorum majoratus, facta à principio bonis liberis exiftentibus, fi bona libera prius obligata non fuerint, nec etiam poffit fieri ex pòt facto exccutioin bonis majoratus, fibona libera tempore exe-cutionis extent,etiamfí à principio defecerint. Ecce ubi idipfum concedit Molina, quod contrarix partis Authores conftanter contendunt, videlicet ex pò̀t facto non poffe fieri executionem in bonis majoratus,fi bona libera eo tempore extent: ficque fufficit, adexaCtionem, \& obligationis executionem, id neceffarium effe, ut admitti non debeat ejusdem Molinæ folutio, five evafio, quam tradit d. cap. $7 .$. n. 19 . que verbalis potiùs, quàm realis videtur. Ingeniosè tamen, atque ideo per eruditififimum Virum confiderata, ut difficultatem propofitam evaderet, ac rationem illam, quam ditto n. 7 . tradidit, quoेd cum regula fit, quòd non poffit perveniri ad alienationem, vel hypothecam bonorum majoratus, bonis exiftentibus (ut ipfe per torum illud caput oftendit, \&\& hoc ultimo fuas ipfas refolutiones, \& doetrinas generales infringit) confequens eft (ut idemmet enuntiat) ut verba facultatis fecundum juris difpofitionem interpretanda fint. Apparet ergo, primam hanc rationem dilui manifeftè : nec aliquid urgere ; convinci etiam ex his, quæ ftatim dicentur, \& per Ve-
 7.৮゙8. quamvis Avend.ipfe (ficut nec cxeteri) rationem hanc non expendat, ficiḉue nec fatisfaciat idem. Secunda ergo ejusdem Molinæ ratio in eo confiftit, quod cùm bona libera pluribus hypothecis fubjecta fint,non poterit creditor antiquior in illis exactionem facere abfque pluribus litibus; \& controverfiis, que inter ipfum, \& alios creditores neceffariò tractari debent: ficut in fimilibus negotiis frequenter per longiffimum temporis fpatium uractari folent. Ideóque fuccedit regula, quod quando aliquis tenetur facere excuffionem in bonis alterius, ab excuffione facienda liberatur, fi fuper eisdem bonis aliqua lis inter ipfum, \& alios creditores effe feeratur; imo in eo cafu poterit abfque excuffione ad bona, quæ abfque lite \& controverfia fibi debentur, recurrere, omiffis bonis litigiofis, ut ipfe Molina, d. cap. 7. num. 30. © 3 I. utrumque notavit: \& de hoc ultimo citavit textum ${ }_{2}$ in lià divo Pio, $^{\text {diver }}$
5. fi fuper rebus, verf. fed of illud, ff. de re judicata. Verùm nec ifta ratio quicquam concludit, niam fi ad lites, \& controverfias conlideratio habeatur, majores equidem lites, \& controverfixérunt, opinione ipfius Molinæ retenta, quam tenendo contrariam, excogitari valcant; prout ex his, quex inferiùs adnotabuntur, conftabit, atque ex traditis per Avendannum,d.glof.9. l.46.Taturi,n.9. in fne. \& in terminis ita obfervavit P. Molina, tom. 3 . dejuyfitia © 'jure, difp. 353. ad finem, in ver. ad primam vero confrimationem; imo \& Lud. ipfe Molina, lib.4. d.cap. 7 .n. 31 .in fine, ficetiam agnovit,\& propter id de fuperiorifententia relata, quàm tenuit,dubitavit, ut apparetex illis verbis: Item dubium etiam eft, an poffit excuffo bonorum liberorum vitari ex eo, quod in corum exadtione lites cum aliis creditoribus ßerentur: : dum multo majores valeant fuper exatione in bonis majoratutus faciendare fultare, contendentibus fuccefforibus, non poff ad boha majorartus, bonis liberis exiftentibus, deveniri: deinde fiex natura majoratus tacita, \& fubintellecta, etfi non exprimatur, ex prafumpta etiam inftitutoris ejusdem voluntate id fieri debet, quod hi Authores contendunt, qui opinionem Ludovici Moline impugnant, parumequidem intereft, quod lites, \& controverfiz futura fint, necne, cum ratio juris, \&c primogeniorum primordialis ipfa natura, non litium timor, auteventus nos adducere, atque excitare debeat, ut adoculum patet.

Tertia denique \& ultima Ludovici Molinæ ratio ab æquitate deducitur: fi enim debitum, pro quo bona majoratus hypothecata funt, ex bonis liberis exfolvendum effer, facilè omnia bona libera majoratus poffefforis in hoc folo confumerentur:omnefque alii creditores, qui frequenter egentes, atque pauperrimi effe folent,creditis fuis fraudarentur, cum ut plurimùm debita hec maximæ quantitatis effe foleant, quod nimium rigoris continerer,,ficque majorem æquitatem eadem opinio inducit, quam admiffam vidit ipfe Molina, dum femel is cafus accidiffet, prout ipfe profitetur, \& ab æquitatis ratione adducitur, $l_{2}, 4$, d.cap. $7, n, 31$. in verf.quibus adjicitur.
Verè tamen nec ifta tertia ratio fuadet, ex æquo id fieri, quodex jure fieri non valeat; nec debet attendi, quæ veritati, \& jurisftrítæ rationi nonimnititur, ut in propriis terminis contra Molinam dixit alter Molina è Societate Jefu religiofus, dejuffitia ơ jure, dijput. 653 - fub. num. 6 . verfic. ad fecundam vero confirmationem, inno æquitas ea, quæ pro creditoribus confideratur per Molinam, potius eft iniquitas, ficuti D. Francif. Sarmientus, feleftarum lib.7. cap. 5 . ad medium, latiùs deducit,\&\&ftatim dicetur. Pauperes verò creditores fibi imputent, \& videant, cum quo celebrant fuos contrâuus, \&\& qua fecuritate contrahant, ut inquit religiofus ipfe Molina, ditato loco in verfic .ad fecundam vero confirmationem, \& per hæec (ut vides) remanet fatisfactum fundamentis tribus relatis Molinx, quibus hactenus nullus ita fpecifice fatisfecit, ficut nec ipfa ponderavit aliquis ita diftinđte., SicqueSenatus Regii Hifpalenfis definitioni non obftant aliquo modo: vel eo etiam, quòd ipfemet Molina agnovit libenter eod. cap. 7 , num. 30 . in fine, $\circlearrowleft$ num. 31 . quod quando aliquis tenetur facere excuffionem in bonis alterius, abexcuffione facienda liberatur, fif fuper cisdem bonis aliqua lis inter ipfum, \& alios creditores effe fperatur, poteftque tunc abfque excuffione ad alia bona recurrere, que abfque lite, \& controverfia funt, per text. in d. l. à divo Pio, I. fi fuper rebus, in verf. Sed © © illud: at in cafu prefenti, fuper quo Regius Senatus definivit, bona majoratus maximis litibus, \& controverfiis erant affeta, utpote cum factus effet procefflus creditorum, \& omnes inftarent fuper bonis inftitutoris majoratus ejusdem, atque ex debitis ab eo contractis ante majoratum ipfum inftitutum, \&<inmaxisna quantitate effent nonnulli antiquiores, quàm
ipfa dos, ut ex proceffu apparet, ficque habermus ca-
fum legis expreffum,quem Molina none xpendit dithegis expreflum, quem Molina non expenditit ing
digno © bypothbec. in ill Ideoque fi certum eff. Certum namque effe,quod creditor poffit ex bonis fpecialiter obligatis univerfum redigere debitum, lex eadem requirit; nec bonis incertis, aut litigiofis contenta fuit aliquo modo. Et ita polt Authores alios notavit Surdus, d. decif. 44 . num. 21. © 22. idquue cumbona majoratus litigiofa funt, atque ob eam rationem ad bona libera deveniendum contenditur, abqque dubio verum eft, cum etiam bonis non litigiof isextantibus,fieri ita debuiffet, juxtaopinionem quam defendimus contra Molinam. Cum verò utad bona majoratus deveniretur, allegaretur bona effe libera, ex quo fortior ratio militat, nec deveniri poteft ad bona majoratus, nifi in defectum eorum, obfervari juridicè deberent illa, que ex Velazq. de Avendanno, in d. l.46. Tauri, glofag. num. 9 . inferiùs adnotabitur.
Succedit taque fecunda \& omnino contraria aliorum opinio, quodd ficilicet uxor pro dote, vel alius quicunque creditor, cui bona majoratus fecificè obligata funt, teneatur prius ex bonis liberis debirum exigere, nec aliter ad bona majoratus devenire valeat,quàm in defectum bonorum liberorum : ficque creditores pofteriores, quibus bona libera obligata funt, five fpecialiter, five generaliter, five utroquemodo fimul, non poterunt creditorem cundem compellere, ut (ppeciali hypotheca adverfus bona majoratus antea utatur, quam ad bona libera generaller obligata deveniat; ditate l.2. C. de pighoribuns,
decifio huic cafui decinio huic cafui poterit adaptari: ita fane in eis-
dem,
quibus verfamur, terminis contra Molinam ipfum defendunt conftanter D.Francifcus Solinam tus, feleetarum lib. 7 . cap. 5 . Velazquez Avarmienin 1.46 . Tauri, gloffa g. ex num. 7 .ufque ad nuam s, Azevedus, in conf. 38. num. 29 . 0 . 2 . feq. Pater Lud. Molina, tom. 3 . de juffitia, (' jure, dip. 65 63.n. 6. ' 7 . Et horum fundamenta (que validiora, \& urgenAc primum equidem, certi juris effe, facultatem Regiam ad alienanda, five hypothecanda bona majoratus, \& obligationem etiam, feu hypothecam ipfam eorum bonorum, intelligi femper, deficientibus bonis liberis, etiamfi in ea non dicatur, ut latè
deducit deducit,atque probar Molina, lib.4. ditito cap. 7.7 .1 .
 aida g glofag. num. s. © Seq. Azevedus, d. conf. 38 .
num. $16 . \operatorname{cum}$ feqq. ufque num. 16 . cum feqq. ufque ad $n .23$. Pater Ludov. Mo-
lina, didad diputation ina, diata difputatione 6 , , à principio. Cum ergo
debitum illud , pro quo bona majoratus fpecililiter obligata reperiuntur, ex bonis majiserisans f pecialiter obligatis verè folvi poreft, nec ejus folutionid dhita alia uttimi majoratus poffefforis impedimento funt, utpote quia debitum, ex quo bona majoratus hypothecata funt, eft cxteris antiquius (ut fupra dixi) bona ejusdem majoratus poffiunt dici, eidem debito exolvendo hypothecata non effe, cum nonnifi in defectum bonorum liberorum, tam tempore exattionis, quam obligationis hypotheca ex Regia facultate contrahi potuerit: ficquue ad bona ipfa, nifí deficientibus bonis liberis deveniri non poteft, $\&$ perinde habebitur, acfi alia debita antiquiora majoratus poffeflor habuiffet, pro quibus bona majoratus hypothecata non fuiffent; \& ita fpecifice pro
hac parte argume hac parte argumentabatur Molina ipfe, de Hipapanor.
primog. lib.4. d. cap. 7 . num. 17 . in ver. primp que facie videtur dicendum: 8 : in ider . prima namtiones ille Azevedi, $d$. conf. 38 . num, 27 . ad finem, , 6 n.28, '́ num. 16 . cum Seq. Patris Ludovici Molinx, tom. 3. d. difpur. 6 6 3. num. 6. \& 7 . Avendanni, diata gloffa 7. I.46. Tauri, $n .7$. ubi inquit, contra fententiam Molinx ideo tenendum, quod majoratus, five ex Tertio \& Quinto inflituacur a five ex facultate

## De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. XXVI.

## Regia \& qualitercunque debita contraherentur, non

 aliter ad bona ipfa majoratus devenire poteft, quàm fi bona libera prius excutiantur, Et quod haec tacita, five expreffa conditio à natura perpecuitatis \& individuitatis ob confervationem primogeniorum necef: fario $\&$ juftè deducta, precifam formam inducirà lege ipfa, vel ab homine datam, \& in favorem poffefforis majoratus, non creditorum pofteriorum in ductam, Vnde neque volente prioricreditore; neque ad inftantiam pofteriorum, poteft is creditor, qui bona majoratus fpecialiter obligata habet, fpecialem hypothecam attingere, fed ex bonis liberis prius tenetur debitum exigere, fi bona libera adfint: forma enimà lege præfcripts (ut ipfe Avendannus fübdit) tam refpectu perfonæ debitoris, quam bonorum ejus precisé fervanda erit, ut in perfonis debitorum, \& in remedio lege à divo Pio, I. fi fupar rebus, ff. de re judicata, ubi exemplificat, \& ufquee adeo id defendit, ut numero 9 . \&o duobus feqq. dixerit idem Avend, non fufficere, quod fuper bonis liberis effer conttoverfia, ut ad reliqua majoratus Ipecialiter hypothecata poffet creditor devenire, fed fore neceffarium omnino, deficere bona libera debitoris per confummatam, \& realem excuffionem, \& fic non extare: litigiofa autem non verè deficiunt, prout latiùs ibi comprobat,Deinde \& fecundd pra eadem parte urget, non poffe creditorem compelli ad exercendum jus hypothecæ in certo pignore, fed fibi liberam facultatem relinqui, ut illud pro fuo arbitrio in pignore, quod voluerit, exerceat, l. qui generaliter, iff qui potiores in pignor, babeantur, $l_{0}$ creditoris arbitrio, cum fimilibus, ffo de diftractione pignorum: ergo non pote rit antiquior creditor compelliad exercendam hypothecam adverfus bona majoratus, tum quia id fieri non poteft, nifi excuffis prius bonis liberis, ut fuprè diximus, tum etiam ex regula generali ditte $l_{0}$ credin toris, que in hoc cafu limitari non valet ex deci-
fione didie $l_{\text {. 2. C. Cde pignorib, quo ad bona vincula- }}$ ta, \& primogeniorum propter ipforum naturam, \& tacitam conditionem predictam femper fubintellectam, \& ita quoque argumentabatur ipfe Molina d. cap. 7.num. I8. quicum iftius, \& pracedentis rationis vim perpendiffet, non dubitavit in hunc modum fcribere: Que omnnia juris rigore confiderato veta effe videntur.

Rurfus \& tertiò facit, ad cafum de quo agimus, adaptari non poffe decifionem dicte $l$ l.2. C. de pignorib. cum in cafu illius legis utrumque pignus, generale filicer, \& fpeciale, fimul à principio conftitutum, five obligatum effer purè, \& abfque aliqua conditione unum, atque alterum exigi poffet, ficreditores pofteriores non refifterent. In cifu autem de quo agimus, etiam pofterioribus creditoribus non refiftentibus, non poffer ad bonorum majoratus alienationem perveniri, nifi in bonorum liberorum defeatum, fub hac namque conditione à principio obligatio contracta fuit, Et hactenus Ludovicus ipfe Molina eod, c. 7. . 3 . 11 in verfic. caterum. A quo in effectu deducuntur ea omnia, quæ pro fundamento hujus partis latiùs recenfuit Velazquez Avendannus dicia glofa g. $I .46$. Tauri, vumero 8. per totum; ;qui in effectu idipfum concludit, quod Molina, \&\& dicit veriffimum effe intellectum dicte L. 2. $^{\text {. C. de prgnoribus, quod }}$ loquatur ipfa in bonis purè, non aurem in bonis fub conditione obligatis : \& ponderat verba ejusdem $l$. ibi : Que nominatim ei pignori obligata funt: qua de obligatione pura funt intelligenda. Negufantium etiam, de pignoribus, ficundo membro quinte partio, namero s 1 . in principio, qui inquit legem fecundam intelligi, quando hypothecæ prioris creditoris funt puræ \& fimplices: \& eodem modo atque in propriis terminis noftris intellexit Azevedus, d. confilio 38. Foans del Cafilllo Quotid, Controv. Juru, Tom, IV.
numero 29, in illis verbis : Et quia boc cafu coffat aguitus detal legis 2. que prosedir in debinis puris, ab/que conditione aliqua folvendis : non vero procedit in debitis conditionalibus; prour funt bac, vire tute facultaum contraite, debentur eninu in bonis majoo ratus, bonis liberie deficientibus, to non alids.
Prætereà \& quarto loco facit, quod fi incafu preefentiæquitas piæ oculis habeatur, prout ex æquitate adducitur Ludov, Molina, ut contrariam partem fuftineat, ut (uprà vidimus ) æquius equidem videri debet primogeniorum perpetuitati, \& confervationi, in qua publica utilitas verfatur, quam privatorum utilitati profpicere: ficque opinionem hanc potius quam contrariam tueri; juxta ea, qua idemmet Molina latè ponderavit in ipforum prie mogeniorum favorem, lib. 2, cap. 1. per totum, Ioannes Gutierez, canon, lib. 2. cap. 14, Pater Ludo.Molina, tomo 3. de jufititia \& jure, \& difputatione 578 . per totam, \& difputat, 576.num, 1 1. \& $12 . \&$ ita æquitatem hanc ipfe Molina agnofcens, \& fundamentum hoc, atque precedens ponderans, maturè \& eruditè (ut adfolet) dido cap. 7. libro 4. in fine dicti namert 3 I. fic concludit: Ideoque cum fimilis cas fis acciderit, de his deliberandumerit. Et ita (ut vides) non audet firmare fuam fententiam eo loco, nec in ea firmiter permanet, Et antea quoque dixerat, juris rigore contiderato, vera effe ea, qua pro contraria parte, quam defendimus, expenduntur.
Denique \& quinto loco fortiter urget; nam he facultates Regiæe eb pertinent, ut debitum, five dos, quæ jure communi fecura futura non eft, privilegio Principis fit indemnis ab omni periculo, \&c ita fubfidiaria eft hæc hypotheca, in quibus fubfidiariis hypothecis, didal.2. C. de pignoribus, non procedit, fed jure communi fecura eft dos five debitum aliud, pro quo bona majoratus obligata funt, fecurum eft, fi bona fint libera, etiamfialiis fint poft dotem conftitutam obligata, vel vendita vel aliter alienata, ut in l. afydus, C. qui potiores in pignore. Ceffat ergo hy potheca in dictis bonis majoratus, Ne que aliquem moverit,creditoribus fratudi effe videri : Quia \& fucceffor majoratus eft potior, \& antiquios creditor, cum rebus majoratus rectè conftituti, nullum poffit effe antiquius debitum, vel potius, quam fuccefforis in ipfo: qui primo titulum habet, non § debitore iftius dotis, ut innuit textus, in $\%_{0}$ liberto, f. de Jolutionibus, $\sigma$ in 1. prima, C. de bonis atuthorit. jud, pofjd. quas in id expendit, \& fuperiorem rationem ponderat contra Molinam D. Francifcus Sarmientus feledarum libro 7 o ditio cap. s. concludit, quod æquitas quædam, quæ pro creditoribus ponderari folet, potiùs eft iniquitas : quæ enim æquitas eft, anteriori creditori adimere, ut pofteriori concedatur? quod nulla Caufa pia patitur, ut in dicta lege afjiduis, ibi: Ne jus quod poferiori datum eft: \& quod hoc ita videtur clarum, ut multis verbis opus non fit: ac etiam, quod ifta obligatio rerum majoratus, quafi indemnitatis erit accipienda, de obligatione loquitur textus, in d. I. qui generaliter, \& texzus, \& Doctores, in $l$. finali, $f$. $j$ certum petatur, \& hadenus Sarmientus, quem refert,\& fequitur Azevedus, dida confilio 38. num 29 . in fine, \& numero 30 . qui ultra eum confiderat fingularem doctrinam Joannis Andreæ, quam fequuntur Alexander, \& Decianus, ibi relati; fcilicet quòd æquitas didae legis 2 , non habear locum, quotiefcunque obligatio, \& hypotheca fpecialis eft fubfidiaria ad generalem; ita ut deveniri non poffit ad fpecialem, nifi deficiente generali, prout eft in bonis majoratus hypothecatis : addiderim ego, in omni obligatione fubfidiaria id effe perpetuum, ut ad eam non poffit perveniri, niff cum ex priori non fatisfit creditori, $i_{0}$ I. C. de magiftratibus conveniendis, aulu. boc nifi debitor, $C_{0}$ de folutionibus, cum fimilibus.

Apparet

## 242

 Quotidianarum Controvérfiarum Juris, Lib. 1 V .Apparet ergo fecundum hæc, Senatus Regii definitionem, ufque adeò juri,\& predictorumAuthorum refolutioni convenire, ut aliter Senatus ipfe de jure ftatuere non potuerit: idque vel è magis,quòd in cafu propofito ex ejusdem majoratus inftitutoris (pecifica dífpofitione cautum fuerit, \& exprefsè conventum, ut bonis liberis deficientibus, bona majoratus pro dotis reftitutione obligata remanerent, \& non aliter; quo cafu Molina ipfe, qui in fuperiori anceps femper, \& dubius fuit, non dubitavit, ut ftatim dicetur
Quoad tertium verd \& ultimum articulum facilis equidem videtur refolutio, juxta conventionem contrahentium expreffam, \& verba illa padorum matrimonialium, ac etiam inftitutionis majoratus ejusdem; de quibus fuprà ad initium bujus cap. \& ibj maximè: $Y$ no tuviere, ni dexare tantos bienes libres, de que la pueda pagar, lo que a $\sqrt{2}$ faltare por el todo, e por la parre, fe pague de los bienes deffe mayorazgo; quejo a falta de los dichos biemes libres del dicho mi brjo á no de otra manera, obligo, ì bypotheco los bienes, y rentas deffe mayorazgo. In his namque terminis ad ipfum abfque controverfia agnoviffe videtur Ludov. Molina, de
 libus verbis, ibi : Prajerim cum ut plurimum foleant in obligationibus apponi verba, ex quibus decifio dicta $l_{\text {. }} 2$. excluditur. Ex eisdem etiam verbis, \& convent one partium, in eadem qua verfamur, quaftione, effe locum, vel non effe decifioni dicta lo 2, C, de pignor. © bypoth. profitetur expteffim Azevedus, $d_{0}$ con. $\int_{0} 38$. n. 26. in fine \&o n.27. © num. finali, \& cafum prafentem in individuo decidit Pat. Lud, Molina, tom.3. de juftitia \&o jure, $d_{0}$ dijp. 653 , col, ulima in principio, n. 6 . in illis verbis: Satiu per/picuum .ffo 1,2, C.de pignoribus, locum non babere, quando aliquid /peciali bypotbeca eft fubjectum cum ea limitatione, ut pracisè maneat obligatum in defectum omnium bonorum liberorum, qua fimal generali bypotheca fubjiciuntur, ov confequenter cum limitatione, ut prius excuflio fiat in eisdem bonis liberis univerfali bypotheca fubjectis, of poftea in particulari hypotheca Solium in quantum defuerit ad integrum debitum folvendum : Imo in hoc ipfo cafu, nullus eorum, qui contra Molinam in quaftione fuperiori tenuerant, dubium aliquod habuit; fed potius tanquam omnino indubitatum fupponunt, quando adeft expreffa conyentio, prout fupponere etiam Molina videtur int verbis relatis fupra. Et ultra conventionem, id quoque fuftinent ex propria ptimogeniorum natura, \& tacita illa conditione, $j_{i}$ bona libera deficiant, femper fubintellecta; ut fuprà dicebam. Sunt etiam in eodem placito communiter Scribentes in terminis $d$.
34 l. 2. C. de pignorib, quatenus dicunt, quod lex ipfa 2. non haber locum, ubi inftrumento pignoris, five hypothecæ adeft claufula, ita tamen quod fecialis hypotheca generali non deroget, \& è converfo, vel alia fimilis. Ita fanè ex Chaflaneo, Didaco Covar. Cacherano, Rolando, Vincentio de Franchis, \& Afinio firmavit Joan, Gutierrez, dicto conf. so, n. 20. \& cum eisdem, \& Puteo, \& Parifio, Alex. Trentacinquius, variarum refol, lib. 3, tit, de pignoribus, $d$, refol. 5. n.6.fol.227. ©n. 11 . Azevedus, dicto confil $38 . n+26$. in fine, \& no 27. Cardinalis Thufcus, pracicarum conclufion, juris, litera $\mathrm{H}_{4}$ concluf, 117, n. I2. Antonius Faber in fuo Codice, ad titulum C. de pignor, of byporbec, defintione 8. \& quod hypotheca fecialis non tollat generalem, quando in inftrumento adeft claufula aliqua, ex qua deprehendi poffit, contrahentes generalem etiam remanere voluiffe cum Chaffaneo, Parifio, Cacherano, \& Covarr. notavit Alex. Raudenfis, de analiogis, lib, 1. cap. 3. num. 3. fol. 304 . \& ita Senatus definivit juridice, ut in initio bujus capo dixi,

## ADDITIO AUTHORIS, <br> Ad Caput proximè pracedens.

ADduntur, atque adnotantur nonnulla, quæ poft peractum, finitumque Caput iftud, ingenti ftudio, \& diligentia fuerunt examinata, \& veram refolutionem, atque explicationem recipiunt ex his ipfis, quæ feripta, traditaque fuere fupra, ex numero primo, ufque ad numerum 21. circa materiam, legis, fi conflante, ff. foluto matrimonio, \&2 l. ubi adhnc, C. de jure dot. Nam cùm difceptatio prahabita fit in eo articulo, quando fcilicet, juxta decifionem ditte legis 29. partit. maritus vergere ad inopiam dicatur, five quid requiratur, ut dos repeti poffit conflante matrimonio pel mulierem: inde emanavit alterius articuli, admodum affidui explanatio, à quo fcilicet tempore, in rebus dotalibus, in arrhis etiam, \& donationibus propter nuptias, item \& in paraphernalibus, \& aliis bonis extra dotem, conftante, \& foluto matrimonio, contra mulieres præfcriptio incipere, procedere, ac perfici valeat, $\mathrm{fi}_{\mathrm{i}}$ ad tertios devenerint poffeffores.

Quid denique, fi ipfimet tertii, bonorum mariti poffeffores, adverfus mulieres ipfas, ex titulo, C. Ii adverfus credurerem, jura fibi, ex tacita, vel expref$\mathrm{f}_{\mathrm{a}}$ hypotheca, in omnibus bonis mariti comperentia, præfcribere intenderint; \& de confonantia, atque decifione 1.8 , titul. 29. partit. 3. cum verbis, \& decifione d.l. 29. tut, It. partit, 4, que verè, \& dilucidè explicari non valerent, nifi articulo præditto premiffo, à quo rempore uxor poffit conftante matrimonio dotem reperere, \& pro cateris, nunc dietis agere, $a b$ eo namque definit effe impedita, ut contra ipfam, quæ impedimentum removere potuit, currat prafcriptio.

Et in primis monendum lectorem duxi, Joannem Lupi de Palacios Rubios, optimè intellexiffe materiam iftam, \& percepiffe decifionem difle legis 29. partite 4.

Is enim author in repetitione cap. per veffras, do donation, inter virum of wxorem, 5.3. per totum, optimè explicat, qualiter per Jurisconfultos, quorum refponfis utimur, \& tempore Digeftorum provifum fuerit uxori, ut etiem conftante matrimonio poffit ipfa dotem repetere, fi maritus dotem diffipabat. Poftmodum autem fuperveniffe jus Codicis, pes quod plenius providetur, prout explicat ibiden, numero 2. \& addit, aliud etiam Codicis jus poftea proditum, per quod pleniffimè providetur, \& multa adduntur ad l. fi conflante, prout etiam ibi : fed ifta jura folum providiffe, quando maritus cœepit diffipare bona fua, \&z fic quando certum erat, maritum vergere ad inopiam; \& propterea, quòd fupervenit jus Authenticorum, per quod pleniffimè ipfis mulieribus confulitur, \& ftatuit, quòd licèt maritus ad inopiam non vergat, puta, quia eft ditiffimus, \& ejus bona fufficiant ad dotis exaCtionem, \& ad fatisfaciendum creditoribus, \& de eis poteft maritus commodè vivere! tamen eft dubium, an vergat ad inopiam, quia incipit malè uti fubftantia fua, ludendo forfan, vel aliàs : nam \& tunc poteft uxor dotem exigere; ita dicit text. in auth. de equalitate dotis, 5 . fin, collat 8 . \& fubdit ipfemet Author, quod ex dido I. finali defumpta fuit $l .29$. titul. 11 . partit, 4. \& 1.8.titul. 29. partita 3. quae dicunt, quod fi maritus devaftat bona, uxor poteft dotem repetere: \& finon reperit, ab eo tempore poteft contra eam prefcriptio currere in rebus dotalibus.

Ejusdem quoque l. partite 29, 29 , meminit idem Av- $^{2}$ thor, in repatiit, ipfius sapo per veflurs, 5.24 , que
loci adducit nonnulla ad ampliationem decifionis illius text. \& refert in primis quamplurimorum fententiam, exiftimantium, decifionem ipfam procedere, etiamfì̀ principio maritus effet diyes, \& poftea contracto matrimonio, fine culpa fua efficeretur pauper: nam \& tunc uxor poteft dotem repetere. Subdit ftatim in hunc modum: Contra ariam opinionem tenuerunt Cymus, Foan. Fab. © multi alii; Hofienfis, Cardinalis, © alii, dicentes, quod paupertas viri non facit locum repetitioni, fed mores viri : hanc opinionem approbat lex Regni praalleg. 29, tit, 1 1. part. 4. dum dicit, quod fi maritus male non adminnfrat, licèt cafu ad pauperratem venerit, non poteff uxor ab eo dotem exigere, ut dicit illa lex, quam in judicando, ev confulendo fequi debemus, tam in foro Ecclefiafico, quam in /aculari.

Deinde quoque infert Joannes ipfe Lupi, poft editam ditta $l$. paritra decifionem, non poffe fuftineri Bartoli doctrinam, quam ibi adducit; quòd licèt vir bene inchoët uti fubftantia fua, fi malum exitum habuit, quia perdit, vel depauperatur; nihilominùs poterit uxor uti remedio predicto: quia res dicitur male geri refpectu finis; prout ibi adducit, \& verè quidem concludit in hunc modum; fed per prediea tene contrarium : quoniam fi maritus cepit bene uti fubftantia fua, non poteft tunc dici ad inopiam vergere, \& fi poftea cafu malè fucceffit, \& effectus fit pauper, non debet fibi imputari, ut apparet ex predictis, \& fignanter ex preallegata lege Regni.

Remanet itaque, præfatum Authorem rectè percepiffe iftam materiam, \& præ oculis femper habuiffe decifionem ditte 1, partite, Cævallos etiam, comman. contra commun, $q, 3, n, 6$. cùm vidiffet legis ejusdem verba, \& conftiturionem, ut uxor repetere poffit dotem conftante matrimonio, five dotis prefctiptio contra eam curreret, non modő exigit, quod maritus vergat ad inopiam, quafi id folum, quod abfque ejus culpa evenire cafu poteft, non fufficiat: fed fimul quòd diffiper bona, prout apparet dicl. num, 6. \& flatim dicie num. 8. notanda ea, quæ antea dixerat pro declaratione diad. L.29. part.4. Addiderim ego, ex decifione legis ipfius, fufficere, quod diffipare bona, five malè uti fubftantia fua cœeperit, licèt adhuc ad inopiam non devenerit, poteft enim aded dives maritus effe, ut adhuc inops non fit, cæperit tamen malè uti fubftantia fua, quod ex ditita lege fufficit. E contrario verò non fufficit inopia, ficafu, \& abfque culpa ad eandem devenerit, prout affiduè contingit, nec cæperit malè uti fubftantia fua. Quod etiam rectè percipit Joannes Olanus, in concordia juris communis © Regii, littera D. num. 76. ©7 77. folio mibi 93. ubi inquit in hunc modum: Dos poteff repeti d viro, durante matrimonio, fo efficiatur pauperior, jure communi; jure Regio non poteff reperti, nifi culpa mariti fat pauperior, I.29. tit, 1 I . part. 4. Joańes etiam Baptifta Villalobos, in antinomius juris comman, \& Regiii, littera D. num. 32 . ibi: De jure Regio contra virum, qui cafu, © non fua culpa incidit in paupertatem, nos repetitur dos, ut in l.29. $\sigma c_{0}$ \& repetit in arario commun, opinion, littera D. num. 209. Author denique Curix Philipp. in S .13 . incip. pediniento, judicii executivi, num. 8. folio mihi 247, in illis verbis: Durante el matrimonio puede la muger pedir al marido fu dote, $y$ bienes, $f i$ al fuere jugador, o difipador de los fuyos, $y$ le temiere, que los difipara : mas aunque por otra ocafion venga à pobreza, no le puede pedir durante el matrimonio, $\sqrt{\text { fogun una }}$ ley de partidd, 29. Et hinc fane ad oculum apparer, deceptos nonnullos hujus Regni Authores, qui legis ejusdem immemores, generaliter ftatuerunt, poffe uxorem conftante matrimonio dotem repetere, fi maritus ad inopiam vergat; nec confiderarunt, inopiam non fufficere (quæcunque illa fit) nifi diffipatio, \& culpa mariti accedat; prour dictum eft. Quo numero fuere, \& ditte 1 , partite, nec diftintionis ejus mentionem faciunt Ludovic, Meff. adidegem Tolett,
Soan, del Caflill, Quotid, Controv. Furi, Tom,IV.
in 9. fundumento partis 2, n. 94. folio mihi 92. Amad. Rodrig. de concurf $f u$, or privilegiis creditorum, art. Io prime partis. fub n. 29 . in verf. item $/ \mathrm{i}$ evidentiffime. Quò lociob folam mariti inopiam, conftante matrimonio dotis repetitionem concedit, immemor equidem (ut dixi) ditæ legis Partitæ conftitutionis: Ma tiençus etiam in 1.4 , tit. 3. lit. 5. $\mathrm{gloff}$. . . n. 4. Rurfus \& monendum Lectorem duxi (quod fuprà hoc eod, cap. omifi) Pragmáticos communiter explicaffe, five reftrinxiffe decifionem dithe $I_{+}$partite 29. ut fcilicèt ipfa non procedat, quando alii creditores mariti inftarent, \& pro debitis fuis contra maritum ipfum agerent: tunc namque poffet uxor, etiam conffante matrimonio, pro confervatione dotis fuæ, executioni, aut executionibus contra maritum initis fe opponere, \& jura fua oftendere, ne aliis creditoribus fatisfieri, folvique prius contingat, qui pofteriora jura obtineant, five eisdem folutis, nihil remanere ${ }_{3}$ ex quo dos falva, atque in tuto remaneat; fic fane obfervari teftatur Bernard. Epifcop. Calaguritan, in antiqua additione ad Joann. Lupi, de Palacios Rubios, in reptitione didit capit, per vefirus, $\mathbb{J} .24$. in hæec verba: $\mathcal{A}$ dde, quod ifta lex Regni boc dijponens (ut ì doaxifimis $V$ inis audvoi) practuatur, quoties uxor pertere vult dotem à viro, nullis apparentibus creditoribus: eis ta ven inflantibus, tunc uxor conflante matrimonio, of etiam viro exiflente inope ob cafum, \& non fuis malis moribus, prafertur eis, \& poteft fe opponere, prafata lege non refragante; que pradica of fatis equa, ut conffat. Et idipfum tenuit Didac. Perez, ad Seguram, de lonis Lucratis conjfante mao trimonio, n. 9. Joan. Bapt. Villalob, in arario commumo opinion, littera $D$, num. 209. fol.47. Joan, Olan, in concordia antinomiarum jur, commun, ac Regii, littera $D_{2}$ n. 83. in illis verbis: 道od etiam jure Regio muler exigit doten, © confervat, licit maritus non vergat ad inopiam culpa fua, quando creditores vendunt bona marti, propter debita, nam tanquam creditrix mariii prefertur Greditoribus, juxta l. ajJiduis, C. qui porior, in pign. © c. tenuit quoque eandem fententiam D. Joan. Baroan. in novifima additione ad Pala; Rub. dia. I. 24. littera $A_{0}$ folio 386. in novis, ubi addit unum verbum, fecutus Epifcopum, Didac. Per. Villalob.\& fic inquit: Sed quid mirum, cum uxor non agat ifto remedio, fed longe diver $f$ o, or contra creditores. Et ita debent intelligi, atque explicati ea, quæ tradidit iple Patacios Rubios, in repetitione Rubrice, S. 19, fol, s 1, in novif. \& quotidie in praxi fervari, mulieribúfque fe opponentibus, dotes fuas confervari adverfus alios creditores mariti, compertum eft, \& cum D.Paz, Parladorio, Azevedo, Joanne Gutierrez, Villadiego, \& aliis tradit Amador Rodriguez, de concur $u_{3}$ of privilegiis creditorum, prima parte, $n, 2$. \&r eq. Et hæe quidem funt notanda ad effedum illum, de quo pracipuè sgitur, ut fcilicèr ab eo tempore, quo alii creditores mariti inftant, \&c agunt pro debitis fuis, atque ita uxor pro dote, \& arrhis, fe opponere poffet, prafcriptio contra eam in ipflis rebus dotalibus, \& arrhis procedat, Item \& in bonis propriis mariti, quæ jure tacitæ, vel expreffæ hypothecæ habet hypothecata, prout inferiùs dicetur.
His ita premiffis, atque prefuppofitis, pro abfoluta, \&\& diftincta propofiti articuli prefcriptionis explicatione, fequentia obfervare, atque conflituere neceffarium erit, ex quibus nihil in propofito intactum manebit. Ac primum equidem, certi juris effe, quod contra mulierem conftante matrimonio,nulla currit prafcriptio in dote, feu in rebus dotalibus, fi maritus ipfe, vel alius tertius aliquid ex bonis ipfis dotalibus conftante matrimonio alienaverit, vel alio quovis modo ad aliquem tertium devenerit: quod expreffin probat textus in $I$, in rebus, 30. T. omnis, $C$. de jure dotium, in hæe verba: Omnis autem temporalis exceptio, five per afucapioncm inducta, five per decem, five per viginti annoram curricala, five per triginta

## 244 Quotidianarum Controverfiarum Juris, Lib. $1 V$.

vel quadraginta annorum metas, five ex alio quocutque tempore majore, vel minore fit introduta : ea mulieribus ex eo tempore oppoxatur, ex quo pofint adtiones movere, id ef opulentis quidem matribus confitutis, poff diffolutum matrimonium. Hactenus Imperator Juftinianus in prima diti is. parte. De fecunda autem poftmodum agetur fuo loco, \& convenit $l$, octava, titulo 29. partita 3. ibi. E aun dezimos mas, que las cofas, que la muger dieffe a fu marido en dote, non fe pueden ganar por tiempo, fi non deppues, que el cafamiento fuefle partido. Atque ita ex communi omnium Interpretum fententia tradiderunt Baldus Novellus, in tractatu de dote, in 8. parte, colum, 2. or 5 . Baldus, de preforiptionibus, prima parte Sexta bo ultime principalis, cafu 16. per totum, folio mihi 489 . \& 490 . numero 10 . per totum, of numero 14. fol 493. ubi concludunt; contra mulierem nullam currere preferiptionem, etiam longiffimi temporis, conflante matrimonio, etiamfi matrimonium ipfum duraret per centum annos; \& aliorum contrarias fententias improbant juridice. Pro eisdem autem pondero ego jura manifefta, textum filicèt expreffum dicto $\$$. omnis, prout fuprà retuli eum, \&c maximè ibi ; Sive ex alio quocunque tempore majori, Quæ verba omne tempus, etiam centum annorum comprehendunt: \& in dia. I, partute odtava, ibi: Non fe pueden ganar por tiempo, fi non deßpues que el cafda miento fuere partido: Indefinita namque illa oratio, qua in difpofitione legis, \& hominis, \& in omni actu, \& materia, univerfali æquipollet, prout latiùs alio cap, bujusce tractatus explicavi; omne tempus excludit, \& dum conftat matrimonium, nullius temporis præfcriptionem admittit. In eadem quoque fententia, \& refolutione fuerunt Gregorius Lopez, in dicta l. partite, verbo, en dote. Paulus Cafrenfis, in confl. 466. per totum, lib, 2. ubi latè \& eleganter. Abbas, in confli, 22. lib. 2. Cumanus numero 5 5. Didacus Caftellus ibidem, in gloffa finali, verfic. adde mulier. Et Palacios Rubios, numero 21. Idem in repetitione rubrice, de donat, inter. S. 27. numero 16. © in repenitione cap. per vefofras, 5.3 . 6 in addit. © in in S. 24. Rodericus Suarez, titulo, de lis arrus. ad leg. primam, numero 56 . \& tribus feqq. \& ibidem in addit, littera $A$, ad numerum 58. Go titulo de debitis, numero 33. in principio. Covar. v.miar. libro primo, cape 8. namero 8, in principio, of in relectione cap. quamvis padtum, in initio fecunde partis, 5. primo, fub numero 9. ante finem, Azevedus, in 1.4. titulo 3. ex numero 11, cum foq. lib. 5, nove colled. Regia D. Paz, in praxi, prima parte primi tomi, fecundo tempore, ex numero 32. folio 30. Cardinalis Thufcus, tomo 6. littera $P$, conclufione 525 . numero 53 . \& tribus feqq. \& nullo ex his relato, Petrus Barbofa, quinta parte, l. prima, fl. ©luto matrimonio, numero 83 . in verfic. denique ex pradictis, ơ num. 84, ubi juridicè ftatuit differentiam inter bona immobilia, in quibus prohibita omnino fuir ufucapio, l. fi fundum, if. de fundo dotali, \& bona mobilia, que ficut al enari poffunt, ita \& ufucapi; ita tamen quòd dum conftat matrimonium, non incipit curfus ufucapionis adverfus mulierem, fed tantum à tempore foluti matrimonii, prout fatim dicetur; ficque explicari debet text, in dicto $\int$. omnis, prout rectè ipfum explicavit Barbofa ibio.
8 Superioris autem conclufionis ratio communis eff, conftante matrimonio, mulierem impeditam effe per jus agere, utpote cum omnium aationum jus, exercitium penes maritum remaneat, \& ipfe dominus dotis exiftimetur, I. doce ancillam, C. de rei vendicatione, \& longa, ferie egomet ipfe exornavi, atque accuratè explicavi in commentariss de ufufruitu, cap. 4, ex numero 8. cum infinitis faqq. \& ultra eos, quos ibidem commemoravi, Nicolaus Garcia, de beneforisis quinta parte sap, 9, es num, 142
ufque ad num. 177. unde fuccedit regula 1 , prime, 5. finali, $C_{\text {, }}$ de annali except, authent, nifi tricinnale in 2. parte, C. de bonis maternis, ut non valenti agere propter impedimentum juris, negantis alicui jus agendi, non currat prafcriptio, prout latiùs exornavit, multáque ingeniosè admodum, \& acutè, atque erudirè (ut adfolet) deduxit Arias Pinellus, in dich, authint, nifi tricennale, ex numero 42. folio mihi zol. Thufcus, dit., concluf. 23. per tetam, Surdus decif. 189 , ex $n, 25$. \& hanc rationem ex mente communi ææpe repetit Balbus, drdo cafu de imo fexfo,n. IO, \& præcitati fuprà Authores expendunt. Peregrinus etiam decifione 44. per totam, ubi quod uxor conftante matrimonio, non poteft vendicare fundum dotalem per maritum alienatum, \& nec etiam poffefforio recuperandæ agere, quia ipfa non poffidet. Nec exercitium actionum fibi competir contra tertios poffeffores, fed marito, qui ipfe agere poffet contra alienationem nulliter à fe factam; prout hæc omnia, jure, \& authoritate, ibi comprobat: \& vide latiùs pet Barbofam, quinta parte, I. primed, If. Soluto matrimonio, cum ergo hodie generalis fit prohibitio, ut res totales, neque confentiente uxore alienari poffint, l. unica, S. © cum lex, C. de rei uxoric all. \& latè per Barbof. dicta s. parte, ex numero 7 . quamvis uxor feiverit, \&c viderit res fuas dotales, vel aliquam earum per maritum alienari: fcientia, \& patientia nulio modo ei præjudicabit, quia fcit, jus fuum falvum fibi remanere, juxta ea, quæ cum multis Authoribus refolvit Mafcardus, conctif, 113 . ex numero 19 , nec ulla prafcriptio curret contra eam, quia eft impedita agere, ut dictum remanet : Nifi cum juramento de non contraveniendo, alienationi confenferit ; de jure namque Canonico valet confenfus mulieris, fuper alienatione rei dotalis cum juramento, licet de jure Civili non valerer: cap. cum contingat, de jurando, cap, licet mulieres, codiem, tit, lib. 6. \& latè Joannes Gutierrez, de juramento confrrmatorio, prima parte, cap. primo. Barbofa, dida 5. parie, $l_{0}$ prima, num, 72. © 74 . \& prima parte ejudem $l_{0}$ numera 69.

Si tamen effer inchoata prefcriptio ante contrąum matrimonium, per fupervenientiam matrimonii, \& dotis conftitutæ, non interrumperetur præScriptio, ut in $l_{\text {. }}$ f fundum, ff. de fundo dotali, \& cum Roderico Suarez notavir Gregorius Lopez, in didas lege 8. tit, 29. partita 3. verbo, en dote. Baldus, de prefription.prime partis, fexte of ultime partis principaligs ditto cafu 16. © numero 10. in principio. Azevedus, in ditta . 4. tiulo 3. lib. 5. num, 20. in verfa. fectindo limitatur : \& pro certo fupponunt ij omnes, qui hatenus in propofito fcripferunt, loquuntur namque de prefcriptione inchoata contra mulierem conftante matrimonio ; non verò de ea,quæ ante matrimonium cæpiffet, intelligunt, uttpote cùm inccepta jam prafcriptione, longè diver(a ratio militer, Ad quod ponderari poffent jura nonnulla, \& doctrine, qua à meipfo ponderatæ, adduct eque fuête lib. 3, cap. I 1 . ex numero 4 , ufque ad numerum 16 . ubi videri poflunto

Soluto verò matrimonio, incipit ftatim præfcriptio currere contra mulierem, ex quo definit elfe impedita agere, nec fibi denegatur potentia agendi, \& recuperandi res dotales; ficque ceffat omnino ratio illa, quare conftante matrimonio prefcriptio nod currit: fic fane probat exprefsè text. in dicta $h_{\text {, in }}$ rebue, $\mathbb{I}$. omnis, ef in dicta l. partite 8. ibi: Si non defpues que el cafamiento fueffe partido: \& ibi Gregorius Lopez, in verbo partido, inquit in hunc modum: O praforiptione decem, vel viginii ammorum, fod 18 . qurerentur triginta anni, ut declarat Paul. de Caflie, in $L_{0}$ cum vir. If. de ufucap. © Foan, de Imola, in caso cam non liceat, de prafoript. Quod ipfum etiam probavit, \& ejus temporis prefcriptionem requirit Batdus dicio cafu $16+$ \& fub dicto numero 10, in verfic, $\sigma$
ideo licet foluto matrimonio, \& Joanne de Imola, Gregorio Lopez, non relatis, in eodem placito remanet, \& longi temporis, triginta fcilicet annorum prefcriptionem neceffariam effe, annotavit Barbofa, didla s. parte l. prime, fub num. 84. qui tamen, quando res dotales, æffimatæ in dotem datæ fuerunt $;$ \& in fubfidium mulier agit contra tertios poffeffores; quòd fufficiar decem annorum prefcriptio, refolvit ibdicm. Et quia hujufce obfervationis termini intelligendi, explicandique funt, prout ipfe explicat $i$ ibidem, ejus verba inferere, atque hoc loco tranfcribere, neceflatium vifum fuit, quæ in hunc modúm fe habent. Si autem quaras, in qubbus cafibus res dotales ufucapi pofint, recurrendum oft ad juris principia, of refolvendum, res dotales immobiles, etiam foluto matrimonio, ufucapi non poffe: nam cum adbuc duret juris probibio tio, quamdiuu aïualiter non fint refitute, l, etiam, ff. de fundo dotali, locum habet regula ditite l. fi fundum, entelligendo tamen de preforiptione longe temporis, nams fi fuerit longif $/$ mi temporis, indiftincte pofefforem focurums reddet, juxta generalem regulam $l$. fitut, $C_{0}$ de prafcript, tringinta amnorum. Ut refolvit Novellus de dote, 7. part., peciali i. colum, 2. © 4. Bald, de prafoript. Io parte 6. num. 10. Gomez, I. fuerat, num, 41. Inflitut. de adion. Quidquid contrarium pro conflanti teneat Fafon, bic num. 33. Item $f i$ res immobiles dotales date fint aftimate, nain quamvis tunc uxori in fubfidium concedatur utilis rei vendicatio adverfus tertios poffefores, ghof. dida $l_{\text {, in rebus, verbo, aftimata. in fine, }}$ of fupradictum eft : tamens adverfus banc fubfidiariam actionem admitretur preforiptio longi temporis, ut tenet gioff. d. $l$, in rebus, verb. ufucapionem; in 3. 'ं 6. Solutione, \&' ibi Bald, n. 11 . Salicet, n.8. in fine. Paul. l, eum vir, $n_{0} 1$ I 4 . \& pari ratione, quamvis in rebus mobilibus alienatis detur uxori in fubfidium utilis rei vendicatio adverfus tertios poffefores, ut Jupra probavimus; tamen adverfus bang fublidiariam actionem tutt erunt poffeffores, $i=$ per triennium cum liona fide eas res pofederunt, © tha procedes quod prafupponit d. l, in rebus, $\mathbb{J}$. omnes.
Rurfus obfervandum, atque conftituendum erit, idipfum quod in dote, \&e in rebus dotalibus ftatutum, atque obfervatum eft fupra, ex n. 7. obfervandum etiam, atque ftatuendum in donatione propter nuptias, \& in arrhis, ut in eis contra mulierem conftante matrimonio nulla præferiptio currat; idque ob eandem rationem, quia agere impedita eft, dum matrimonium ipfum conftat: incipere autem, \& procedere prefcriptionem poft diffolutum matrimonium, \& quando in dote, feu rebus dotalibus incipere, ac procedere de jure poteft; fic fanè, fpecificè annotavit, atque tradidit Joańes Lupi de Palacios Rubios, in rubrica, de donat, inter. S. 17. n. 16. folio mibi $4+\cdot$ in novif, ubi in hunc modum frripfit : Ex quo etiam porefi inferri, quod cum prafuriptio fit quadam /pecies alienationits que conflante matrimonio probibita eft, quantum ad arrhas, mullo modo potuit incipere, durante matrimonio, $l_{\text {o }}$ ubi lex, If. de ufucapion, \& ifte arre, que bodie dantu;, fuccedunt loco donationis propter nuptias: in donatione autem propter nuptias nanquam datur altio uxori, nifi foluto matrimonio, ut l. cum notiflimi. SJ. illud, C. de prafcript, 30. vel $40_{0}$ annorum, of in autbens, ut immobilia, $\$$. primo, col, 6. or per confequens ab co tempore incipiet currere pra. foriptio, quod babeo pro indubitato. Et idipfum tenuerunt, atque refolvunt D. Paz, in praxi prima parte primi tom. 2. tempore, num. 32. in principio, verfic. od idem effe in rebus donationis, 6 fol. 32. Azevedus, in 1.40 it $4, n_{0} 17.1$. 5 . ubi citat Gregor, Lopez, idem tenenem, in l. 1, tiu, 11 1. P.4. gloffa magna, D. Joañes Baraona i addit, ad Palacios Rubios, dido 5. 17. lintera H, fioo 50 . ante finem, verfic. ex quo etiam poteft inferri. St cæeteris omnibus latiuss, atque praftantius eruditfimus, atque excellentiffimus Jurisconfultus, Hil anus nofter Rodericus Suarez, in I. 1. tit. de las

in novif. Quò loci eleganter fundat, quod illa quæ de jure communi appellabatur donatio propter nuptias, hodie vocantur arrhæ; \& inde, quod in arrhis petendis, non currit prafcriptio mulieri, conftante matrimonio ; etiam in cafu quo, extraneus, \& non maritus promififfer dietas arrhas, cùm ad maritum principaliter fpeftet exercitium dietæ actionis, five peritionis arrhatum : \& dicir fe ita confuluiffe de facto, cum Duciffa de Villalva promififfer nomine arrharum mille duplas cuidam Nobiliffimæ fæminæ, Mariæ de Acunha, uxori Joannis de Vivero, militis ftrenuiffimi, Vice Comitis de Altamira, tempore, quo matrimonium fuit contractum inter dictam Mariam, \&c dictum Joannem, \& pro dictis arrhis dicta Duciffa, mater dieti Joannis de Vivero, obligavit quendam locum: foluto matrimonio ipfa agebat hypothecaria pro dietis mille duplis contra poffefforem dieti loci, cui dicta Duciffa vendiderat dictum locum; opponebatur contra eam, quod dicta hypothecaria erat prefcripta, quia elapfí erant multi annià tempore venditionis: ipfe autem Rodericus Suarez defendebat, toto tempore, quo matrimonium duravit, non currere contra dictam uxorem prefcriptionem in dicta hypothecaria, ad confequendas dictas arrhas, \& multa fundamenta adducit pro hac parte, prout ibs videri poterunt, \& in effectu concludunt, quod dos, \& donatio propter nuptias judicentur à pari, \& quemadmodum fructus rerum dotalium funt viri, ad onera matrimonii fubeunda, ita etiam frutus donationis propter nuptias ; nec competit mulieri actio ad illam confequendam, nifi demum foluto matrimonio. Inde \& confequenter ex placitis, atque refolutionibus ejusdem Roderici, ex duta, n, 56.57 .0 , 58. ego pro certo \& indubitato deduco, ftatucum à jure in dote, habere quoque locum in donatione propter nuptias, \& in arrhis: \& in utroque, quod atrinet ad articulum prefcriptionis, fervandam decifionem dict. 4.8. titulo 29. partuta tertia, ùt in arrhis, \& donatione propter nuptias procedat, necne prafcriptio,juxta ea, quæ in dote flatuuntur in ipfal, oclava, Deduco etiam, folum permitti mulieri petere donationem propter nuptias, aut arrhas conftante, matrimonio, quando dotem exigere poteft,\& inde, quamvis de jure communi poffer dotem exigere, quando maritus vergebat ad inopiam, ut latiùs fupra deduxi, \& ita pariter in cafu ipfo inopiæ arthas, \& donationem propter nuptias petere poterat mulier conftante matrimonio, ut latiùs comprobat, \& ita in terminis annotavie Rodericus ipfe Suarez in diala $l$, p. tit, de las arras, n. 57 . ubide donatione propter nuptias; \& $n 059$. ubi de arrhis; Attamen hodie attenta decifione ditite 1.290 tiiulo undecimo, partira quarta, folam mariti inopiam non fufficere, ut mulier repetere poffit arrhas, aut donationem propter nupias, fed incipere malè uti fubftantia fua, atque diffipare bona maritum, neceflarium effe, ficuti in dote ibi flatuitur, \& ante annotavi ex num, primo, in bifce addut. Quod eft notandum, quia dito num. 57.059 . non ita traditur per Rodericum, nec doctiffimus ille Vir expendit legem ipfam Partitæ, Additionator etiam ejus eandem omifit, \& folum allegat ditt. l. odavam, titulo, viggimo nono, parrita tertia, prout ibi apparet in addit, ad n. 58 . litera $A$. folio mibr 289, in novis.
De donatione autem propter nuptias, de qua agit di\&us Author, \&quod arrhæ fucceflerint loco illius, quamvis valde diftent à donatione propter nuptas, cum infinitis quos allegat, ac ideo eos fciens confultoque pratermitto, vide omnino Pat, Thomam Sanchez, tomo primo, lib. fexto, de /ponfailius, difputatione prima, of pluribus feqq. \& difpuataione 27. © feq. Parladorium, tomo 3. differentia 125.

Deinde obfervandum, arque conftituendum erit, hucufque refoluta, atque in dote, donatione proprer nuptias, \&\& arrhis ftatuta, \& ad terminos, atgue deci-
H h 3
fionem d. l.otavere, tit. 29.partita tertia, of dial. 1 . vi. gefime none, tit. 11. partita quarta, reducta; obfervanda hodie, \& omnino procedere, ac fi Taurine legis $\varsigma 7$. conflitutio prodita non fuiffer. Nam effí lex illa Tauri, qua hodie efl. quarta, tit. 3. lib. 5. nova collict. Regie, fatuerit, quod Judex, caufa cognita poteff compellere maritum, ut praftet licentiam uxori, ad faciendum illud omne, quod uxor fine ejus licentia facere non poteft, aliàs quod Judex ipfe folus eam. preffare poffit: Et verè uxor, nec contrahere, nec quaficontrahere, nec alia facere poteft, que ad concratus, diftratus \& judicia pertinent, \& alia etiam, de quibus in I. Taurr, hodiel. 2. titi, 3. lib. 5 . atque ita videretur alicui, tentari poffe, qued hodie, cum mulier impedita non fit, \& diftam licentiam agendi prodote, donatione propter nuptias, \& arthis, imd à judice petere, atque ab eo impetrare poffit, videatur negligens in non petendo, ac idcirco etiam conflante matrimonio, prafrciptio currere poffit, quafi ceffante ratione illa prexipua impedimenti; Attamen neg ari non poffe, quin hodie, ficut olimimpedita fit per jus agere, cum exercitium attionum penes maritum refideat, ipsiquue agere nullo modo poffit absque licentia mariti, utin autis Llegibus Taurri remanet ftatutum: \& inde remanere intataam rationem illam impédimenti, cùm jura non confideraverint, quod perita licentia à judice impedimentum removeri pofit, necne; fed id dumtaxat, an is, contra qué prafcriptio increpit, à jure impeditus fuerit agere,necexercitium actionum habuerit, fed penes alium remanferit: licet enim is poffir licentiam petere in his cafibus, \& aliis, in diatis legibus Tauri expreffis, non tamen ad eam petendam, fic adftringitur, ute eiimputari poffit, vel nocere, quod non petierit, ne beneficium illud ditalel. 57 . Taurr reddatur in invitum; aut uxoris favore conceffum ibdem, ut fcilicet licentiam à Judice petere poffit, in ejus odium \& damnum redundet, fi inon petierit; contra vulgata, \&c omnibus cognita juris principia. Sic fane non mododiai § omnis, legis, in rebuus, C.de jure dottum, © d.I.patitic 8. decifio ex ditais legibus Tauri alteratur quovis modo, ut contra mulierem currat prefcriptio confante matrimonio in rebus dotalibus, arrhis, \& donatione propter nuptias, fidia Aam licentiam petere negligens fuerit; fed nee cafus ifte ullo paCto excogitatus fuit, aut effe potuit, atque ita jura pradieta expreffa, quomodo non fare, \& procedere hodie poffent? cùm eifdem legibus Tauri aliquid in contarium ftatutum non fuerit, juxta $l$. pracipipmus, in fine, cum allis vulgatis, C. de appellat. Sic quidem, atque in terminis prediais, quod hodie non currat prafcriptio in rebus dotalibus, nec in donatione propter nuptias, neque in arrhis, neque inducenda lit correctio Guris, in ditat, $l$, Tauri 57 . non inducta, juridicé, \&\& verè tentavit, atgue fundavit Alphonfus Azevedus, in ditath, 4. tit, 3. il. 5 . ex num, 11 . 4 /que ad num, 20 . \& poffer ipfe id precipuè pro fe ponderare, filicet quod non fequatur, Poffer uxor Fyudium adire, © impedimentum removere, ergo prafuripto contra eam ab eotempore currit: Nam \& flius familias agere poffet in his, in quibus patri quertitur ufuffruCus, Judicem fcilicet adeundo, qui pattem compelleret; \& nihilominus fi partia poteftate ac ufuffuctu durante, pater alienaverit, piæfcriptio non currit, ficuti ex Fententia Baldi \& aliorum contra -alios cum judicio deduxit Pinellus, 3 . parte,, . prima, C. .de bon. mat , numero 74. © in autent, nifí triumale, num. 44 . 'े 45 \& inferiùs dicetur.
Rurfus obfervandum, \& conftituendum erit, dubium effe, an in bonis paraphernalibus, quæ preter dotem parapherna nuncupantur, conftante matrimonio prefcriptio currat contra uxorem? Quo in dubio Gregorius Lopez, misita l.8. titul. 29, partita 3, ver$\mathrm{bo}_{2}$ en dote, nihil refolvit, fed feremittit ad Foamem

Fabrum in $l$. prima $C$. de bonis maternis, \&\& ad dieta per Abbarem, in cap. 2. column. penuit. de conceffione prebenda. Atque ita videtur effe ejufdem placiti, \&\& fententiæ, cujus Faber ipfe fuit; is autem expreffim affeveravit, prefcriptionem in diatis bonis currere contra mulierem, conftante matrimonio, excitatus argumento, \& decifione textus in cap. confitutus, de in integrum refituatione. Et quia in Curia Ecclefiaftica potuit agere, \& impedito currit tempus, fi cum pofleret, quod tolli poflet, ut in cap. finali, Fabri fententiam cum aliis Authoribus fecurè probarunt Didac. Covarr, variar, lib, I, cap. 8, nume proPaz , in praxt prima parte primi tomi, fecundo tempore, sum. 32. per totum, ubi fatis facit, refponfúmque prabet fundamentis nonnullis, quæ in contrarium excitavit : Ejusdem autem Authoris, \& Corruv. dido num. 8. © in relidione cap, quamvis pactum, in initio fecunda partis, $\mathbb{I}$. I num, 9 , fundamenta, ad unicum , ipfumque Joannis Fabri fundamentum reducuntur; quod fcilicèt tempus curzat contra eum, qui impedimentum removere potuit, ut per Pinellum, in diat. authent, nifi tricennale, num. 48. Surdum, decifione 189. num, 28. © feq. Stephan. Gratian, dif-
cept. for cept. foreny, lib. 1. cap.45. num, 16. \& $^{17} 7$. Idque exitrimant procedere, non modo jure communi attento; led etiam de jure hujus Regni, \& poft leges Tau-
ri conditas: nam licet matrimonio agere etiam de paraphernis nequio conttante uxor mariti; cogitur tamen maritus à Judice id uroriz mittere, \& licentiam preftare, imo eo nolente confentire Judex eam licentiam præftare valet, Regia Taurina l. 57. hodie I. 4. tit. 3. lib. 5, recop. \& idcirco prafcriptio currere deber adverfus eam, fi negligens fuerit: quemadmodum in rebus adventitiis alienatis à patre, ficut præfcriptio currit à die, quo filius eft effectus fui iuris; $d_{0}$ authent, nifi tricennale; ita incipiet procedere ab eo die, quo etiam durante patria potertate, ufusfructus patri on quaritur, \& in filium Lopez, in d. L. 8, tit, prout ipfe Covarr. \& Gregorius Lopez, in d.1.8. itit. 29. part. 3. verbo, e nốn ei tijjo.
notarunt \& cum Pinello, \& notarunt \& cum Pinello, \& alris, latiùs D. Paz, ubi bavit Rodericus Suarez, in l. prima, titul), das, num. 33 - 34 - 35 , folio miby 307 , ter las deulocialia fundamenta adducit,\& concludi mulier poffit facere, ut maritus confentiat, ,um cum pellendo Judicis officio, ad confentiendum, \& 2 licentiam fibi præftandum, meritò non dicitur impedita agere, \& fic juftum eft, contra eam, tanquam contra negligentem, currere prefcriptionem. Et adducit illud fimile de filio, cui in bonis, in quibus patrinon quaritur ufusfructus, conceffum eft, ut poffit officio Judicis compellere patrem ad preftandam licentiams ad agendum, \& ided fi omiferit, curtir tunc contra eum prefcriptio: idque procederé, non obftante, quod ex legibus hujus Regni, mulier non poteft effe in judicio, nec agere fine licentia mariti, prout

## latiùs ibi,

Econtrario tamen, quod in dictis bonis paraphernalibus, ficut in dotalibus, non currat præfcriptio contra mulierem conftante matrimonio, quia eft im ${ }^{\text {- }}$ pedita agere, \& contrahere conftante matrimonio,ex legibus hujus Regni, non dubitarunt tentare contra communem Palacios Rubios in I. 55 . Tauri, num, 2 10 $^{\text {a }}$ \& ibidem Caftellus, in gloff. finali, ve fiu, adde mulier, \&\% quamvis eorum fundamentis contendat fatisfacere atque in effectur refponderit D. Paz, ubi fuprà, num. 30 negari tamen non poteft, quin ipfa fortiter urgeat, Azevedus etiam in dicta 1, 4, titul, 3. lib. 5. num, 8. of 19. idipfum tentavit, fed non perfecit, nec afus eft a Communi recedere, prout $i b i$ apparet in $2 x \mathrm{c}$ verba: Immò ov in parapbernalibus alienatis per uario


## De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. XXVI. <br> in dotalibus maritus babeat adminifrationem, fecundum

glof. in l.6. titule I I. part. 4 , verf. que el anno, colum. 4 in princ. \&o Palac, Rub, in rub, 5.68. num, 16. verf. modo tflo, folio 49, col, 2. quod tamen rion ita audeo afirmare, ficut in dotalibus, praferim exiflente aubberitate Covar, ubi fupra, in paraphernalibus praforiptionem currere afferentis, b. voluit, gloff. en dote, in 1.8 . tit. 23.part.3. dum allegat, Faber, \&o Abb. pro bot, o Suarez, in titul, de las deudas, S. quaro ulteriw. fol. 56 . G tetigit Cifuentes, in 1.55 . Tauri, in fin, prout o tenvit Gomez Leon, in fua centuria informationum, cap. 26. numero octavo, dicentes. quod circa a ias, guam res dotales, prafiriptio procedit, eo quod per legem partita 8. titul, 29. part. 3. Solum res dotalss excipiuniur, in quibus rebus dotalibus arrhas, 6 donationes propter nuptias ego comprebendo.
Pro hac autem parte, in qua Azevedus aufus non eft infiftere, unicum, \& precipuum fundamentum fic conficiendum, deducendumque eft, prout Rodericus Suarez deduxit in ditita $l$, 1. titulo, de las arras, num. 33 . in primipio, videlicet, quod dictæ leges Tauri, quæ abfque licentia mariti, prohibent, ne uxor aliquid facere poffit, nec fe obligare, habent locum in quafi contractu, \& in judiciis quafi contrahitur, $l, 3$. S. idem faribit. ff. de pecalio. Unde hoc prafuppofito, quod mulier non poteft agere, nec effe in judicio fine licentia mariti, viderur quod contra eam non currat praf(criptio, per text, in d, l, I. IJ. fivali, C. de annali exceptione, Ubi textus dicit, quod filiofamilias, dum eft in patris poteftate, non currit preefrip:io. Rationem affignat ibi textus, qui videtur facere ad propofitum. Quis nim incufdure cos pocerit fi boc non feceint, quod atfi maluerint, minime adimplere lege obviante valebant, occ. Ex quo non poterat agere fine licentia patris, vifum fuit Imperatori juftum, ceffare contra eos præfcriptionem, facir $l_{\text {, prima, }}$, de bon, matern, allthent, nifi tricennale, eod, tit, faciunt etiam \& alia jura, quæ fub dicto numiro 33, idem Rodericus Suicz ponderavit: qui tamenut refpondeat ad text, $1 \mathrm{l} \cdot l$, prima, IV. finali, C. de annali exupt, conftituit, textum ipfum porius fundamento partis adverfe re orqueri poffe, \& pro fententia Fabri, \& inquit, quòd ille rex tus debet intelligi in illis bonis, in quibus pater habet ufumfructum, quia cum in illis filius nullo modo poffit agere, \& pater efficiatur legitimus adminiftrator, l. prima, C. de bon, mater. l. I. C. de bono que lib. nimirum fi filio durante patria poteftate, non currat prefcriptio: fed illis bonis, in quibus patri non queritur ufusfructus, licèt filius debeat etiam tune agere cum licentia patris, ut in I. finali, IS. neceefitate, C, de bonis que lib, tamen, quia faciliter Judicis officio poteft compellere patrem ad confentiendum, \& ad praftandam licentiam ad agendum, ut in dictoo $J_{0}$ neceffitate, merito tunc currit proferiptio. Ex hac autem conclufione elicit duo idem Rodericus Suarez ibi, fub numero 34. Primum, refponfionem ad textum, in dida I. prima, $\mathbb{I}$. frialt, $C$. ce annali exceptone, quòd loquatur, ubi ratione ufusf uetus patri acquifiti, filio denegabatur omnino agendi porentia. Secundum, quia licèt mulier in agendo debeat licentiam à marito petere, tamen principale exercitium in ea refider, \& maritus cogendus eft præftare licentiam, firecufer fine jufta caufa; \& fic cum facile pof fet ad hoc compelli, meritò debet contra mulierem currere proferiptio, ut in filiofamilias eff ftatutum, hatenus Rodericus Suarez.

Ego verò häctenus quiefcere non poffum, nee mihi perfuadere, articulum hunc non habere maximam difficultatem: texium etiam in dict, §. finalt, fortiter contra fenteritiam communem non urgere; quod ut evidentiffimè oftendam, ante alia obfervo, fuperiora, que circa decifionem textus in d. $L$. finali, $\mathbb{J}$. necerf $\bar{f}$ uate, C.de bon, que lif, is Author tradit, majori equidem explicatione, \& indagatione egere (quod ad propofitum
præfens non pertinet) ficuti ex his dedúcitur apertè, qua cum infinitis aliis Authoribus egometipfe adnotata, atque fcripta reliqui in com mentaris ae $u$ ulue fructu, cap. 3. ex num. deimo ervio, uf $u e$ ad $r .18$.

Deinde, fi decifio dictio f. firais, d. I. I. C. de annals except, ideo procedit, quod intelligi debet in illis bonis, in quibus pater habet ufumfruelum, non yeid in eis, in quibus patri non quaritur ufusfructus; quia primo cafu actio, \& exercitium comperit patri; in fecundo verò, flio; \& ideò in ipfo cafu fecundo contra eum currit prefcriptio, quia impedimentum removere potuit: in primo verò non currit, quia non potuit, Et inde ipfe Rodericus elicit, quod flio omnimodo denegabatur potentia agendi, ratione ufusfructus parri acquifiti: infuper elicit, quod licèr mulier in agendo debeat licentiam à marito petere, tamen principale exercitium in ea refider: fi hæc inquam ita fe habent, \& attento jure communi pro opinione Fabri concludenter urgebant, attento equidem jure noftro Regio in contrarium concludenter urgent, quod ullo pacto negari non poteft: quia fí acquifitio ufusfiuctus totum negotium facit; item \& aliud, quod filicet exercitium actionis penes patrem refideat : refpectu uxoris in quaffione excitata paraphernalium, idipfum operari debet : utpote cùm utrumque concurrat, primum acquifitionis omnium fiuctuum, quia ficut in dote, aut in bonis dotalibus, ita \& in paraphernalibus, fructus corum pleno jure queruntur marito. Item ficur dotalium, ita \& paraphernalium adminiftratio, jus \& exercitium penes maritum refider, \& quæcunque refpectu admin ftrationis, \& juris, atque exercitii actionum, \& acquifitionis fructuum, \& communicationis bonorum,con. ftante matrimonio acquifitorum, in tore, aut bonis dotalibus confideres, ipfamet æqualiter attento jure noftro Regio in bonis paraphernalibus hodie procedunt; \& fie dotis, aut dotalium bonorum, \& paraphernalium æquiparatione in omnibus facta à lege, refpectu prefcriptionis id idipfum in eis videtur flae tuendum (cum eadem ratio militer) quod in bonis dotalibus, nec affequi poffum, quæ differentiæ ratio congrua affignari valeat, Idque, vel cò maximè,quòd ut Imperator oftendat, penes quem exercitium actionis refideat, vel una tantum regula, aut doctrina excitatur, quarendo filicet, an penes patrem ufusfructus confiftat, eique acquifitus fuerit, an penes filium: fi ergo marito ufusfiuctus, aut fructus paran phernalium, pleno jure hodie acquiruntur, \& inde penes eum quoque exercitium attionis refidet, ficue in aliis bonis dotalibus, cur jus diverfum in evidens mulierum damnum conftituitur, ubi eadem ratio, eadémque fructuum, aut ufusfiuctus acquifitio concurrit? Hoc quidem magnam mihi femper facit difficultatem, ac propterea intelligo, cogitandum reliquiffe Rodericum Suarez, ibidem, jub num. 35 . an maritus fit homo aufterus \& fuperbus, \&\& quia acriter ferret, quod uxor ab eo peteret licentiam, ut eo cafu, uxori eidem fuccurratur, nec preferiptio contra eam currat, prout latiùs ibi. Nam a communiter accidentibus, quilibet maritus, id acriter, \& malo animo ferret \& maxima inconvenientia, arque difcordiz inter maritos \& uxores refultarent, fi petendæ diCtæ licentiæ neceffitas daretur.
Ad probandum aurem affumptum predituum, acquifitionis fcilicet fructuum, \& refidentiæ exercitii actionum penes maritum neceflarium, omnino erit in memoriam revocare aliqua ex his, quæ egometipfe annotavi, atque fripfi in commentarris do uffufruitu, cap. 4, ex num, 16. cum $f_{f q \text {. qud loci conftitui, }}^{\text {q. }}$ quod uxor conftante matrimonio, triplicis generis bona habere poteft, dotalia, fimplicia, \& paraphernalia, bona dotalia funt, que expreffim dotis nomine, \& caufa dantur. Bona fimplicia, five extra dotem funt, qua mulier apud fe retiner, nee domi-

## 248 Quotidianarum Controverfiarum Juris, Lib. IV.

nium, nec adminiffrationem marito concedit, itaut nec fruatus aliquos ipfe lucretur, niff in cafibus certis, de jure communi; nam de jure hujus Regni aliud obfervatur, prour Authores, bidiem relati, obfervarunt, Paraphernalia bona dicuntur, que mulier ultra dorem in domum viri infert,quorum dominium penes ipfam remanet regulariter, adminiftratio tamen, aliquando tacité, vel exprefsè per eam marito conceditur, ex l.ultuma, C. de palt. convent. l.fi ego, S. dotis, ff. de jure dot, L. 17. tit. 11, part. 4. in verfic. Parrapherna fon llamados, $\forall$ eod, app. 4. $n \cdot 7$. permultos Authores in unum congeffi, qui de bonis paraphernis, eáque materia fripferunt pleniffimè, Addo nunc Petrum Surdum, in conf.209.lib. 2.Menoch,in conf. 5540 ex num, 26, lib, 4. Anton. Thefaur, decffione Pedemontana 187. Joan, Sichard, in I. ubi adhucs, n. 8.9.6 3 I。 C. de jure dotium, Cujac. ad tit. C. de pad. conventis, column, '4, ex verfic, buc tuulus eff titam de palt, convents, fuiper peraphernis, folio mibr 35 1. De jure autem hujus Regni diverfum jus obfervari quoad fructus, adminitrationem, dominium, \& a lia; ex relatione Barbofe, \& Azevedi, ipfon, 17 , annotavi. Nunc verò (quod ad propofitum noftrum attinet) obfervandum erit, ipfo jure attento, certum effe, quod hodie mulier, etiam de bonis extra dotem,\& paraphernalibus,
23 ficut de dotalibus, non poteff fine licentia mariti difponere, nec contrahere, aut quati contraheie, nec proeis ullo modo agere,\& quod eor undem bonorum exrra dotem, \& paraphernslium dominium, prout dotalium , \& adminittrationem plenam, pleno jure habet, itaut mulieri ipfi nullo modo adminiftratio competat, fed folum marito. Is etiam frutus omnes eorum bonorum, ficut dotalium acquirit, \&f fic non tenentur hæredes ejus fructus bonorum extra dotem, \& paraphernalium, in vita uxoris per matitum perceptos, mortua ipfa uxore, haredibus ejus reftituere, quod de jure communi controvertebatur. Sic etiam, \& horum bonorum frutus, qui extant pro dimidia dividuntur, \& communicantur inter virum, \& uxorem,\& eorum haredes, ficut catera bona communicantur; ac in effetu, in omnibus, \& per omnia de bonis extra dotem, atque paraphernalibus, ipfum jus, quod de bonis dotalibus fatuitur ; ficati ex Gregor.Lop.Roderic. Suar. Palac, Rubios, Villalob. Joanne Gutierrez, \& \& aliis, ita fpecificè tradidit Al-
 n. 66. Gin l. 3.' 4. itit.9.n. 22 per toitum, eod, lib. 5 . Barbof. prima parte legis primes, ff. Oluut matrimonoo, ex $n, 29$. u/que ad $n, 40$. idque maximè, quoad ufum, \&e exercitium aftionum, quod in perfona mariti, ufque adeo hodie eft, ex decifione legum ipfarum hujus Regni, in ipfis bonis extra dotem,\& in paraphernalibus, ut in eis; ficut in dotalibus, agat maritus fine affenfu uxoris, neque teneatur cavere de rato, ficuri ex Gregorio Lopez, \& Covarr, obfervavit idem Azevedus, in diata 1 . 3.6 \& 4 . sub difto num, 22. in verf. O fic feunndum eum, ubi etiam citat Palacios Rubios fta tenentem.
Et fecundum hrec, atque ̀ jure difta æquiparatione fâta doralium, \& bonorum extra dotem, adminiftratione etiam plena, \& frutuum acquiftrione conceffa marito, atque in ejus perfona exercitio actionum refidente, videtur equidem, quod æquiparatio, \&\& dit̂orum effectuum introductio nova, procedere etiam debear quoad effetum predittum, ne conflante matrimonio, contra mulierem currat in bonis predietis prafcriptio, ficut in dotalibus non surrit ; nec poffe ullam differentiæ rationem affignare, \& velut concludenter urgere, quod exercitium actionum penes maritum refideat hodie, quod jure communi attento refidebat penes uxorem in diąis bonis, nifít tacite, vel exprefse conceffiffer ipfa marito adminiftrationem, vel inftrumenta tradidiffer, ficuri Azevedus, \& Barbofa explicarunts, atque
ita fuper his cogitandum, atque matura confideratione deliberandum erit, cìm occafio fe offeret; non enim intendimus, communes Dotorum fententias confutare, five quoquo modo fubvertere, fed amplius cogitandij, atque maturiùs deliberandi; occafionem praftare, \& ea qua juris rationi confona magis videntur in medium proferre, ut vel improbentur, vel recipiantur ab aliis, prout vera vifa fuerint.
Praterè \& principaliter obfervandum, atque conflituendum eft, ex communi Interpretum nofrorum fententia \& jure communi attento, confante etiam matrimonio procedere, atque incipere currere prafcriptionem contra mulierem in rebus dotalibus, à tempore, quo maritus ad inopiam vergit, quia ab eo tempore mulier ad dotem agere poterat, etiam confante matrimonio, ex $l$, wbiachuc, C. de jure dotium. Unde cum defierit ab eo tempore effe impedita, \& ationss movere potuerit, ceffat ratio illa precipua, qua in rebus dotalibus, in arrhis, \& donatione propter nuptias,praferiptionem non procedere, conflante matrimonio, diximus, \& idcircò in dote ipfa, in arrhis, \& donatione propter nuptias currit praffriptio ab eo tempore, \&\& erit longifimi temporis, hoc eft, triginta annorum; fic fane ex doatrina communi refolvunt Baldus Novellus, in tradatu de dette, in 7 . parre, column. 2. © s. Baldus, de prafcript, prima parie, fexté é ultime principalī, cafu $16_{0}$ fub n. 10, ad jinem, folio mibi 491 . ad prinipipium, in antio quis, \& conveniunt omnes Authores, relati $\mathrm{fupp}_{\text {r. n. }}$. 7 \& antè num. 3. retuli nonnullos, qui hoc ipfum prafentiunt aperte, dum negant prafrciptionem currere conftante matrimonio contra mulierem in rebus dotalibus, à tempore tamen, quo maritus ad inopiam vergit, reperendæ dotis facultatem concedunt uxori, atque ita ex eo tempore habere ipfam jus agendi pro dote, \& ceffante impedimento, prafcriptionem incipere, \& procedere, admittunt, Hac autem refolutio communis habet pro fe text, in $d_{0} l_{0}$. ubi adhuc, © $m$ d. $l$. in rebum, $\sqrt{2}$. omnis, C. de jure dotium, in illis verbis: Id eff, opulentic quidem maritis conso fituruis, pof difolutum matrimonium, minus autem idoncie, ex quo boc infortunium isi illatum effe claruerit: cum conffante etiam matrimonio, pofe mulieres contra maritorum parum idoneorum tona, bypotbecas fuus exercere, jam noffra lege, bumanitatu inuutu definium ff.

Caterum jure Regio attento, atque edita conflitutione ditale l. 8. tit. 29. part. 3. quemadmodum mulier confante matrimonio agere non potef ad dotis exactionem, nec eam repetere propter mariti inopiam, itaut inopia fola ( quaccunque etiam maximè illa fit) non fufficiat, fic cafu aliquo, vel abfque culpa mariti provenerit, fed quod maritus incæperit diflipare, \& abuti, atque culpa fua ad inopiam devenerit, neceffarium eff, ex decifione dital $l, 29$, tit, II. part, 4, prout fupr, ex $n$, 2, cum feq, ita quoque, \& ab ipfo tempore, incipiet praftriptio currere contra mulierem in rebus dotalibus, in arrhis, \&\& donatione propter nuptias, \& non à tempore, quo maritus ad inopiam vergat abfque culpa fua, ficuti in dici, 1.8 .8 . paritu, flatuitur exprefsè in hace verba: Empero $\beta$ acaecieffe, que el marrido fuefe di.jgaffador de fus bienes, $e$ ella defpuses que lo vieffe, que era a tal, non le demandado fu dote, fi dende en adelante alguno le ganaffe por tiampo, Seria ella en culpa de ello, e el otro pondrala ya ganar. Ecce manifeftam legis decifionem, exprefsè probantem, ${ }_{2}$ quo tempore prefcriprio currat in rebus doralibus contra mulierem, confante matrimonio: \& nullo modo habentem in confideratione inopiam mariti, ad quam principaliter refpiciebat communis Dotto-
 ubi ashac , fed dumtaxat ad tempos, quo maritus sxperit effe diffipator, ut ab eo tempore fif uxor tanuerith

# De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. XXVI. 

## lif.2.concl.11 5 3. num. 1 I . Mafcard, autem (ut vidift

 fupra) non adeo exprefsè inquit, quod neque contra maritum agere poffit mulier poft decem annos, imo id intelligir(Prout ego credo) juxta placium, \&\& fen. tentiam Aurhoris, quem citat, Cumani feilicet, fell. to autem Cevallos metipfo, fic quoque, prout idem Cevallos, intelligi predifosAuthores, \& Steph.Gratian, im additr, ad idecif. 15.n. 3. Sanè fi hacc doftrina vera eft, mirabilem,atque damnofum admodum conitinereffetum patientio, taciturnitas, \& negligentiæ mulierum, ut quemadmodum uxor non poteff agere hypothecaria contra tertios bonorum poteft poffeffores, lapfis decem annis inter praefentes, aut viginti inter abfentes, prout flatim dicetur, ita neque adverfus ip fum maritum pro dote agere poffit; quod (utvides) Cevallos profitetur, hec miror equidem id obiter dixiffe eum, cùn Mafcardi refolutione decipi quilibet facile poffer.nus proutem Cuman, id nullomodo frripfit,nee minus probavit, fed duntaxat contendit $d$, conf. $93 . n_{0}$ I. ftatim quo Alexius, Maritus ille, dum viveret, coppit male uti fubftantia fua, uxori competiiffe jus agendi tam perfonali, quàm hypotecaria, ex $l$, ubi adbuc, $C$. de jure dotium, $2 x$ inde, quod fi Nicolaus ab eo tem. pore emptas domos per decern annos poffediffet, tutus videretur adverfus hipotecariam, ope prafcripo-
 quia tacente uxore per decennium, currit pref(riprio, eciam conftante matrimonio; cafuris eft (inquitiipfe Curmanus) in 1 , in rebuns, S. omnis, C. de fure dot, \&e in hoc equidem, in excluden da a cilicet uxore, agente hypothecaria contra Nicolaum,tertium poffefforem; non verd in denegando recurfu contra bona mariti, (fi extarent bona aliqua) Cumanus infifitebat, nee jus agendi contra maritum ullo modo denegavit. rextus, in dita st orhor toram vim feciflet indecifione fatim num. 2. Et licest futrili $d_{0} L_{0}$, ubi adhuc, inquit tatoone conjultum fit, illame is magus, quain vera limia firiptione, que curriie dureffy omins, intelligo de praeffechum, que currit adverfus malierem, quoad tollendums matrimonio corftitutiso, veristente que fieri debet, marito in ditt. l. ubi adbuturo, veryente ad mopiam, feciandums minus ipfa mulier poffit fojirptio non aebert obfiare, quoexattionem confequi.
Ecce ubi adducit intellectumin quoruindam confulentium ad ditum S. omnit, qui conati funt probare, quod $\mathbb{\$}$. ille non loquitur de praftriptione tertii poff fefforis contra hyporhecam in bonis mariti, uxori competentem, fed de prafcriptione, quirit currit adverfus mulierem, quoad tollendum effectum confignationis dotis, quando maritus vergebat ad inopiam, quafi vellent confulentes ipfi, jus illud praFrriptione admitti, fi uxor negligens fuerit,\& eo jure non utatur: non tarmen iidem confulentes negaruant,
quin ipfa mulier tiam dotis mulier poffer foluto matrimonio, plenaejus, quod Marcordum profequi: \& fic contrarium Cumanus ar ars, \& Cevallos tentarunt. ad ditum f omnm,probans intellectum communem ptione tertii poffefforis fcilicet loquatur in praferifubdit in hunc modis contra hyporhecam uxoris: detur verum, quonianm : Hoc cum reveremia non via fante matrimonio, quanm adio competit ioff mulieri, contamen ad effetum cons marito ve' gente ad inopiam, non fatis factioni, il confignationis, fid ad effectum plenarie Ecce ubi non modo Cext, in prealleguta, i, ubi adhuco prefcriptionemexpo Cumanus nullam admittic ipfe vergitad id ex parte mariti, ab eo tempore, quo plenariam dotis uxori concedit. Instactionem, atque reftitutionem opinioni corum, in quo adhæret fententiæ, atque dotis, que fit conf exiftimarunt, quod reftitutio propria dotis reftitutios fantrimonio, fit verat \& ,in, an, \& quando tempore uxor. Contra ipfum auvide Baldum, in loca cipio, dido cafu J 6. b num olo fupra, num. 24, in prinmulier poft decennium perere Aut quod non poffit qui eam poffideat, vel petere dorem ab alio tertio, tunc etiam is Author diquam rem præfcripferit ${ }_{3}$ \& ratur tunc prefcriptio licet annorum, ficutier Biffimi temporis, 30 . fciprà oblervavi: Aut deni Balbo, \& Gregor, Lop. /uagens hypotecaria contra loquitur, quando mulier bona mariti; fibiex entra tertium, qui poffideas ta, tacuit per decennium. \& pofitione tacire obligamuni procedere poteft ipfous $M$ a cattento jure comhon attentis dietis legibus Mafcardi refolutio, fed \& fi in eis terminis loquirtite, ut ftatim dicetur; illationem fecit, ut oqui intendit, adeo æquivocè minis loquatur, nifiaccercipi poffit, in quibus ternem, \&́terminos Authipiendo cum juxta refolutiocer inloco ibirelato.

Cevallos autem, commun, contra communtes, d.q. 3 . minis nam æquivocè fed apertè loquurus eft: in terin fine, Malc. \& Cuma, cafus propofiti fuprà num, 27. quidem adeo verum ef, accepit, fic enim frip fit: Qnod pertat mulier doterum fibi, quefitui, fiper decem annos non tium qui poffidet bona beffitui, non folum contra serpoteft agere, immo neque contra pro fecuritate, non Rapha, Chema, th conf. 93 . numm, 1. quems , equitur $M$, itu it


## Quotidianarum Controverfiarum Juris, Lib. IV .

mani, in loco relato. Meminit Barbofa, in lofi conftante, fub num, 53. verfic, contrariam tamen, fol, mibi $534^{\circ}$
31 ipfe tamen Bartoli, \& communem opinionem magis amplectitur, ex nam. 54 . quod plena, \& propria non dicatur reftitutio, \& latius difputat ex difto numere 53 , corum tamen, qua ex Mafcardo nunc perfequimur, nullam mentionem facit; \& ultra Barbofam, de dubio predieto, vide latè per Marium Giurbam, decif. 16. Sitilie.

Preterea, quod fit vera exactio dotis, \& non confignatio (in quo Cumanus ipfe infiftit) \& alia ra* tione probavit, atque in hæc verba: Nam pone, quod pofquam mulier babuiffet dotem, maritus, qui prius vergebat ad inopiam, acquifivit aimplas facultates, nunquid dos fibi debet reflituit, glof, in praall. Io ubi adhuc, dicit 2 quod non, quia femel joluta eff ex jufta caufa. In quo etiam Cumani mentionem facit, \& hanc partem fequitur, elegantiffime comprobat, atque fundamentis contrariæ partis refpondet Barbofa, $m$ dol. $\mathrm{f}_{1}$ conflantes ex num. 32 , in verffic, ulterius quaritur, $<n_{*} 33$, \& $\int$ eq. ex fol. 522 .

Remanet ergo, nullum fetipfiffe verbum Cumanum, diżo conf. 93. ex quo affumptum prædictum, adeo damnofum, contra mulieres defumi poffis, fed infiftere duntaxat, in concedenda prefcriptione contra hypothecariam Nicolao, illi tertio poffeffori; non vero in excludenda uxore à jure exactionis dotis fuæe contra maritum \& ejus bona, fi quæ faperfint. Quod etiam demonftratur, nam poftquam fcripfit verba ulcima nunc relata, fubdit fic: Ex his ergo videretur, quod $1 i$ dichus Nitolaus à tempore dilapidatonis, per decem annos pofficdiffet adverfus dominam Catharinam, ageintem byporbecarid, nunc foluto matrimonio prafiripififet, jed quia in cafu proponitur, quod non apparet, dictum $D_{0}$ poffeforem poffedife per decem continuos annos, quia interrupta fuit prafiriptio, ©c.

Nunquam ergo Cumanus fermonem fecit de prafrriptione aliqua ex parte mariti contra uxorem, eo pratextu, quod à tempore inopiæ negligens ipfa fuiffer in perendo, quod dos fibi reftutueretur ex decifione ditia $l$, ubi adbuc, immò exprefsè confutavit intellectum quorundam ad didum $\$$. omnis, dicens, fubtili magis, quàm vera limitatione confuluiffe cosdem.
Ut ergocafus ifte, uxoris fcilicet agentis hypothecatiâ contra tertios poffeffores bonorum mariti, in quibus ipfa, vel tacitam feu à lege inductam, vel expreffam habear hy pothecam, diftinctè admodùm atque ingenti fudio explicetur, obfervandum, \& cone ftituendum erit neceflario.
Certi juris effe, legem 63. Tauri, hodie l.6, tit. 15 . lib. 4 , nove collect. Regie, non procedere contra tertium rei hypothecatæ poffefforem cum titulo,\& bona fide; \& fic titulum, $C$. $i$ adverfus credtorem, hodie correctum non effe, Tertius namque poffeffor cum titulo,\& bona fide prafcribit inter prafentes hypothecam, tempore decem annorum, inter abfentes vero 20 . fic fare ex communi hujus Regní Interpretum fententia, \& relatis Gregor,Lopez, Menchaca, Cifuentes, Caftello, Palacios Rub, Anton. Gomez de Leon, Balbo, Parlad, Olan. Salazar. D.Paz,\& Azev, refolutive firmavit Joan. Gutier, praa,. lib. 1. quaf.go. \& reatè conftituit, quod d, l,63. Tauri, non loquitur in præfcriptione hypothecx, fed debiti; \& fic refpectu principalis debitoris, non verò tertii, rei fingularis fuccefforis, prout ib, n. 8. © g. \& idipfum ex eisdem Authoribus, \& additis Villalobos, \& Feliciano de Solis tradidit Cevall. commum, contra comm, d. q.3. n.4, tradiderunt eriam Cafpar Rodri, de annuis redtitibus, lib.2. quof.9. ex num,64. Velazq.Avend.de cenfibus,cap. 105. \& vide cap. I 4 . Fontan. de pact. nupt, clauf. 4, glof. 18 . P. 5.n. 51. fol, 307. © 308. fic etiam, quad hypothecariæ prefcribitur contra creditorem ab aliquo tertio decem, vel viginti annis,\&\& quod incipit hypo-
thecaria prafcriptio currere à die folutionis transa acto, nonà die excuffionis,contra Alex.cum Roland. Sfortia, Joanne Botta, Anton. Thefaur. Parif. \& aliis multis refolvit Blaf. Flores Diaz de Mena, in addit. ad decifionem Gama I IO. fub n.4. fol, mibi 49 . necallquam correctionem diati tituli, ex decifione, d. I.63. Tasri, hodie effe, fupponit apertè, prout etiam Arias Pinellus, qui erudité (ut adfolet) Alex. refolutionem improbat in d, authent, nifi tricennal, $n$, 48. remanet ergo diatus titulus, $C$. $f$ a adverfus creditorem, incorreatus, ex quo hypothecarix per tertium prafcribitur contra creditorem tempore prædicto, \& convenit. l.39,tit, 13 -part. 5 o. 27 , sit. 29 .p. $3 . \&$ \&tradiderunt etiam Negufant, de pignor, 2, membro fexte partis, Cremenfis jingulari 62. Pariif, conf. so. lili. 1. Affliat, decif. 139. Stephan. Gratian. decif. 15 . © addit, ex n+ 1 , cumfeq.

Sicut autèm diAus titulus procedit contra creditorem quemcunque; fic etiam \& contra mulierem in hypotheca dotali,fitertius aliquis cum titulo \& bona fide per decem annos inter prafentes, \& viginti inter abfentes poffideat rem aliquam bonorum mariti, quæ ex tacita hypotheca, a lege inducta, vel ex preffa, fint pro dote obligata $;$ id quod Cumanus, $d . \operatorname{conf} f .93$. ut certum \& indubitaturn tradidit. Anton,etiam de Burgos, $\frac{m}{}$ cap. perve nit, rit 23 . de empt, \& vend. Mafcard. in boo relato fupra. Cevall. qui dicit, fe ita de facto habuiffe, doq.3. num. 4. © s. cujus refolutionem tranfcribit ad litteram, \& eum fequitur Steph. Gratiab. in addit, ad decifionem ditam $15, n, m, 1.64, \int e q$, Difficultas eft definire, preefriptio hæc contra hypothecam dotalem, à quo tempore currat? Et quidem attento jure communi currere incipit abeo tempore, à quo mulier agendi facultatem habet, \& fic cum à tempore, quo maritus vergit ad inopiam agere poffit pro dote, ab eo tempore prafcriptio incipit currere, utpote, cùm a mplius ipfa impedita non fit: \& cùm agere poffit, ceffat omnino ratio illa,ob quam conftante matrimonio agere non poffet, fi maritus ad inopiam non deveniffet, \& prafcriptio currere debet; id quod ex dietis Authoribus, \& Cumano deducitur apertè, \& probavit Mafcard。 concl, 1153 , num, 1 I. Balb. d. prima parte fexta © altime prinop. fub num. 10 oo num, 14. \& utrumque exprefsè probatur in dita
 prefsè probare s rectè agnovit Cuman, ubi fuprà Cevallos etiam, dictaq quaft. 3. num. 6. in hæc verba: praterea animadvertendum eff, quod illa prafiriptio incipit currere mulieribus, ab illo tempore, quo maritus vergit ad inopiam, © ©diflipat bona; ita probat teat, in l, in rebus IS. omniv. Et ad litteram fequitur Stephanus Gratianus in addit, ad dictam decifionem, ibi: Illa praforiptio incipit carrere mulieri ab eo tempore, quo maritus vergit ad inopiam, \&o dif(ip at bona, $l_{\text {s }}$ ins rebuss. $\mathbb{S}$. omnis, Sanè attento jure communi neceffarium non eft, quod maritus fimul vergat ad inopiam,\& diffipet bona; fed unum, vel alterum fufficere, ut mulier agere poffit pro dote, ex codem f . omnis, \& d. l. uii adbus. compertum eft: poteft enim ad inopiam devenire cafu, \& non diffipare, \& tunc eriam pro dote agere poterit, conftante matrimonio, ut late Barbofa probavit in d. I. fi conte flante, ex n. 7. cum feq. Item incipere diffipare, \& nondum perveniffe ad inopiam, quia effet multum dives, \& adhuc poterit mulier dotem reperere: ut latè ibidem per Barbofam, \&\&/upra boc eod, cap, ex n, I. cum feq. \& in hifee addit. ad prinipium, atque ita in terminis juris communis, \& d J. omnis, quem Cevallos, \& Gratianus expendunt, unum, vel alterum, fufficit, prout ipfimet acceperint, atque fenferint forfan:Conftat ergo, hucusque Scribentium omnium communem effe traditionem, quod contra mulierem, non antea in hypotheca dotali incipiat pıæfcriptio currere, quàm ipfa pro dote agere poterat, fic equidem, cùm marito vergente ad inopiam agere pofdem, cum marito vergente ad
fer , ab eo tempore prefcriptio currere incipiebar;
fequiur
fequitur inde attentis legibus hujus Regni, partita fallicet 4.1.29, tit. 11 . quodd cum mulier hodie agere non poffitpro dote, conftante matrimonio, ob folam mariti inopiam, quæcunque illa fit, fi abfque culpa mariti procefferit, fed duntaxat ab eo tempore, quo ipfe incipiat effe diffipator, \& abuti fubftantia fua; quod non antea præfcriptio incipiet: quod precifa ratione derivatur à ratione illa communi, ab eo tempore, quo mulier agere poreft, prafcriptionem currere in hypothecis dotalibus. Quemadmodum ergo in dote, $\&$ in bonis dotalibus preffriptio contra mulierem, conftante matrimonio, non incipità tempore, quo maritus vergit ad inopiam, fed à tempore, quo incipit effe diffipator, ut in d, l. partite 3. tit. 29. lib. 8. ibi, degaftador de fus bienes, \& fuprà dixi, ita pariter in hypothecis dotalibus, prafcriptio non antea incipiet; cum reddi non poffit differentiæ ratio, \& concludat ratio illa, quòd antea non poffit agere, ex decifione d. l. 29.
Hinc fane deducitur, quod fi mulier fciens, \& videns, maritum fuum ad inopiam verfiffe, viderit etiam rem aliquam fuam, vel bona diftrahi, non ideo jus fuum amiffura fit, quia feit illud fecurum effe, l. ficut $\$$. non videtur, ff. quib. mod pign. vel hypot. folut. \& ob folam inopiam agere non poteft, nifi incceperit maritus effe diflipator, ex d.l.8. po 3. \& d. l. 29.p.4. $\&$ per Mafcard, concl. $1173, \%$, 19. nifi exprefsè, \& cum juramento confentiat alienationi, juxra ea, quæ fuprà adnotavi, vel nifi exprefsè renunciet hypothecæ in bonis mariti, intelligendo femper juxta refolutiones Doctorum, in eo articulo. An uxor renuntiare poffit, \& qualiter id procedat? de quo lare per Barbofam, poft alios multos, 5. part, l, 1. If. Soluto matrs ex n. 65, cum Jeq. © n. 59. 60 60. Amad, Rod, de
 fol. 18. Si tamen plures inftarent creditores, ita quod lis, \& concurfus eorum fieret, tunc equidem poffer ipfa agere pro dote, \& fe opponere, quamvis maritus ad diffipationem non deveniffet, fic tem38 perata decifione d. 1, 29, tit, I I, p. 4. prout ex aliis Authoribus obfervavi /upra $n, 5$ \& \& confequenter ab eo tempore (quia jam agere, \&\& fe opponere potuit) incipiet currere prefcriptio contra eam in hyporhecis dotalibus, aliàs non apparentibus creditoribus per concurfum, non incipies præfcriptio ab folam mariti inopiam, in hypotheca dotali, quemadmodum in bonis dotalibus non incipit in $d_{0} 1.8$. \& hæc funt notanda, quia ingenti fudio, \& incredibili labore fic digeruntur, nec alibi erant antea fic explicata, nec refoluta,

## を\% 3 E\%

## CAPUTXXVII.

Teftamentum ad interrogationem alterius, \& per refponfionem per verbum, jc, five nutu, aut fignis, vel capite annuendo, cùm fit, tam inflituendo, quàm legando, aut fideicommittendo, quemadmodùm conjectura voluntatis deduci, atque interpretatio fieri debeat, ne erretur; \& de regulis, \& doctrinis, quibus duci, atque excitari debemus, cùm de fignis, \& conjecturis prafumptæ voluntatis agitur in hac materia adeò conjecturali, \& prafumpta. An denique de jure hujus Regni poft leges novas Regiæ collectionis, aliquid novum circa hæc fuerit introductum, necne; diligens equidem, \& notanda refolutio, atque explanatio, quâ (ut videbis) quamplurima adno-

tantur, atque ingenti fudio explicata relinquuntur, qua practicis, \& quotidianis negotiis admodum erunt utilia, \& conducibilia.

$$
S \cup M M A R I A
$$

1 Teftator in extremis confitutus, id eff, moriens, \& quafi extra terminos bujus vite exiflens, de bonis fuis teffari, ó dipponere poreff.
2 Et hac efl una legis intentio, ut que difpofita funt d morientibus, id eft, in ipfo mortis artuiulo conftinutis, adimpleantur.
3 Dummodo teflator ejummodi in articulo mortis exiffens, Or in extremis laborans, articulate, o intelligibi-
liter loquatur. liter loquatur.
Non enim intereft, fi balbutiendo, ov tardè loquatur; fl tamen percipi, atyue intelligi pofit.
Et ibidem circa tefes, \& eorum fidem of loquelam articulatam, vel inarticulatam, Hippol, Riminaldi confil. 261 , lib. 3. commendatur.
4 Balbutiens linguâ, quis, ơ quomodo dicatur remif.
5 Teflamentum fieri poffe ab exiflente in articulo mor-: tis, dummodo conflet ipfum efle fane mentis.
6 Et etiam ab eo, cui propter morbi gravitatem lingua balluuiens, oo groffa efficitur.
Cl cujus vox cuim difficultate emiutitur, of cujus
7 Vel cujus vox cam difficultate emiutitur, of cuijus
fonus cum eadems difficuitate percipiuar, of intelligtur.
8 Tefator fatis dicitur articulatè loqui, quotiefcuique apparet, ipfum refpondere per verbum, Sic.
9 Tefator graviter infirmus, bo in articulo mortis exiftens, ficque in extremis laborans, an in dubio prafumatur fane mentis fuife, necne; © num. eq.
10 Tefis unus contradicms teflamento, non facit illud vacillare, quando contrarium deponunt alii
tefles,
II Teflator in articulo mortis confitutus, mentis compos in dubio non prefumitur ex fententia Cafrenfis.
Contra verò ex fententia eorum, qui num, 9. pracitati fuere.
Er de aliorum placitis, ac maximé Cardinalis Mantice obfervationibus, bic agitatur.
12 Ex fententia vero Authoris, diffinct, \& abfolute magis rem hanc explicari, fo und cum Menochio, in conf. 45. ex n. 37, cum feq. lib, I. tres cafius diffinguantur, prout latius commemorantur, $\&$ diffinguntur bic, © num. Seq.
13 Et Cardinalis Mantica, \&o Menochii convenientic, © difonantia placita in articulo propofito detegun-
tur.
14 Teflator dicitur articulatè loqui, quando illius verba intelliguntur à teflibus, lièt lingua balbutienti prolata fuerint.
15 Vel quando intelligitur five fignis, \&o nutibu; alioquin fecius.
Et idem fi opus fit interprete.
16 Tefator dicitur non poffe articulatè loqui, quando non poteft clarè per teffes intelligi, vel quando voces emittit fine fignificatu.
17. Articulate loqui, of actus perceptibilis diredo per Senfum auditus.
18 In propofito articulo, an teffator in extremis confi-untus, prefumiatur in dubio fane mentis fuiffes tertius ov ultimus Menochii caffus proponitur.
19 Et $\mathcal{Y}$ udicis atbitrium in hat materia adeò conjecturall, ov prafumpta, multum valiturum admonetur,
prout hic adnotatur. prout hic adnotatur.
20 Heredites univerfalis tefamento dari, vel haredis inflitutio fieri nutt, aut fignis, aut capite annuendo, non poteft, fed neecefe eff, quod nomina heredum viva voce exprimantur, vel mann propria tefla
toris foribantur, toris faribantur.

## 252 Quotidianarum Controverfiarum Juris, Lib.IV. © <br> Et ideo qui articulatè loqui non poteft, non potef

teflari, neque beredem inflituere, ut latius bic probatur.
Et 1. hæredes palam, ff. de teftamentis, dilucide explanatur.
2 I Redlitur etiam vera satio fuperioris refolutionis, ut falfitas filicet, qua in bis teftamentis committi folet, quantum fieri poffit, evitetur. Et ideo inter milites etiam, of inter liberos pradidia fententia procedit indifinctè, prout Author exiftimat.
23 Quamvis Alexander difinguendum putaverit.
4 Cujus fententia fuftineri poteft in cafu quodam, quems Franificus Mantica confideravit, \& Autbor noviter probavit.
25 Alias autem of reguldriter, fecurius erit communi fententia adharere, maxime attento jure bujus Regni, ex nova Authoris confideratione, prout bic obfervatur.
Et eadem comsmunis fententia procedit, etiam in teftamento ad piass callfas, prout nonnulle arbitrantur; ut fcilicet nutu, aut fignis, etiam pia caufa heres inflitui non valeat.
Contrarium verò rectius fatuunt Doctores commue witer, pie caufa favore, quos Autbor fequitur, modo nutus ille fit fatio certus, aut dilucide ap. pareat. Teftamentum nutu factum, de equitate canonica fuftineri in terris Ecclefic.
Et ex claufula codicillari.
Infitutionem factam ad nutum teftatoris valere, quando teftator apertè prius dixerat, quod volebat inflituere tales, \& tales.
Inflitutionem haredis factam à teflatore, etiam per verbum, fic, vel per annuitionem capitis ad interrogationem Notarii valet, quando prius dictatum fuit teftamentum $a b$ ip $f o$ teftatore.

1. Inflitutio facta per verbum $\mathrm{fic}_{2}$ of nutu fimul $\mathrm{fa}_{2}$ valet ${ }_{3}$ ov admijJibilis eft.
32 Legata, \& fideicommiffa particularia folo nutu abfque aliqua verborum expreflone relinqui pof. funt.
Dummodo per folum nutum poffit confonfus, of von luntas coligi.
Et modus per quem colligitur, debet foribi per Tabellionem, exprimendo quemadmodum teflator ipfe affen fit bumeris, $\delta 0$ annuit capite.
33 Voluntas non modo verbis colligitar, fed etiam ex conatu, fignis, nutu, vel fono vocis confufe percipitur.
Voluntas affirmativa, caput verfus poclus inclinando, dedacitur.
35 Voluntas fignis demonffrata, expreffa dicitur.
36 Voluntas teflatoris fono etiam tube, vel cornu demonftratur, \& percipitur.
37 Voluntas, oo confenfus percu/fione etiam palmarum probatur.
38 Et inde infertur ad legatum à marito uxoris faclum quo maritus ipfe uxoris manum adftrinxit.
39 Voluntas percipitur etiam ex voce aiiguantulum confufa, ut $f_{1}$ interrogatus aliquis, an Titio leget, vel an filism fuum talem melioret,
T04 refpondeat, an alium, cur non? vel fimilia verba.
40 Ex fententia Autboris caute procedendum in omnibus pradictis cafibus, ne fraus facile committatur, \& ut figna omnia fatis certa, o dilucids videantur.
41 Legata etiam \& fideicommijfa univer (alia, non modd particularia, nutu relinqui poffunt, juxta veriorem fententiam.
42 Semper tamen requiritur, quod is, qui nutu, aut fignis, vel alio fimili modo dijponit, fana mentis, \& intellectow fit; nam etfi loquelam amiferit?
nutu difponere poteft in legatis, \&o fideicommi $/ \sqrt{i s}$, fi fanam mentem, or intellectum retineat.
Si vero perdidit intellectum, non modo beredem infituere, fed or legata relinquere, aut alio modo difponere non poteft, etiam quoad legata libertatis, - catera pia.

- fideiconmiffa nutu ex fententia quorumo dam, ita demum poffe relinqui, fi diponens tempore, quo annuit nutu, potuerit articulatè loqu', fed noluit, contentus fortè nutu, vel alio figno voluntatem fuam oftendere.
Alias autem fi propter morbi acerbitatem non potuiffet loqui, neque fribere, nutu legare, aut fideicommittere non poffet, nec procederet decifio l. nutu, $\mathrm{ff}_{.}$ de legatis 3.
ajon autem aliter, atque è contrario intelligit filicet, quod textus, in diat l, nutu, procedat, quando teftator amifit loquelami cafu, vel morbo.
Sed fi poteft loqui, of nullum habet impedimentum, quod tunc non poteft legata, aut fideicomanifa nutu, vel fignis relinqueres
Alii denique diverfimodè explanarunt, of inter alios petrus de Peraita, of Facob. Menochius, abjolute, or difitinite magis, \&o nonnullos cafus confituendo.
Primus cafus eff, cum teffator à natura omnino impeditur loqui, ut impeditur à natura mutus, fimúlque furdus, \& fic teflari non poteff.
Et per conjequens nec legatum, aut fideicommiffums nutu, aut fignis relinquere.
48 Secundus cafiwe eft, quando tefator, qui difponit nutu, jam amiferat intelledum, of fic fane mentis non erat; © tunc alfque dubio non procedit text, in dieta l, nutu, nec talis poteft nutu, aut fignis legatum, aut fideiommiffum relinquere.
Terrius cafus eft, cum quis ex accidenti impeditur loqui, fane autem mentis erat, of vigarem intelleçus retinebat, tunc namque valce difpofitio nutu faita, ut hic obfervatur.
so Quartuus cafus fit, quando teflator, qui nutu legavit; potuiffet loqui liberè ov expeditè ablque ullo ime pedinento, or tunc valet legatum nuta factum, ex fententia Alexandri,que contra alios piobatur, © fupra mum. 45.
\$1 Circa infitutiones haredum nutu fatlas, of legata, feu fideicommifa nutu quoque relitia, qua badenus dita fuere, utrum procedant etiam de jure bujus Regni poft leges Regias nova collectionis Regia.
Quod latius, ©o utilius quam antea faclum effet, bic explicatur, ut videbis.

52. Et; Alphonfi Azevedi confideratio quedam nova in propofito, novè etiam, © concludenter convincitur.
53 Subfriptio fuppofita ad infitutionem verbis expreffis, vel in foriptura de mandato teflatoris fadta, valet, $\sqrt[f i]{ }$ fiat alio trabente manum teflatoris, ut latius adnotatur, \& Petri Peralte refolutio approbatur.
53. Tffamentum ad alterius interrogationem falum, valere, ex commini Interprotum fententia,
Quam Jacobus Menocbius inter alios utiliter, atque latijJimè explicavit, prout hic admotatur.
Alii etiam contraria fententie fundamentio [atisfaciunt juridicè.
Et pro communi ipfa fententia, concludens of vera 4fignatur ratio.
is Et Ant. Fabri, Foan, Bologneti, \& Goamnis Marci Aquilini contra communes Interpretiom traditiones, placita novnulla in medium perferuntit.
[^1]
# De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. XXVII. 

Et communis defenditur.
56 Tefamentum ad alterius interrogationem fattum, non valere illis in cafibus, in quibus falfi fuppicio adeft, val adeffe poteft.
Et ¿̀ contra ubi nulla adef fufpicio, teflamentum fubfifiere.
57 Teftamentum ob folam falfi fufpicionem infirmari: cum in civilibus falfi fuppicio pro falfitate ipfa babeatur.
58 Tefamentum ad alterius interregationem faltum, abque dubio valere nonnullis in cafibus, diffindie fatis adductis, atque dilucidè explicatis per Menochium.
59 Teflamentum ad alterius interrogationem conditum, validum effe, five perfona publica, five privata interroget.
Idque ex veriori, © ' $c_{0}$ \& communiori Interpretum feutentia.
Quicquid alii contra convenerint.
Et dummodò ceffet omnis fraudis fupicio, ut latius bic probatur.
Et Sfacobi Menochii concordia recipitur.
60 Aliorum etiam Interpretum traditiones juxta eandem concordiam intelliguntur.
61 Et idipfum de jure bujus Regni admittitur, wt bic adnotatur.
62 Teftamentum ad alterius interrogationem conditum, utrùm valere debeat, $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ Notarius non modo de harede, fed toto teffamento tefatorem rogaverit.
Et fententia Authoris in propofito, que Fodicis arbitrium maxima in confideratione babet in propofito, prout latiuss bic adnotatur.
63 Teflamentum ad alterius interrogationem factum, an de jure fubfifat, quando tefitior nimium erat proximus morti.
64 Et quid $f_{1}$ inffituti fuifent heredes, qui ditaaverunt, quamvis ad interrogationem Notarii factum fuifer.
65 Ouid etiam, fi à perfona fulpecta interrogatio fieret.
66 Et ibidem Simonis de Pratis refolutio generalis (que vel uno verbo materiam banc comprebendit) expenditur.
67 Tefamentum ad alterius interrogationem conditum, non valere, quando teflator interrogatus, modo in banc, modo in alteram partem lecti, in quo mon bundus jacebat, fe verteret.
Et oftenderet, agre ferre, quod in ea perturbatione agritudinis, or anxiectate, de his moleftid af: ficeretur.
68 Tefamentum conditum etiam ad interrogationem perfone fulfecta, valere ex fententia quampluri-
morum.
69 Ex fententia verò Authoris cum alis, non aliter valere, quàm fi dilucidè conflare poffet, quod alia falf fuppiciones, aut conjedure non adfint.
Item quod in libera tefatoris voluntate fuerit refpondere, vel non refpondere.
70 Et tunc valere teffamentum, etiamfi non conflet, teflatorem teflari voluife.
Cum nibil referat, an tunc, vel priuss deliberaverit teflari.
71. Cum vero prater illud, quod non confat, teffatorem tefari voluife, alia concurrit conjectura, qua falfum committi pofe fujpicatur, tunc tefamentum non valet.
72 Tefamentum ad alterius interrogationem factum non valere, nifo fcientia, of voluntas teflatoris pracedat, of fic apparet, teflatorem ipfrum teffari voluiffe.
73 Contra verò ex fententia aliorum Interpretum, etiamifi id non conflet.

Oua ita demum probari potef,,$\sqrt{2}$ doli, of fraudis omnis fuppicio ceffet, prout hic adnotatur.
74 Teflamentum ad alterius interogationem conditum, non fubfifere, quando effet primi validi, e folemniter confecti revocatorium, idque ex fententia multorum Authorum.
Et maximè fi multos annos poff primum tefamentums condium teflator viveret, quia tunc prafumi non potef, quod eo puncto teflamentum antea factum mutare voluerit.
75 Contra verò ex fententia aliorum, Authorum, qui ex= prefim afceverarumt, teflamentum ad alterius ine terrugationem conditum fubffere, etiamifi primi folemniter conditi effet revocatorium.
76 Idque verijfimum (prout Author exifimat) quando cef/at omnis fraudis fuppicio, tunc namque nulla confitui porefl differentia, quod agatur de revc. catione jam conditi teflamenti, vel non,
77 Secus vero quando alia conuarrunt conjecture und cum hac ipfa, quod agatur de revocatione conditi teflamenti, ut nonnull Autbores probaje runt.
${ }_{7} 8$ A quibus Cafrenfis, Zaxius, of Riminaldus recedere non videntur, ut bic adnotatur.
79 Tefanentum conditum ad alterius interrogationem, an valeat, vel non, fignis' $\&$ conjecturis dijudicandum effe, prout bic adnotatur.
80 Et figna hac in fudicic arbirrio pofita effe, ex Jacobis Menochii fententia fatuitur; qui bujufce rei figna, - conjecturas congeffit permultas.

81 Teftamentum ad alserius interrogationem conditum, utrum bodie apud nos valeat de jure bujus Regnis, poft leges novas collectionis Regia, ficut jure communi valeat.
Et an eisdem adduci, atque excitari fignis, of conn' jeduris debeamus, que de jure ipfo communi vigebant.

- Ubi in effectu nulla confituitur differentia inter unum, ovalierum jus.
82 Et Alphonfi Azevedi difindio, novè, bo verè improbatur.
83 Ferdinand, quoque Vafquez Menchac, \& D. Antonii" de Padilla obfervatio quadam in propofito, novè etiam, © aliuer quàm falum effet, enucleatur,

圈Eftamentum, feu hæredis inflitutio, atque alia quælibet ultima difpofitio, ad alterius interrogationem, \& per refponfionem per verbumi, fic, nutu etiam, aut fignis falta; an ex voluntate teftatoris procedere videatur, necne \& quando de jure fubfiftat, vel non: ex quibus etiam fignis, \& conjecturis interpretatio fieri atque voluntatis conjectura deduci valeat : utilis admodum eft, \& apud noftros interpretes controverfa difputatio, \&r quamvis à multis agitata, ac inter alios dilucidè, \& melius quàm alibi, per Menochium exornata, atque declarata (cæteros alios infrà commemorabo) ideo nunc pratermitti non potuit, quod difceptatio eadem, magna ex parte conjecturalis fit, \& prefumpta, \& huic noftro tractatui omnind conveniens. Verùm (ut dixi) quoniamà Menochio, ita fingulariter explanatur, in his duntaxat boc capite infiftam, quæ vel ab aliis non recipiuntur, vel contradietionem, aut difficultatem fic habent, ut majori explicatione indigeant.

Et quò diftinctius, \& abfolutè procedatur, conftituendum erit primo loco, certiffimi juris effe, quod teftator in extremis conftitutus, id eft, moriens, \& quafi extra terminos hujus vitæ exiftens, de bonis fuis teftari, \& difponere poteft: Idque per text. in cap. Rainuntus, de teflamentu, ibi: In extremis pofitus: \& in cap, nos quidem, codem tutulo, ibi: De hac luce migrante : $\sigma$ in sap, finali, de fucceffion, ab inteflato, ibi:

## 254 Quotidianarum Controverfarum Juris，Lib．IV． <br> Agens in extremis ：\＆Panormitatus，in 3．notabill，© <br> libro 4．titulo de tefamentis，concluf．2，numer．4．Petrús

in l．Pamphilo，S．propofitum．ff．de legatis tenio ibi ：In dijcrimine vita conflitutum，item 1 ，Sjja，I．cum pater， ibi：In extremis vita conflitutus，ff．de donasionibus 1. ．$i$ pater，S．quadam，If．de fideicomaviifar．Libertat，ibi：Cum in extrema effet valetudine，of fine fcriptura， C. ad Trebellian，Et ita ex communi Interpretum noftro－ fum fententia adnotarunt，\＆Authores quampluri－ mos congefferunt in unum Antonius Gomezius，in l．3．Tauri num， 110 ．Guillelmus Benedifus，in tap． Raymintius，de teffamenris，verbo，in extremis poftuts， nums 1，©o2．num，10，cum fequentibus ufque ad nu． thenm 17 ．ubi multis exornat，\＆comprobat Roma－ nus，in confflio 306 ，num． 5 ．Craveta，in confilio 117. Socinusjunior，in confition 78 ．num， 16 ．${ }^{\text {lib．}}$ ，2．Carolus Ruinus，in confilio 8．num．9．lib． 3 ．Zazius inconflito3． num．37．libro I．Ludovicus Zuntus in refponfo pro uxöre，\＃um， 79.0 © numer， 947 ．Burgos de Pace， $\mathrm{ml}_{1}$ ．3． Tairr，prima parte，num， 265 ．Michael Graflus，5．In－ fitutio，quast．17．num．8．in fine，Joannes Matienzus，in l．prima，titulo 4．glofa 16．fub numero 2．libro S．nova． colled．Regie，Joannes Dilectus，de arte teflandi，in tih tut，3．cautela，Cardinalis Francifcus Mantica，de cone jefurris ultimar．volumt，lib．2，titul．6．num．I ．ubi dicit， quod teftari poteft in extremis conflitutus，effi lin－ gua balbutiat：\＆quod haze eft una legis intentio，ut quxe difpofita funtà morientibus，impleantur， $\mathbb{S}$ ．$e x$ ． baredibus，in autbendic．de bavedibus，of Fallidia，Et quod illum verbum，Amortentibus，diligenter eft ponderandum，quia eum precipué completitur， quieff in ipfomortis articulo conffiturus：Simon de Pratis，de interpreas，ultimar，volunt，libro 2．dubira－ tione 2．folutione 1．num， 53 ．folio 188．Petrus Surdus． inconfil． 414, num． 59 ，lib，3．Etidipfum refolvifiupra hoc eodem libro of radatu apap．22，num．103．ubi nota－ vi，teftatorem confliturum in articulo mortis，teffari poffe juridice，fif anæ mentis fit：quidquid antea pro－ pofuiflem num， 15 ．© duobusfequentibus or nam． 105 ． O．106．dixi etiam，teftamentariam，\＆allam difpofi－ tionem quamcunque in mortis articulo factam，preo－ fumi ablque dolo，\＆fraude fieri：\＆Francifci Burfati ex fententia aliorum ita tenentis，locum，feu confi－ lium expendi，ut $i b$ videri poterit．
Sed tamen eft advertendums，quod ad hocut tefta－ tor in extremis \＆in articulomortis conftitutus，te－ ftari poffit，neceffe eft，quod articulate，hoc eft，cum intelledu fermonis loquatur，\＆ita intelligitur，quem poffe teflari ufque adultimum articulate vocis arti－ culum，etiamfi balbutiendo，\＆tardè loquatur，modò （urdixi intelligi bene poffit；lingua enim ingroflata propter infirmiatem，non tamen omnino prapedita， teftamentif fationem non impedit，prout probat tex－ tus fingularis，in I ．quoniam indignum， C ．de tefta－ mentis，in illis verbis：＠ure forie femmetis © ballun－ tiens lingua profudit：Is vero qui articulatè non lo－ quitur，mortuo fimilis eft，\＆tunc quidem in relta－ mentis falfitas committitur，\＆ideo nec teffari，nec alio quovis mododifponere poteft．Et in I．jubemus， C．de teffamentis，ibi St enim talis eff tefator，qui nc－ que（cribere，neque articulate loqui poteft，mortuo fimi－ lis eff，$\sigma$ falfias in elogisis comnititiur．Ita fane ex－ plicarunt Bartolus，in ditat $l$ ，jubrmus，qui afferit，fic in facto praaticaffe：\＆idem Salicetus，\＆\＆Baldus， numero primo，\＆communiter fecundum Jafonem， num．3．Baldus etiam，in confilio 53．$n, 4$ ．volumine 5 ． Angelus，\＆Imola，in $l$ ，in adverfa，ff．de tefamentis， Ciftrenfis $m l$ ，in eo num． 3 ．$C_{\text {．eod，}}$ ，tutulo，$G$ in confle Lio 43 I ，imprimicipio，libro 2 Romanus，fic diftinguens， in confilio 306 ，num，4，in fine，to numero 5 ．Alexander in ionfilio 12，num．8，lib．1，＇心 in conflio 33，numer， 6 ． or．Ilib．3．Socinus fenior，in confilio 20，num．3．＇ 4 ． lib． 5 ．Decius，in conflio 489．num．4．Ruinus，in con－ filio 12 ，numer．4，© 7．＇̛ 9．lib，2．Zazius，ini conf． 3 ，nu－ mere 370 Wh．I，Anton，Gabriel，commurno conclufion，
de Peralta，in rubrica，ff．de heredib．infitut，num．80． Q 81．Ludovicus Zuntus，in refponfo pro uxore，nu－ mero 77.8279 ．©～numer． 947 ．Guil，Benedietus，dita verbo，in extremis：num， $27 \cdot$ per totum，Antonius Go－ mezius，inl．3．Tauri，num， 11 O．Mantica，de conjeclu－ vis ultimar，voluns．lib，2，titulo 6．num，2．Matienzus in l．1．titul． 4.8 lof $f a 16, \mathrm{num}, 9$. © 10 ．Michaël Graffus， S．infitutio，quaft．17，n．8．Gramaticus，decifione 73 ． num，2．Menochius，in confilio 45 n⿱mm．9．© 22．lib．10 \＆latius ex num．37．ufque ad numerum 40 ．idem Me－ nochius，lib．4，prefiumptione S，num，28，Riminaldus， in confilio 26 I ．$l i b .3$ ．quò loci diligenter，\＆pulchrè pertractat，quando teftamentum ad interrogationem Notarii，vel alterius fubliftat，\＆quando non．Piura－ que circa reftes，\＆corum fidem，\＆loquelam articu－ latam；vel inarticulatam declarat adeo luculenter， ut nihil fupra（ut ipfe inquit）or num．77．© fequen－ tibus，explicat，balbutiens lingua quid，\＆quomodo dicatur．Et refolutioni fuperıori convenit num＊3．© Sequentibus \＆num0 18．© jequent，© numera．18．© fequent．Surdus，in confilio 414 ，ex num． 54 ，ufque ad numerum 62，ubi late，atque ex fententia quampluri－ morum Authorum probavit，reftatorem in extremis laborantem，poffe facere teftamentum，fi erat com－ pos mentis，\＆loquatur articulatè：quo cafu nec Cardinalis Thufci authoritates illæ relatæ littera $T$ ． conclufione 124，num，1．Or fequentibus，contradicunt， imo in fortioribus terminis tenuit idipfum num． 25 ． tenuit quoque，\＆in fortioribus etiam terminis Fari－ nacius，dectfione 139，num．2．© in addition．littera $B_{0}$ latius in confilio 97．nuitero 9．© quinque fequentibus， ubi in primis afferit，teftamentum fieri poffe non folum à graviter infirmo，fed etiam ab exiftente in articulo mortis，\＆c in extremis laborante，dummodd conftet，ipfum effe fanæ mentis；\＆citat textum， in dida l．quoniam indignum ：\＆ibi Gloffam，\＆ Doctores communiter，Prætis etiam，Surdum，\＆de－ cifionem Rotæ：\＆proxima hujufce materiæ conclu－ fione proponit refolutionem fuperiorem．Deinde num，1 1．fecundam effe conclufionem ftatuit，quod valet teftamentum non folum factum à graviter in－ firmo，ut fuprà，fed etiam ab eo，cui propter morbi gravitatem lingua balbutiens，\＆groffa efficitur，per text，in eadem $l_{4}$ quoniam indignum，ubi Caftrenfis， nam．3．Angelus，num．1．\＆Jalon，$n_{2} 3$ ．idem Angelus， in l．jubemus，num，2．\＆ibi Jafon，num．3．C，de teftamen－ isis，Francifcus Beccius，in confilio 102，num，10，verfive． rurfus confert，Rota Diverforum，decifione 638．nam．8． Joannes Vincent，Honded，in confilio 37．numero 53. tibro primo．Rurfus，num．12，tertiam conclufionem à precedenti non abfimilem idem Farinacius adducit， quod pariter valet teftamentum conditum ab in－ firmo，cujus vox cum difficuleate emittitur，\＆cujus Conus cum eadem difficultate percipitur，\＆intelligi－ tur，ex Alexandro，in conf．33．num．13． lb ．3．Sylvano， in confilio $\$ 4$ ．num， 10 ．pof medrum，Riminaldo feniore， in confilio 58 7．num， 11 ．verfic，non obflante，Cephalo， in conflio 546，num，2．\＆Jequentibus，G num．37．40 59．©゚ 84．lib．4．Francifco Zunto，in refponfo pro uxore，num， 943 ．© fequentibus，Demum obfervat numer． 13 ．pro quarta conclufione，quod fatis teftator 8 dicitur articulate loqui，quotiefcunque apparet， ipfum refpondere per verbum fic，\＆citat Alexand． Socinum，Decium，Beccium，Cephalum，Menochium， Surdum，\＆Sfortiam Oddi，ita tenentes，ac in effeetu （ut vides）refolutioni traditæ Juprà，n，1．心oduob．feq\％ convenit omninò．

Cæterùm dubitari folet communiter，an teftator graviter infirmus，\＆x in articulo mortis exiftens：fic－ que in extremis laborans，in dubio prefumatur fanæ mentis fuiffe，neene，ut ab eo difpofita valeant，vel non valeant．Et quidem ex noftris dubium hocexci－ non valeant．Et quidem ex notris dubium
tavit in terminis Anton，Gomezius，in $d_{4} l_{3} 3$ ．Tauri，
numb，I12

## De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. XXVII.

num. 1 12. qui afferit quod in extremis etiam conftitutus, \& qui fatim in continenti poft conditum teftdmentum expiravit, fanæ mentis effe prefumitur, \& habere fenfum, \& intellectum: \& confequenter quod omnia per eum difpofita valent,\& \& tenent, nifi ex adverfo probetur contrarium, idque duplici ratione, aut fundamento comprobat, \& refpondet textui, in d. I. jubemus, $C_{0}$ de tefamentis, quo excitari videntur Authores illi, qui contrarium in dubio prafumendum dixerunt, prout ibi retulit eos iplos Anton Gomezius, quem retulit etiam Matienzus, in d. $l_{\text {. }}$ I. titulo 4. glofla 16 , ham. 3. in fine. Sunt quoque eodem in placito omnes ferè Authores, quos Juprà commemoravi: femper enim fupponunt pro indubitato, teftamentum, \& difpofitionem in ultimo articulovitæ, atque in extremis conditam, validum effe, nec de fectum intellettus, aut alium in dubio, fed potitys fanam mentem prefumunt. Et ita invenies aperte fuppofuiffe Guil,Bened.Anton,Gabrielem,Ludovic, Zuntum, Silvanum, \& relatos fupra, Corneum, m confilio 8. num, 7. hit. 3 . Crotum, in L, 1. J. fi quis ita numer. 13 , in verf. primus cafius, ff. de verbor, obligat. \& idipfum videlicet, quod in extremis conftitutus, fanæ mentis prafumatur in dubio, refponderunt Abbas, in cap, ultimo, per illum text, de fucteffon, ab intefato num. 9 . Alexand, in conf. 33. numer, 6. © 7, lib. 3. © in confilio 105. num,6. lib.7. Ruinus, in conf. 12 , nuim. 8 . lib. 2. Francifcus Beccius in confilio 102. numero 12 . Decius, in conf. 489. num. 4 . in fine, \& $\sigma$ num. 5 . ubidixit, quod in dubio prefumitur pro teftatore; \& ided qui impugnat teftamentum, teherur probare impedimentum, prout ibi comprobat, \& fubjungit, quod fi caufa effet fibi commiffa, ita judicaret. Convenit etiam fuperiori refolutioni Petr, Surdus, ds com $f_{6} 414$. num.60. 16 , 3. Farinacius, $d_{3}$ con $5.97 . n$. 14. qui cum propofuiffet quatuor conclufiones relatas fupra, adjicit Quintam do num. 14 . in dubio jure prefumi, quod teftator fuerit fanæ mentis, etiam quod gravi infirmitate oppreffus fit, \& refert plures Authores ita te nentes. Ac demum fubjicit, quod accedente Notarii affertione, fruftra de hoc dubitatur, ex Francifco Beccio, do confilio 102. num, 12. Rota Diverforum
10 deciflone 68 , M. 8. prima parte. Subjicit etiam, \& pro fexta ejusdem materia conclufione,quod teftis unus contradicens teftamento, non facit illud vacillare, quando in contrarium deponunt alii teftes, \& citat Menochium, Surdum, \& alios multos: indéque infert, dietum unius teftis de dementia non facere vacillare teftamentum, quando de mendacio convincitur ab aliis, quamvis unus teftis, teftamento contradicens, id foleat efficere, ut latiùs ibi,

Verum Paulus Caftrenfis, m conf, $155^{\circ}$, humero 2. libro primo, contrarium videtur tenuiffe, \& inquit, quod teftator mortis propinqua cogitatione turbatus, non prefumitur mentis compos fuiffe, per textum, in l, bac confultijfima, I. at cum bumana fragiliuns, $C_{0}$ qui teflamenta facere poflumt, fequitur Socinus fenior, in confilio 129. num. 7. verficulo fecundo ponderat, volumine 2. \& in confilio 98. num. 5. verf. pratered, volumine 3 . \& latè confirmat Chaffaneus, in conf. 39 . \& hoc intelligi verifimiliter, refpondit Socinus junior, in confilio 183 . num, 10. 12 . 613 , volumine 2 . quem refert, \& ratione confirmat Cardinalis Mantica, de conjelt. ultimar, volunt. lib, 2, tit. 6, num, 3. quia tunc temporis memoria redditur imbecillis, \& totus languer intellectus, nec prefumitur quis habere animi confilium, nec intellectum, ut ex mente Ariftotel, fcribit Baldus, in l. uttima, circa principium, C. de bonis, que liberis: \& ejusdem quoque fententia fuiffe vio dentur Guil. Ponta, Vincent. Herculan. Angel. Aretinus, Menchaca, Julius Clarus, \& Michaël Graffus, cos referens, $\mathbb{I}$. inflututio, quafion, 17. num. 7. vere tamen (quod pretermitti non poteft, \& ultra Authores predictos anumadvertitur) negari mon poreft, quin in
hoc ipfo articulo confusè potiuss, quàm diftinate fito terpretes permulti fe habuerint. Authores namquie iidem, quos Graffus adducit, \& alii relati per Mantio cam,\&\& Menochium (qui fatim commemorabuntur) non ita generaliter, aut indiftińte, prout præcirantur, loquintur, fed potius in teftamento, \& difpofitione faeta ad alterius interrogationem, \& fic cum non modò teftator erat in extremis conftitutus, fedetiam ad interrogatum refpondendo, difpofuit. Et cùm antea dixiffent, valere teftamentum, ad alterius intero rogationem, \& per refponfionem per verbum, fitis factum; limitant ftatim, quando erat teftator valde proximuś inorti,Dubium verò à me excitatum /upra, \& per Antonium Gomezium, non reftringitur ad eos duntaxat terminos, ad teftamentum inquam factum ad interrogationem alterius,fed generaliter procedit, utrum inquam teftator in extremis, \& in articulo mortis conftitutus, fanæ mentis preffumatur fuiffe, necne. Et quidem negati non poreft, quin facilius fubverti debeat difpofitio,cum ad alterius interroga* tionem fit, \& abeo, qui conftitutus eft in extremo mortis articulo, quam cum reftator in extremis pofie tus, abfque alterius interrogatione \& fine refponfione per verbum, fic, difponit: quod nonnulli juris Authores prefentiunt in hac materia, \& alii velut exe preffim agnofcunt, ut ex infra teferendis conftabit; imò in eisdem terminis, teftamenti inquam factiad interrogationem alterius, \& ab eo, qui eft conftitutus in extremis, \&c fic cum adeft utrumque, proximitas inquam mortis, \& ad interrogationem facta difpofie tio, quod à femi-mortuo, \& balbutiente fieri poffic teftamentum ad intertogationem alterius, dummodò appareat de voluntate, \& quod articulatè dicatur loqui, qui ad alterius interrogationem refpondet; Socin, idem junior, fibi contrarius tenuit in conf. 178 . num,27. © feq. lib, 2. Et idem refponderunt alii Authores relati per Menochium (qui tamen nufquam Mantice mentionem fecit in hac materia) in confio lio 45. num. 38.lib,1, per Manticam (qui etiam Mee nochium non citat) de conjecturís ultimarum voluntatum, lib.2. tutulo 6, num. 8, quol loci, ut articulus proo pofitus (an inquam moribundus, qui eff conftitutus in articulo mortis, præfumatur fanæ mentis effe) plenius,\& perfectius intelligatur, ita diftinguendum putavit, aut conftat, quod conftitutus in articulo mortis loquitur articulatè, aut non, fuperiore cafu prefumitur is fanæ mentis effe, \& confequenter teftari poteft, \& it a intelligitur didita $l_{0}$ quoniam indignuim, C. de reftament, cum fimilibus: Nec obftat ditala, bab confultiffima, S. at cum bumana fragilitas, $C_{2}$ qui teflamenta facere poffunt: quia licèt dicat, quod humana fragilitas mortiftogitatione turbata, minùs memoriá poffit plures res confequi, tamen indubitate prafupponit, \& vult, quod non propterea quis amittat teftandi facultatem; \& ita relpondit Socinus junior, in confilio 144, num, 48, iib,2. © in confiio 32, num,3. ad finem, of numerís fiquentibus, latius Hippolytus Riminaldus, ditto confilio 26 I. num. 3. G cequenticus, 6 num. 18. \& equentibus, lib.3. Petrus Surdus, ditto cono filio 414 , num. 58 . © feq. lib. 3. pofteriore autem cafu (inquit Mantica ipfe ) cum conftitutus in articulo mortis non loquitut articulatè, fi ad propofitam interrogationem ref pondit tantum, fic, ion prefurnitur compos mentis fuiffe, fi illicò deceffit, aut faltem non prefumitur teftandi animum habuiffe, nam gravi morbo afflietus, videtur potius ita refpondiffe, ut fe à moleftia liberaret, quam quod voluerit de bonis fuis difponere. Et refert Caftrenfem, Corneum, Socinum juniorem, Zazium, \& Ruinum ita tenentes, \& dicit fic intelligendum rextum, in d. l. quoniam in dignam, Nec reate obfervaffe Decium, in practrato confilto 489 , Humb 5 . quod eo folum, quod teftator in atticulo mortis conftitutus, refpondit, $f i c$, vel non, intelligatur articulatè fuiffe loquutus; \& preefumatur
fanæ mentis, Nifi (ut num, 9, fubdit) ex aliis conjefuris conftet, teftatorem mentis compotem fuiffe, \& teftandi animum habuiffe. Aliàs firmiter tenet ${ }_{2}$ quod in dubio, cum quis eft in articulo mortis conftitutus, \& paulo poft interrogationem \& refponfionem factam fimpliciter per verbum, $j c$, vel, $f$, vita deceffit, non cenfeatur fanæ mentis fuiffe, aut falrem teftandi confilium habuiffe, prout etiam ratione comprobat, \& alios Authores fic tenentes citat. Et codem modo intellexiffe vifus eft Hippolyt. Riminaldus, dicto confilio 261. numero 18. © Jequentious, libro 3.

Remanet ergo ex Cardinalis Francifci Mantice diftinctione, atque refolutione, prefumi in dubio, teftatorem in extremis, five in articulo mortis conftitutum, fanæ mentis fuiffe, fi modò articulate loqui poffit $;$ in quo magis communiter omnes conveniunt, nec dubium effe poteft. Non autem videri articulatè loqui, cum ad alterius interrogationem ref pondet, $\int i c_{2}$ vel. ( $\hat{3}$, vel non. In quo ultimo (ut vides) Decius tenuit contrarium, \& Decium alii quamplures fequintur, qui fatis articulatè exiftimant loqui eum, quiad interrogationem refpondet. Ego vero fuprà hoc eodem libro, ev tractatu, de hoc ultimo quod ad interrogationem artinet, quamvis nihil dixerim; Caftrenfis tamen, \& aliotum fententiam recenfui cap. 22. numero 16. teftatorem inquam in articulo mortis conftitutum præfumi mortis propinquæ cogitatione turbatum, \& non integræ,\& fanæ mentis. Sed num, $17 \cdot$ ex fententia Angeli, \& aliorum argumentando propofui,teftamentariam, \& aliam difpofitionem quamcunque in mortis articulo factam, prefumi à lege dolosè \& fraudulenter fieri. Poftmodum autem numero 103, fequutus candem Francifci Manticæ diftinctionem, \& refolutionem, contrarium in primo cafu fuftinut, \& fanæ mentis præfumi ceftatorem in extremis laborantem, obfervavi, nifi ex aliis conjeeturis, \& præfumptionibus elici contrarium poffet. In fecundo quoque contra Angelum cum aliis feripfi, \& Francifci Burfati locum expendi, ut eodem cap. 22. num, 105. \& 106. videri poterit. Sed quoniam (ut nunc dicebam) de eo quod attinet ad difpofitio12 nem factam ad interrogationem alterius, per refponfionem per verbum, $(i c, \&$ ab eo, qui in extremis erat, nihil attigi, \& ut plenius uterque articulus explicatus, atque enucleatus maneat, unà cum Menochio, ditfo conf.45. ex num. 37. lib. I. tres cafus diftinguendos duxi, quos etiam diftinxit idem Menochius, lib.4, dicta prafumptione 8. num. 28 . in fine, qui tamen nunquam (ut dixi) Cardinalis Manticæe mentionem facit.
Primus igitur cafus eft,cum quis ${ }^{2}$ f fanus corpore, \& mente, fed à natura impeditur loqui, ut fenfum animi fui nullo pacto fignificare poffit, ut in muto \& furdo à natura, \& fic teftari non poteft ullo modo, l. difcretis, C. qui teftamenta a facere pof Sunt. S. ttem /urdur, of mutus. Infitut. quibus non ef permiff. fac, teftam. \& latius explicant Anton. Pichard, ibi, Ant. Gomezius, in l. 3. Tauri, num, 16 D. Spino, in Jpeculo, gloffa rubrice, parte 9 . \& confirmat 1.1 ; itit, 1. partita 6. non enim poteft effe cognita ejus voluntas, ut inquit ipfe Menochius, \& in fortioribus terminis tenuit Hippolyt, Riminald, do conf. 261, n, 47, lib. 3 .

Secundus cafus eft, cùm quis eft fanus mente, atque ita cercò, conftat, eum intelligere quod agitur, cùm \& velle \& nolle habeat; \& hic quidem erfi aliquo accidenti putà infirmitatis impeditur explicitè loqui, ut confuevit, dummodò animum fuum aliqua certa voce declaret, vel ex fe, vel ex alterius interrogatione, reftari \& de rebus fuis difponere porerit; \& ita probat, \& intelligitur text, in dicta l. quoniam mdərnum. Etfi enim omninò explicitè, \& articulatè loqui non poffit, attamen (ut Menoch. fubdit, \& fupra dixi) fufficit, quod ita loquatur, quod animi
fenfus cogniti fint: nec enim neceffe eft, quòd fingula momenta litterarum explicitè proferre debeat, ficut probat. d. l. quoniam indignum. Qua fane conftitutione permotus Angelus; in d, l, jubemus, C. de teftamo docuit, illum articulatè loqui, \& teftari ob id poffe, cùm ejus verba ita intelliguntur à teftibus, ut poffint ejus voluntatem cognofere ; femper tamen fupponendo, de mente clara conftare, ut fcilicet appareat eum habere velle, vel nolle, quod verè datur illis folum, qui fanæ mentis funt. Et Angelum clarius rem explicando ita intelligit Socinus fenior, in conf. 20. num. 3. \&f 4 , lib, 4, qui ob id confuluit, illum articulatè loquutum effe, qui cum effet fani intellectus, \& mentis, interrogatus fuit, an hæredem Cajum faceret, \& refpondit, $j i f f_{t}$. Et idem fenfuerunt Alexander, Corneus, Francus, Decius, Ruinus, \&\& Socinus, relati per eundem Menochium, dicto coy. 45 . numer, 38. ad finem, dum fcribunt, articulatè eum loqui, qui intelligens, \& fciens, ac loqui potens, etfi non omnind explicitè, dicit $f_{i}, f$, ve! no, no. Hoc autem fecundo in cafu vides apertè, Jacob. Menochium, Francifci Manticæ placito, \& refolutioni fuperiori convenire, ac dubii noftri refolutionem claram preftare. Nam fuppofita fana mente, \& intellectu teftantis, fufficere, quod ad interrogationem refpondeat teftator, $(i \mathrm{i} f$, vel no, no, exprefsè affirmat, \& alios plures Authores fic tenentes adducit. Mantica autem id non negat, inquit namque, quod in dubio, cum non loquitar articulatè, is qui in extremis eft conftitutus, non præfumitur fanæ mentis fuiffe, aut faltem teftandi confilium non habuiffe, \& fi paulo poft interrogationem refpondeat, fi, vel no, \& ftatimi decedat. Cæterum id non procedere, quando ex aliis conjecturis conftiterit, teftatorem \& mentis compotem fuiffe, \&teftandianimum habuiffe. Non modò ergo prefuppofita fana mente, \& intellectu id concedit Mantica, quod Menochius affirmat, immò de fana mente, \& voluntate teftandi ex conjecturis conftare, fufficiens effe conftituit. Dubii etiam noftri claran. (ut dixi) preftat refolutionem Menochius, dum fcripfit, fufficere, quod in extremis conftituius, aliqua voce animum fuum ita declaret, vel exfe, vel ex alterius interrogatione, ut ejus animi fenfus poffit dignofci; tametfi ex accidenti infirmitatis explicate loqui impediatur. Et fic perfectius dubium ipfum explanavit Menochius, quia in utroque cafu, quando filicet ex fe, fuaque voce, vel ex alterius interrogatione animum fuum oftendit idem juris ftatuit, \& latiùs rem accipit, quam Mantica ipfe, prout quoque accepiffe videntur Francifcus Beccius, Rota Diverforum, Joann. Vincent. Hondedeus, \& Profperus Farinacius, in locis relatis fupra num.6. Mantica autem dumtaxat loquutus eft, quando ad interrogationem alterius teftator refpondit, femper tamen requirit juridicè, \& diftinguit, an articulate loquatur, vel non: \& ita quoque requirit Hippolyt. Riminald. dicto conf. 26 1. num. 18 . © Jeqq: lib. 3. què loci dicto num. 3. © num, 5. inquit, quod teftator dicitur articulate loqui, quando illius verba intelliguntur à teftibus, licèt lingua balbutienti prolata fuerint; \& citat Caftrenfem, Alexand. Jafon. Corneum, Socinum, Roman. \& Bertrandum, ita tenentes. Et refpondet ad textum in 1 , difivetis, $C$, quiteAtamenta facere pof funt, verfof $/ 2$ enim vox articulata, juncto verf. lingua autem ejus penitus prapedita. Ex quibus verbis videtur fufficere, quod aliquo modo loquatur propter id verbum penitu, ne fibi textus contradicat. Vel quando intelligitur fine fignis \& nutibus, alioquin fecus: \& idem fi opus fit interprete, ut per eundem Riminaldum, $n_{0} 20.21$. \& 23 . \& num. 22. quod teftator dicitur non poffe articulatè loqui, quando non poteft clarè per teftes intelligi, vel quando voces emittit fine figni catu: ad quod refert Angelumg Jafon, Alex. Crotum,Socin. Corneum, Anton, Gabr, \& alios; \& ponderat ad hoc to jubemus, $C_{2}$ de teftant

17 . . . dif (rettu, C. qui teflam. face, poffint, ac demum Riminaldus ipfe, num. 72 . inquit, quod articulatè logui, eft actus percepribilis direà̀ per fenfum aiditus: idem etiam, videlicet quod teftator articulatè loquatur, requirit; nec in extremis labotare nocere (ut fuprà dixi) ex multis Auihoribus afferit Perr. Surdus, dicta conf. 414 , num, 5 8. of feq. lib. 3 .

Tertius \& ultimus cafus eft \& ad ejusdem dubii explicationem perfectiorem magis neceflarius, cum fcilicet verfamur in dubio, an tettator qui æger jacet \& maxima gravatur infirmitate, fit fanæ mentis: In quo Menochius, in codem confilio 45 . nam. 39 . libro Io in hunc modum reliquit feriptum: Si tunc balbutire inctpit, © inarticulatè logut, boc eft, cim (ut vulgo dicitur) ci lingua ingroffatur ; judicatur ex co actu mentis fanitatem perdidiffe, © ob id non poteft tefari, ita loquitur 1. jubemus C. de reflamentis: © ibi Bartolus, n, I. ita rede commun, intellexit : \& idem in l. nutu, ff. de legatis terio. Et clarius explicat Socinus Sevior, ditto confitio 20. num. 3. verficulo, of dicatur quod, iti. 4. cum firrbir, illum, qui dacil fic, vel non, non dici babere vocem articulatam, quancio non babet loquelam affrmativam, vel negarivam, de his, que fibi placerent, vel dijplicerent, Et bujus fententis fuife Angelum, in dita L. jubennus, foribit : ita quoque declarat Socinus junior, in confilto 144. n.6.6 46. iib.2. idim quoque foribit Gulisimus Benedictus, in cap. Ramaniuus, in verbo in extremis pofitus, num. 30, de teflamentis. Et boc in cafu funt declarandi $\mathcal{F}$ afon, in dida lo $_{0}$ jubemus, num. 3. G- Decius confilio 479. n. 4. cum uterque citet dictam l. quoniam, C, de teftamentis: © Angelt doctrmam: alioquin nif ita intelligantur, malè fentiunt. Et hactenus Menochius, qui ftatim adjicit unum, quod rem ipfam reddrt clariorem, \& apertiùs quàm Mantica feciffet, ipfam
 conf. 489. n. 5. eum probare debere impedimentum, qui illud allesat, quia prafumptio eff pro teflatore; non repugnat; fed prodeft potius: nam concedo, teflatorem fane mentis prafumi, fed eo impedinento inarticulati fermonis probato (quod probari omnino cum Decio fentio) ortur pre umprio à lege probara, jare effe effectum infane mentis, Et fecundum hæc (ut vidiffi) prefens tota difputatio ad id redigisur, an teftator articulatè loqui poffit, vel non, \& quod in dubio fanæ mentis præfumitur, donec inarticulati fermonis imped mentum probatur ; Idque recte percepit Anton. Gomezius, in d. $l_{\text {. 3, }}$ Tauri,, , 112 , ubi etiam recte fundavit Joannes Matienzus, in dital $l_{1}$, ,tit. 4.8 gof. $16 . n$, ro. qui fribit, quod peritus Notarius deber teftatorem interrogare de aliquibus, quæ fibi difpliceant, \& neget, \& ea in teftamento feribere, ut ex hoc intelligatur effe fanæ mentis, \& poffe articulatè lo jui, atque legitimè teftarı, ut $i b t$ notar. Et hactenus de prima obfervatione in hac materia; quæ cum fit aded conjeduralis, \&c profumpra, femper cenfemus judicis arbitrium circa fuperius dicta multum valiturum, ipfúmque temporis, loci, perfonarum, \& alisrum rerum circumftantias \& qualitates diligenter inveftigaturum, ac etiam fuerit, reftarorem eotiter, five quomodo probatum vel ex alterius interrogatione difpofuit, haberet fermonem articulatum, vel inarticulatum, qua etiam figna, \& conjecturæ intervenerint, quæ mentis fanitatem, aut imbecilliatem feu dementiam argueient. Secundo deinde \& principaliter conftituo, quod fi teftator infirmitate gravatus, taliter amifit loqueI am, quòd articulatè, \& intelligibiliter loqui non poffit, tunc equidem reftari non valet, neque hæredem in ftituere, etiamfin nutu, vel fignis, vel capite annuendo, ex primat voluntatem fuam; quoniam inftituriones hæredum verbis fiunt; non fignis, aut nuru, vel illationibus, Io baredes palam. If. de rifaament. ibi, he edes palam, iua ut exaudvi pojjint, nuncupandi funt. Nam fi palam, ergo non fignis, quer taciè innuunt; Joan, del Cafolil, Quotid, Comirov. Juris, Tom,IV.
fed verbis expreflis, \& claris eft opus, ita ut exaudiri poffint, atque intelligi: $l_{\text {, I Iff. de verh, obligg in princip, }}$ ibi, quoniam fe invicem exaudire deben,, \&\& ibi Socinus \& Jafon declarant, \& latiùs Joannes Bolognetus \& Joann. Marc. Aquilinus, ex num, 2. cum feq. \& in fortioribus terminis Aquilinus ipfe num, 32, © 33. Sequitur ergo, quod cum de auditu loquatur Ulpianus, in d, $l$, heredes palam, illi fenfui verba conveniunt, non figna,\& nutus: ut etiam probat rextus, in d. l. jubemus, C. de teftamem, \& tbi Angel, dicens, quod verba debent exaudiri,\& intelligi explicite. Caftienf. in $l$. dij ©retius, C. qui zeflamenta facere pofiant, Romanus, in conf. 307. Socin. fenior, in conf. 20. col, 2. lib. 4 Et ita fuperiorem refolutionem, quod fcilicet hæreditas univerfalis teftamento dari vel hæredis inftitutio heri nutu, aut fignis, aut capite annuendo non poteft; fed neceffe eft, quod nomina hæredum viva voce exprimantur, vel manu propria teftatoris frribantur: tenuerunt Bartol, \& Salicer, numero 2. Paul. Caftrenf.\& Alex, cod, num, 2. \& communiter omnes, in dol. jubemus, or in d. l. bereds palam: poft infinitos alios, quos referunt Guil. Bened. in cap. Rainuntitus, de teftamentis, verbo, in extremis pofitus, numer. 28. G29. Anton. Gomezius, in $l_{0}$. Taurr, $n_{0}$ I 10 , Covarr. in cap, cum tubb, de teftam. n. 3. Alvarad, de conjecturata mente defuncth, lib. 3. cap.2. S. I. num, 2. Matienzus; in 1, 1, tutul. 4. gloff. 16. num, 2. lib. s. Mantica, de conjectur, u.tomart. vo unt, lib, 4. tit, 4, num, 6. of leq. Tiraquel, de privillegisis pre caulfa, provilegio 8. Ludovic, de Lana, in corfilio de forma teflamenti numupattvi, num, 14 . Michael Graffus, I) infituuto, quaf. 17 . n. 2 . Julius Clarus, J. reflamentum, quaftione 37. numero Io Francifc. Beccius, in ionf.86. n. 30 . qui tam in foro quàm in fcholis affirmat hanc effe communem opinionem : optimè Hippolyt.Riminaldus, in conf. 216 6 cx num. 52. © num. s8. cum feqq. ufque ad numer, 664 lib. 3. Perrus de Peralta in rubrica. fo. de hared, infit, num. 9. © 10. Adrianus Gilmanus, libro 2. rerums juduatarum Germanie, iecffione 36. ex num. 22, cum fiquentibus, Menoch, in conf. 45. numero 43 , lib o Io Perrus Magd.lenus, de numero teffum in effamentis requifito, cap. 1 5. num. 6. © 7 . © cap.22, num, 10 . © duobus feqq. Prof perus Farinacius in conf. 97 . num, 29 . \& probatur hæec refolutio ex l,6. ut. 3. partita 6 . atque ejusdem ratio redditur in dita a l. jubemus, $C$. de teftamentis, quatenus dicitur, Si enim, talis tefator, qui neque fcribere, neque articulatè loqui poteft, mortuo fimitis eft, \& falfitas in elogis commiutitur. Sic enim apertè deducitur, teftatorem nominare fuo ore, vel fua manu haredis nomen fcribere, ided conftitutum fuiff, ut fallitas, quæ in teftamencis commitri folet, quantum fieri poteft, vitetur. Et ita hanc effe rationem præcipuam ejus conftitutionis, agnofcunt Baldus ibidem num. 4, \& Ja fon, in fine, \& carteri fuprad relati, Corneus, in conf.77.n. s. lib. 4 \& \& Socin, fenior, in conf. 163. num, 1. lib. 3. Socinus junior, in'conf. 183 . num. 22. 1ib. 2. optime Menochius, dicio ioni:lio $45^{\circ}$ num, 1 6. lib. 1, G prafumpt, \& . n, 8, lib, 4. Petr. Magdalenus, cap. 19. num, 8. qui poft Baldum, in eadem $l_{6}$ jubemts, in primipipio, notanter inquit quod in his, qua funt fumma fumarums ut eft hæredis inftitutio, nihil eft ita proprium ficur claritas; \& idcirco lex quantum potuit, ordinavit,quòd fieret patenter, clarè $8<$ aperte, ad hoc ut omnis fufpicio falfitatis ceflare debeat: quod tamen non ita fieret, nec conitingeret, fi folo nutu, aut fignis hæredis inftitutio fieri poffer, ue Hipp. Rim, in loco fupra it. optimè \& verè probavit.

Quocirea quamvis teffamentum imperfectum 2 inter liberos val act,, , hac confultrifima, IS ex imperfecto, C. de teflament, tamen nutu fieti non poteft, $\&$ inde, nec hareditas diri, aut inflitutio ctiath inter liberos nuta fieri poteft; \& ita pariter nec inter milites, argumento textus, in $l$. in fraudem, $\mathbb{S}$. I. cum glof fa , in verb, nuda, Ifo de militari teflamento, Et ita tenuif

Baldus,

Baldus, in l. Or in epifola, numero 2, C. de fideicommiffis. per textum, in authbent, de teftamentis imperfectios, If. primo, ibi, non fignis : unde fumitur autbent. quod fine, C. de teftamentis, \& fequitur Caftrenfis ibidem, idem Caftrenfis, in d, l. jubemus, cod, titul, num, 2, \&x Angelus, num. I. idem Angelus, in dicta $l$, in fraudem, S. I. num. 3. Socinus fenior, in l. cunv avus, num 4 s 5 If, de condit. © demonftrat. Felinus, in cap, in prafentia, num. 77. de probationibus, Jafon, in I. tale palum, $\mathbb{S}$. ultimo, num, 13. If. de pactis: © in authent. fi qua mulier, mam. 7. C. de facref. Ecclefis. Ruinus, in conf. 71 . num. 17. vol. 3. Corneus, in dital. jubemus, numero 8 . dicens ita fuiffe judicatum in quaftione Cardinalis Perufini, qui dixit patri ægrotanti: Si vis me baredem facere, adfringas mibi manum, \& ipfe adftrinxit. Et de communi fententia teftantur, ficque defendunt Andr. Tiraquellus, in I. fi unquam, verbo, donatione largitus, num, 266, in fine, \&2 privilegio 8. pie caufe, in verfic. quantum autem. Alciatus, in conf. 167. num. 2. libro 6. Menchaca, de fuccefionum creatione, S. 22. num. 25 . Natta, in l. hac confutitijima, f. ex imperfecto, quaftione 38. C. de teflamenis, Graffus, $\mathbb{J}$. inflitutio, quef. 17. num, 2. Padilla, in 1. oे in eptfola, numero 6. © 2. Sequantibus, C. de fideicommijfis, Petrus de Peralta, in rubrica. ff. de legatie fecuido, num, 14. ad finem. Alvarad. de conjecturata mente defuncti, lib. 3 . cap.2. 5. num.2. Guil. Benedict, in d. cap. Rainumitius, verbo, in extremis pofitus, num. 29. ubi expreffe fequitur communem hanc fententiam, quamvis numero 27. © 28 . dubius videatur exiftere, Hippolytus Riminaldus, in conf. 26 1. num. 5 2. libro 3. Menochius, in confilio 45 . numero 43 . libro 1. Petrus Magdalenus, de numero teftium in reflamentis re.puifito, I. part, cap. 16. wum, 105. 106. \& 107. Et ita tenendum oft indiftinctè (prout ego exiftimo) quamvis Alexander, in dida l. dijcret, numero 7. C. qui toftamenta facere poffunt: diftinguendum in propofito putaverit, prout retulit Graffus, dida quaftione 17. num. 2. qui etiam indiftinctè tenuit cum Communi. Et tenuit etiam atque Communem ipfum comprobavit Natta, dicta quaftione 38 . immò \& Alexander ipfe fubdit fatim, eodem in loco non effe tutum ab opinione communi DD. recedere, ut refert Mantica, ae conjectur. ultimar. volunt, lib, 4 , titul, 4 , num, 9 , in fine, ubi dixit fententiam Alexandri facilè poffe admitti, quando pater ex accidenti loqui non poteft, veluti fi lingua fit morbo prepedita, \& fuam intentionem non folum nutu, 2. fed etiam cùm litteras didicerit, in fcriptis declaraverit, \& illam fcripturam Notario dederit, qui eam coram teftibus in prefentia teflatoris conftitutus legit, \& ipfe teftator eam nuru approbavit: nam hujusmoditeftamentum, inter liberos fine dubio valet, per text. in dita l. bac confultugima, $\int$. ex imperfecto, conjuncta I. dif(cretis, C. qui teffamenta fac. pof. \& ita Mantica, qui dicit fic confuluiffe Angelum conf. 258. numero prime, Et quidem ejus fententia probabilis
24 videtur, eo namque cafu jam conftat apertè de voluntate teftatoris, nec de ea poteft aliquo pacto dubitari, cum in feriptis fuerit ab ipfe teftatore redacta, \& fic non folo nutu,aut figno dubitabili, fed feriptura aperta, \& propria littera teftatoris ejusdem, \& confequenter indubitabili figno demoniftrata. Unde videtur, quod valere debeat, argumento corum, qua Alvaradus, de conjecturata mente defuncti, lib. 3. aitto cap.2. S. 2. numero 2. poft Petr. de Peralta adnotavit. Aliass autem \& regulariter fecurius erit communi adhærere fententiæ, maxime attento jure hujus Regni, ex quo teftamento condito inter liberos eadem requiritur folemnitas, quæ in carteris teftamentis inter alios conditis defideratur; \& fic fallitatis
25 timor qui jure communi urgebat, ut fupra dixi, ita vidétur hodie urgere, ut alio cap. fupra oblervavi, \& ided communi Doctorum placito, \& refolutioni jus Regium magis convenit ; nec corum fententia
poteft admitti, qui teftamentum inter liberos nutu tantum, aut fignis fieri poffe contendebant, ut nonnullos ejus opinionis Authores retulit Corneus, in conf. 324, n, 25 . vol. 1. \& conftanter (fed male) affeveravit Joan, Crotus, in l. I. S. fi quis ita, in I. lectura, num, 13 . verf, tertius cafus. ff. de verbor, oblig. cujus fententia ex his, quæ fuperiores Authores obferyarunt, \& ratione affignata fuprà, convincitur manifeftè. Nec etiam fuftineri poteft nova Azevedi obfervatio in hac materia, prout infria adnotabitur nwm. feqq.

Immò quòd teftamentum eriam ad pias caufas, nutu folo, aut fignis fieri non poffit, fentiunt apertè Baldus, num. 2. \& Caftrenfis in principio, in ditala l, of in epiffola, C. de fideicommij/s, \& alii fequuntur, ut conftat ex infra referendis Authoribus. Quamvis contrarium, quod fcilicet inftitutio hæredis, \& alia qualiber ultima difpofitio ad pias caulas, nutu, aut fignis facta, valere debeat; magis communiter Doctores tenuerint, ut poft Gloffam, in cap. cum tibi, de teffamentis, fatentur Cinus, Angelus, Jafon, \& Corneus, quos refert, \& fequitur Covar. in d, cap, oum tubi, num, s. ver.f fubdir praterè̀, Padilla, in d. l. \&' in epifola, num, 9. \& effe communiorem, ac veriorem fententiam, multis aliis relatis firmarunt Andr. Tiraquel. ditto privilegio 8. pie caufd. Menchaca, de fucceff. creat, iib, I. J. 20. requifito 32. Abbas, Baldus, Alexander, Decius, Caftrenfis, Immola, Jafon, Calderinus, Socinus, Ruinus, Julius Clarus, Titaquel. Mantica, \& Covarr, quos commemorat, \& fequitur Petr. Magdalenus, de numero teffium in teflamentis requifito, 2. part, cap. 3. num, 10. qui ex numero 11 . ufque ad num, 17. latius comprobat. Guil, Bened. Anton. Gomezius, \& Gregor, Lopez, cum quibus fic refolvit Matienzus in 1. 1. tit, 4. golf. 16, num ${ }^{2}$. lib. 5 . Petr. de Peralta, in rubrica, ifo de legat, 2, num, 15 . Michaël Graflus, d. S. inflitutio,quaf. 17.nam, 2. ad finem. Qui rectè explicat, dicens, quod hæoc fecunda fententia procedit, dummodo ille nutus fit fatis certus, aut dilucidè appareat, Magdalenus etiam, $u b i$ fupra, $n, 16$. qui poftquam communem fententiam comprobavit (ut dixi) fubdit in hunc modum; Nibilominus quia in hoc teflamento ad pias cutufas infpritur folus confenfises, feu nuda, finplex, ơ naturalis voluntas teftatoris, idcirco valet hoo teftamentum, quamris notis ctiam in folitis confcriptum, dummodo de ejus voluntate aliter confet. Et fecundum hæc Ruinus, Corneus, Alciatus, Tiraquellus, \& alii, quos adducit Mantica, lib.4, tit,4. num, 9 , recte fecerunt differentiam inter teflamentum inter liberos, ut nutu factum non valeat; \& ad piam Caufam, ut valeat.

- Sic etiam \& alii Authores affeverarunt, teftamentum nutu factum, de æquitate canonica fuftineri in terris Ecclefix; Albericus inquam, in 1 . jubemus, in fine, C, de tefiament, Joann. Cephalus, in conf. 546, num. 52 . © $\int$ equentibus $l i b, 4$, ubi propterea infert ad civitatem Mutinæ, quæ cum fit Ecclefiæ, idcirco dicit, in ea teftamentum conditum fignis, \& nutu fuftineri. Et refert Farinacius, in conf.99. num. s. qui fubdit, accedente claufula codicillari, etiam fignis, \& nutu inftitutionem fieri poffe; ficuti fripferunt Bartol, Albericus, Baldus, Angelus, \& Jafon, in dicta l. jubemu, C. de teflamentis. Joannes Dilectus, de arte teflandi, rubric. de his qui non babent fuctionem teffamenti : quos fequuntur Joannes Cephalus, diato conf. 546 , num. 55 . Menoch, dido conf. $45 \cdot n, 14$, lib, 1 , inquit etiam Farinacius ipfe, decifione 139. n. 2, ad finzm, Inftitutionem factam ad nutum teftatoris, valere, quando teftator apertè priùs dixerat, quod volebat inftituere tales, \& tales, poft Joannem Andream ad Speculatorem, in tit, de teftamentí, $\mathbb{I}$. inprimis, in addit, mipipin. Quidam pileus. Parifius, in conf. 3 C. nums. 30 , lib. 30 Mantica, de conj. Curr, ultimar, vo unt. lib. 4, tit, 4, ,, 1 G . $\circlearrowleft$ diäta dectif. 139 , num, 2 , in prinap. of addit, litters $A$, Inftitutionem hæredis factam à teftatore, etiam per


## De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. XXXIII.

## verbum, fic, vel per annuitionem capitis ad interio-

 gationem Notarij vale ${ }^{2}$, quando prius ditatum - fuiteftamentum abipfo tatore, Er citat Gloflam in $\mathrm{d}_{\text {, }, \text {, } \mathrm{j} \text { ubernww, }}$, cum allegatis per Anton, Gabrielem $\mathrm{m}_{1}$ conclufione 2s in titulo de tefamentis. Et effe decifionem Rotre Romanex, ut ibi refert, Addiderim ego, inutroque cafu veriffimam equidem effie eam refolutionem, utporè cùm primo cafu teftator jam priùs dixiffet, quos volebat inflituere haredes, ficque nomina eorum viva voce fuiffent expreffa, prout requiri diximus fupra, num, 20 . Secundo vero cafu id ip. fum accidiffet, cum teftator prius totum teftamentumdietaffer, ficque ceffaret omninò ratio illa timoris, ne fcilicet falfitas aliqua in his teftamentis interveniat; ob quamita introduatum jus fuperius, diximus etiam num. 2r. Inquit denique Farinacius ipfe ditocoronf. 97, num. 27. aliud fingulare, inftitutionem haredis non folum factam per verbum, $\beta i c_{\text {, }}$ fed etiam nutu, fignis, \& fic partim ad nutum, \& partim ad verbum, $f i$, ad cujusque fenfum magis enixam teffatoris voluntatem denotare, ex quo nutu, \& voce dicit teftator, $\beta f ;$; quam fiab fque alio nuta \& figno diceret folùm, $f i c$. Et citat Cephalum ditioco confil. $546, n$, is. in fin, Gं $n, 71$ in verf, non obfata, ubiloquitur in fortioribus terminis, quando videlicet tefator non explicitè protulit verbum, $f i c$, \& cum difficultate potuit intelligi: \&n, 89 . ubi quod figna juvant, quando verbum, $f i$, ,non fuir bene intelletum : citat etiam Sfortiam Oddi, in conf.76, n. 8. verf. fecundo principaliter refoondetur: ubi quodd ceffat omnis difficultas, quando teftator capite annuit, $\& f$ fimul loquendo dixit, quod fic.Legata verò, \&\& fideicommiffa particularia folo nutu abfque alia verborum expreffione relinqui poffunt, dummodo per ralem nutum poffit confenfus, \&e voluntas colligi.Etmodus per quem colligitur, debet fribi per Tabellionem, exprimendo quemadmodum teftator ipfe, qui propter accidens loqui non potuit, interrogatus, affenfit humeris, \& annuit capite, five qualiter voluntatem fuam manifeftavit; fi. cuti per text. in 1 nuxu, $f$. del legatis terio. Scribunt, Gloffa, Bartolas Albericus, \& Dotores communiter; Odofredus, Pett.de Bellapertica, Cin, Bartol, Paul, Salicet.\& omnes in L. $\begin{aligned} & \text { in in epifola, C.de fisticommij/ } \omega_{2} \text {, }\end{aligned}$
 mus, in verf.oporte, C. Cde teffanentis: \& pof alios multos Authores, ex communi quoque firmarunt fententia Guil. Benedia, in ditioc cap. Rainuntius, verbo, in extremis pofitus, num, 28. 6 durobus feqq. Pet. de Peralta, in rubrica, $\theta$, de legatis fecundo, num, 9 . Antonius Gomezius, in $l_{0}$ 3. Taurri, num III. ó primo tomo varia-
 rum, cap. 12 delegeatiu, num, 2. Matienzus in $l_{0}$, .tiit. 4 . gloffa 16. num, I. Covarruv, in cap, cum tibi, nam, 30 33 .ima. Menochius, im confil. 45. nam, 43. libro primo, Joannes Marcus Aquilinus, in l. prima, $_{5}$ ك. fiquisita, numb 43 .ff. de vetbor, obligat. Petr. Magdalenus, de numero teflium in teflamentis requifin Ef. to, prima parte, cap. 1 5. num. 6. G cap. 16 . num . 205. Ó feq. Cardinalis Thufcus, tomo s. literera $L_{\text {. con- }}$ chufione 34. fol. 38. Alvaradus, de conjecturata mentedefunait, lib. 3. cap.2. S. 2. num. 1. ubidixit, quod voluntas non modò verbis percipitur, Fed eciam ex conatu, fignis, nutu, vel fono vocisconfufe colligitur, Et num, 4 , quod voluntas affirmativa, caput verfus peatus inclinando, deducitur, ut colligitur ax dicial l. I. J. fi quis ita, ff. de verbor, obligation, ubi Gloffa, verbo annuife, Dotores communiter adnotarunt : \& Gloffa, item in 1. quia, ff. depafith : \& refert Bartolus is diata 6 nuth, in principio, num. 18 . ubi dixit poff Jacob. de Arenis, Tabellionem Fcribe. re debere, difponentem inclinando caput, \& ad0) Arringendo humeros confenfiffe. Ipfe autem Alvaradus approbat Bartolam, quod ad inclinatum caput
attinet, non vero alio in cafu; nam humeros adftinattinet, non verì alio in cafu; nam humeros adftrin-
Soum, del Cafillo \&uvtid, Gontrov. Furm, Tom. IV.
gendo, dubitabilis potius actus, quam affirmativuş demonftratur, \& advertit Imol, \&\& pof eum Jafon, in dialo $f f$ iquis ita, n. 12. ubi\& Vincent Hercul. n. 36 . \& fubdit, quod vibrando caputà dextris, \&\& finiftris, negatio oftenditur, Subdit eriam idem Alvarad, dito, f. $n, 6$. quod voluntas aut difpofitio fignis demonftrata expreffa dicitur, juxta locum Tiraquelli $i b i$ relatum. Et inde infert, quòd quif fignis ad Majoriamvocatus fuerit,exprefse vocatus dicitur, ut ex difpofitione expreffa fuccedere dicatur, \&\& etiam ut ad remedium tenute admittatur. Quod ramenita explicari, arque moderari debebit, prout explicatum, atque dilucidè enucleatum remanet capiu,preat.dum tractatur: an fideicommiffa, \& primogenia fola voluntate, \& conjefturis induci valeant, Quantietiam haberi, atque exiftimari debeant conjedurx ipfx in hac materia,utex ipfis difpofitio inducatur. Inquit etiam ipfemet Alvar.n. 7 . quod voluntas teflatoris, fono etiamm tubæ, vel cornu demonftratur,\& percipitur: ut per tex. in I.Labee, S. f. finali in fine, tf. def up, legat, notarunt Bald. Alex.\& Vincent, ibdd.relati, Et $n .8$.quod voluntas, \& confenfus percuffione etiam palmarum probatur \& notatur in 1 , I. de padis: $G$ in primipio, Infitr, de vert. obligat \& \& per Bald, in diata $b_{0}$ of fine cpiffola: ubi dixit, quod non valens loqui, interrogatur, an fibi placeas, quòd uxor fua domum fuam habeat, \&c teftator uxoris manum adftringat, ex hoc legatum uxori factum effe probaturum; Acdenique idem Alvar,eod, J. 2.n.9. dixit, quod voluntas percipitur ex̂ voce etiam aliquantulum confufa; utfir intertrogatus aliquis, an Titio leget, vel an filium fuum talem melioret, ita refpondeat, an aliumm? cur non'\& fimilia verba, -Histamen omnibus addendum ego neceffario duxi, quod cum ex fignis, \& modis prefatis, \& aliis fimilibus voluntas deducitur, caute femper procedendum erit, ne fraus facilè committatur, aurex his voluntatem elici contendatur, quibus confenfus, \& voluntas teftatoris, non fatis aperrè elici poffir femper: namque neceffarium erit, quod nutus ille, aut figna prafata, \& a lia fimilia, fatis certa, \& \& dilucida videantur; acetiam temporis, \&e perfonatum qualitas erit infpicienda, prout latiüs infra adnotabitur.
Et procedittextus, in diala $l$. nutu, ff. de legatios 3 . non folum in legatis, \& fideicommiffis prarticularibus, fed \& univerfalibus; nam univerfalia quoquue fidei commiffa folo nutu relinqui poffunts ficuti fupponunt Authores omnes faprid relati, ipfe namque nunquaam inter legata, aut fidecicommiffa particularia, vel univerala ia differentiam conftituunts fed duntaxat inter haredis inftitutionem, five hareditatem, \& legata ipfa, vel fidecicommiffa, Etita colligiur expreffimexeo quod fcriptum reliquit Baldus in didal., © epiffola, num. 4. cui flipulatur Jafon, in 1. prima, S.fí quis ita, num, 10. If. de verborum obligato ubi hanc fententiam fequuntur, \& fideicommifia etiam univerfalia nutu poffer relinqui defendunt Ripa, num, 12. Galiaul, num, 13. Alcietus in repectiff numero 15 . Niger, num. 30. Socinus Junior, nam, IId in fine cum feq. Gul, Rontan, num. 16. Baldus Novellus, num, 6. Crotus, num, 22. Aquilinus, num, 43 ubiaddit, quod Baldus idem, im 1 , jubemuls F . oppoofit, C. de effament, non Stripfit contrarium, cum ibi inte: legata \& fideicommiffa, \& haredis inffitutionem, in: qua fola totius fucceffionis pondus confifitit, diffe. rentiam faciar, quicquid aliter fenferie Jafon ibidem numero 9. quem Butigel. eciam, \& Modern, Parifien. contra tenentes improbat numero. 44. communem: quoque fententiam etiam in fideicommiffo, univerfali, cum Baldo, Ripa, Carrafio, Cafftenfe, Socino, Zancho, Galiaula, Petro Peralta, \&c aliis defendit contra Jafonem, \& duabus ipfam comprobat rationibus D. Anton. Menef. de Padilla, in diata 1, in ${ }^{\text {epplfola, , numero s. } 6.6 \text {. Jacobus Menoch, in conf. } 45 \text { : }}$ numero 15. Wibre primo. Semper tamen requiritur, $\mathrm{Kk}_{2} \quad$ guod
quod is, qui nutu, aut fignis, vel alfo fimili modo difponit, fanæ mentis, \& intellectus fit ; nam \& fi loquelam amiferit, nutu difponere poreft in legatis, \& fideicommiffis, fi fanam mentem, \& intellectum retineat. Si verò perdidit intellectum, noh modò heredem inftituere, fed neque legata relinquere, aut alio modo difponere poreft, etiam quoad legata, libertates, \& catera pia; ficuti poft Cumanum, \& Angelum reate in propofito obfervavit Guil. Benedį̨us, dit̃o verbo, in extremis pofitus, num, 29. \& 30 Anton. Gomez, in did. l. 3. Tauri, num, 11 I. Joann. Matienzus, in difla I. prima, tit, 4. gloffa i6. num. 3. verfic, ubi autem. Petr. de Peralta, \& Menochius, ubi fupra,

Ex his autem deduci fanè, atque dilui poterit cujusdam dubii refolutio, in quo Doctores antiqui loquuntur confusè, \&\& pugnant invicem, nec à Recentioribus explicantur. Ipfi quoque Neoterici, vel ad eorum contrarietatem non animadvertunt, vel ipfam filentio pratereunt, nee magis infiftunt, immo \& inter fe pugnant, \&\& diffentiunt, vixque certâ regulâ, aut doctrinâ textum in eadem $l_{\text {, nutu, }}$, accipiunt,
43. atque explanant. Quamplariminamque, quod dicitur in ipfa $l$. ut legata, \& fideicommiffa fufficiat relinqui folo nutu, ita demum intelligunt procedere, modo difponens tempore quo annuit, potuerit articulatè loqui, id eft, intelligibiliter loqui; fed noluit, contentus forte oftendere voluntatem fuam difpofitivam per annuitionem capitis, vel per aliud fignum intelligibile, ut inquit textus in aida $l$. nutu: aliàs autem fi propter morbi acerbitatem teftator non potuiffet loqui, neque fribere, præfata lex non procederet; quod Baldum, Angelum, Cumanum, \& Corneum tenuiffe retulit Perrus de Peralta, in rubrica, Ifo de legatis fecundo, num. 12.
44 Battolus verò (ut ipfe Peralta firmat) Cemel, atque iterum tenuit totum oppofitum; immò quod lex illa procedat in eo, qui propter infirmitatem articulatè loqui rion poteft. Et ita textum illum indiftincte, atque generaliter accipiunt alii plures, Authores, ut ex fuperiùs relatis apparet: inter alios tamen cum judicio \& verès ejusdem $l_{0}$ nutu, fenfum percipit Didac,
. Covarruv, in ditto capit. ctim tibi, de teflamentis, nuim. 3. in principio. Nam cùm retuliffet fententiam Saliceti dicentis, quod dicta $l$. nutu, procedit, quando teftator potuiffet articulatè loqui, tempore quo legatum reliquit: fecus verò fi non potuiffet articulatè loqui, quia tunc legatum non valeret; inquit ftatim, interpretationem hanc obviare manifefte verbis Jureconfulti, qui legatum factum nutu ab eo qui morbo impeditur loqui, cenfet validum effe. Igitur fequitur manifefte, idem effe, fi non impediatur omninò à morbo loqui, fed tantum articulatim; \& ita refert tenuiffe, \& à Saliceto receffiffe Alexandrum, Riminaldum, Corneum, \& Jafonem, in locis iti precitatis.
Jafon denique in $l . f i$ quis in fundi vocabulo, n. 38. ff. de legatis 1 , aliter remipfam, atque ex propofito declarat, \& inquit, quod textus, in dicla l. nutu, procedit, quando teftator amifit loquelam cafu, vel morbo; fed fi poteff loqui, \& nullum habet impedimentum, quod tune non poteft legata, aut fideicammiffa relinquere nutu, aut fignis. Sed ejus opinionem rectè improbavit Antonius Gomezius, in dicta l. 3. Tauri, n, 113 . cui alii adherent, qui indiftinctè accipiunt textum in dict. I, nutu, five loqui poffit, five non loqui teftator, ut Perrus de Peralta, mox referendus advertit. Quocirca ex omnibus juris Interpretibus hucusque fcribentibus, duos invenio dumitaxat abfoluté, \& dilucidè explicaffe rextum eundert in dital $l$, nutu, Peraltam inquam, in dieta rubrica, ff. de legatis fecuado, num. 13. © 14. ubi in propofito tres cafus diftinxit, \& Jacobum Menochium ${ }_{2}$ diäo confilio 45.
numero 42. 43. © $44, N 6$. 1. qui etiam tres cafus ${ }^{-A}$ diftinguit, fed non eosdem żt quidem fecundus, \&\& tertius cafus Menochii, id In continet, quod primus, \& fecundus Peralıæ. Tertius verò quẹm adjicit Peralta, per Menochium omittitur, nec ipfe Menochius Peraltee mentionem facit. Primum autern cafums quem adduxit Menochius, ideò forfan omifit Peralta, quodd ipfe extra omnem dubitationem, \&e certiffimus effet. Ut igitur arti ulus hic abfolutè, \& fingulariter explicatus remaneat, quatuor ego cafus neceffariò diftinguendos duxi,

Primus cafus fit, cum teffator à natura omninò impeditur loqui, ut impeditur à natura mutus fimulque furdus, nam ex quo omninò is non intelligit, quid fit teftari, vel codicillari, vel quid fimile, nihil operatur, quod ab eo geritur, nec teftari poteft, \& per confequens nec legatum, nec fideicommiffum nutu, aut fignis relinquere, ita loquitur textus in did. $I$. dijcretu, C. qui teflamenta facere poffunt, $L$, 3.tit. I. part. 6. Antonius Gomezius, in l.3. Tauri, num. 16. Petrus Magdalenus, de numero teftium in teflamentis requifito, prima parte, cap, 10. num, 108. Et in terminis noftris ita explicavit Menochius, in primo cafufuæ diftinctionis, drcto conf.45. num. 42. Hippolyt. Riminaldus, iñ conf. 26 I. num. 53 . lib. 3. Alvaradus, de conjecturata mente dı functi, lib. 3. cap. 2. 5.2, num, I. in fine.
Secundus cafus fit, quando teftator, qui difpofuit nutu, jam amiferat intellectum, \& fic fanæ mentis non erat ; \& ifte cafus procedit abfque dubio, ut ea fcilicet non habeat locum lex illa, per text, in dida l. jubemus, poft principium, C. de teffament, allegatam ividem per Bartolum, ad finem, ad ipfum propolitum: Et confequenter fic impeditus loqui ex accidenti, \& mentis infanæ effettus, nec teftari, nee nutu legatum, aut fideicommiffum relinquere poteft. Ita fanè \& veriffimè cenfuit Petrus de Peralta, in dida rubrica, ff. de legatis fecundo, num, 13, qui nullum Authorem retulit: Jacobus Menochius, dito confilio 45. num.44. $l$ b. 1. qui dixit, ita declaraffe, \& fribere Bartolum, in eadem $l_{0}$, nutu, in fine: \& ibidem Albericum, quos fequutus eft Grammaticus,decif.73. numero 6. Et reddit rationem manifeftam hujufce cafus, \& refolutionis, quia fi hic non habet fanum fenfum, \& intellectum, non habere dicitur velle, \&\& nolle: quod ergo facit, ut mortuus agit, \& per confequens nihil operatur. Subdit Peralta, ditao num, 13. Baldi, Cornei, \& Angeli Aretini reftrictionem ad text, in dida $l_{0}$ nutu, ut fcilicet non procedat, quando teftator propter morbi acerbitatem non potuiffer legere, neque fcribere : intelligi debere justa fuperiorem refolutionem, quando inquam, talis morbus abftuliffet ipfi difponenti fanum intellectum, \& rectum judicium, aliàs nihil obftitiffet ipfius difpofitioni, eum non poffe loqui, neque fcribere pretextu cujusque morbi, fi rectum fenfum ad difponendum tetineres.

Tertius cafus, qui ex precedenti declaratione emanat, eft, cum quis ex accidenti impeditur loqui, fanæ tamen mentis erat, \& vigorem intelleatus retinebat; eo namque cafu, five impedimentum fuiffet totale, five particulare, dum tamen non proveniffer ex mentis alienatione, feu defettu, fed ex morbi acerbitate, valeret difpofitio nuru facta, \& ita procedit quod tenet Bartolus, in dida 1 , nuth, ut declaras Peralta, ubi Juprà, num. 14. qui acutè \& verè ponderat, atque inducit verba diele 1 . nuth. Ita quoque tenuit Menochius, dicto conf. 45 . , um. 43. qui adjicit, ita intelligendos fore Calderinum, Joannem Dilettum, Guil. Benedittum, \& Grammaticum, the relatos.

Quartus \& ultimus cafus fit, quando teftator, qui so nutu legavit, potuiffet loqui liberè, \& expedite abfque ullo impedimento; tunc enim Salicerus, \& 8

Jafon, quos recenfer Peralta, referendus flatim, exiStimat nutu 'egari non poffe, nec fideicommitti: \& inde legatum vitiari, quia prefumitur, quod nefciat articulatè loqui. Sed reprobant Alexander, \& Corneus, quos etiam precitavit ipfe Peralta, ea ratione, quòd fi aliquis non fit murus, quamvis propter morbiacerbitatem nequeat loqui, poteft tamen legare, ut in ditia $l$. nutu, m verfic. nifi fuperventens. Quafi diceret, quod fi is, cui propter morbi acerbitatem eft fublata facultas loquendi, poteft nutu tegare, quaniò fortius poterit is, cui non eff facultas ablata, cum ifte non fit de cafibus, in quibus requiritur verborum expreflio,\& Alexandrum,\& Corneum fequitur Peralta in didia rubrica, If. de legatis fecundo, numero 14, verfic. Tertius cafus eft: qui concludit, valere legatum nutu factum, fi teftator qui facile loqui poterat, nuru legavit, Quod etiam probavit Antonius Gomezius contra Jafonem, ut fupra vidifti: \& eisdem ego accedo libenter, tum ex decifione dictal $l$. nutu, quae apertè id probat: tum etiam ex communi Doctorum traditione, de qua per Menochium, dict, $n, 43$. infpiciendum inquam dumtaxat, an teftator fanæ mentis fuerit, vel non fuerit.
Procedunt autem hucuisque ex num.41. adnotata, \& refoluta, tam circa inftitutiones hæredum, quàm circa legata, \& fideicommiffa ; non modò de jure communi, ut dixi, fed etiam de jure hajus Regni poft leges Regias novæ collectionis Regiæ : nam etiam juxta ipfas, \& jus noftıum Regium infpiciendum erit, an quis articulatè loqui valeat, vel non, ut hæredem inftituere poffit; nec nuru, aut fignis id efficere poterit. An etiam cùm nutu legavit, aut fideicommiffum reliquit, fanæ mentis fuiffet, neene, five ex accidenri loqui fit impeditus, vel non: ut ita ea omnia, quæ hactenus oblervavimus, pariter obtineant apud nos, quocurique jure Regio infpecto,ficut de jure communi apud omnes obtinent regulariter, Jus namque ipfum comune non modo in his nonalteratum, fed nec aliquod verbum feriptum, quo alterationis, aut emendationis ratio elici poffit. Et ita ex noftris probavit fpecificè in terminis Antonius Gomezius, in dital l. 3. Taurr, num. 114 . ubi dixit, ex decifione illius legis non corrigi decifionem ditta 1 . nutu, in modo relinquendi per teftatorem, nihil enim de novo lex eadem 3. introducit, nee jus commune corrigit, fed tantum in folemnitate teftium ita flatuit, prout tibt continetur. Idcirco ficut de jure communi ver bo, vel frriptura, vel nutu, aut fignis legarum, \& fideicommiffum relinqui poterat, fic \& de jure Regio poterit relinqui. Et quamvis Author prafatus nihil refolvat circa inftitutiones hæredum, ex quo tamen numeris pracedentious nihil novitatis detegir de jure hujus Regni, fed cum refolutionibus juris communiter tranfit, fentit manifefte, inftitutionem hæredis nutu, aut fignis fieri non poffe ab eo, qui articulatè loqui non poteft, ficut de jure communi non poterat. Eo maximè, quia diánum, i14. (ut vidift ) afferit exprefè , legem ila lam tertiam Tauki, in modo diponendi nilil de novo introducere, fed dumtaxat loqui, \& procedere circa numerum teftium, \& aliàs folemnitates. Et in eodem placito aperte quo que temaniet Joannes Matienzus, in dida l. p ima, itt, 4. gioff. 16. nam cùm ex num, 1. ufque ad numerum 4 - atque in terminis legis illius verfaretur circa infti utiones hiaredum, \& circa legata ; firmiter \& fecurè refolvit, hæredum inftitutiones nutu, au fignis fieri non poffe, legata verò nutu, aut lignis relinqui : nec aliquam confiderat novitatem, ant correctionem ex lege ipfa. Peralta etiam, in dictarabuad, fod de legatis fecundo, ex $n$ sc: 9. ufque ad numurum ; 6. cum de eisdem egiffet, \& moris femper habuerit; juris communis decifiones, atque refolutiones juri Regio applicare, \& novi jutis introductionem, aut antiqui emendationem ${ }_{\text {a }}$
atque alterationem, eruditè \& verè detegere; hihil in propolito dixit, nec juris veteris correttionem aliquam confideravit. Expiefse potius tranfit cuin decifione juris communis, etiam in termuhis ejusdenit juris Regu: prout quoque trahfeunt Didac. Covar: in diclo oup, cum titi, num. 3. Alvaradus, de conjeclurata mente defundi, lib. 2. cap. 3. I. 2, ex numero 1+ ufque ad numerum 9 . Solus Azevedus in ea em lo prima, tit. 4, lit. s. nam. 162, in nova opinio e fuit, ut aliàs etiam fi non inftutueretur, hares effe deb bit $t_{3}$ validam effe, ex nova decifion legis ilius: \& ponir exemplum, cùm reftator interrogatus; an fil umi fuum unicum inftitueret fuum hæredem, annuit capite, aur humeris, quod fic; hocenım cafu valebit, cum ille etiamfi non inftituereur, debebat fucce dere, \& cenferetur inftitutus fecunduin legem il. lam, licet de jure civilh inftitutio nutu faca, non valeiet, quod tamen jus civile (ut iple Azeved, inquir) procedere hodie poffer, fiextraneus aliquis inftituereiur hæeres nutu, qui non effet de illis, qui ab inteftato fuccedere debebant; h.c enim cafu etiam hodie lex civilis in fuo effe remai eret, nifi effet in favorem pæ caufæ, vel nili ex alus conjecturis conftaret, quod illa fuit determinata voluritas defuncti, quam nutu declaravit, Et hactenus Author ille, cujus refolutio (ut vides) exprefsé probat obfervationem fuperiorem, quod ad extraneos attinet quoad filum verò unicum diffentit (ut etiam vides) \& tunc equidem, \& etiam cùm plures filii æqualuer iiftituuntur; parum intereft in hoc infiftere, cum utcunque res le habeat, ad eos debear hæiedieas paternà pervenire, Verè tamen negari non poteft, quin etiam inter liberos intacta remaneat juris communis decifio; ut fupris dixi, \& inde nec inter ipfos valeat inftitutio nutu folo, aut fignis factas, Et quamvis verum fit, quod ex decifione uitcta l.Reg. a prome, infti,utio haredis pro validitate teftamenti non requiratur, fed abfque ea valeat teftarrentum, \& tunc ille fuccedary qui de jure fuccedere deberet, teftariento non facto: non tamen inde elici, aut dici poteft, quod inftututio nutu facta approberur: nam immò non approbatur, nec eidem robur aliquod tribuitur, fed quemadmodum fit in aliis catibus, cùm hæres fon exiftit, aut ab initio datus non eft, ita \& tunc ad legitimos hæredes hæreditas devolvitur. Magis ergo dicetur tunc id fieri ex juris fuccedendi ab inteftato ordine, five ex decifrome legis illius, quàm ex nutu folo facta inftitutione, quæ inter liberos etiam de jure non fubfiftit, tut $j u p r a$ probavi; quod eft notandum, quia ab Interpretibus hujus Regni non fic explicatur, Notand quoque eft Peiri Peralıæ, in dicta rubricu。ff. de legatis jeundo, nam $m_{i}$ 6. ©r 17 . fingularis \&e egregia refolutio, que \&\& fupetiorem oblervationem confirmat; inquit namque, quod licèt inftiatatio etiam inter filios, fecundum magis commuriem fententiam tion valeats fi fiat nutu; tamen fubforiptio fuppofita ad inftitutionem ve bis expreffis vel in fctipiura de mandato teftatoris facta, valet; fi fat ahoo trahente manum teftator is, ejusdemque difponentis infitmi, vel fenis, vel alitet valetudinarii, qui propter feneatureni, vel valetudinem adverfam, vel tremorem manuuntis, vel alio earundem impedimento accidentali non poffet fubferibere. Et dicit fe femel vidilie de facto tuiffe fuper hoc controverfiam judio cialeri, \& tunc adduxifle Luc. de Penn, fingularemi doctiniam, \& Afflicti decifionem Neapolitanam, ut ibr invenies. Ac etiam eandem decifionem, \& doetriham, ita demitm proced. ie, fi quatuor interveniants qua Author ipfe retulit, \& fuperiùs diCtis convtfhiunt. Arumum, quòd difponeris fit fanus mente. Sea tunaum, quòd manus talis teftatoris ægri, vel fenis; vel aliter impediti fcribere, feu fubferibere, fuftineatur, vel coadjuverur idipfo mandante. Tertium,
K k
Kuod

## 263 Quotidianarum Controverfiarum Juris. Lib. IV.

quòd fat in prefentia teftium, ne fupponatur fortaffe aliqua fcriptura adulterina fublcribendo. Quarrum, quòd conftet in continenti coram eisdem teftibus de voluntate teftatoris difpofitiva. Et hatenus de fecunda obfervatione in hac materia.

Rurfus \& tertio loco, atque principaliter obfervandum erit, ex recepta \& communi Interpretam fententia, teftamentum ad interrogationem alterius condi poffe, \& factum valere: idcirco quamvis nomen non exprimatur hæredis, neque per fe , neque per relationem ad aliud, neque per indubitabile fignum æquipollens, fed unico verbo teftatoris refponfio ad alterius preambulam interrogationem quærentis, an inftituat aliquem certum hæredem, five an certo modo difponat per monolyllabas, $f i_{3}$ vel, itta, vel alias fimiles; talis refponfio praambula interrogatione conjuneta, induceret validam, perfectam, \& folemnem inftitutionem: Et ita tenuit Gloffa ordinaria, \& celebris, in lege jubemus, 5 , oportut, in verbo, quemadmodum, C. de teffamentis, Quam ibidem fequuti funt Petrus, \& Cinus, columna 2, ver $f$ ic, ultimmo quariuur. Jacob. Butrig, in verfict modo quaro quid $f$ altite. qui pro eadem opinione recenfet Martinum gloffarorem. Bartolus ibidem, numero 3. Albericus, Fulgofus, Salicetus, num. 4. Baldus, Joannes Fabris Angelus, num.4, Alexander,num.9. Corneus, num, 29. Jafon, $n_{0} 10$. © duobus feqq. Idem Bartolus, alio in loco, Angelus, Imola, Angelus, Aretinns, Francifcus Aretinus, Socinus, Jafon, Crotus, Fulgofus, Alexand, Corneus, Ripa, Socinus fenior, Barbatia, Ruinus, Gratus, Bertrandus, Sylvanus, Decius, Boërius, Alciatus, Craveta, Bellonus, Gualdenfis, Baverius, Nevizanus, \& Gregorius Lopez, quos refert, \& fequitur Julius Clarus. S. tefamentum,quafo 37. n. 2. Padilla, qui ettian Didac. Covarr. commemorat in $l$. , $\sigma$ in epifola, n. 10. C, de fideicommifis, Romanus, in confil, 306. Propofita confultatio, $n, 6, \mathrm{cum}$ Seq. Idem in l. 1o S. S quis ita, ff. de velbor, obligat. num, 9. cum pluribus feq. Caftrenfis ibidim, n.7. Baldus Novellus, n.5. Socinus, n.2. Crotus, nam, 12 . cum pluribus Jeq. Galiaul, num, 14. Niger, nwm. 34. Ripa, num. 9. cum feq. Guil, Pontan n. $_{1}$ 15* Socinus junior, num.6. Paulus Leonius, num. 52. Wo multis feqq. Bolognetus, num. 46. © multis quoque fequentious, Afflictis; decifione 143, num. 2. Antonius Gabriel, commun, conclufo lib.4. trt, de effamentis, conclufione 2، num, 1. cum feq. Petrus de Peralta, in rubrica, ff. de baredibus influruendis, num. 78. ©o tribus feqq. Jacobus Menochius, videndus omnino, lib. 4 prafumptione 8.ex num. 9. cum multis feqq. ©o in conf. 45. numero 1. © numero 4. © 30. libro 1. Ampleatuntur etiam fententiam dicte Gloffæ Paulus Leonius, U1daricus Zazius, Menchaca, Emanuel Suarez, Rodericus Suarez, \& Didacus Covarr. quos cum aliis recenfuit, \& ita quoque tenuit Michael Graffus, J. infitutio, quafione 17.n.5. Antonius Gomezius, in 1.3. Tauri num, 109. per totum, Guil. Benedictus, in cap, Rainuntius de teflamentio, verbo, in extremis pofitus, $n, 2 g_{0}$ Hippolytus Riminaldus, in confil, 16 I。 , numero primo, $\sigma f e q$, lib. 2. Tiberius Decianus, in confilio 65.n. 13. \& 14 otib, 2, Perr, Paul, Parifius, \& Pet, Duennas, cum
 ufque ad numerum 9 , Sylvanus, in confilio $\$ 4$, num, io. Joannes Cephalus, in conf. $545+$ num,46. $\sigma$ (eq. lib. $4 \cdot$ Francifcus Beccius, in conf. 102. nam.8. ơ in confítio 80. n. 7. Idem Riminaldus, in confilio 128.n. 32. \& feq. lib. 2. G in confilio 598 , num. 58 . © Jeq. lib. 50 Sfortia Oddi, in conjilio 71, num. 3. Petrus Surdus, in conf.4.14, no 53 - 54 . 6 58. © feq. Lit. 9. Cardinalis Frankifcus Mantica, de conjecturis ultimarimm voluntathim, lib. 2, titulo 6. num, 9. © feq. Plotus, in confil, 17. num.13. Rota Romana, decifione 638, in 1. parte, in noviffimis, Simon de Pratis, de interprotatione ultimarum volunit, libro 2. interpretatione prima, dubitatione 2. folutione prima, numero so. Francifcus Burfatus, in
conflio 307, num, 84, libro 3. Collegitm Patavinum, in confilio primo, inter confilia ultimatrum volunt, libro primo, Profperus Farinacius, in confliio 95. num, is to num, 29. Nicolaus Intrigliol. decifione Sicilia 33. per toram. Adrianus Gilmanus, lib. 2, rerum judicatarum Germanie, decifione 36, ex numero 22. cum mudtis feqq. Jacobus Mandellus de Alba, in confilio 414. ex num. $\$$ 1. cum feq. Cardinalis Dominicus Thufcus, practicarum conclufionum juw is, tomo 4. littera H . conuluf.88. Folio 297 . per totum, Latiùs tome 8. cond, 124. per zotam, folto 105 . Et verè pro hac parte \& jura, \& rationes concludentes expendi poffunt, prout Authores nunc relati fecerunt, ac inter alios latiùs Antonius Gomezius, in dida l. 3. Taurn, didon,109. \& Matrenzus, dicta gloffa 16. num, 6. per totum, Qui etiam fententiæ contrariæ Authores nonnullos recenfent, \&\& eorum fundamenta adducunt, eisque refpondent, Peralta quoque, in dicta rubrica, ff. de bared. inflit. fuli numero 71, in vitficulo, pofquam, Roderici Suarez allegationem in facto contingenti contra opinionem diṫæ Gloffæ retulit, \& ejus fundamenta ponderavit, \& eisdem ingeniosè, \& eruditè fatisfacit, ac precipuè refponder ad text. in dicta $l$, jubemmes, Co de utfamentis, ©- 1.6. titule 3. parita 6. quo precipuè adduci, atque excitari videntur hi, qui contra dietam Gloffam contendunt. Nec verè negari poteft, in effectu non differre, quòd quis ore proprio, vel alieno haredem nominer, \&\& quin ore proprio videatur nomen hæredis proferre, qui pream* bula interrogatione precedente, refpondet, quod fic. Et ita expreffim adnotavit in propofiro Baldus s in diala lege jubemus, numero 6. latiùs Menochius, lib. 4 . prafumptione 8. num 11 . \& jeq . Andreas Fachineus, in confilio 8. num, 10 . \& 11 , lib. 1 , qui fententiæ dicta Gloffe rationem reddens, loquitur in hunc modum: Quoniam paria funt ore proprio, vel alieno, ex proprio conjenfus ơ volumate loqui; ac proprio ore © voluntate baredem nominares binc videmus, flipulationem, qua contrabi non potef, nifi utroque loquente, lege prima, de verborum obligat, tamen procuratorem Alipulari pofe prefentis nomine, l. procurator prafenti, de verborum obligat fic dicimus, fententiam proferri à fudice, cum recitante foriba, vel Notario, Fudex recitatione fatta ait, Ita
 fic opinio communis juridicè defendi poteft, nonnullis cafibus exceptis, qui mox referentur; quamvis in hac eadem, qua verfamur, queftione, \& in teftamento facto, ad interrogationem alterius, Albert. Papienfis, quem refert Joann, Andreas, Anton, de Butrio, Jafon, Caftrenf. Afflict. Hippolyt. Rodericus Suarez, Cifuentes, Bellonus, \& Caballinus, quos refert, \& fequitur Padilla, in $d, l$, , in in epif, $n, 10$, in verf. eft tamen I. looo, exiftimaverint, Gloffæ opinionems \& communem, habere locum dumtaxat, quandoteftator ipfi Notario voluntatem fuam patefecerat de inftituendo Titio, vel Sempronio, juxta quam Notarius teftamentum compofuit, \& ad teftatorem regreflus rogavit, an Titium hæredem faceret, qui refpondit fe ita agnofcere, Et ita (ut vides) multum limitatur fententia Gloffæ relate, In eadem etiam,qua verfamur, materia, contra communes Interpretum noftrorum tradiciones, \& prefatam Gloffæ fententiam fcripfit nonnulla fubtiliter Antonius Faber, de erroribus pragmaticorum, decad, 69. errore 1. © 2, ex folio 3910 ulque ad fol 397 . tomo 3. Bolognetus etiam,
 oblig. contrarias in hoc ipfo atticulo profert fententias, ac eas, quæ ̀ fuperioribus Authoribus expenduntur, fundamenta quoque earum recenfet: \& tandem, m. 54. pro refolutione ejusdem, quinque precipuos cafus diftinguit, quorum quatuor veri \& indubitati funt. In quinto autem cafu potius a a herrere vide tur communi Interpretum fententiæ, relatæ fupras num. $\$ 4$, quam abea recedere, Inquis namque, quod

## De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. XXVII. quando teftator mandavit, ut convocarentur teftes <br> in cafibus, quos dininat

ad faciendum teftamentum, \& cos rogavir fecundum folemnitatem teftamenti; quod tunc valebit etiam per interrogationem, quoniam ceffat fufpicio, \& apparet de voluntate fua deliberata, Et quod id intelligatur, fi teftator vocavit, fecus autem, fi ille extraneus interrogans, ipfe eos vocaffet, \& fimul cum eo duceret in cameram teftatoris; \& poftea interrogarer; nam tunc effet magna fufpicio feductionis, \& non effet aliqua conjectura deliberatæ voluntatis. Et inde num. 59. regulam affirmativam pro Bartolo, \& contra Corneum, \& alios conftituit, quod reftamentum fieri poteft ad interrogationem, Quod etiam concludit $n, 6 c$, in fine, dicens, quàd id fallit, quando adfunt aliæ conjecture in contrarium: quo cafu non propter interrogationem, fed propter alias conjecturas teftamentum redditur dubium, \& vacillat, Denique, \& Joannes Marc. Aquilinus, in eodem $\mathbb{S}$. $\sqrt{ }$ quis ita, $l_{\text {. }}$. prime, de verborum obligat, n.32.33.0 35 . in effectu à communi fententia recedit, \& exiftımar, teftamentum ad interrogationem alterius factum, non valere, etiamfi ab initio ejus fcientia, \& voluntate friptum, collatum, \& lectum fit; \& duntaxat poffe procedere communem opinionem, quando teftator ad interrogationem refpondens, nomen, vel nomina hæredum expreffit, purà fi ita interrogatus, Infituus, vel facis illum haredenn? explicitè refponderit, illun haredem inflituo, vel fucio, \& tunc teftamentum valebit, etfi ita refpondens in difcrimine vitæ conftitutus fuerit, quia hæredes palam nuncupavit, l. baredes palam, If. de teffament, cui nec interrogatio nocet, cum ex eà refronfio magis deliberata reddatur, ut ipfe Aguilinus inquit, \& fic à communi Doctorum fententia recedit, qui indiftinctè probarunt, teftamentum facturn ad interrogationem alterius per refponfionem per verbum $f i$, validum effe, etiamfi ea non procedant, vel non concurrant, quæ ipfimet nunc relati Authores

Retenta tamen opinione communi pro perfecta ipfius explicatione obfervandum erit generaliter, illis in cafibus in quibus falfi fufpicio adeft, vel adeffe poteft, teftamentum ad alterius interiogationem conditum, non valere: fic è contra validum effe, ubi nulla adfit fufpicio: in quo conveniunt omnes juris Interpretes unanimiter, ac maximè commemorati fuprà numb. $54^{-}$Ex quibus in terminis noftris, ita genetaliter, five pro regula, \& doctrina præambula hujus materiæ obfervavit Jacobus Menoch, lib, 4 . 7 prafumptione 8. num, 8. © ducto conf.45. num, 16 , lib. I, ubi etiam generaliter obfervat, ob folam falfi fufpifalfi fufpicio pro falfitate ipfa habeatur ; ficut in fpecie teftamenti de fallo fufpecti ob infanam teftatoris mentem refponderunt Curtius junior, Craveta, \& Grammaticus, quos ipfe præcitavit Menochius, Et conveniunt Covar. Peralta, Matienzus, \& Graffus, \& Julius Clarus, in locis relatis fuprà, dido no 54 . qui etiam falfi fufpicionem ceffare, \& teftatorem habere adhuc bonum fenfum, \& bonam memoriam, ficque non amififfe ufurn fermonis, requirunt. Convenit denique, \& magifttaliter, \& veré loquitur Joannes Bolognetus, in dicta I. I. I. If quis, n. 59.660 . in fine, de verbo. obligat, qui cum affirmativè confutuiffer, facte teftamentum ad interrogationem alterius factum; limitat flatim, ubi adeffer fufpicio, ut quia inin trogans convocavit teftes, vel dictavit teftamentum in alia camera: \& quando interveniunt aliæ conjecturæ inducentes fufpicionem, quæ præftant occaveritate. \& ici,ut debeatfuperfedere \&inquirere fuper tem teflatoris, \& atate teftatoris. Sanam etiam mendilla, in didtal $l$, \&r articulatarn: loquelam requirit Pa Generaliter or epift. num, 1 I. C, de fidei.ommij/tso ejusden fententiam, indubitatè procederepluribus, explanavit Menochius, num. 8. ufque ad num. 33. 4, dicta prafumpt. 7. ex crim multiis feqg. lib, It A arcto confil. 45, num, I. nec tranfcribo, I. Atque ideo bic non repeto, omnind. Et eum in locis relatis videri poffint parita 6. Et per Gregorium Lopez, in $1_{0}$ 6. itit 3 .

Deinde, Gloffæ ejusdem in dicta $l$, jubsmuns, fententiam procedere ex fententia communi, five teftator interrogatus fuerit à Tabellione, five interrogetur $a b$ extraneo; \& confequenter teftamentum, etiam ad privatæ perfonæ interrogationem friptum, \& conditum, validum effe ; cum nulla videatur effe differentia, quod Notarius ipfe interroget, \& fcribat, vel privata aliqua perfona interrogante, teftatoris refpondentis voluntatem annoter, Et ita videntur magis communiter recipere relati fuprà, dido num. $54 . \&$ in fpecie fcribunt Corneus, in confil. 77 . num. 4 . Libro 4 . Ruinus, in confi. 2, num, 8. ©" 9. lib, 2, of in corf. 112 . Num, 12, verficulo, non obfat quod fint, lib, 2, Alciatus, is refp. 534 . \& effe magis communem Doctorum intentionem in hoc profitentur Julius Clarus, §.teftamentum, dicta queff. 37. num, 3. Didacus Covar. in diefo cap. cum tibe, de tefament, num, 4. Et quamvis BaIdus, in eadem l. jubemus, $C$. de teflamentis, nuim 5 . verf $f$ tculo, ergo circa banc, Et cum ipfo Socinus fenior, in confil.229. num, 7. verficulo, \& banc opinionem, lib. 2. \& Ruinus, tn confil.9. n.I 5 . verfic. accedit etiam, lib. $22^{\circ}$ in ea opinione fuerint, quod teftamentum conditurn? ad alterius interrogationem, dumtaxaz valeat, quand interrogans eft perfona publica, uc Notarius, non autem perfona privata: fententia tamen predicta verior eft, \& communior, quando filicet ceffat omnis fraudis fufpicio, prout ipfa cefflante, intelligereomnes nunc adnotavi. Atque Menochius expreffim \& verè declaravir dicto confil, 45 , num. 31,032 , lib. I , qui conciliando opiniones contrarias, refpondet terrogatione teftamentum conditum ad alterius inceflat omnis fufpicio ; fit, \& dolis, ac technis teftater quod \& fanæ mentis ftandum juxta interro eftator non alliciatur ad refufpicio aliqua fubeffe poreft fibi factam. Si verd interrogari teftator poreft, tunc non nifi à Notario rectè fentit Bald, \&oref,, \& debet. Et hoc in cafu ipfe declarat, \& Baldi illum fequuntur, ut Menoch. matione expendit, Et in idem rationem proconfirCovar, Julius Clarus, \& Peratt conveniunt Didac. Silvanus quoque, in conf ralta, in locis relatis supra, decif 638. num, 8. Petrus Surdus, in, io, in fime, Rota, 60 lib. 3. Prof perus Farims Surdus, in conf. $414 . \mathrm{n}_{0} 53$. inquit, veriorem \& cocius, dido conf. $97 \cdot n, 16, u b i$ quod valeat heredis in inem opinionem, non folùm ad interrogitutio facta per verbum, $\mathrm{Sit}_{3}$ alterius, dummorrogationem Notarii, fed etiam geftionis fufpicio, nec in fublit falitatis, nec fugfuisteftaroris hed interrogans ambiat pro fe, aut cafu, quo interregitatem. Et loquitur Farinacius in nihil interfit refert Simonem unus potiùs fit hæres, quam alter: \& etiamfi interrogatio fretis ampliantern fuperiora, Andreas Fachineus, in con hærede, $\&$ idem tenuit \& fubdit num, 14. quod cum, num, 12 . O I 3. lib. I. tario, ceffat omnis nacius, eodem omnis fufpicio, quod etiam dixit Fari\& concordia Menochii d. 18. \& hecc ipla refolutio, ita obferdia Menochii de jure hujus Regni debebit nullibi per leges Re jure communi admittitur,cum tur, vel eo magis, quod teftem jus commune alterefolis teftibus confi qad teftamentum nuncupativum cap. infrà, latius probavi, \& certum ef Rurfus \& ob fervandum eri tentiam procedere, non modò fi Noflermet ipfius fen- 62 tentian procedere, non modo fi Notarius fpecialiter de ipfo hærede tantum teftatorem interrogaverit,
fed etiam fi totum teftamentum in fcripturam redaAum teftatori legerit, \& deinde generaliter teftatorem interrogaverit, an ita teftari velit, \& ipfe teftator dixerit, ita fibi placere: adhuc namque teftamentum valet, fiteffator alizs fanæ mentis fuerit; ; idque ex fententia Angeli, \& Aretini, in proncipio Influt. de teflamenuis, poft num 15 . verf. nota iftam, ubi dicit, fic tenere communiter Doctores. Sequitur Gratus, in confil, ;0, num. 20. lib. 2. quos refert Antonius Gabriel, commun, conclufion, lib. 4. tit. de ceflamentio, concl. 1. num. 3 .

Cæterum Michael Graffus, receptarum fententiarum, I. mfitutio, d. quef. 18, num, 6. Julius Clarus S. reflamamentum, diäta queff. 37. num. 5. ideo dicunt, quòd hæc opinio nunquam fibi placuit, quod eam tenendo, negari non poffit, quin fraudibus via aperiatur, \& adjicit Clarus ipfe, quod aliquando dicebat maximè e Republica futurum, fi Cæfarea conftitutione caveretur, ne hujusmodi tefamentis, quæ ab infirmis ad alterius interrogationem conficiuntur, aliqua fides adh:beretue, nifi teftator faltem per tres dies in bono fenfu poft tale teftamentum conditum fupervixiffer: nam fæpenumerò ab infirmis ftatim morituris folent talia teftamenta extorqueri, ut ip fe Clarus aliquando in facto contigiffe intellexit: \& ideo quod de facili, fi cafus contingeret, recedererabilla opinione tam in judicando, quàm in confulendo.

Ego tamen in cafu etiam nuuc propofito, nullam conftiruendam differentiam exiftimo, nec differre, an de hærede tantum, an de toto teftamento teftatorem Notarius rogaverit; namfi fraudis fufpicio non adfit, teftator fanæ mentis, \& reati intellectus exiftens, ad interrogationem libere refpondeat, qui etiam liberè refpondere non poffet, vel interrogationinon affentire; quid intereft, quod ad unum tantum : vel ad totum teftamentum refponderit. Deinde, fi fubfequuta refponfione ad hæredis inftitutionem (quiactus precipuus \& caput teftamenti eft) validum eft teftamentum, curetiam fi fraudis fufpicioablit, valere non debebit, etfi de toto teftamento, five generaliter interrogatus fuerit; quarève annullandum non eft teftamentum ex hæredis inftitetionibus fola interrogatione, fi fraus timetur, ficut ex generali totius teftamenti preambula inrerrogatione, \& fub fecuta refponfione? Quocirca \& in hoc ultimo, \& in aliis præditis hujus mareiæ cafibus \& articulis, plurimum credo Judicis atbitrium valiturum, ipfe namque perfonafum \& difpofitionis qualitate, temporisque \& rerum circunftantiis, \& alis fimilibus infpectis, \& teftibus tempore interrogationis, \& refponfionis prefentibus diligenter examinatis, melius confequi, ac dijudicare, \& definire poterit, an hujusmodi teftamentis fides adhiberi debeat, vel non: verè nam que, cum in tota hac difputatione, ex fignis, \& conjecturis procedatur, figna eadern, \& conjecturæ ex fururo eventu dependent, \& ideo Judicis arbitrio relinquuntur: quod Corneus, in conf. 73.n. 7. lib. I rectè confideravit, \& fequutus eft Menochius, lit. 4 . d. prefuntione 8. num. 33 . © 37 , in jine, \& in terminis nofris Matiengus, $n I_{\text {. }}$. 1 . titul. 4 gloffal 6, num, 12 , in fine, lib. 5 . An ergo fraus aliqua, \& an reftator fanæ mentisfuerit debebit Judex principaliter inquirere, perfcrutari eriam neceffarium erit, an ftatim mortuus fuerit, vel aliquo tempore vixerit:atque in memoriam revocare ea que in mitio ujus cap. ex num. I. cum mul-
63 is $\operatorname{feq}$, annoravimus. Ex quibus apparet, nonnullos juris Interpretes exiftimaffe, quod fententia Gloffæ in didat. jubenius, Cde teflamentis, non procedat, nec teftamenturnad alrerius interrogationem conditum, valeat, quando teftator eratnimium proximus morti : \& alios hujus fententiæ Authores retulit Graffus, 5 . imfitutio, quaff, 17• no 7. qui ipfe ejus opinionis fuit. Apparet etiam quamplutimos alios, \&\& magis com-
muniter Scribentes defendiffe, quod valeat teftameti= tum ad alterius interrogationem, stiam in extremis, conditum, ut eodem locolatiuks oftendimus: \& idipfum etiamfi teftator jam balbutiat, \& ferè inarticulatè loquatur, fcripferunt Alexander, Ruinus, \& Jafon, quos retulit Menochius, dito confil 45 . num. 9 . lib. I. qui ex num. 37. ufque ad num. 40 . ut abfolute magis explicet, tres cafus diftinguit, ut fuprà quoque ex num, 1. ufque ad num, 20. vidimus: \& verè concludit, data fana mente, \& red̂o intelleđtu, item quod teftator articulatè loquatur, ita quod ex verbis abeo prolatis poffint ipfius voluntarem cognofcere teftes, \& fraudis etiam fufpicione ceffante, validum effe teftamentum ad alterius interrogationem faCtum, etiamfiteftator valde proximus mortifuerit: quod pariter tenuit Peralta, in rubrica. ff. de bared, inflitut. num. 81 . ubi concludit, quod fi teftator, qui poterat eciamalia verba articulatè loqui, prexter refponfionem affirmativam ab eo datam, per verba Sic, vel Ita habebat fanam mentem, efto quod balbutiret \& loqueretur obfcurè, \& difficulter intelligeretur, dum tamen intelligeretur à teftibus ftantibus; difpofitio ejufdem ita valida effet, ac fi explicitè \& fpecialiter per feipfum abfque alterius interrogatione inftituiffet hæredem. Covarruvias quoque in di̇to cap. cum, tibi de tefa amentis, num. 4. cum antea probaffet fententiam Gloffo, in didata $l_{0}$ jubemus, C. de teftamentis, dicitftatim, eam intelligendam effe, dummodo ceffet omnis fufpicio, fraudis, timoris, \& Importunæ fuggeftionis, conftetque teftatorem deliberatè voluiffe reftari, eademque voluntate libentiffimè confenfiffe, ut circa proprij patrimonij difpofitionem interrogaretur ab his, qui munus interrogandi fumpferun?. Secus verò dicendum effe, quando fraudis \& timoris fufpicio non ceffaret. Et idem etiam probarunt Petrus Cynus, Bartol. Albericus, Gregorius Lopez, Socinus, Alex. Corneus, Jafon, Crotus, Caballin. Alciatus, Corrafius, Lancelot, Galian, Pontanus, Romanus, Boërius, Ruinus, Balbatia, Rodericus Suarez, \&\& Petrus Duennas, quos recenfuit Joannes Matienzus, dicla gloffa 16. legis prime, titulo 4 , num. 9. qui dixit, receptiffimam fententiam Gloff in dictal. jubemus, limitandam, \& intelligendam, prout Covar. nunc relatus limitavit, atque intellexit. Menochius quoque, d. conf. 45 , fere per totum, Lib, I. \& dicta preSumpt.8. lib. 4, n.28. in fine, © n. 29. ubi non habuit in confideratione, an teftator quafi balbutiret jam, $\& \&$ effet in articulo mortis, fed an effet fanæ mentis, \&\& liberæ voluntatis, \& ab ftantibus abfque ulla fraude procederetur. Propterea didla prafumpt.8. dition. 29. dixit, quod fil liberæ voluntatis non erat, ut quia timebat eos, fub quorum erat cuftodia, etiamfi conftet velle teftari,fed ignoreuur, quem heredem facere velit,fi interrogatus, an velit inftituere aliquem ex illis, fub quorum cuftodia eft, refpondeat, velle inftituere, teftamentum non fubfiftere: \& reddit rationem, quia præfumitur, quod timore potius, ne ab illis defereretur, quàm fponte, \& quod ex animo fuo ita faceret, inftituit. Similiter etiam in confideratione non habuit mortis proximitatem, aut articulum, fed ad $\mathfrak{f}$ nam mentem, \& fraudis, ac timoris rationem ceffantem, vel non ceflantem principaliter refpexit poft alios multos Authores. Decianus etiam in confil. 65 . ex num. 13. lib.4. Francifcus Mantica, de conjeduris ultimar, volunit, |it.2, tit. 6, n.9. Hippolytus Riminaldus, in confi io 261. Lib. 3. ubi late: \& vide num. 7 . ubi dixit,teftamentum in dubio videri factum de voluntate teftatoris, \& comprobavit ex fententia aliorum; non tamen valere, etiam quod teftator fanæ mentis effet, \& articulatè loqueretur, fi inftituti fuerunt hæredes qui dittaverunt, quamvis ad interrogationem Notarii factum fuiffer, \& citat Caftrenfem, Romanum, Socinum, \& alios, quia tunc fraus, \&\& fuggeftio prefumitur : ut etiam cum Tabelliofuitab
harede adhibitus,poft Authores fraudem prafumendam dixit Matienzus, in dictu L. I, titu' 4. sloffa 16. num. 12 , in fine, \& fecundum hæec vides manifefte, q̧uàm fallax fit doctrina illa, quod fententia dictæe Gloffe non procedat, quando teftator nimium proximus morti fuerat, piout etiam ex Petro Surdo, Francifo Burfato, \& Profpero Farinacio, \& aliis multis diximus in zitio bijus $c_{\text {. }}$ nifi interrogatio fieret à perfona fufpecta: tunc enim mixta confideratione interrogantis conftitutú in articulo mortis, plane vehemens oritur fufpicio falfitatis, feu deficientis voluntatis; quafí quod ita refponderit ad fuggeftionem potius interrogantis, \& ad fubmor endam moleftiam,quâ propter morbum affligitur,quam quod its difponere volverit ; ficuti tenuerunt decem illi Authores, quos refirt, \& fequitur Cardin, Francifc. Mantica, de conjecturis u.trm,vo.unt, itb.2. int.6. r.9.\& Tiberius Decian. d.conf. 6 \{. n. 13.0 1 14, ilb.2. Julius Clarus, J. teft. q.37.n.7.Matienzus, d.olof. $16 . \mathrm{n}_{1} .12$. ad finem, Simon de Pratis, de interpret, ultim, volistr, lib.2. dubio tatione 2. Folutione 2. n. s4. qui vel uno folum verbo totam hanc materiam comprehendit, \& refolutivè inquit ex $n$. s. teffamentum conditum ad interrogationem alterius, validum effe, \& non referre à quo interrogetur, five à Tabellione, five ab aliis, duinmodo appareat, teftatorem voluiffe teftari, \& effe in bono fenfu, ut poffit articulatè loqui, \& intelligibiliter, etiamfi maxima in infirmitate fit confliturus: aliàs autem quod fi aliquid ex his deficeret, vel faliftatis fu ficio aliqua adeffer, five rei non gefte fincerè, fed fuggeftivè, \& importune, tunc teftamentum tale non valeret, Joannes Cephalus, dito confit. 546 . $\mathrm{ith}_{0} 4$. teftator inter rogatus, modò in hanc, modo in alteram partem lecti, in quo moribundus jacebat, fe verrerer, \& oftenderet ægrè ferre, quod in ea, perturbatione ægritudinis, \&\& anxietate, de his moleftiâ afficeretur ; tunc namque non valeret teflamentum ad alterius interrogationem conditum; ; prout refpondit in fpecie Caftrenfis, ini onffilio 156 . ViJo puncto, columna prima, \&2. lito. I. \& Caftrenfem ita funt interpretati Alex, Socinus fenior, \& Corneus, cum quibus Menochius, ditto confilio 45. num. 18. itb. 1. ubi citat Corneum, in confilio 1. n.m. 3. verfic, iem plupes tifles, lib. 4. dum refpondit, teftamentum confêtum à teftatore interrogato, non valuiffe, cum is præ moleftia \& ægritudine aliquando interrogatus refponderet, aliquando terga vertendo ticeret.

Cæterum Menochius ipfe, codem conf. 45 , num,7. quamplurimorum juris Interprerum authoritates, $\& \circ$ fententiam adduxit, qui fcripferunt, teftamentum etiam ad interrogationem perfonæ fufpectæ conditum, valere, cum femper fuerit in poteftate teftatoris refponde.e, \& non refpondere. Retulit etiam And. Alciati in cafu fortiori 5 34. $r$. Poor fum: Poftmodùm verò num. 35 . fic eosdem Au hores explicar, atque intelligit, ut ipforum doctrinæ ita demum procedant, fi aliæ falfi fufpiciones ceffaverint: nam fi teffator eft fanæ mentis, \& fuæ liberæ voluntatis eft, teftari, vel non teftari: nihil obeft, à quo interrogetur, cum femper potuerit rejicere interrogationem. fi teftari non placuerit. Et inquit, quod hoc cafu. rectè fentiunt Socinus, Ruinus, \&\% Decius, quos antea retulerat num. 7 fecus autem, cum aliæ conjecturæ falfi concurrunt, \& dicit, quod ita declatant in fpecie Joannes Comenfis, \& Gabriel Mudeus intir co fiita Moderni Parifien in confito 32. num. 16. qui refponderunt, teftamentum uxoris conditum ad interrogarionem mariti, qui fe haredem feripferat, non valuiffe, cum prater perfonæ fufpicionem extarent alix conjecturæ, nempe maritalis reverentia, illius deliniments, \& importuna, intempeftivaque inftantia, Etfi enim (ajunt illi) criminofum non fit, poftremum uxoris judicium maritali fermone provocare, Joans, del Cafillo Quotid, Controv. Jurn. Tom,IV.
l. ultima, C. $f q$ is alis uem relari probibuerir; illi itd tamen \&e fraudulento modo id facere non licets illicitus autem modus eft, cum intempeftivæ, \& importunæ funt perfúafiones, quibus interrog tus nori audet refragari, ut in fpecie noftra Socinus itt enns relatus refpondit. Et inde probavir Mienochius ipfe, malè ıefpondiffe Alcia um, dicto $/ \beta p=5535$ Vides ergo ex fententia ejusdem Menochil, quod ad infirmandum teftamentum ad alterius interiogation: m coiditum non fufficit, à perfona fufpecta intera rogarionem fuiffe fattam, quando ceflant aliæ fraudis fufpıciones. Et idipfum, videlicet, quòd quando reftator eft fanæ mentis, valeat tuicteftamentum, \&\& nominatio,etiam facta ad interrogationem à perforia fufpecta, poft Rainum, Alciatum Merochium, \& Simionem de Pratis, tenueruint Petrus sur us didio cono filio 41 4. n. 58. itb. 3. Prolperus Farinacius, idids confilito 97. $n_{1} 17$. Andreas Fachineus dido confito 8.n.13. lib. 1 . in quo tamen femper admorieo, cautè \& cum judicio procedendū,ne forfan in perniciem voluntatis defuncti erretur. Ratio namque ills, quod femper fuerit in facultate teftatoris refp naere; \& non refpondere, non ita abfolutè obtii ere debebit, utpote cum infirmus non femper politit ita liberè interrogationem rejicere, cum fape fæpius ad fuggerionem potius interrogantis, \&ad fubmovendam moleftia $\mathrm{m}_{2}$ quam quod ita duiponere volu rit, refpondeat; ut cum multis Authonibus obfervare Manticam, itb. 2 . tii.6. n, 9. fuprà dixi. Alıquando etiam refponder 3 quia timer, ne ab illis, fub quorum eft cuftodia, forfan deferatur; quo cifu teftamentum non valct, ut fupid qupque dixi renuiffe Meiochiuin, lib. 4. d.prefamptio* ne 8.n.29. qui $d$ conf. 4 s. n. 19. profitetui expreffim, teftamentum ad alterius interrogationem conditum non fubliftere, cùm duo hæc concurrunt, nempe gravis infirmitas, \& interrogatio facta à fufpecto inrerrogante: \& repetit d.prajumpt. 8. n. 40 ubi inquit fignum, \& co: jecturam effe; quod teftaror liberæ voluntatis non fuerit, cum interiogatio facta à perfona fufpecta, ut pura à confanguineis, qui deinde fcripti hæredes reperiuntur, vel a Notario ab ipfis confanguineis vocato, \& (quod ajunt) fubornato precibus, \& pretio (ut fieri folet) allecto, nam hoc cafu teftamentum non confiftit; nec requiritur, quod adint aliæ falfi fufpiciones, prout etiam i.on requirit Graffus, dicle $\$$. inftitutio, quafit 17 . numb 10 . Tuncergo (ut credo) valeret teftamentum ad interrogationem perfonæ fufpectæ conditum, quando dilucidè conftare poffer, quod alize falfi fufpiciones non ad unt. Item, quod in libera voluntate teflatoris fuit refponde $e_{\text {, }}$ vel non refpondere: quod ex his colligi poterit, quæ tempore facti teflamenti gefta fuernt. Item ex qualitate perfonarum aftantium tuncibi, atque ex aliis circumftantiis: \& tunc quidem valeret teftamentum ad alterius interrogationem conditum, etiamfi non conftet, teftatorem teftari voluiffe, cum nihil referat ${ }_{2}$ an tunc, vel prius deliberaverit teftari, ex quo in fua poteftate fuerat re.ufare, vel approbare haredis nominationem ; prout tenueruit Authores nonnulli rel ti per Menochium, dita confiiio 4 5. num. 6. ubi num, 33.34 .63 . latius explicat, \& inquit, quod cum teft tor eft fanæ mentis, \& liberæ difpoffionis, tunc five deliberaverit teftari, five non, confiftit teftamentum, cum in ejus poteftate fuerit, negare fe ilIum hæredem facere, fi facere non placuic, \& ita procedere aurhoritates corum, quos antè̀ retulerat dido numero 6 . \& retulit etiam d:Co namero 33 . curn verò praxer illud, quod non conftat, teffatorem teftari voluiffe, alia concurrit conjectura, qui falfum committi poffe fufpicio fit, tune nun confiftere teflamentum, \& ita intelligit quamplurimorum Authorum contrarias fententrias, ut bid $m$ comrnemorat, ac in effectu conveniunt Petrus Sur Jus, omnino videridus, dicte conflito 414, num. $\{3$. or quingue ( $q$. lib. 3.

## 266 <br> Quotidianarum Controverfiarum Juris, Lib. IV.

Francifcus Beccius, in confil.102.n. I O. Sfortia Oddi, in conflitio 76, num. 6. Profperus Farinacius, ditio confilio 97, n. 8. Andr. Fachineus, dicto conf. 8, num, i2. lib. I, in illis verbis: Et hac fintentia locum babit, etiam/i non confet, teflatorem voluifle teftari, $\delta$ interiogatur à Notario, vel perfona privata, nam adhuc valet teflamentum, nec enim repugnat, quod non conflet, tefatorem voluiffe teflari, ex quo erat in fua potefate reufare, vel approbare baredis nominationem, Aiexander, in confilio 33. numero 11. libro 3. ubi numero 12. foribit, opinionem corum, qui aliter fentiunt, carere ratione, \& aquitate. Et profequitur idem Author, num, 19, per totum, Menochii quoque refolutionibus fuperioribus convenit Nicolaus intrigliol. deif. 33 . num. 2. © num, 8. Cardinalis Thufcus, pradicar, conclufion, juris, tom.8. littera T. concluf. 124, num. 18. fol. 105.

Præterea obfervandum oft, fententiam eandem Gloffix, in dida l. jubemus, C. de teflamentis, limitari, \& reftringi, ut fcilicet doctrina fuperior, teftamentum ad alterius interrogationem conditum valere, procedat duntaxat, quando Notarius de fcientia \& voluntate teftatoris, teftari volentis, teftamentum fcripfit, \& poftea redit ad eum, \& fua voluntate, \& difpofitione,quàm fibi priùs teftator ipfe expofuerat, ledaa, eum interrogat, an velit ita teftari? Nam eo cafu fi refponderet, quod fic, utique valet, quod geftum eft. Sed fi quis injuffu teftatoris teftamentum aliquod ordinaverit, atque feripferit, \& poftea coram ipfo, \&cetiam coram teftibus lecto tali teftamento, interroget teftatorem, an ita velit: \& teftator refpondeat, quod fic, tale teftamentum nihil penitus valebit: Ita fane tenuerunt Abb. Papienf, Joannes Andreas, Romanus, Caftrenfis, Corneus, Jafon, Bertrandus, Hippolyt, Afflictus, Calcanus, Ruinus, Crotus, Socinus, Craveta, Bolognetus,\& Modern. Parif, quos pro hac parte retulit Joan.Marc.Aquilinus, in d, IS. fi quis ita, l. prima, ff. de verbor, obligat, n. 34, qui tamen nec in his terminis teftamentum valere affentit, nifi eo concurrente, quod ibidem proponit, \& propofuerat antea $n_{2} 32$. \& idipfum, ut quod dicitur teftamentum ad interrogationem alterius fieri poffe, procedat, quando apparet, teftamentum ab initio fcriptum de voluntate teftatoris; fecùs fi eo infcio fcriptum, \& letum, \& refpondit, quod fic, quia tunc non valet: adnotarunt, atque affeverarunt Socinus junior, Joannes Crotus, Imola, Barbatia, Covarr, Romanus, \& Antonius Gabriel, quos retulit Michael Graffus, dicto S. infitutio, quaf, 17.n. 9, qui dicit hanc opinionem magis comunem, \& proculdubio fequendam: nam aliàs facilè daretur occafio fabricandi falfum; fiquidem infirmus, \& quafi mortuus, ad fingula refponderet, quod fic : \& effe magis æquam, \& magis tutam fententiam profitetur Julius Clarus, dicto S. teflamen. tum, quafione 37. num, 9. qui duobus concurrentibus, fcilicet, quod teftator fit maxima infirmitate gravatus, \& quod non conftet, ipfum habuiffe priùs animum ita teftandi; afferit ab ea non effe recedendum \& fecundurn hanc opinionem in facti contingentia judicaffe Senatum in caufa Illuftr. D.Marliani, Eandem quoque opinionem fequutus eft Francifus Mantica, de conjecturis ultimar, volunt, lib. 2, titulo 6. $n, 10$. qui dicit, fic tenuiffe, atque refpondiffe Caftrenfem, Corneum, Bertrañdum, Thomam Dotium, Socinum juniorem, Ruinum, \& Anton, Gabrielem, quos ibi retulit Jacobus Menochius, dido confifio 45. num. 17. lib. 1. © d. prafumpt. 8, num. 38. ©ु 39. libro 4. qui in idem retulit Cynum, Alexandrum, Corneum, Romanum, Socinum, Jafonem, Ruinum, Gtatum, Pechium,Sylvanum, \&z alios, \& hi expreffim concludunt, non fubliftere teftamentum illius interrogati ab eo, qui acceffit cum teftamento fripto, \&c eo lecto dixit : Facis ita ? \& refpondit teftator: Qutid fic, Peralka, in dictarubrica, to, de hared,
infit, num. 81. Hippolyt. Riminaldus, in confil。 128. num. 32. libro 2. dicens, teftamentum ad alterius interrogationem factum, valere, modò præcedat voluntas, \& fcientia teftatoris, \& contrariæ authoritates quod locum habent, non data fcientia teftatoris, Et idem refpondit, \& repetit in conf. 598 . num. 59 . lib. 5 . ubi quod valet inftitutio, quando reftator interrogatus per alium, an velit,talem effe fuum hæredem: ref pondit, quòd fic: præcedente fcientia teftataris, vel etiam præfcientia non præcedente, quando interrogatus fuit de inftituendo filios, vel his non extantibus venientes ab inteflato, ut ibidem num, 60 . \& in idem plures authoritates cumulavit: \& ita quoque intellexit fententiam Gloffæ in diata l. jubemus, Andreas Fachineus, in confit. 8, num. 19. per totum, libro primo, qui etiam fcientiam, \& voluntatem teftatoris requirit. Sed antea num, I 2, retulit Menochium in locis fuprà citatis, \&\& Alexandrum, in confiiio 33. num. I I. libro 3. ad hoc, quod, teftamentum ad alterius interrogationem factum valet, etiamfi non conftet teftatorem voluiffe teftari: quia non repugnat, quod id nor conftet, ex quo erat in fua poteftate reculare, vel approbare heredis inftitutionem, Et ita quoque contendit Joannes Matienzus, in I. prima, titulo 4.8loffa 16. num, I3, nam cum preceientis opinionis Authores nonnullos commemoraffet, inquit, quod ea limitatio ad nihilum ferè redigit communem fententiam Gloffæ in dita $l_{.}$jubimus, \& refert Gregorium Lopez ${ }_{3}$ in 1,6 . titulo 3. paritita 6 . in glefa magna ad finem, ubi cenfuit Gregorius, veram non effe in puncto juris; fed quoties is, qui interrogat teftatorem, ef homo fidelis, \& minime fufpectus, \& teftator articulate \& intelligibiliter loquirur, eftque fanæ mentis, \& intellecû̂s, quod teftamentum valeat, etiam in hoc cafu: \& fic quamvis non conftet de fcientia \&\& voluntate teftatoris, \& limitatio, five reftrictio hæc duntaxat procedat, ubi teftator non ex voluntate, fed oppreffus infirmitate, \& quarundam fuggeftionibus non rectè intelligens, refponderit, quod fic: \& denique fubdit, quod in his omnibus conjecturandis, plurimum tribuere oportebit Judicantis arbitrio, qui perpendet, qua libertate id fecerit teftator. Et cum Matienzo plane eftcum aliisAuthoribus ibiadductis, Francifcus Mantica, de conjecturis altimar, volumt, lib. 2, tit. 6. n. IO, atque corum fententia probabilis mihi videtur in terminis, in quibus loquuntur. Vere namque cum fraudis fufpiciones ceflant omnino, \& ea concurrunt, quæ Matienzus expendit,negari non poteft quin nihil interfit, an cưm teftamento fcripto accedat Notarius, \& teftatorem interroget; an verò ab initio ex mandato teftatoris teftamento fcripto, teftator ipfe interrogetur : cùm utroque cafu in fua poteftate fuerit, tempore, quo fic interrogatur, recufare, vel approbare fcripta à Notario; \& fibi poftmodèm lectas ficque refpondere, vel non refpondere; quamvis facilius in primo cafu fraus prefumatur, quam in fecundo: \& fic Judicis arbitiium multum femper valebit, ut ex tempore, atque pro rerum, cafuum, \&c perfonarum qualitatibus, quid debeat definire, melius dijudicet.

Deinde \& obfervandum quoque erit, fententiam Gloffæ in dol. l: jubem,us, limitari, ut quod dicitur, teftamentum conditum ad alterius interrogationem va* lere, minimè procedat, quando effet primi antea validè \& folenniter confectı revocatorium : tunc namque per pofterius fic conditum, illud primum non revocaretur: Ita fanè tenuerunt Caftrenfis, Socinus junior, \& Ant, Gabriel, quos referunt, \& fequuntur Michael Graffus, If. infitututio, quaft 17. num, I I. Julius Clarus, d. queff. 37. num, finali : \& ij duo fubdunt, hanc effo veriflimam fententiam, \& confulendo, \& judicando intrepidè tenendam, ut quantum fieri poteft, malitiis hominum, \& fraudibus occurratur. Et quod hæc Iententia faciliùs procederet, dato quod reftator
fic refpondens, fanæ mentis fuiffet, cum ipfe multos annos poft primum teftamentumtà feconditum viveret: tunc namque verifimile non effet, nec credendum, quod in extremis laborans teftari, \& revocare primum teflamentum voluerit, quod facere pluries potuit, cùm bonæ valetudinis effer, ficuti in fpecie animadvertunt Carolus Ruinus, in confil. 8. num.9* lib. 3. Socinus junior, in conf, 183 , num. 20. libro 2, Jacobus Menochius, in confil. 45. num, 17. ad finem, libro primo, or dida prafumptione 8. nume$r 041$. verficulo, Quartum fignum, libro 4. qui tamen num. 8. ditit confilij 45 , arguendo dixerat, teftamentum ad alterius interrogationem conditum, valere, etiamfi primi folemniter conditi effet revocatorium: \& retulit Romanum, Alexand. Decium,Ruinum \& Socinum juniorem, fic tenentes : nec enim ratio differentiæ affignari poteft (utinquit.Decius) quod agatur de revocatione primi teftamenti, vel hoc peimum fit, cum femper à voluntate teftatoris quæad mortem ufque ambulatoria eft, omnia dependeant, Poftmodùm verò Menochius ipfe, num. 36 in eodems confilio 45 . pro conciliatione contrarietatis hujufmodi, duos cafus diftinguendos putavit: Primus eft, quandoceffat omnis falfi fufpicio, \& tanc nulla conftituenda eft differentia, quod agatur de revocatione jam conditi teflamenti, vel non; nam ratio aliqua differentiææ affignari non poteft, Et hoc cafu in7 quit, quod recte procedit Romani, Alexandri, \& fequacium opinio quos retulerat dicto num, 8. Secundus cafus eft, quando alix concurrunt conjecture, una cum hac ipfa, quod fcilicet agatur de revocatione jam conditi teftamenti: nam tuncnon confiftit poftremum illius primi revocatorium: \& ita intelligit. Caftrenfem, Socinum feniorem, Corneum, Ruinum, \& reliquos, qui rectè hoc cafu fentiunt. Et hactenus Menochius, cui egoaddiderim, eandem fententiam in primo pradieto cafu expreffim quoque tenuiffe Graffum, dicto $\$$. inflitatio, quaft. 17.num, II. nam etfi communem opinionem amplectatur (ut fuprà dixi)\& tamen tum folemne precedens per fecundum ad interrogationem alterius factum non revocari dixerit: fubdit ftatim in hæc verba; Dummodotamen non conftet exprefsè de voluntate reffatoris volentis revocare prius teffamentam. Ecce ubi data voluntate teftatoris, \& apertè ea deducta, omnique fraude ceffante, non conftituit differentiam, quod agatur de revocatione jam conditi teftamenti, vel noh ; prout etiam non conftituit, immo Decij quoque opinionem amplectitur Petrus de Peralta in dida rubrica. If. de here dib, inftut, num, 81 ,verfic. Quartä ut ejufdem gloffa, ubi dicit, quod predicta reftrictio Do ctorum ad Gloffam didala $l_{\text {, jubemus. verti potius de- }}^{\text {bet in }}$ bet in ampliationem ejusdem, ut procedat etiam, ubi
talem refponfionem adhibitam ad ejusmodi intelro talem refponfionem adhibitam ad ejusmodi interrogationem precelfiffet aliud folemne teftamenturi, ab eodem teftatore ad alrerius interrogationerm nunc refpondente, prius confectum:quia nihilominus salis
inftitutio facta per nudam \& fimplicem refponfio inftitutio facta per nudam \& fimplicem refponfionem ad interrogationem alterius, tolleret ipfo jure teftamentum præcedens quantumcunque folemne. Advertit etiam eruditè \& verè Peralta ipfe, quod fi
quis recteinfpiciat Paulum Caftrenfem, quis recteinfpiciat Paulum Caftrenfem, quem quafi Authorem opinionis relatæ fupra, num. 74. ome
nes recenfent, id non dicit Caftenfis, ad auod alle nes recenfent, id non dicit Caftrenfis, ad quod allegatur, fed loquitur, quando fecunda inftitutio fuis redis, à quo fuit fibi facta intersogatio, \& refponfio redis, à quo fuit fibi facta interrogatio, \& refponfio
fecuta per dietionem $f i c$; vel alius fuit, fcilicet à tali herede fecundo fummiffus, ut teftatori fuggeret, quod refponderet, quidd fic: ita ergo res hæc erit explicanda, atque intelligenda, nec fententia eorum admitti poteft, quiabfolutè ftatuunt, teftamenyocatorium prime à tatore fanæ mentis, non effe reyocatorium primi, fi ad alterius interrogationem Joanodel Cafill, Quotid, Conurov, Ifuris, Tom,IV.
fuit confectum, Idćrco Guid. Papex, in confilio $64^{\circ}$ in fine, \& Zafium, in confil, 3.num, 38. lib, 1, meritò improbavit Menochius, eodens confil. 45.n. 360 adverte tamen ( \& ultra Menochium ipfum) quod verè Zaffus (fio originaliter pralegatur) potius vio detur refolutioni fuperiori, \& diftinctioni Menochij convenire, quamab eo diffentire aliquo modos vocavit namque inftitutionem illam, fuper qua fuit confultus, concisè extortam, quafi diceret per vim ${ }_{3}$ quo cafu certum eft, fecundum teftamentum fic faCum non efferevocatorium primi, juxta ipfam refolutionem fuperiorem: cui etiam convenit Hippolyt. Riminaldus, in confil. 128. num, 3 3.6. 34. lib. 4, ubi alterius interrogates fcripfit, quod teftamentum ad quod fententogationem factum, tollit primum, \& non tollit, procedunt in eorum, qui dicunt, quodd non tollit, procedunt in teftatore valde infirmo, \&\& ibi, numato ad fuggeftionem alterius; ut per eundem ibi, num. 35 . \& per Fachineum, in confil, 8, num,20.
© tribus feqq. lib. It Ex dictis hat
hanc conjecturalem effe, ftamentum conditum , \& prafumptam, ficque te\& maximè $a b$ infirmo in articulo mortis exiftente, cum quæritur, an de jure valeat, vel non? fignis, \& conjecturis definiendum, \& dijudicandum effe; femperque infpiciendum, an fanæ mentis teftator fuerit, necne: nam fi infanus eft mente, difputationi, nec dubio locus non eft; cum ejusmodi difpofitio, etfi fponte, fine alterius interrogatione facta non valeat, ut cap. fequenti dicetur, \&e fic multo fortius non valebit, cùm ad alterius interrogationem infanus menterefpondet, ut cam Alexandro optimè annotavit Jacobus Menochius, lib. 4. didta prafumptione 8. numero 31 . © 32. Dubium ergo procedit, quando teftator non eft verè, \& proprie infanus, fed dubitativè, \& quodammodò præfumptivè tantum, ut putà cum gravi morbo affligıtur, ac premitur ; \& aliquando extant figna fanæ mentis; aliquando verd cùm morbo conflietatur, varia loquitur, \&c phantafmata habet, ita quod judicari non poteft, quod vere \& propriè fit bene compofiti animi: Et quidem hoc in cafu, cæteris omnibus utilius, atque elegantius fe habuit Jacobus Menochius, libro 4. dicta prafumptione 8. ex numero 33. ufque ad numerum 42. Ibi namque obfervavit in primis, quod fi aliqua extant figna, quibus conflare poffit, teftatorem hunc ita teftari voluiffe, valeat teftamentum, quanquam ad alterius interrogationem conditum fuerit, \& quòd figna haec in Judicis arbitrio pofita funt: fed ex noftris aliqua poffunt colligi, Et numero tigefimoquato, or tribus sequentibus fex adducit figna, ex quibus id colligitur, prout ibi videri poffunt, Et numero 37, ad firem obfervat, teftamentum è contra ad alterius interrogationem conditum, eo in dubio non valiturum, quando aliqua concurrunt, quæ oftendunt, teftatorem noluiffe teftari, vel ita difponere noluiffe: \& quod hæc figna, \& conjeAture ex facto, \& futuro eventu pendent, \&c ideo Judicis arbitrio relinquuntur. Deinde, quod ex noftris Authoribus feprem figna adduci, \& colligi poffunt, quæ ibidem recenfer, nec ideo reperuntur hoc loco, quod diftinctè, \&\& abfolutè tradantur per Menochium.
Cæterum (ultra ea, quæ Menochius ipfe obfervat) monendum Lettorem duxi, easdem conjecturas, \& prefumptiones, quas jure communi attento confiderarunt Interpretes noftri in propofito articulo; item \& decifionem precitatæ Gloffe, in didaa $/$ jubemus, C. de teflamentis. Et fuperiores omnes refolutiones, ita apud nos vigere hodie, ac in viridi obfervantia manere de jure hujus Regni poft leges novas collectionis nova Regiæ, ficut jure ipfo communi vigebant, Nullibi namque apparer, apud LI 2
leges ipfas Regias, jus aliquod novum introduĉum, five aliquod verbum friptum, quo juris communis alterationem, aut novitatem detegele valeamus. Quemadmodum ergo de jure communiex fententia dietæ Gloffæ, valet teftamentum ad altetius interrogationem conditum, per refponfionem per verbum fic; durmmodò fraudis fufpicio ceffet, ut fuprà dixis, ita \& de jure hujus Regni validum effe debebit. Sic etiam è contra, illis in cafibas, in quibus teftamentum ad alterius interrogationem conditum, de jure communi non valeat, vel quia falfif furpicio adeff, vel aliis juftis de caufis, nec de jure hujus Regni valebit. Et banc fententiam, atque refolutionem approbant, atque prafentiunt, aperte Antonius Gomezius, in 1.3 . Tauri, num. 109. Perrus de Peralta, in rubrica, ff. de berrd infituendis, num. 80. of 81. Covarruv, in cap. cum tibi, de teflamentis, num, 4. Alvaradus, de conjecturata mente definđth ilib. 3. cap. 2. S. .2. num, 2 . apertius Matiençus, in $l_{1}$. prima, tit. 4. gioff. 16.ex num. 4 . ufgue ad numerum 13 . lib, 5 , novad colleet, Regie, ij enim omines, cum in hac materia, \& in explicatione, atque trâtatu fententiæ diṭæ Gloffè verfarentur, femper cum regulis, \& doctrinis, juris communis,atque prefatis refolutionibus tranfeunt, etiam in terminis legum hujus Regni, nee aliquid novitatis confiderant, easdem potiùs doctrinas, \& refolutiones amplectuntur, qua de jure communi tradebantur communiter, \& ita tenendum eft, quamvis Al82 phonfus Azevedus (re non ita perpenfa, nec confiderata) in eadem L. prima, tit.4. lib . 5 . num. 163 . corttenderit, fententiam Gloffe, in diti.t. 1 . jubemus, non aliter accipiendam pof legem illam Regiam, quam adhibita diftinctione, an ficilicet inftitutus fuerit ex* traneus, vel confanguineus, aut ille, qui aliàs ab in: teftato fucceffurus erat. Et primò calu inquit, quod non valeret inflitutio extranei ad alterius interrogationem fą̧a, In fecund $\grave{r}$ verò cafu quod valeret, quia inftituitur ille, qui aliàs fuccedere debebat ab inteftato, \& ita reftringi decifionem diała Gloffe, \&\& communes refolutiones tradiras fiprà, neec aliter procedere inquit, \& reprobat Padillaith, \& Menchacam contrarium tenentes. Verè tamen Azevedus ipfe e errote manifefto labituri, tum quia ditatal.pruma, tit. 4. (ut nunc dicebam) quoad iftum articulum, nec jus commune, nec fententiam dittx Gloffx abrogat aliquo modo, five alterat, nec etiam novum aliquid introducit ( prout nihil novi detegit Matiençus) tum etiam, quia etfi lex ipfa prima de novo introduxerit, ut valeat teftamentum, etfi nullus à principio hares inflitutus fuerit, vel inflitutus, hares. non fit ex poff fato; \&\& quod tunc fuccedat ille, qui aliàs ab inteftato fuccedere debebat: non tamen inquit,hæredem non cenferi inftitutum à principio, vel non poffe ex poft fatto haredem effe, qui legitima interrogatione precedente, \& omnis fraudis fufpicione ceffante, inftiturus hæres fuerit. Idcirco quod idem Azevedus adjicit, videlicèt quod lex illa folum providets cum defunfuus hæredem non inflituit, vel cum inffitutus repudiavit; concedimus libenter: aliud verò, quod non provideat, cum heres inftituitur, fed non fecundum juris formam, ided negamus, quod ipfe ad eum fenfum reducat, \& fic accipiat, quafi fecundum juris formam non fit inftitutus is, qui ad alterius interrogationem inffituitur hares ; nam cùm non differat, quod quis ore proprio, vel alieno haredem nominet, fic ad eum modum nominatus, fecundum juris formam cenfendus eft infitutus, nec juris commiunis correctio inducenda, qux nulla lege deduciur, nec probatur.
83 Crererum quatenus Ferdin. Vafq. Menchaca, de fucuefirionum creatione S. 17 , num. 55.6 57. D. Anton. Mener. de Padilla, in l. eam quam, num, 83. C. de fideiconmifis, adnotarunt fufficere poft eandem legem Regiam primam, quod teftator quomodocum-
que poterit, quoad haredis inftitutionem mentem fuam fignificet, nec vitiari actum inftitutionis, effi minus folemniter fiat, cum teftator non teneatur jam ex ipfamet lege heredem inftituere; animadvertendum erit, id reate procedere poffe, intelligendo in terminis Cloffæe ejuwdem l. jubemus, prout Azevedus eos intelligit, atque omni fufpicione fraudis ceflante; item quod apertè conftet de voluntate teftatoris: alioquin namque idipfum pof legem illam Regiam obfervari deberet, quod jure communi fervati, compertum eff, \& fupras diximus ; nec folo nutu induci poffer haredis inftirutio, ut fuprì, quoque probavimus. Non autem valet de jure confequentia illa, Teftator non tenetur haredem inftituere ex lege illa, ergo fi inflituat minus folemniter, actus non vitiatur: Nam effi verum fit, quod fi quis inftituitur minus folemniet, , atus seflamenti non vitiatur; quia effeaum fortiuntur, \& valent omnia in eo difpofita, effi hullus hares inftitutus fuerir, vel infiturus repudiaverit: \& fic fiminus folemniter quis inftituatur, quia perinde eft, ac fin nullus inftitutus fuiffet, \&\& fuccedunt ij, qui de jure fuccedere debent, non tamen ideo definit vitiari a âus inftitutionis quoad ipfum inffiturum, fif fufpectus fit actus inftitutionis, aut minus folemnirer quam deberet, fiat; ; id namque lege illa non introducitur, fed quod nunc diximus, quod prafati Auchores non ita affeo quantur.

## を気

## C APUT XXVIII.

## Teftator, an, \& quando prefumatur fanæ

 mentis fuiffe, vel non, cum teftamentum condidit; \& de fignis,\& conjecturis, atque prefumptionibus, ex quibus, dementia, infana mens, \& furor detegi, ac explicatio fieri valeat in hac materia juridicè. Rurfus, teftes ad probandum furorem, vel dementiam inducti, quo pacto deponere debeant, \& quibus major fit adhibenda fides; an his, qui de furore, an verò eis, qui de fana mente deponunt: Notario quoque an credendum, atteftanti in principio teftamenti, teftatorem effe fanæ mentis. Denique, femel furiofus, vel aliter conftitutus extra fanam mentem, habens etiam dilucida intervalla, an prafumatur poftea femper talis, \& fic actus ab hujusmodi geftus, utrum furoris, an dilucidi intervalli tempore factus prefumatur, ut valeat, vel non: brevis equidem, \& diftincta, atque utilis refolutio, \& explanatio. Ubi \& Senatus Regii Hifpalenfis in cafu occurrenti, definitiones, feu decifiones tres proponuntur.$$
S U M M A R I A_{0}
$$

1 Autbor reddit rationem, ob quam fienter, of conle fulio pratermittit permulta, que ad explicata tionem, of traciatum materia bujufce capitis pertinent, \& aliquando ab eo diltgenter elam borata, atque eriam furiptis commendata fulrunt.
2 Furorib, aut dementia, vel fane mentis teffatoris prafunptionum, fignorum, © conjecturarum, atque probationis materiam explicaffe Authores permultos, qui commemorantur boc numero.
${ }_{3} A 6$

## De Conjectur．\＆Interpret．ultim．volunt．Cap．XXVIII． <br> 3．Ac inter eos Facobus Menochius，Cardinalis Fran－

cijcus Mantica，Hippolyt．Riminaldus，Petrus Surdue，ov Jofepho．Mafcardo mages commen－ dantar．
4 Furiof us teflari non poteft，quia quicquid agit ignorat， © caret judicio，© ratione．
5 Similiter nec fatuw，nee demens，nee fultus，nee pbrenericus，nec mente raptus，nec ebrius，nec fimiles alia perfona，que babent intelledum，心 memoriam lefam，ơ non cognofcunt，ideóque teflari non poffunt．
6 Contradius a furiofo gefii non oilent，nec tenent．
7 Furiofus ficut non poteft contrabere matrimonium， ita neque ingredi religionem，of matrimonium pivituale contrabere．
8 Profeflio facta à furiofo，eft nulla，nec obligat．
Dummodo probetur furor tempore profeflionis．
9 Furiofus caret fenfu，of intellectu，OF idrò nullum actum gerere poteft，in quo confenfus requirio tur．
to Tefamentum à furiofo conditum，etiam ad pias caufas non valet．
II Furio，us à demente，vel mente capto qualiter dif： ferat．
Et quis propriè furiofus，quis ctiam propriè mente captus dicatur．
12．Furiofus，demens，\＆o mente captus equiparan－ tur quoad invaliditatem geforum，O－numo feq．
13 Sicque argumentum valet de furore ad dementian， or quod de uno dicitur，habet locum in alio．
14 Et ut plurimum à pari procedunt．
Is Teflam stum à furiofo foctum，nequaquam valere， etiamfi redie，of prudinter conditum appare－ ret．
Quia fortuito potiuw，© dे cafu，quain à judicio rationis， ©o ionfer $f_{u}$ ，liberáque voluatate provenire vide－ tur ；© numeris fiqq．
16 Et de facili conting it，furiofum，of dementem dicere， © facere aliqua convenientra bomini jana mentis， fed quìd non perfeverat in multis verbis，\＆factiss
continuis．
17．Indéque temperandam，or explicandam generalem illam Joannis Vincentii Hondedii，pof alios multos A्thrres ebfervationem，in conf． 78. num，60．\＆6I．lib． 2 ．
Videlicèt mentem fanam furiofi probari ex fola prue dentia，ac fana dippofitione teffamentaria．
Similiter，tefamentum furiof $f_{i}$ valere， $\bar{i}^{i}$ redel fuit teflatus co modo，quo teflatus fuiffet bomo fane
mentis．
Cum verè in furiofo fola prudentia，ac fana dipoo fitio teflamentaria，vil quod eo modo teffatus fit，quo tiffatus fuifct homo fane mentis，nont
fufficiat．
$\lambda_{i f i}$ pofitived probaretur eo tempore fand mens par tiffes，ut fuprà dicitur．
Vel temporis intervallum cum ea circumfantia，\＆ aliis id effictert，ut fuprà quoque diatum eff，むu latius infrà de temporis intervallo，aut intervallis dilucidio．
18 Foannis Vincentii Hondedei，in loto relato fupra， explicatio quadam，que etiam difficultatems con－ tinet，ut bic adnotatur．
19 Teftamentum i furiofo conditum ante furorem，vas lidum effe．
Nec illum perimere jam ante relle geftum negotium．
20 Furorem in dubio non prafum，fod potius fanam mentem ：firque teflatorem fane potitus，quam in－ fane mentis prafumendum in dubio，wt valeat？ －fuffineatur cjus teflamentum．
21 Quia hac prafumptio fane mentis，propria ipfius nature prefumptio eft，ut filicet fenfus，of ratio naturalis in quolibet bomine prafumatur．

Nam naturale eff，quem effe mentis compotem，fed ejfe furiofum，\＆infanum，acciderta＇e eft．
22 Et ideoे furiofum qui dixerit aliquem，id probare dibet．
23 Furoris temptus probari debet $a b$ eo，qui actum ex furore impugnat．
24 Teftibus deponenitibus de fana nente，magis cre－ ditur，quàm deponentibus de furo：e，of de reo
tione．
25－Etiamfi de fana mente duo tantum，de irfania viro， atit furore mille deponerent．
26 Ariculi quo fado fint formandi ad probandum， quem effe furore captum：© contra ad furorois qualitatem fubmovendann；remifivè．
1）Tefles ad probivdum fu orem indidets qua＇es debeant effe，br qualiter deponere debeant，ut concluden－ ter probent，quem fuiffes vel hon fuiffe furiofum；
remifive．
28 Teftes deponentes de furơre，tenentur caufam，do ration $m$ fui dith reddere，etiam non interro．
gatio gati。
${ }^{29}$ Et talem，qua conciudit furotem ivfom．
30 Tefles deponintes aliguam iffc furiofum，vel non fand melvis，praferuu tur tefl luss depone nuitus de fana
mente，quando melto em rationem af igrant， mente，quando melio em rationem affignant，bo verifimithora deporimt．
31 Etiam quando tefles vilini ；corfansuinei，dut Mediif de onerent de furore per veras caulfas fignificantes furorem，quia illis credendum magis
effit． effit．
32 Vel fit iim eis concurriunt alia，vel aliqui tefles，aut
firiptura partis adver $\sqrt{\text { a } . ~}$ frriptura partis adverfa．
33 Aut magis in 乃pecie deponunt．
34．Prout melius Fैudex arbitratus fuerit，qui inter cono trarias opiniones，atit probationes furori，\＆fave mentui definire debsbit，que probatio pravaleat ex verifimiliori rationes．
34 Furiofum quem effes probatu difficile effe，nec ided poffe direciò probari，quod furor in intelligentia confifat，nec fenfus teflis percipi queat．
35 Quaproptet，furiof im effe，vel fuiffe aliquein tempore condiri teflamenti，conjecturis，feu figni，of pre－ Jumprionibus，qua furorem，jet dementiam ina ferunt，probandum eft
36 Furoris，felu dementie，vel non fane mentis figna quamplurima，remiflivè．
37 In furoris，feu dementia probatione leviores probite tiones admitti．
38 Teffes etiain fingtulares admittuntitio．
39 Teftes deponentes de credulitute，of judicio，ad prom
bandum furorem admittuntur．
40 Teftis deponens de furrore，probat，$f i$ dicat fe vidifles © quemodò id intelligatur．
41 Notario non creditur afferenti aliquem effe fand
mentis．
42 Et an aliquando credi poffit，five an fides Notarii adminiculetur ；prout alii contendunt．
43 Furiofum in dubio quem non prafumi，regulam illam，fupra traditam，tanc demum procedere quando non conflat；cum de quo quariutur， prius fuife non fane inentis，five furore agitatum
fuife．
44 Furiofum，vel dementem eum femper prafumi，quem conflit furore，dementia，vel infania affidums
fuife． fuife．
Et confequenter，teflamentum ab eo failum，va－
－lidum non effe，nifı Ppecifice，of dilucide． conflaret，tempore facil teflamenti fance meno tis eum fuiffe，ac furorem ceffafe，of numeris
feqq． feqq．
45 Ubi Cafrenfis refolutio ex fententia Facobi Menochii redè mprobatur，ut bic adnotatur．
Et quamplurimoram aliorum Aut borum refolutiones conformes adducuntur．

## 270 <br> Quotidianarum Controverfiarum Juris, Lib. 1 lV .

46 Declaratur etiam refolutio eadem, ut procedat, quando jam effet probatum, eum de quo agitur, per tempus aliquod continuum, atque ita aliquod annos, vel menfes, continuóve furore, aut dementia agitatum.
Secius autem $f_{i}$ probaretur, feciffe aliquos tantum actus fultitia, vel furoris, nam tunc non prafumeretur ftultus, vel furiofus. Probato autem continuo furore, teffamentum non valeret, etiamfi redtè of prudenter teftatus fuiffet.
Idque of rationem afignatam fuprà, numero 15. or foq.
48 Furiofium aliquem fuiffe, fi conftet, fed tamen babere eum dilucida intervalla, of dubitetur, an actus ab ipfo geffus, tempore furoris, vel intervalli geftus fuerit, in dubio prafumitur gefturs tempore furoris; bo qui dicit fuifle geftum tempore dilucidi intervalli, probare id debet.
Nec creditur Notario contrarium afferenti, ut fup $\mathrm{ra}_{\text {; }}$; num. 41.
49 Nifi actus à furiojo, vel demente geflus, ita benè geflus fit, ut fignificet, atque offendat non effe altum furiofi, vel dementis, Jed potius fana mentis.
50 Et idem effe è contrario, ut bic obfervatur.
51 Indéque infertur, Caftrenfis Sententiam juxta banc declarationem poffe fuflineri, ut Menochius animadvertit.
52 Cui pof alios multos Authores convenit Burgos de Paze, ơ alii citati boc num.
53 Convenit etiam, 6 contrarias in boc Doctoram fententias proponit Cardinalis Thuycus, ut hic adnotatur.
Ubi \& de fententia corum, qui cum teflamentum longo tempore poft furorem fiat ab eo, qui babuit dilucida intervalla, prafumi factum fana mente, affeverarunt.
Ac denique Senatus Regii H1/palenfis in cafia bujufle materia, definitio, fea decifio proponitur.

瑯Ro dilucida, brevi tamen, atque diftincta hujufce Capitis explicatione, quæ utilem, \& quotidianam continet materiam, an inquam, \& quando teftator prefumatur fanæ mentis fuiffe, vel non, cùm teftamentum condidit; \&c de fignis, \& de conjeduris, atque prefumptionibus, ex quibus fana mens, vel furor prafumatur, nee ne; \& quemadmodum explicatio fieri, atque conjectura deduci valeat in hoc, quo verfamur, tractatus obfervandum erit inprimis, me fcienter, atque confultò pretermiffurum permulta, quæ ad ipfummet inftitutum pertinent, $\& \&$ aliquando à me diligenter elaborata,atque etiam fcriptis commendata fuêre, Idque vel propterea me decreviffe, quod de eadem materia infiniti ferè juris Interpretes fcripferint latiffimè multis in locis. Ex recentioribus autem quamplures, fed nonnulli precipuè ex planaverint abfolutè, ut mox fubjiciam. Ego tamen (ut moris habeo) Téquentes originaliter pralegi, \& pralegendos admoneo ab eo, qui plenum tractatum iftius difceptationis conficere vellet.
Doctores inquam omnes communiter in $l$. furiofum, C. qui teftamenta facere polf. ubi Bartol Bal.dus, Albericus, Caftrenfis, Alexander, \& maximè Jafon, Decius, Corneus, Pontanus, Sichardus.

Doctores etiam communiter, in cap, ultimo, de fucceffionibus ab inteftato.
Aretinus, in l. 2. ff. de teflamentis,
Albanus ad Bartolum, in dicta $l$. furriofum,

cum feq. lib, 2. do in conf, 147. lib. 7. bo in conf. 93 . ex num, 18, lib. 5.

Socinus fenior, in conf. 42. ubi notabiliter in hac materia, $l i b_{0}$. .

Stephan, Bertrand, in conf, 48. ubi eleganter loquitur, $l i b_{0}$ I

Philipp. Dec. in conf. 448 , per totum.
Anchar, in conf. I.
Angel. in conf. 135.
Philippus Corneus, in conf. 173 . Oo in confil. 2190
lib. 1. © in conf. 22. lib.4. © in confli.69, lib. 1.
Carol, Ruin, ingonf. 67, lib, I.
Zabarell, in conf. 56.
Alexand. de Nev, in conf. $37 \cdot$
Fulgof, in conf. 212.
Nicolaus Boërius, decif. 23, ubi latè in hac materia.

Barbatia, in confilio 59. ubi vide omninò, libro 2.
Afflitis, decif. 143.
Hippol. fingulari 380.
Lapus, allegat, 26. per totam.
Corfetus, in fingularibus, in verbo, teflamentum.
Pet. Paul. Parif. (qui latè, atque utiliter in propofito) in conf. 87. G 88. lib. 3.

Alciatus, de prafimpt. regula 1. prafumpt. 38.
Guil. Benedict, in cap. Rainuntius, de teflamentio, verbo, adjedx impuberi, ex num, 67. uum feq.

Marc. Anton. Bauer, in S. item furiofi, ubi etiarn Antonius Pichardus, Inft. quibus non of permiffam fac. teftam.

Roder. Suar. allegatione I. per totam, ubi vide omnino.

Bernard. Diaz, regula 306.
Curtius junior, in confil, 304. num. 83. \& feq. lib. 3 .

Francifc. Viv, commun, opinion, Nib, I, verbo, No tarius.

Menchaca, de fucceffionum progrefu, lib. I. S. prie mo, num. 54 . © feq. © num. 87. © $\int$ eq.

Marfil. in finguiari 451.
Thom. Grammaticus, in conflio 10, in crimimalibus, \& decifione 38.73. \& 74, ubi vide omninò.

Jacob. Mandell, de Alb, in conf. $414{ }^{\circ}$
Corfet, in fingul. 368. per totum.
Durand, de arte teflandi, tit, I. cautela 6.
Michzël. Graf, receptarum fententiarum, Jo teflameno tum, quaft. 2 I.

Burg. de Paz, in conf. 6, ex num+ 3. ©o in comf. 10 , ex num. 4. ufque ad numerum 14.

Didac. Covarruv. de Jponjalibus, fecunda parte, cap.2. S. 6.

Alvar, de conjectura mente defuncti, lib, I. cap. I. num. 4.
Tiberius Decianus, in com/, 127. ex num. 30, cmins Seq. lib, 3 .
Jofephus Ludovicus, videndus omninò decif. Io per totam.

Antonius Gomezius, in 1.3 . Tauri, nuthero $6.7{ }^{\circ}$ 68.

Gerard. Mazol, in conf. $57+$ n. 22. G feq.
Profper. Farin, noviffimar, Rot, Rom, decif. 384* patt 1. tom. 1. fol, 500.

Rot. Romana, inter decifiones diverforum, par, 20 decif. 107.

Hieron. Magon, decif. 97* per totam,
Marc. Anton. Eugen, in conf.79, $l b_{0}$ : 1 .
Nicolaus Reufnerius, lib. 1. dectif. 8, ex numb. 430 cum faq.
Simon de Pretis, de interpret, ultimar, volumat, lib. 1. interpret, 1, dub. 1. Jolut, 4, ex num, 13, aum feq . wfque ad num, 23. fol, 137.

Perrus

## De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap, XXVIII. Petrus Roicius, decifione lituanica prima, on fe-

Joannes Cephalus, in confilio 546, ex num, 49 num. eq. lib. 4. W in conf. 753 . num, 27 . © Jeq. lib. 5 . Francifcus Vivius, decifione 377. lib. 35 .
Alexander Raudenfis, de Analogis, lib. $_{1}$.
ex num. 143 . ufque ad num. 159 . Rota Romana, in decif. 12 .
editis, prima parte. $129.657 \%$ in noviffimè
Ludovicus Molin
libro 2. cap.9. ex num, 27. cum feq. Pelaez à Mieres, de 27. cum feq.
prima, num, I I 2. per totim. Joannes Dauth, in comme
qui teflamenta facere poffunt, num, 21 , Sfortia Oddi, in conflio 93. lib. 1 .
Urfillus, in addit, ad Aflictum, lite. I.
Latiffimè Farinacius, fram, decifione 365 .
ex folio 150 . ubi vide. , fragment. criminal. I. parte, Gratianus, in regula 214.
Petrus Magdalenus, de numero tefium in teflamentis requifito, fecunds parte, cap. 4. ex num. 8 f. ufque
ad num. 98 . ad num. 98.
Magonius, decifion. Florentina 197. per totam. D. Spino, in ßeculo teflamentorum, glofla rubrice,
art. IO. Joanne numero 53 . ufque ad numerum 66, in confilio 78. ex que fequentibu, lib. 2. 66 . © num, 70 . ©' quinBlafius Flores Diaz nem Gama 98. \& ibi Gamana, in addit, ad decijioCardinalis Francifcus Mantica in decif. 100 . commendantur, \& videndi erunt omnine fequentes jecduris ultimarum voluntatum, erunt omnino) de contotum. Jacobus Menochius latiffiriè, lib,6. prafumpr,45. per totam, ov in conf. 82, lib. I. Jofephus Mafcardus, de probationibus, lib, I. conclufione 824 . ©o tribur feqq, © conclufione 1048. ubi etiam
vide omnind Hippolytus Riminaldus, in confil. 376, lib+ 4, 6 in confilio 809. lib. 7 . Petrus Surdus, in confilio 89. lib. I.
Noviffimè etiam Jofeph, de Sefe, decif, 56, Regni
Arragon.
Latiffimè Cardinalis Thufcus, pradicarum conclufionum juris, tomo 4. littera $F$. conclufione 539 . © ocito fequentibus, ex folio 94, ufque ad folium 11 I.

Hetor Felicius, allegatione 24, per totam, parte 3.
Ego verò pro nunc attingam duntaxat ea, quæ quotidiana, \& affidua magis funt, \& ad hunc tractatum ufqueadeò pertinent, ut omitti abfque vitionon potuerint: in aliis verò, quæ à fuperioribus expla-
nantur diftinete, ad ipfos me referam: id ftindiùs, \& aptiuss fiat, erit deinde \& : idque ut diatque principaliter obfervandum, \& fecundo loco, certiffimi juris effe, quod furiofus \& conftituendum, quicquid agit, ignorat, \& caret judiciori nequit, quia teftando autem, licet fanitas corporis, \&on ratione. In
4 mentis tamen, \& intellectus forporis non requiratur; tur: ita fanè probatur in $l$, 2. $l$. filiusfomino requiriver $a_{2}$, , qui teflamento, $I$. nec furiofus, ff. de teffamentio, I. furiof um, $C$. qui seflamenta facire poff. Se pretaterea, in verfic. item furriofi, Inflit, quibus non of permif. facere teflam, I. 13, tit, I. partita 6. quâ infigniter difponitur, quod teftari non poteft ille, qui memoriamnon habet, Quod etiam in eo, qui ordinatam memoriam Surdum pot, difpofitum erat de jure communi, ut per lib. I. Similiter, nec faruws, in conflio 89, num, 24 . 5 tus, nee phrenericus, nectuus, nee demens, nee ful\& fimiles aliæ perfonæ, mente captus, nec ebrius; memoriam læerfonæ, quæ habent intellectum, \& poffunt: ficuti ex cisdem juribus polat: ficuti ex eisdem juribus utranqque tradide-
runt refolutionem Interpretes omnes communiter. Et latiùs exornarunt, atque explanarunt Antonius Gomezius, in diäs 1. 3. Tauri, numer, 6. G 7. Magoconfilio 376. ex num, 17. Hippolytus Riminaldus, in teftamento dementis. Burg squantibus lib. 4 , ubi de num. 1 2. Michael Graffurs, 1 de Paz , in confilto 1 I. num. 1. 2. ©7. Grations, 5. toflamentum, quefiore 2 I. Reufnerius, 7. Gratianus, dicta regula 214 . Nicolaus Ludovic. didta decifione prime numer, 53 . 136 . I. Jofeph. lenus, de numero tefitum, founds parte, i. Petr, Magdacum Jequentibus, \& idipfum notavi, cap. 4. num. 8 s . num, 13, cum fequentibus, notavit etiap apr, cap. 22. ex in conflio 93, ex num. 9. lib. I. Oiam Sfortia Oddi, num, IO, nec contradus valere Qui etiam annotavit cum aliis Jofeph. Ludovicus, didta deifione fo . Et num. 5 . Oo dwobus feqq. Pichardus, in diaf fone prima, riofi, numero primo. Mieres, prime, in dicid S . item fue num 11 12, in principio. Joannes Vina parte, quaflione 1 . ditao confilio 78 . ex num. 54 , cum reque. Hondedeus, poft alios Authores, ficut furiofirs non thens, ubi late trahere matrimonium, ficut furiofus non poteft conlianum, I. parre, If. de bis qui funt fuci vel. ff. ad Tieb.c. furor, © l. Pponjalia, ffo de fponjalitus, \& \& per Boêicium $l_{0}$ decifione 23. num, 68. Surdum, in $\&$ \& per Boërium, © 3 1. lib.1. neque eriam poteft ingredi 89 , humier. 2 . \& matrimonium /pirituale contra hredi religionem, bat num. 5 3. © num. 66. \& 67 ide, $\mathbf{i b l}$.em proquod profeffio factà furiofo 67, idem Hondedeus, dummodò proberur furor te, eft mulla, nec obligat, Gonfaldur, 17. quafione 2, cap. ficat tenor, de regularibus, juncta gloff. verbo ments act tenor, de regulariconfilio 29, num, 11, or 12 , Libro primer Boërium, in quòd furiofus caret fenfu, \& intell \& generaliter, lum actum gerere poteft, in intellectu, \& ideo nul. tur; late probat Cardinalis Thuo confenfus requiricinfionum jurí, littera $F$, conclufione sus, practicarum conin Jpeculo refamentorum, slo/fa rubrice, parte Spino, numero primo, cum fequentibus, ubi a parte 10. ex ufque adeo teftari prohibetur, ur ne quod furiofus teftari valeat, ut etiam probar ut nec ad plas caufas relati ob rationem preediebarunt Authores alii ibi intellectu, \& quicquid agit, quia caret judicio \& poft Bartol. Hippolyt, Agit, ignorat, Et ita quoque Bernardum Dippolyt. Angel. Decium, Boërium, \& numero 3. Petrus Magdalenus, de numero tefium in teflamentis requ fito, eccundappus, de numero teflium in ubi refert alios plures, 8 cirle, dicto cap. 4 . numero 87. Julio Claro, Joannes Vincentius Hondel Craveta, \&c confilio 78, numero 64. Vibro 2 qui Hondedeus, dicta quoad præfata æquipara 2, qui omnes (ut dixi) captum, \& alias perfonas furiofum, \& mente Idcirco pro corum, \& dicend fupra, num, 5. catione obfervandum erit, dicendorum majori explimente, vel mente capto; quod furiofus differt à detellectu privatus, habet evidentem dicur furiofus, qui indimitteretur, fæviret in fe, \& alios, $l$, divus, ff, de offio prefidis. Mente capcus ausem is ef, lium defuit, nullum tamen furoris fignum, \& conflnon tamen fe;aut alios offendi it It fane cum oftendit, do, Baldo, Angelo, Jafone, Alex, Parifio, OdofreGramatico, Maranta, Antonio Gomezio, Menchaca, \& aliis eleganter Petrus Surdus, in coni, 8 , Menchaca, libro I. qui fubdit, quod etfi in qualitate infanies differat furiofus à demente, in qualitate infaniæ quoad invaliditatem eorum, in fubftantia tamen gerit, æquiparantur ; intellectu, \& utrique deeft uterque caret prorfus de Epijcopali audiantia, lo fatuo, fo de privil/giis criditorum, l. I. II. inali ubi Bald. Albert, \& \& alii, If. de adiktio edito, \& de ifta aquiparatione eft text, in L.fif furioffo, C. de nuptius, 6 in II. comprebendimus, in fine, in authent, ut hi, qui oblig. perhib, res minoris, Quem ad ad hoc expendunt Bald, \& Prespofitus, prout refert

Surdus, num, 16. qui dicunt legem novam loquenrem de furiofis, habere locum in mente capto, quia is furiofo comparatur. Et idem tenuerunt Parif. Bertrand. \& Cephal. ab eodem Surdo commemorati $d_{0}$ num. 16. qui fubdit, id voluiffe premittere illo in loco, $\&$ in cafu fibi confulto (prout etiam ego nunc præmittendum duxi) ne mirum mox videatur, $\mathrm{fi}_{\mathrm{f}}$ in infà dicendis, jura dé furiofo, \& mente capto loquentia promiscuè allegentur, Et eandem quoque tradidit refolutionem Jacobus Menochius, in conjflio 82. num. 190. © Jeqq. ibio prine, ơ prafamptione 45 . ex num, 1. ifque ad num. 18. lib.6. ubi latiffimè explicat, quis furiofus, quis demens, mente captus, amens, vel fatuus fit, ut ibi videri poterit, \& per Sfortiam, in conf. 93. ex numer 14. cum fequentibus, ubi agit de melancholicis, \& an furiofis æquiparentur, ut teftari naldus, $\operatorname{mn}$ un( 809 , num. 7 . Itro 7 . ubi poft Decium inquit, quod argumentum valet de furore ad demen13 tiam, \& quod de uno dicitur habet locum in alio: Jofeph. Malcardus, de probation ibus, om. 2 , cond, 1048 . numero primo, ó 2 . qui id ipfum, quod Surdus profiretur, \& multos Authores ita tenentes commemorat (fed a Surdo non refertur) videlicet mente capti \& furiofidifcrimen in eo verfari, quod ex fententia communi, \& Surdi refolutione fupra diximus; ex juris tamen difpofitione, mente captum, \& furiofum, ut plurimum, à pari procedere, \& in uno ftatutum, in 4 alio quoque locum habere, Denique \& Cardinalis Thulc. littera F. concluf. 539 . per totam, in eo dubio, fur ofus quidicatur, \&c in quo differat à ftulto, mente capto, \& dementi \& fimilibus; id ipfum concludit num. 7 quod ex Petro Surdo dicebam fuprà (fed Sur-
dumipfumnon citat: \& num, 8. poft Fulgof. ftatuir, dum ipfum non citat: \& nam. 8. poft Fulgo.. tatuir, quod deorfum à mente, mente captus quafi captiva mente, Furiofus, qui mente caret: \& ideo quod ficut furiofus non poteft teftari, neque obligati, ita neque poffunt aliidementes: \& citat Cravetam, Corneum, \& Rotam Romanam.Apparet igitur fecundum hæc, $\& \mathrm{di}$ Cam Petri Surdi refolutionem, dicenda mox de furiofo, promifcuè \&\& de mente captis, \& inianis, vel omnino Jacobum Menochium ubi fup:d, Cardinalem Thufc, d. concl. 539 . ex num. 20 cum eequentibus, apparet etiam, atque ex eisdem Authoribus, dieta fuperiùs de invaliditate teftamentià auriofo conditi, ufqueadeò procedere, ut teftamentum à furiofo conditum nequaquam valeat, etiamfi recte \& prudenter, \& cum bono confilio fattum apparuit, quia forruito porius. \& cafu, quàmà iudicio rationis, \& confenfu, liberaque voluntate provenire videtur, prout tenuerunt Bald. Abb. Jaf. Decius, \& alij plures relati per Perrum Magdalen, de numero t:fium in $t e-$ famentis requiftro, fecu. ds parte, cap. 4. numer. 93. 60 trilus feqq. qui ipfeita afferit \& dicit probare textum meliorem de toto corpore juris, in dicto cap. fcut, tenor, de regularibus, \& idipfum poft alios tenuit Gratianus, didia regula 214 numere 6 . Jofephus M2fcardus, de probationibus, concluyione 715 . mumero 16. intervalla, inguit, quod prudens ille acuus à furiofo geftus, fortùitò potides, quam integra ratione perfectus dijudicatur: Jacobus Menochius, lib. 6. didaa pre16 funpptione 45 , num 68. Hippolitus Riminaldus ingulariter dicto corfil: 809, ex num. 22, uqque ad numerum 39. lib. ubi vide omnino, \& numer. 3 f.of $37-$
exemplis exemplis comprobat, quod de \&acili contingit menturn dicere, \& facere aliqua convenientia homini fanæ mentis, fed quod non perfeverat in multis verbis \&\& factis continuis, ut infra dicetur ; idem quoque quod Petrus Magdalenus, \& fuperiores tradidit Petrus Surdus, ditio confilio 89. numer, 43 .${ }_{l} b_{0}$. 1 , ubi refpondendo ad ea, qua propofuerat ibi-
dem num. 5 . videlicet quod in cafu fibi propofito fà nus potius mente, quàm demens ille viderur, quià proferebat multa verba convenientia homini fanæ mentis, \&c feperefpondebat ad propofitum, juridicè pro refponfione obfervat nam, 43. praciitato, parum prodeffe, Quod Gafpar ille aliquando ad propofitum factis interrogationibus refponderet: quia (ut dicit Romanus ibi relatus) fapiens ex eo non profumitur, quod verba fapientiæ proferat, nifi \& acaus faciatfapientiæ neceflarios; \& non fufficiat, quod furiofus aliquandodicat verba, quæ prudentibus conveniant, fed probari debet, quod ut plurimùm effet prudens: aliàs femper prefumitur furiofus; non eft enim mirum, quod furiofus quandoque ex verbis, vel aliquo actu prudens apparet, \& tamen veritas fit in contrarium, ut concludunt Zabarella, \& Corneus ibi relati: Qui eriam notarunt, quod farui, furiofi, \& mente capti faciunt multoties figna \& . loquuntur ut prudentes, non tamen ideo judicantur prudenses, quia \& infantes dicunt fæpe verba prudentia, \&faciunt adtus convenientes prudentibus, \& tamen non funt tales, ut lacius ibdem Surdus ipfe. Vbieriam citat Parifium, Menochium, \& Manticam in idem propofitum, quod non fufficiat dietas perfonas aliquando dixiffe verb3, vel feciffe actus piudentiæ, ut dito num. 43. videri potef. Cum ergo apparet, fuitofum quem fuiffe, nec probatur fana mens tempore condila, quo cafu latius res eritexplicanda, ut infra dicetur, vel temporis intervallum, cumea circunftartia recte \& prudenter conditi teftamenti, \& cum aliis id efficeret; planum equidem eft, veram effe refolutionem prefatam, ut latius concludunt Surdus, \& Magdalenus, ubi fupra, Mafcardus coriclyfione 1048 , $n u$ mero 11. Hippolyt. Riminald. d. conf. 809, ex numero22.ulque ad numerum 39. lib. 7. qui кumero 40. Iequem tempore actus geftifuifto tur probationi per multos teftes fuiffe dementem, ut notarunt Corneus, \& Boërius ibi relati, \& ipfe quoque Riminaldus in individuo defendit teftamentum per hanc rationem in confilio 376 , num, 28.29.む́ 30 . quà loci cùm numero 32 . 6 c 33 , adduxiffet, quod fanæ mentis præfumitur congruè répondens tempore teftamenti vel al. terius actus, \& qui rectè teftatus fuit, ficut quiliber fuiffet fanæ mentis; fubdit ftatim num. 34. quod in furiofo tunc temporis res poffer effe dubia. Veré tamen (ut Riminaldus, ibidem latius probavit $d$, corfio Lio 809.) res non eft dubia, in eo quifuriofus apparuit, nifi fana mens tunc temporis pofitive probare? tur, vel nifi dilucida intervalla eum aliis circunftantiis, \& quod ritè teftatus fuiffet, aliud fuaderent, ut in/o frà dicetur.

Et per hec conftat, temperand2m effe generalem 17 Joannis Vincentii Hondedei refolutionem, in confies lio 78. num. 60. WG 61, lib. 2, ubi ex fententia Beroi, Barbatiæ, Corfeti, Cornei, Cartii junioris, Marfilii, Grammatici, Decii, Jafonis, Cravetæ, \& aliorum firmavit, mentem fanam furiofi probari ex fola pruedenti ac fana difpofitione teftamentaria, quia ex dictis,\& factis, qualis fit mens, fana filicet, aut infan3 prefumitur. Veré namque ex eo folum non probari, \& doctrinam eam, atque rationem fallacem effe, ex fuperiùs dictis, \& Petri Surdi obfervationibus, Hippolyti quoque Riminaldi refolutionbus concludenter apparet. Similiter inquit ipfe Hendedeus, diclo num. 61 . teftamentum furiofi valere, rectè fuit teflatus eo modo, quo teftatus fuiffer io fum fanæ mentis. Idque licet conftaret, antea furio ${ }^{2} / \sqrt{3}$ fuiffe: \& tradit rationem eandem, quiniar fuiffe fanæ ment prudenti difpofitione, præfurnitur fuifr ex ex eo foo tis tempore conditi teftamenti: nam etiam prefumi,
communis, \& verior doCorum fententia probavit, ut fuprà vidimus, Confidera tamen an ipfum Vincent. Hondedeum falvando, obfervari poffit, in cafuejus confilij ultra prudentem, \&\& fanam illam difpolitionem furiofi, que fola non efficeret ( ut fuprà dictum eft) alia quoque interveniffe fimul, que fufficere, \& Authorem praditum è adducere potuerunt ; Videlicet teftamentum \& codicillos
factos fuiffe cum intervallo temporis factos fuiffe cum intervallo temporis poft furorem. Deinde, notarium deillis rogatum, afferuiffe, mulierem effe prudentem, \& lana mente, intelletuu \& fenfu, Sed nihilominus refolutio ipfa dubia videtur exeo, quod folum temporis intervallum, nif aliunde fana mens probetur, fufficere non deber ex fententia multorum, ut infrì dicerur: Notarijet etiam affertio finem non facit in propofito, ex crebriori Do $o$ orum fententia, ut infra quoque dicetur, ex
his deniquedubia admo his denique dubia admodum redditur ejufdem Hondedei oblervatio, qua Petrus Surd. d. conf. 89, numero 29. . 30 , lib, .1. latius probavit, furiofum quifemel fuit, prefumi continuaffe in eof furore, \&\& actum prefumi fatum durante furore, fif furor duravit aliquo tempore, ut infrid dicendum eft. Si tamen furiofus habuerit dilucida intervalla, tunc temporis optiomo jure teftari, \& contrahere, \& alia peragere poterit, qua Canis hominibus conveniumt, juxta textum, ind d. L. furriofum, C. qui ieffam, fat, poff. $\sigma$ dida am $I_{0}$ partita, , in in. penultima, in verfic. nos itaque, $C$. de curatore furio, dan, \& ita unanimiter adnotarunts omnes Scribentes, ficuti ex communi fententia tradiderunt Michael Graflus, S. teflamemum, quuff. 2 I. num, r. qui Vivium, Menchacam, \& alios retulit, Pichardus, ind.S.S. item furiofis, num, I.G II. Anton, Gomezius in d.l.3.T Tatri, mum, 6. Petrus Magdalen,denumero tefium in teflamemtis requifto, Fecumda part, di--
Ao cap. 4. num, 88 , quod probato fine mentis inter Co cap, 4. num, 88. quod probato fanx mentis intervallo tempore teffamenti, aut actus geffi, verum eft; alias enim non valeret teffamentum, nififeo tempore fanæ mentis teftatorem fuiffe, precise probaretur; prout ex cammuni Interpretum fententia adnotavic Molina, de Hipanorum primogenius, litro 2, cap. g. numero 29. \& ante eum Rodericus Suarez, dita aflle. gationeprima, numero 21 . latiùs Menochius, librò 60 9 dita, prafimpptione 4 4. nummer 63 . qui conveniuns in alio, teftamentum conditum ante quirorem ab eo, qui furiofus poftmodùm apparuit, validum effe, ficque furorem fupervenientem, non perimerejam antè rettè geffum negotium, prout jura ipfa fuprà prexcitata probant, \& exornavit Nicolaus Reufnerius, libroprimo, decifione 8, num. 46. G 47. Honded, dizto confitio 78 , numm, 7 I. 672 . Et hatenus de fecunda obfervatione hujusce materix.
Tertio denique \& p principaliter obfervandum, atque conftituendum erit, \& pro regula generali materix ejufdem, furorem in dubio non prefumi, fed potius fanam mentem, ficque tefftitorem fanæ potius, quam infanæ mentis prafumendum in dubio, ut valeat, \& fuftineatur ejus teftamentum, ficurut, in cap.
ultimo, in verto, compotem, de fucceffionibus ab inultimo, in verto, compotem, de fucteflionibus ab im-
teflato, fripferunt Glofla, \& omnes Dootores communiter. Bartolus, in L.f filum, ff. de acquirenda bere-. ditate, Baldus, in 1 , quidam in fuo, in fecundo notatilit, ff.de condit, mplitut, Aretinus, Caftrenfis, Salicetus, Alexander, Decius, Cardinalis Zabarella, Corneus, Socinus uterque, Bellonus, Ruinus, Parifius, \& Co varruv. cum quibus ita refolvunt Cardinalis Francir. cus Mantica, de conjedturis ultimarum voliuntatum, is.
bro feundo , titul bro fecundo, titulo o nuinto, numero fecundo, Jofephus
Mafcardus, de probationibus, teno Malcardus, de probationibus, tomo 2, conclufione 824 .
numero guinto, ubi loquitur in furiofo, \& conclume fione Io quinto, numero IT laquitur in furiofo, \& conchiuconftitait \& quamplurimos refert Authores. Rolandus in conjuamo 27, nummero refert Authores. Ro-
fetus, in ilino oertio, Corfetus, in fingulalaibus fuise, in verbo, teftamenturn


Jacobus Menochius, libro fexto, ditat prafiumprio.
 lio 82, numero 215 . © fequentibus libro Io Amilianus, Boërius, \& Gramaticus, cum quibus Jofephus Ludovicus, do decifione prima, numero 10 . © 11 . Burgos de Paz, ins confilio 6, numero 7 . W in confilio 11. numero 4. Simon de Pratis, de interpretar. ul-
 tione 4. numero 13. ©ै 14 . folio 137. Sfortia Oddi, in conffilio 93. numero undecimo. Jacobus Mandellus de Alba, in onfflio 460 numero 40 . Alexander Raudenfis, de analogesis, libro primo, cap. 30, numero 148 . Nicolaus Reufnerius, dida decfifine 8. numero 44. G 45. Hippolyt, Riminald. in confilio 809, numeroprimo, 2. U' 3. lib, 7. \& cum Gloffa, Bartolo, Saliceto, Ruino, Decio, Boërio, Grammatico, Mafcardo, \& Zabarella, Johan, Vincent Hondedeus do ronf. 78. nuinero 53 . libro 2. \& cum eadem Gloffa, Baldo, Alciato, Covarruv. Maranta, Rolando, Menchaca, Mantica, \& Jofepho Ludovico Perrus Surdus in confilio 89. numero 3. Libro primo. Jofephus de Sefe, decifone $\varsigma 6_{0}$ Regni Arragonum, numero 6 . O 13. Cardinalis Thufcus, pradicaram concuffionum jurris, tomo quarto, littera $F$, conclufione 541 I . numero primo, do fequentibus, folio 99. \& fupra hoc

Et quidem communis hæc fententia, \& jure \&ratione probatur, ac primum ex textu, in l, nec, codicillos, $C$. de codicililis, ubi gloffa fuper verroo, probati, verfic, nam bic eft prafumptio $2 \&$ in capit, ultimo, verficulo, nos caulam, O veffico i 1 vero, de fucerfiono. ab inteflato, $l, 2$, in verfic, ep otro fi dezimos, quae quando alguno, cumn feq, titulo 34 , partita ierria, cum concordantibus addutis à Mieres, de majoratutu, I. p. q. 1, num, 112 , in principio, in verfic, pro quoram fens. tentia facit, 6 in verficicfi autem quis ante confection nem, Ratione etiam illa communiter probata per Doatores, de qua per Menochium, Malcardum, Riminal dum, \& Surdum, in lo is nunc relatit, \& per eundem Mieres nunc praciataum: Videlicet, quod hæc prefumptio fanx mentis, propria ipfius nature pre. fumptio eft, ut filicet fenfus, \& ratio naturalis in quoliber homine prefumatur; nam naturale eft, quem effe mentis comporem; fed effe furiofum, \& infanum, eft accidentale, ut ex Baldo, in dita l. non codiillum, Interpretes ferè omnes commen morant,
Indeque \& confequenter, ut qui furiofum aliquem effe dixerit, id ei onus probandi incumbat ; ficuti ex infinitis aliis Authoribus, \& ratione concludenti adducta obfervavit Mafcardus, dieia conclum fione 824, numero 8. G 9. Tiberius Decianus, in confilio 127. numero 29. libro tertio, Riminaldus, didto conffitio 809, numero tetito, libro 7. Mantici, Menochius, Mieres, \& Preetis, wbi fupra, Nicolaus Reufnerius, lilion I, dita decifione 8. main, 48. © 49. ubi quod furoris teropus probari debet ab eo, qui actum ex furore impugnat, quando probatio furoris admitritur contra ditaam prefumptionem : quod etiam carteri relati Authores obfervant, \& elegan${ }^{\text {ter }}$ Hippolytus Riminaldus, dizto confifio $809 .{ }^{\text {a }}$ nlamero 10. © 1 I libro 7. Petrus Surdus, ditio conf. 89 a num, 3, in fine, ©o num, 4, © 24,6 feq, ib. 1, Cardin, Thuck, tom, 4, d, cond. 541 . fol, 99.
Et magis creditur teftibus deponentibus, quem effe fane, quàm infanæ mentis, \&\& fic de fana mente, quàm de furore: : prout in fpecie refponderunt Corneus, Decius, Parifus, Boērius, Socinus, Decianus, Grammaticus, Portius Imoler. \& Antonius Gabriel, ${ }_{n}$ cum quibus Menochiuss , Litro 6, dita prafumptione 45 . numero 21. Joannes Vincentius Hondedeus, ditizo confilio 78. numero 73. litro 2. Burgos de Paz, dizlo confilio 6, numero 4 . Mafcardus, de probationizus,

274 Quotidianarum Controverfiarum Juris, Lib.IV.

24 tome 2. conclufione 827 , num. 11 . \& feqq, ubi reddit rationem, quoniam teftes deponentes de fana mente, deponunt de qualitate, quæ naturaliter cuicunque ineft; idcirco preferuntur cateris de furore deponentibus: \& idipfum frripferunt Jofeph. de Sefe, dicta decifone 5 . Regni Arragon,num. 4 . \&cum multis Thufcus, dicta conclufione 541 , num.6. folio $99 . \&$ alii à me relati fuprà hoc codem libro, ov traclatu, cap. 22. n.98. © duobus fequentibus, ubi etiam fcripfi num. IOI. quoe magis creditur duobus teftibus de fana mente deponentibus, quarm mille de furore, aut dementia atteftantibus, \& comprobant Honded. diclo conf. 78. concluf. 541 , num. de \&fione 46. num. 5 . Thuicus, dicta 6 num. 13. ubi nam. 14 \& 15 . tradit, articuli $9^{\circ}$ pacto fint formandi ad probandum, quem effe furore captum, \& è contra ad furoris qualitatem fubmovendam, \& per totam corclufionem 827 , ex propofito in27 quirit, quales debeant effe teftes ad probandum furorem inducti; \& qualiter deponere debeant, ut concludenter probent, quem fuiffe, vel non fuiffe furiofum tempore actus gefti, \& eidem junge tradita per ipfummet Authorem, concluf. ic48. per Hippolyt. Riminaldurn, dieto confilio 376. ex numero 18. cum fiquen: bus lit. 4. Jacobum Mandellum de Alba, in 8 confil. 414 , ubi vide: per Surdum, dicto confilto 89. ex num. 24. lib. 1 . ubi numero 4 . concludit, quod teftes deponentes de furore, teneniur caufam, \& rationem dicti fui reddere, etiam non interrogati : quoniam furor, vel infania debet concludenter probsri, \& cum non poffit fenfibus cor poris percipi, rationem reddere teftes, omnino neceffarium eft: quia non cognofcitur furor nifi per inquifitionem quandam, quæ fe animo non offert, nifi per multa, \& diverfa media, circa que teftes de facili poffent errare, Et citat quamplures Authores ita tenentes. Tenuit quoque Decium, Bald. Curtium juniorem, Corneum, Menionf. 70. lib. 2. Cardinalis Thufcus, Hondedeus, dicto ditta couclufione 541 . num ro-21. © 26. Mafcardus, tomo 2. dicta conclafione 827 , num. I. ubi inquit, quod reftes ad probandum furorem producti, ut concludenter furorem probent, opus eft, ut de his quæ deponunt, rationem reddant \& num, 2, affignat rationem, quia teftis deponens fuper eis, quæ in animo confiftunt, non probat, nifi rationem reddat: \& num. 6. quod non folum tenentur teftes caufam, \& rationem reddere, fed etiam talem, qua concludat furorem iofum, ut $i b i$ videbis. Sicque plane fequitur, quod tiftes deponentes aliquem effe furiofum, vel non fanæ mentis, præferri debent teftibus de fana mente deponentibus, quando meliorem rationem affignant, \& verifimiliora deponunt, ficuti Alexander, Currius junior, \& Rodericus Suarez notarunt, cum quibus Burgos de Paz, d. conf, 1 1. num, 18. ubi inquit, quod Doctores, qui afferunt, teftes de fana mente deponentes, praferendos effe teftibus de furore deponentibus; tunc loquuntur, cum inter utrofque teftes æqualitas datur, alias fecus; ut Curtius junior ilii relatus, notanter concludit. Eleganter etiam Rodericus Suarez, ibidem commemoratus, allegatione prima, columina 6. in fine, \& colum. 7. per totam, ubi inquit, preferendos effe in propofito teftes, qui funt majoris authoritatis, \& timoratæ magis confcientiæ, etiam aliis contra afferentibus. Quoniam authoritas, \& honeftas perfonarum mulrùm ponderatur in teftibus, ad preferendum alios reftes. Ut dicit textus notabilis, in cap, in noffra, de teflibus, \& comprobant Authores ibi precitati. Subdit poftmodum in hæec verba Rodericus ipfe: Tertio, quia tefles ipfi deponunt verifimitiora, © ea, que magis cadunt in fenfum tefitum; foilicet in alienatione mentis, que per acius exteriores probatior. N. mm probarre.
quem non effe fane mentis, liset vi'eatur prima facie Negativa, tamen non differt ab Affrmativa, cum probitur per actus, be media extrimfeca affirmativa, putà dicebat, of facisbat talia, ut eft cafus ille notabilis, in t. prima, C. de Canon. frum, urb. Rom. libro undecimo, glof. in I. nec codiaillos, $C_{0}$ de codicillis, $\theta$ in diat. cap. cum diledus: item tefles, qui deponunt, aliquem efe furiofum, vel mente captum, deponunt de eo, quod oculis viderunt, oo perpenderunt ; foilicet faciebat talia, dicebat talia, Occ. Diponens autem, tefatorem effe fane mentis, magis videtur deponere de qualitate invifibili, qua non percipitur vifu, nec auditu: fic in Becie dicit Baldus, ovc. Et inferius: ibi : Et maxime boc obrinet in propofito, nam fi bene adveriuntur tefles adverfe partis, non depontunt eo modo, quo concludunt, nec repellunt dementiam probatam per actus diver,os mentis infame à teflatrice faclos: nam plurimi tefles adverfe partis, aut fere omnes dicunt, fo non vidife eam aliquos actus furriofe facientem, qua Negativa eft; nams poffibile ef , quod ipfi non viderunt, nec audierunt, O- quod viderent, Or audirent alii tufes ipfius adoris, qui hoc deponunt. Immo cum teftes actoris dicant, eam effe furiofam, feu mente alienatam tempore teftamenti, ad hoc ut eis contradierent, teftes ipfius rei deponere diberent, fe fuiffe prafentes tempore teflamenti \&o eam vidife fana mentis, nec aliqua verba injania protulife; non potuiffet effe abfque eo, quod ipfi vidiffent, © audiviflent; © aliter deponentes nibil probant, or. Superiora quoque latiùs adducit Cardinalis Thufcus, tomo quarto, litera $F$, didta sonclufione 54 I. ex num. 6. cum fequentibus, folio 99 quatenus inquit namero 8. in eodem propofito, quod creditur paucioribus tefibus deponentibus, quando verifimiliora deponunt, ex Alexandro, in confilio 14 1. num, 1 I. lib, 1. numero g. quod fi teftes vicini deponerent de furore per veras caufas, fignificantes furorem, illis credendum effet, prout tenent Alexander ipfe, \& Mantica, quos ibi citat: \& mum. 12. © 13. quod confanguinei, aut vicini, aut Medici prefumuntur magis informati, ided ipfi praferuntur, fi $^{\text {de }}$ furore deponunt, tanquam verifimiliora deponentis, \& magis informati, ex Alexandro, Corneo, \& Parifio, ibrdem commemoratis. Et quod teftes, qui modicam converfationem habuerunt, non funt ita bene informati; ex eodem Corneo iterum relato: \& num. 10. inquit ipfe Thufcus, quod teftes de furore deponentes preferuntur, quando cum sis concurrunt alia, vel aliqui teftes, aut fcripturæ partis adverfe, ex Curtio jun, in cor filio I 5 I. num. s. © 10. deinde numero 11 . idem Thufcus poft Alex. Jafonem, \& Menochium obfervat, quod in hac materia furoris, aut infaniæ probandæ, teftes magis in fpecie de dementia, aut furore deponentes, praferuntur teftibus generaliter, five non ita (pecifice deponentibus de fana mente, \& è contra. Quod idem poftalios multos Authores obfervavit Riminaldus, d. confilio 809. numero 20, lib. 7 , ac denique frripfit utiliter Thufcus, eadem conclufione 54 I. num, 16. folio 100. poft Corneum, in confilio 69. num, 14 . verfic. \& propterea addulit, \& in cor filio 73. in fine, libro primo, Rotam Romanam, decifione 129, in fine, libro 2. quod inter contrarias opiniones furoris, \& fanæ mentis arbitrarium eft Judici, quæ probatio prevaleat ex verifimiliori ratione. Qưod ego optimè diđtum, \& veiffimum arbitror, nec aliam tta fecuram, aut magis generalem doctrinam in hac poffe, qua verfamur, tradi materia: Ipfum autem Judicem ex temporis, rerum, \& perfonarum qualitatibus, S\& omnibus circumftantiis, quæ occurrent, fecurius, \&\& congruentius poffe id definite, quàm hoc loco regula aliqua generali circumfcribi : arbitrium verò ex juris regulis, \& Interpretum placitis crebrioribus debebit deduci, ac maxime ex his, qua in propofito ab ipfis traduntur.

Qux ut diftinatiùs dignofi valeant, meminiffe oportebit, Interpretes eosdem unanimiter flatuiffe, furiofum quem effe, probatu difficile effe, nec ideò 34 fiftat, nec fenfu teftis percipi queat; ficuti of eonMafcardus, de probattonibius, toom, 2 , concturfore 8 phus num, I. poft alios multos Authores animadvertit. Mantica etiam, de conjecturtis uttimar, volunnt. lib. 2, diäo tit. 5. num, 16. \& cum Baldo, Boèrio, Menchaca, \& Menochio Petrus Surdus, in onf. 89 , num, 25 . 35 fuipropter reliquum eft, ut quem furiofum effe, vel
fignis, empore conditit teftamenti, conjecturis, feu fignis, \& prefumptionibus, qua furorem, feu dementiam inferant probandum fit, ut etiam adnotarunt fpecificè permulti Authores, quos Jacobus Menochius, lit. 6. dia, prafumpt. 45. num,22. G 23 . Mafcard, diida concluf. 824, num, 2 , \& Petrus Surdus, diafo conf.89. num. 25 . © num. 24, precitarunt.
Signa autem furoris, vel dementix, five non fanx mentis quamplutima colligi valent ex Interpretibus, ac maximè ex his, quos fuprà in initio hujuss capitis adduxi. Inter alios tamen ex profeffo magis explicant, \& videndi funt omninò Cardinalis Mantica, de conjecturis ultumar, volumt. Llb, 2 , diazo tit, s. ex num, 10. ufque ad numerum 16 . ubi feptem figna, feu conjecturas furoris, aut dementix recenfer, Decem \& feprem Menochius, ditis prafumpr. 45. ex num, 2 1. ufque ad numerum 59 . latè Mafcardus tom. 2. concluffone 826. per totam, ubi vide omnind, \& conclufions 1048. Burgos de Paz, dizo confil. 11 . ex numero 7 . ufque ad num, 10 . Alexand! Raudenfis, de Analogis, llo. 1. cap. 30. num. 143 . © num. 153 .6 quinque eeqq. Hippolyt. Riminald. in confil. 376, ex num, 17.0 num, 32. cum feq. ith. 4. Cardinalis Thufcus, pradicarum condufionumom juris, tom, 4, , littera $F$, sonclufoone 541 . ó 542, ex fol. 99. Petrus Surdus, dita confil. 89. ex num, 17. ufque ad numerum 25. lib. I. ubi quinque figna adducit infanx mentis : \&
37 noftrorum, quod cum furor, \& dementia difficilis fint probationis (ut dictum remanet) leviores probationes admittuntur ; quia ubi actus, feu res fui naturâ difficilis eft probationis, contenta eft lex his probationibus, quax haberi poffunt: \& num. 26 . 38 agitur, admittuntur teftes fingulares, ut tenent multi Authores, quos ibs citat: \& num, 27. quod fufficit 39 hoc cafu, quod teftes deponant de fuo judicio, vel credulitate, ut concludunt Decius \& Herculanus ibidem à Surdo relati, qui fubdit, quòd quamvis contendant nonnulli, ,oon effe bonam rationem teftis, qui dicat fcire aliquem effe furiofum, vel dementem, quia vidit; tamen veritas eft in contrarium. Nam etfi dementia ipfa non fubjiciatur fenfui, fignaa tamen, \& actus ex quibus cognofci poreff dementia,
fenfibus perci piuntur, \& pracipué vifu, ut ouando fenfibus percipiuntur, \& preacipuè vifu, ut quando facir actus, qui à folis furiofis, aut mente captis fieri Folent: \& ita Decius ipfe, Angelus, JIfon, \& Alexan-
der, $i b i$ commemorati, qui conciliando opiniones contrarias, dicunt, quod ratio teftis, quia vidis non probet, quando ita fimpliciter diceret; fed bene prober, quando dicit, quia vidi eum facientem
actus, ${ }^{\text {actus, }}$, qui futiofis conveniunt : \& latiüs explicat
41 Denione Petrus ipfe Surdus 4 . conf ( nem, 27. O Jeq. abfolvie, dicens s, iple Surdus $d$. conf. 89 , num, 45 . rem aliquem effe fanæ mentis, prout cenuerunc Dinti, Baldus, Angelus, Cinus, Salicetus, Alexander, Cuman, Corn. Curt. jun, Jaf, Parif. \& Bertrand, ili commemorati, \&urt, pun, Jaf, Paril, \& Bertrand, ili recitat Jaf, in l., fanum, C. de tranaradionilib, \& illud praxcipuè, quia, cum agatur de honore, \& vituperio
ejusdem Notarii, dicion ejusdem Notarii, acicitur atteftatio in facto proprio,

cus Suarez, d. allegat. 1. colum. 4, in verifu. fed quia forrè ultra quam. Burgos de Paz, dizto confil. II. numero 17. Cardinalis Mantica, de conjecturris ultinurum voluntatum, lib, 2, tit. 5. num. 17. ubi plures ad. ducunt concordantes, Hettor Felicius, allegat, 246 parie 3. Graffus, II. teflamentum, queflo 21. num. 8. libro z. qui citito confil. 809. num, 13. 14. G IS. libro 7. quic citat Angelum, im 1 . quidam in fuo, $f$. de cientes infur, dicentem, quod caveant Notarii facientes inftrumentum teflamenti pro eo, qui non effer fanæ mentis, quia licèt in fcriptura atteftentur, quod erat fane mentis, eis non creditur, quia de eo non rogantur, nec pertinet ad ipforum officium: idem Riminaldus ibiden, num. 75.676 . ubi quod hace eft communis opinio : \& num, 74. poft Corneum, Alexandrum, \& Simonem de Preatis, quod Notarius afferens tam in teflamento, quàm in examine de fana mente, prabet conjecturam veritatis: \& num. 77. quod talis affertio Notatii multum faciat, vel adminiculetur, ut per Corn, \& Parifium, quos Mantica, dilo num, i, recenfet: ipfe autem Riminaldus intelligit, poffe procedere, alio non obftante fidei Notarii: \& in conjil. 376. lib.4. qui cùm dixiffet num. 22. Notario afferenti de fana mente teflatoris non credi; fubdit num. 35 . ' $_{4} 7$, quòd id \&allit, fic coadjuverurà teftibus, \& probata legalitate, \& bonitate Notarii, ut ibidem Riminald, idem, num, 36. Joann, Vincent, Honded, in conf. 78 . lib, 2. qui cum retuliffer num, 56 . of 57 . communem DoAorum fententiam, quod non adhibetur fides Notario afferenti fanam mentem teffatoris ; fubdit numero 58 , negari non poffe, quin faciat faltem magnam conjecturam, ut dixit Corneus, quem refert, \& Riminaldum non citat: \& num. $\$ 9$. quod cum multum refideat in arbitrio Judicis, an hujusmodi affertioni Notarii fit flandum, fecundùm Salicetum relatum ibi, inclinare debet hujusmodi arbitrium proaffertione Notarii, qui prafupponatur effe legalis \& peritus $b$. Idque maximè, fif teftator, rectet, \&c bono sonfilio teftatus fuerit, utibid, num. 60. © 61. Quamvis ergo regulariter ftandum fit preefaree fencentiæ communi, aliquando tamen ex alis adminiculis, \&s circumftantiis negari non poteft (ut ego arbitror) quin Notarii affertio adminiculetur , \&e magnam faciat conjecturam. Sicque fuftineri poffet Doctoris Spino, in jpeculo tefamentorum, gleffa rubicica, parte 10. num. 11. fol. 49. obfervatio illa, aded abfoluta, \& generalis, \& non alias, quod fatur affertioni Notarii in propofito cafu; cum contrarium fit verius,\& communiter receptum (ut vidimus) nifiex aliis adminiculis,\&circumftantiis Judex adducarur. Et Author ipfe nec communis Interpretum refolutionis, nec alicujus Authoris facit mentionem. Rem autem eandem Judicis difcreti arbitrio reatè reliquit Pelaez à Mieres, de Majioratu, prima parth, queft. T. num, 112. on finalibus vertio, \& vide latius fipt. c. 72. Et hattenus de tertia principali obfervatione in hac materia, cujus refolutuio, futiof fum Fcilicèt in dubio quem non prefumi, fed potius fanæ mentis, tunc procedit, quando non conffat,eum de quo quaritur, furore antèे agitatum fuiffe, fecis verò fi furor anterior conftaret.
Idciico \& quarto loco obfervandum, atque conflituendum erit, quod fif furor anterior per pratereritum tempus appareat,\& fic dilucidè confter, aliguem furore, dementia, vel infania affêtum fuiffe; tunc Tane conftituenda eff regula contraria precedenti, videlicet hunc prafumi adhuc furiofum, vel dementem, \& confequenter reflamentum, vel alium actum ab eo factum, vires non habere, nifí utique fpecificè probaretur, tempore ipfius acuus, vel conditit teftamenti, illum de quo agitur fuiffe fanæ mentis, \& furorem ceffiffe. Ita fane in individuo refponderunt Gloffa, Anchar, Cardinal. Florentin, Paul,de Leazz,

Salicet,

Salicet. Innocent. Ioannes Andreas, Anton, de Butrio, Panormit. Alex \& alij, cum quibus fic refol-

vinFrancifcus Vivius, decis.377. num. 3. \&r 3. lib. 2. . , Anchar. Cardin. Zabar. Abbas, Alex. Corn. Rertrand. Jafon, Decius, Ruinus, Curtius junior, Berous, Parifus, Alciatus, Decianus \& Raudenfis, quos refert \& diftinctè explicat Jacob. Menochius, lii. 6. diââ prafumptione 45. num. 59. © in conf. 82. niwnero 220 . libro 1 . qui fubdit hos omnes moveri atque excitari per text, in $l$. penult, $C$, de curatore furio. © in cap, judices, 3. quaffione 8. Wr num. 61. dicta prafumpt. 45 . inquit, ab hac communi, \& recepta fententia malè diffentire Caftrenfemb \& Jafonem, quos ibi adducit, dum refponderunt, illum, qui vult probare actum aliquem fuiffe geftum à furiofo, probare debere, illo tempore gefti actus furiofumfuiffe: cum non fufficiat ( ajunt Caftrenfis, \& Jafon ) probare antè vel pòft furore agitatum. Sicque veriorem effe fuperiorem fententiam, cum mutatio non prefumatur, nec id quod eft contra rei naturam, ficuti eft, quod furiofus, vel infanis fit priftinæ fanitati reftitutus. Eandem quoque refolutionem communem contra Caftenfem tuentur Rodericus Suarez, dild allegatione prima, columma 11 . verfic. confirmatur etiam pradicta conclufio, qui in fortioribus terminis jura, \& authoritates adducit, quando fcilicèt furiofus haberet dilucida intervalla (utmox videbitur) Marc. Anton. Fugenius, in confilio 79. ex numero 23. ctum feq. Burgos de Paz , dito conf. it num. I3. Mafcardus, qui refert quamplutimos, de probationibus, tom, 2 . conclufione 825 . ex numero 1. cum Seq. ufque ad num, IC. Mieres, de majorath prima parte, quaf. I. numero inl. in verfico ego in hoc dubio, in illis verbis: Ego in hoo dubio incidi in eam fententiam, quod fi quis femel fuit furiofus, prafumitur adbuc in furore permanere, \& ef potius, credendum teftibus, qui dicunt, adtum fuife gea fums tempore furoris, quia furor prafumitur durare. \& refert alios Autores ita tenente. Ludovicus Molina, de H1/panorum primogeniis, lib. 2. cap. 9. num. 29. qui refert Gloffam, Anton, Abbatem, Baldum, Alexandrum, Jafonem, Suarez, Boërium, Bertrandum, Ruinum, \& Jacob, de fanto Gregorio, \& inquit, quod fidefurore antecedenti continuato conftat, necdilucidum intervallum tempore inftitutionis primogenii proberur, non fana mens, fed furor in dubio prefumendus erit, cùm furor ipfe durare prafumatur. Jacobus Mandellus de Alba, in confilie s51. numero 5. dicens fatis effe, quod femel probatum fit, furiofum effe aliquem; nam præfumitur poftea fuiffe femper furiofus fecundum opinionem communem, neque fufficeret probare contrarium, nifi probaretur, quod non erat furiofus præcisè illo tempore, quo afferitur geftus actus per eum. Jdem Mandellus, in conf. 414, num. 20 b 21 . Simon de Pratis, de interpret ultim. voluntat lib. 2. dicta folut 4. num, 19. fol. 139. Riminald. ditiono confil. 376. num.23. lib. 4. quo loci ex pluribus aliis Authoribus ibi relatis fcribit, quod demens, aut furiofus in prateritum, de cætero talis præfumitur, nificoncludenter probetur, quod tempore actus gefti effet fanæ mentis, \& latius profequitur in col $/ \mathfrak{z}$ lio 809. num, 4. © num. 32. um. feq. lib. 7. dicens, quod furoris, feu dementiæ qualitate femel probata, femper prafumitur perfeveraffe, nifi probetur contratium : \&vvide num, 23. © 34, ubi adducir diftinEtionem quandam Baldi in propofito, \& late explicat eam: de qua etiam vide Mafcardum, de probationilus, tom, 2. concluf. 82 5. 夫um. 7 of 8. Jacobum Menochium, lib. 6. prafumptiove 45. num, 62. De nique \& idipfum ex fenténtia quamplurimorum tradidit Petrus Surdus, dicto confilio 89. num. 29. © 30 . lib. 1 , ubiinquit, quod qui femel fuit furiofus, vel mente captus, prefumigur continuare in
eodem furore, per textum, in dicto capite finalif ${ }_{3}$ ubi Gloffa, Abbas, \& alij, de fucceffion. ab inteflat: \& quod onus probandi ad eum fpectat, qui dicit, furiofum convaluiffe, qui in dubio prafumiturdurare; Morbus enim furoris non confuevit de facili cedere, \& durare præfumitur, nifi contraria probetur, ut tenent Præpofitus, Cardinalis, Imola, Bua trius, Alexander, Alciatus, Ancharanus, Lanfrancus, Alexand. Corneus, Curtius junior Parifius, Bertrandus, Maranta, Curtius fenior, Jafon, Niconif. Covarr. \& Mantica, quos ibi citat, \& adiicit, concludere Obert. de Boblio, Specul. Ancharan, Cardinal, Geminian. Imolam, Alexand, \& Jafonem, quod actus factus ab eo, qui aliquando fuit furiofus, pre* fumitur eo tempore factus, quo furor durabat, etiamfi conftaret, illum aliquando poft furorem fuiffe fanæ mentis, quia (ut dictum eft) furor præfumiturdurate, nifi probetur ex adverfo, quod fuerit factus, dum effet fanæ mentis: \& idem tenuit Gama, decif. 100. num. 2.

Et ij quidem omnes nunc relati Authores fic de-clarant doctrinain fuperiorem, ut ipfa procedat, quando jam effer probarum,eum de quo agitur, peraliquod tempus continuum, atque ita aliquod annos, vel menfes continuo eo furore, vel dementia agitatum ; fecus fi probaretur, feciffe aliquos actus tantum fultitiæ vel furoris: nam non præfumeretur nunc furiofus, demens, vel fultus, ut declarat Bartolus in 1 . 2, in fine, ff. de bonor. poffef. infan, furriof. Socinus fenior.Jafon, Alex. Alciatus, Ruinus, Pario frus, Boërius, \& alij, quos retulit Menochius, lib. 6. dieta prafumpt. 45. num. 62. Antonius Gama, decifione 100. numero 3. Jofephus Mafcardus, tumo. 2. dicta corclufione 825 . numero 7 . ON 8. Francifcus Vivius, lib.2. dita decifione 377. num, 3. in illis verbis. Nibilomimus tamen videtur fatis effe ad prafumendum, tunc etiam adfuife furorem, quod tefles illi probent, quod furor ejusdem Petri fuit, etriam ante, non quidem per modicum tempus, fed per plures, \&o plures menjes, ac etiam annos, \&\&c. Et citat quamplurimos Autores, ut ibi videbis: \& fic probato continuo furore per tempus longum, non valeret teftamentum, nifi fana mens tempore conditi teftamenti probaretur precisè, etiamfi rectè \& prudenter, \& cum bono confilio factum fuiffereftamentum ipfum appareret; idque ob eandem rationem affignatam fupra. numero 15. quod actus ille prudens à furiofo geftus fortuito potius, quàm integra ratione fac atus dijudicetur ; proùt $i b$ t precitati Authores obfervant. Etex multis Mafcardus, dicta concluf. 825 . num. 16. Hippolitus Riminaldus, dit̃o confil. 809. ex numero 34. cum feqq, lib. 7. Alexader Raudenfis, de analogis, libro 1. cap. 30. num, 143. Petrus Magdalenus, de numero tefitium in teffamentis requifito, fecunda parte, cap 4. num. 94. © 95. Et ita tenendum eft, quicquid Michäll Graffus, receptsrum. fententiarum, $\int$. teftamentum, quaft 25. num, 4 . prediAtorum Authorum mentione facta, \& contra communem Scribentium fententiam, ex Boërio, \& Jofepho Ludovico, contrarium refolverit, quòd fi furiofus, etiam non habens dilucida intervalla, omnia fapienter difpofuerit, \& ritè, \& rectè reftatus fit, teftamentum ejus valeat, etiamfi non probetur in fpecie fanæ mentis fuiffe tempore conditi teflamenti, \& fubdit, quod magis hæec opinio obtinuit ; cùm videris, non modo non obtinuiffe, fed contrariam unanimiter probati, nifi furiofus haberet dilucida intervalla, \& fimul prudenter, ac ritè, \& rectè teftatus fuiffet, quo cafu ea fententia obtinuic, ut obfervatione fequenti dicerur: rejicitar tamen, quando dilucida intervalla non apparent, etfi. ređtè \& cum bono confilio teftatus fuerit,

Quinto deinde loco obfervandum, atque conQuinto deinde loco obfervandum, atque con-
fituendum eft, qued fi confter aliguem faiffo

## De Conjectur. \& Interpret. ultim, volunt. Cap, XXVIII. <br> tic effe quidem furiofum, fed tamen habere eum <br> te, dità quaflione prima, numero

dilucida intervalla, \& dubitetur, an actus ab ipfo geftus, tempore furoris, vel intervalli geftus fuerit, in dubiò prafumitur geftus tempore furoris, \& quôd id qui afferit geftum fuiffe tempore dilucidi intervalli, \& fic fanæ mentis, probare id debet; prout docuit Cardinilis Zabarella, in Ctementima prima, columna 2. verfic. ex boc fequtur; de bomicidio, \& Fequuntur Ancharanus, Jafon, Decius, Ruinus, Parifius, \& Rodericus Suarez, cum quibus ita firmiter tenuit Jacobus Menochius, libro 6. dilas prafumptione 55 . numero 63 . qui reddit rationem $n .64$, quia furoris morbus infanabilis fui natura, prefumic tur durare omni tempore, \& dilucida tatervalla funt per accidens : qui autem accidens deducit, probare debet, cum iltud non ptefumatur, $L$ / $/ i$ vero, I. qui pro rei qualitate, If. qui Jatisdare cogantur, \& extendit eam fententiam, ut locum habeat ipfa, etiamfi Notarius afferuit in inftrumento de actu confecto, hune fanæ mentis fuiffe tunc: nam adhuc talis non profumitur, cùm Notario non credatur, ut per Socintum, \& Jafon. ibi relatos, \& latiùs probatur fuprà, numero 41. ftatim verò numero 66. Refolutionem fuperiorém declarat Menochius ipfe, ut ea fcilicet non procedat, quando actus à furiofo, vel dementé geftus, ita geftus eft, uc fignificet, atque oftendar, non effe actum furioff, vel dementis, fed potius hominis fanæ mentis : \& adducit exemplum, atque alios Authores commemorat; dicitque idem effe è contra, quando actus ab ipfo factus, ita confectus eft, ut fanæ mentis homo eum non feciffer, tune namque argumentum eft, illum dementia, vel furore eo tempore laboraffe, ut etiam tenent adducti ibi juris inSorpretes : advertit etiam num, 67 . jaxta hanc declarationem tueri, atque defendi poffe traditionem illans Caftrenfis, in l. qui teftamento, IS. neque furiofo, fo. de teflamentis, cum dixit teftamentum factum ab eo, qui habet dilucida intervalla, prefumi factum potius tempore, quo erat fanæ mentis, quàm quando furore agitabatur: defendi namque potelt hæc Caftreri. SI is traditio hoc in cafu, quando cilices apparet, teftamentum prudenter \& folemniter conditum effe; ficuti Caftrenfem in hoc cafu tuentur ibi relati Atithores: \& hatenus Menochius, qui numero 68 . juridicè adjicit, quòd fi conftaret aliquem effe furiofum, anæ unæ mentis, dicendum effet, actum illum non valere, ut per alios Authores probatur ibi, atque ex dietis fuprà numeris pracedentibus, Menochio autem \& cæ. teris juris Interpretibus conveniunt etiam Burgos de Pace, in confilio 11, numero 1 3. ubi ex aliorum fententia fcripfit, quod furiofus habens dilucida in-
52 facuila, femper prefumitur furiofus, \& ab eo \& ctum teftamentum furoris, feu dementiæ tempore; Berrat Salicet. Ancharanum, Curtium juniorem, Adjicit rim, Ruinum, \& Parifum fic tenentes. primia etiam Rodericum Suarez; diada allegatione furiofo habente 11. in principio, ubi loquitur in fumit factum teftucida intervalla, \& femper precontrarium probetur. De altero verò cafis, nifi do prudenter teftatus De altero verò cafu, quanAntonius Eugenius, in conflio 79. Libro primo, Marcus ftatuit numero 23. ex fententia quamplurimorum, quod qui olim furiofus probatus eft, prefumitur etiam hodie furiofus perfffere : \& numero 24 . quod id procedir, etiamfi quis dilucida habeat intervalla: dilucidaro 25 . quod actus geftus per habentem toris nifervalla, prefumitur geftus tempore futoris, nifi aliter proletur: \& numero 26. adducit diftinctionem propofitam, videlicer juxta naturam, an in furore, pofrtionis, vel actus gefti, dijudicati, gefferit, Pelaez \&े Mieres de majo morasu, prinha par-
quod fi probatum eft. Molina, 112, in verficuloz mogeniis, libro feciindo, capite, Hippanorum priin eadem fuir diftindione 9 numero 30. quii quod fi primogetione, \& feritentia, dum dixit, mine faine menium retè, ac tanquam ab ho rit, tunc quentis, non autem furiofo, factum fuefariæ mentis fąum intervallo furoris, fed potius ex pluribus proban fuile prefumendum eft, prout relatis, Jofephus Jafon, \& Deciús in locis ibs mero 13 . dicens, commericus, decifione prima, nueffe, quod contran à demente, vel furive teltamentum, rite geftum tervalla, valet, \& ter, qui habet dilucida intum fuiffet, licèt non fuerit à fapiente condiconfecti actus habuife erit probatum tempore prefumptio illa tollitur ex qualitervalla: quia gefti, adeo cuod fi actus ex qualitate actus poftea mentis, præfumi detus geftus congruat viro fanæ geftus, In quo etiam funæ mentis tempore actus convenit in quo etiam cum aliis multis Authoribus convenit Jofephus Mafcardus $\boldsymbol{f}$ de probationibus cont clufione 1048. numero 11 . of 15t latiùs coniclufióne 825 . ex numeto 10 . iifque ad nizmerinn 17 . In primis namque dixit, communem effe, \& verari fententiam, quod fi conftat füriofum dilucida habuiffe intervalla, adhuc prefumitur furiofus, \& actus geftus tempore furoris, nifi ex adverfo probatum effet, illo tempore fuiffe fanæe mentis, Statimi verò numero 11. retulit contrarium judicium Caftrenfis, \& fequacium ejus (prout etiam Menothius recenfuir) \& tandem ex numero 13. ufque ad numerum 17. fic declarat, prout declaravit Menochius, an fcilicet acuus geftus, ita geftus fuerit, fane mentis fignum ex eo colligi valeat, five ita ut faná mentis homo eum non feciffet: Et numero 16 eam diftinctionem non admittit, quando conftat, furiofum non habere dilucida intervalla, tune namque teftamentum non valet, etiam prudenter conditum: quia fortuito potiùs, quàm ex integra ratione factum prefumitur, ut fupra probavi, fecus autem fi dilucida haberet intervalla, \& fimul prudenter, àc ritè teftatus fuiffer : \& fic in eadem Menochii fententia refidet; quarnvis dubitaverit numero 15 . \& Menochio convenit quioquie expreflim Petrus Magdalenus, de numero teftitum in teftamentis requiftio, fecunda parte, cap. 4. numero 93 folio mihi 408. ubi ex fententia aliorum quamplurimortion (fed Menochium nec Mafcardum non citar) obfervar, quod fi probetur, furiofum habere dilucida intervalla, \& iple fecerit açum convenientem homini fanæ mentis, quod tunc ex ipfius actus qualitare prefumendum eft, quod actus ille geftus fuerit tempóre dilucidi intervalli; \& idcircò valebit, \& quod ita potefl. falvari teftamentum illius furiofi approbatum Senatu. Aliàs auterh, actus quiantumcuinque rectè geftus à furiofo tempore furoris, nihil valebit, ut dictum eff. Conveniunt denique Joanines Cephalus, in confilio 763. num. 27. Ev feqq. lib. 5. Simon de Pratis, interpretat, ultimarum voluntatum, libro 2. into terpretatione I. dubitatione I. Jolutione 4. कumero 19. folio 138 . Sfortia Oddi, in confilio 93 . num. 3 3. © 36 . lib. 1. D. Spino, in jpeculo teffamentorum; glofid rubrice, parte 10 . num, 8. in fine. Hippolytus Rimihaldus; in conflio 376. num. 33.6 34, tiv. 4. fed in confilio 809, numitro 22, cumm feq. lith. 7. hon refidet firmiter in hoc, \& Buldi, \&\& Cornei diftinctionem adducit, ut ibi videri poteft. Cardinalis etiam Thüfus fuperiori Menochii refolutioni convenit , prallicarum conclufionum juris, tomo 4. littera F. conclufione s44. ex folio 106. quamivis Interpreturn varie. fatem; \& contrarietatem in hoc articulo non addducat. In primis namquie, namiero primo, ftatuit, regulam effe, quod probato furore in aliquo, quanquam habeat dilucida intervalla, tamen dietum; vel

## 278

factum ab eo, prafumitur tempore mentis non fanx, \& ficà atuo, non autem tempore fanx mentis, ut permulii tenuerunt Authores, dition numero I. relati: \& numero 2 . ubi quod furor preffumitur durare, fi femel eft probatus: \& maximè quando furor eft probatus, non momentaneus, ut ibidem poft alios Authores feribit numero 3 . © numero 4. cum Seq. Rationes, \& declarationes hujus doetrinæ adducit. Et cùm ex numero 10 o ufque ad numerum 17. in eo dubio: quando filicèt teftamentum, vel atus longó tempore pooft furorem fiat ab eo, qui habuir dilucida intervalla, an prefumatur geffus tempore furoris, vel fanæ mentis, diverfas, \& contrarias opiniones recenfuiffet; tandem ditoo num. 17. confituit, quod fi atus ex omni parte eft prudenter facus, \& prudentis viii prafumatur à prudente geftus: fiv verò in aliqua parte eft fine prudentia, prefumitur à atuo: \& citat Alexandrum, Baldum, Angulum, Corneum, Aretinum, Francifc. Socinum, Boërium, \& Alciatum, fic tenentes: \& num, 22. © feq. ex fententia permultorum Authorum fribit, quod fi actus pof longum tempus furoris eff factus, tunc non prafumitur durare furor, fed afus tem. pore dilucidi intervalli factus, fi ita fonat actus: fi verò modico tempore pòft, prafumitur durare fatuitas, \& qui habet prefumptionem contra fe, probare debet. Et numero 27. idipfum tradit, quod ex Menochio fuprà retulimus, atque ex Bartolo, \&z Jafone adducit Petrus Surdus, ditao confilio 89. numero 30 . lib. It aut quis fuit furiofus brevi aliquo tempore, \& tunc actus non prefumitur factus in furore: (Addiderim ego, nifi actus ipfius, aut difpofitionis modus non fanam, nec prudentem mentem induceret, juxta fuperiora. ) Aut furor duravit per fucceffivum tempus, ut per annos, \& menfes: \& tunc prafumitur actus factus in furore, ut multi Authores tenuerunt, quos Surdus ipfe commemoravit: (Addiderim ego, contrarium dicendum, \& potius prafumendum, actum fuiffe geftum tempore fanæ mentis, fid dilucida intervalla ipfef furiofus haberet, \& actus, vel difpofitio prudenter, \& ritè fuiffer faata: idque juxta ipfa, qux fuperius frripfi.)

Sextò denique \& ultimò obfervandum erit, Senatum Regium Hifpalenfém in cafu per appellatio-
Senatus natum Regium Hilpalentem in cafu per appeliatio-
Reviii $H_{i-}$ nem ab inferiori delato, \& occurrenti, in caulapailenfis que, \& lite, qua inter Francifcum de Villalba ex una parte, \& dominam Mariam de Pennalofa ex altera, fuper fucceffione, atque hareditate fororis ejusdem, \& dititi Francifíi uxoris vertebatur, juridicè definiviffe, juxta afta proceffus, teftium depofitiones, \& modum difpofitionis teffamentarix dit̂æ uxoris Francifci de Villalba, invalidum effe, nullumque contra ditam fororem effectum fortiri teftamentum illud productum, in quo diatus maritus fe haredem inftitutum offendit; \& confequenter hareditarem adjudicaffe pleno jure difææ dominæ Marix, tanquam forori, \& ab inteftato legitimæ haredi,

Idque inprimis, quoniam ex teftium atteffationibus non folum, fed ex fignis, conjecturis, atque prefumptionibus quamplurimis apparebat, dictam teftatricem fanæ mentis non fuiffe tempore, qua diftum teftamentum condidir; imò valdè aliena à fana mente dixiffe, atque feciffe, \& difpofuiffe nonnulla, que ejusdem furorem $\&<$ dementiam manifffabant, ficuti de actibus pluribus latiùs teftes deponunt. Furiofi autem, \&\& dementis teftamentum nullum effe, nec hominem mentis infanæ teffari valere, ex his apertè deducitur, quax fuprà adnotavi numero 4.6 s 5. \& probatur in 1.2 . G 3. © in 1. firirifium, Cod, qui teflanent. facere poff. l. 2. 1 . filinesfamilias, of 1 , in allverfa, if. de teflament, cap, cum dilectus, de fucceffionib, $a b$ ins
tefatat. ibi: Alienata mente dixijfe, l. 3. titulo primo; pariza 6. ubi ad teftamenti validitatem ufque adeò requiritur mentis fanitas, integritas, \& finceritas, ut corundem teftium depofitionibus confideratis, res hæe non indigeat majori comprobatione.
Deinde \& fecundoे, quoniam ipfa teftatrix habebat memoriam inordinatam, quod eft infanix manifeftum fignum, textus fingularis, in cap. filit, de barecicis, lib. 6. ibi: Quod non fit fana mentis, GO memoriam badebat inordinatam, ubi probatur notabiliter, quod ille non fit fanæ mentis, qui non habet memoriam ordinatam : quem Dominicus ibidicit effe notandum pro teffibus, qui inducuntur ad probandum, quod aliquis non fir fanæ mentis, vel è contra: Alexander, in conflito 54 . in fine, ơ in
 maritus, numero 7. f. foluto matrimonio, Decius, in confilio 448, numero 2. Petrus Surdus, in corfil. 890 numero 24. libro 1. Rodericus Suarez, dita allegatione prima, columna tertia, in principio, \& columna prima, in principio, ubi citat l. 3. titull 1. partita 6. in illis verbis: Otro fi el que fuefle falido de memoria no puede bazer teflamento: 1.5. fori legum, libro 3 . titulo, de las mandes, ibi : Efablecemos, que los que no fueren en fu memoria, ò en fu fenjo, \& fic per illam disjunctivam requiritur ibi memorix integritas, adeò quòd non folum furiofi, fed etiam illius, qui non habet memorix integritatem, teftamentum invalidatur, ut reatè deducit Rodericus Suarez ibiden

Rurfus \& tertio, quoniam certum eft, furiofum quem effe, vel fuiffe tempore conditi teflamenti, conjeturis, feu fignis, tam factorum, quàm diêorum, atque prefumptionibus, que furorem, feu dementiam inferunt, probandum effe, ficuti ex Authoribus quamplurimis adnotavi, atque fripfi fuprà, numero 35. G 36. \& rradidit Francifcus Vivius, libro 2, decifione 377. numero 1. Petrus Surdus, ditio confilio 89, numero 23. ubi quod fatuus dicitur, qui fatua loquitur, capite legitimus, 93. dififinctione. Et furiofus dicitur, qui deridenda, \&8 infanæ mentis verba loquitur, 1.0 ob que vitic, $f$ ode edilitio ediíto, ibi : Si propter febrem loquatur aliena: 1. prima, $\mathcal{S}$. interdum, ff, eodem, ibi : Et quffi demens reffonja dabat. © lo if is qui, So divus, Ifo de uutor. G curator, datis ab his, Jacobus Menochius, libro 7. diad prefumptione 45. numero 39. © 40 . ubi ex. quamplurimorum Authorum traditionibus obfervat, quod fignum, \& conjectura furoris eft, quando quis loquitur verba inordinata, fatua, \& fimilia, qua homines fanæ mentis loqui non folent : vel quando quis habitus, vel reputatus eft pro furiofo communiter, ut per eundem Jacobum Menochium ibi, numero 45. © 46. vel qui de una re interrogatus, de altera refpondet: is namque furiofus, vel demens prafumitur, ut per ipfum Jacobum Menochium, numero 36. qui concludit numero $\{8$. Gignum, \& conjeturam furoris feu dementix effe, quando quis facit actus, quos nemo fanæ mentis faceret, ut latiùs ibi profeguitur. Et heec quidem omnia majori ex parte ufque adeo in cafu prafenti concurrebant, ut ferè praxditaorum fignorum nullum deficeret, ut ex ipfis teftibus dilucide confat, qui de verbis infanæ diftex teftarticis teftimonium perhibenc. Ex fermonibus autem exterioribus cognofcitur mens interior, ut per Jacobum Menochium, in confil 820 numero 230. liviro I. \& per Petrum Surdum, in cone fflio 89, num. 23. libro I. \& ex verbis incongruis ab aliquo prolatis tempore, quo reftatur, prefumitur cum non effe fanæ mentis, ex fententia Barcoli, in 1 . quidam in fuo, If. de conditi, infiti, per illum textum ${ }_{4}$. \& cum multis Petrus Surdus, dido conf, 86. numm. 23:

Rodericus

## De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. XXXVIII.

Rodericus Suarez, dicta allegat. 1. col. 2, in fine, Marcus Antonius Eugenius, in confli. 79. num. 30 . © num. 27.

Prætereà \& quartò facit, quoniam furor in cafu prefenti ex qualitate difpofitionis, \& teftamenti ipfius fatis apparet, qui regulariter ex qualitate difpofitionis probatur, in l. apud Julianum, 41 . I. conflat, ff. de legatis 1. ibi; Furiofi eft talia legata in teflamento firibere : © l 1,2. l.Titia, If. de inoffi iofo teftamento, 1. patronatus, in fine, ff. de legatis 3. prout ea jura expendit ${ }_{2}$ \& ita notat Rodericus Suarez, ditla allegatione 1. columna s. Cardinalis Mantica, de conject, ultumar, volunt, lib, 2, titul. 5. num. 10. verffic, of primum, © titulo 6. nam. 6. fororem autem ab univerfa bæreditate excludere \&\& nihil ei relinquere, atque maritum hæredem univerfalem inftituere, maximè de fe potiùs, malè, quàm bene meritum, furoris, aut dementiæ fignum \& conjeCtura eft, ut per Alexandrum, in confilio 141. numero octavo, verfic. Secunda conjeatura, lib. 1. cùm dixit, infanum \& dementem præfumi illum, qui hæredem fecit extraneum, exclufis fibi fanguine conjunctis, de fe non benè meritis: \& Alexandrum fequutus eft Rodericus Suarez, dicla allegatione 1. cotum, 4, in fine, num, 10. ubi exornat: Jacobus Menochius, lib,6. ditta prafumpt, 45. num. 57 . ficur è contrario, fanæ mentıs præfumptio fumi deberet, quando teftator in teftamento fratrem fuum hæredem inftituit, ut in cafu occurrenti Senatus Regius Regni Arragoniæ decidit; Sefe, dectfon, 56. num, 6. idque vel eò magis, quòd verè nihil pro anima fua, ejúsque exoneratione reliquerit; cum tamen inter vivos dixiffet, fe opus quoddam pium, five patronatum inftituturum, tres teftes firmaverint : ex quo etiam furor, \& dementia deprehenditur manifefte, ut per Alexandrum, in con $f i .86$. num. 15. lib. 2. © in confil. 92, num, Is. lib. s. Rodericum Suarez, ditta allegat, I. columna 5. num, 12, \& Jofeph, de Sefe, didia decifione Arragon. s6. numero 18.

Quintò etiam facit, teftes non modò depofuiffe fpecificè de furore tempore conditi teftamenti, fed etiam de dementia, \& furore, atque infana mente ipfius teftatricis multò antè, affeveraffe; ficque de probatione furoris tempore teftamenti ejusdem, probationem non adeffe; vel contra eam, partem adverfam dixiffe, nihil intereffe; cùm eadem pars de fana mente eo tempore probationem aliquam non fecerit: pars aurem dictæ fororis non modo tempore reftamenti furorem probaverit, fed etiam multo ante in furore, \& infana mente teftatricem fuiffe, concludenti probatione oftenderit: Furorem autem femel probatum, præfumi durare, \&actum prafumi factum tempore furoris, nifi feccifice probetur factum tempore fanæ mentis; ex relatione quamplurimorum Authorum fuprà probavi ex num, 43. ufque ad numerum 47. \& per Jacobum Menochium, ditad prefumptione 45 . num. 59 . Petrum Surdum, ditfo conf. 89. num, 29. 30 . lib. 1. Marcum Antonium Eugenium, ditlo conf. 79. num. 24. Jofephum de Sefe, dida decif. 56. num, 16. © 17. Probatio autem illa de dilucidis intervallis à marito facta, nihil proculdubio relevat, tum quià ex alterius partis probatione concludentiùs eliditur: tum etiam, quia ex quo ditum teftamentum prudenter, \& cum bono confilio non conditum oftenditur, dilucidi intervalli probstio non prodeft, ut latius probatum fuir fuprad, num, 48. 49. \& fequentibus, \& ideo doctrinæ illæ non tranfrribuntur.

Sextò quoque facit: nam licèt Notarius audater tempore faeti teftamenti dixerit, teftatricem ipfam fanæ mentis \& boni judicii; ipfius affertionem juri alterius, \& dictæ fororis non detrahere, nec fidem $f_{\text {acere, }}$ planè etiam probatum fuit fupra, numero 41 . G 42, Nec valet dicere, Tabellionem ipfum
probatæ opinionis, \& fidei reputatum communiter, \& teftium quorundam, ac maximè duorum eorum, qui teftamenti confectioni prefentes fuerunt, coadjuvari, atque confirmari, fieque fidem aliquamt facere debere, juxta ipforum Authorum doctrinas, quas retuli difto numero 42. Cùm in contrarium extent aliorum teftium atteftationes, qui de furore \& dementia, adeò fpecificè depofuerunt. Et quamvis Notarius excufetur à culpa, afferendo de fana mente, \& teftamentum furiofi, velut reéti judicii hominis teflificans, quando in eo actu non modò manifefta indicia furoris vidit, fed etiam velut prudentis hominis difpofitionem refpexit, ur per Alexandrum, in confiro 141. numero nono, litioro primo, of in confl. 86. num, 16. lib, 2. Rodericum Suarez, dilat alligat, 1. num, 15 . Paulum Parifium, in confil. 87. num. 43. lib. 3. Cardinalem Manticam, lib. 2. titulo quinto, namero daimofeptimo, Petrum Surdum, dida confili. 89. num. 44 . © 4 s. lib. 1. Burgos de Paz, dido corfil, 11 . num, 16. Jofephum de Sefe, dita deuif. Regni Arragon. 56. num. vigefimo tertio. Non tamen inde fequitur, vel affertionem ipfius de fana mente fufficere, vel fanam ipfam mentem, aut prudens confilium deduci,etiamfi teftator verba aliqua prudenter proferret, aut recto confilio difponeret; cùm probato femel furore, lex prefumat, cafu potius, \& fortuito, quàm à judicio rationis id provenire, ut fuprà obfervavi, \& comprobavi, num. 15 . © fequentibus, \& no tavit Jofeph. de Sefe, dicla decifione 55, num. 21 . O. 22. cùm etiam, etfi teftibus deponentibus de fana mente magis credendum fit, quàm deponentibus de furore, ut fcripfi, \& probavi fuprà, num, 24 \& \&c per Vivium, lib, 2. decifione 377, numero decimo tertio : id tamen non procedat, quando teftes de furore deponentes, meliorem rationem affignant, \& fpecifice magis loquuntur, atque verifimiliora deponunt, ut fuprà quoque obfervavi num. 30. W. 3 I 。 \& per Vivium, dicta decifione 377. num. 9. ubi ex fententia aliorum in hac materia fcriptum reliquit, quod reftium contrarietate extante, verifimiliora deponentes præferuntur, feu illi, pro quorum ditto prefumptiones, verifimiliaque indicia extant. Extare autem in cafu prefenti pro parte dietz fororis contra mariturn defuncte compertum equio dem fuit, ac etiam authoritas, \& honeftas perfonarum teftium, de furore, \& infania deponentium fic fuadebat, \& prrevalere debebar, ficuti ex Roderico Suarez, dicta allegatione prima, columna fexta, m. fine, fupra obfervavi. Imd \& in fortioribus terminis, quod teftibus deponentibus fuper re, in qua laus, vel opprobrium eis obvenire poteft, quod non fit adhibenda fides : \& inde, quod teftibus, qui teftamenti confectioni adfuerunt, \& de fana mente deponunt, fides non adhibeatur, ex aliis Authoribus feripfit Antonius Gama Lufitanus deciffone 98. numero primo. Et quamvis ejus Additionator Blafius Flores Diaz de Mena, in addition. recte deduxerit, voluiffe dictum Authorem unum fingulare, videlicet, quod fex teftes teftamenti, qui interfuerunt tempore confeeti teftamenti, non probant fanarn mentem, nec funt teftes idonei, etiam cum aliis: quia intereft fuas ne teftamentum fubvertatur ex defedu teftaritis, Ređtè eriam fcripferit, fe eam doctrinam, nifi alia contra teftes concurrant, fufpectam putare, \&c contra notata per Authores ibi relatos, \& quod in propriis terminis nunquam vidit practicari, nec fibi appareat, quòd probabile intereffe teftes pretendere poffint, \& fic ab ed doctrina cavendum putat. Atque ego regulariter cavendum admoneo, \& ultra prafatum Authorem pro fide adhibenda teftibus, qui actus, five teftamenti confectioni interfuerunt, \& de infania teftatoris non deponunt,
fed potius de fana mente : commendo Corneum, in confilio $85 . \mathrm{lib}_{\text {. 2. Alexandrum, }}$ in confilio 86. numero decimo fexto, \& decimo Septimo, libro fecundo. Tamen cum alia contra dictos teftes concurrunt, vel fortiores, atque vehementiores conjecturæ, \& præfumptiones extant, atque major numerus teftium, \& fpecificè magis, ac verifimiliùs deponentium, de infania aut furore apparet; tunc equidem eisdem major debet adhiberi fides, juxta ipfas refolutiones traditas num. 30. \& 3 I. \& fequentihus, \& libenter agnofcit Additionator ipfe, aliis concurrentibus (ut vidifti) quamvis indiftinctè accepta Gamæ fententia, rectè difplicuerit eidem.

Et hactenus de materia profata dementiæ, vel furoris prafumendi, vel non: \& de conjecturis, \& fignis, quæ circa eam verfantur, De decifione etiam relata, quod attinet ad unum ex duobus articulis principalibus, ex quibus per appellationem $a b$ inferiori res ad Senatum allata eft.

Quoad alterum vero articulum ${ }_{2}$ inter ipfam Dominam Mariara de Pennalofa, \& maritum ejus ex una parte, \& curatorem ipfius D. Marix ex altera, in illo dubio: urrùm minore matrimonium contrahente, Curatoris officium finiatur : \& contracto jam à dicta domina Maria, finitum fuerit; ita ut juffit minori, \&x diato marito à Curatore rationes exigere? Senatus metipfe ideo nihil definivit, quod præhabita concordia, \& conventione res ipfa inter parres finita, \& lis abfoluta fuerit.
In alio verò fimili cafu, cum fuper articulo eodem agitaretur, \& ex, caufa etiam appellationis ab inferiori, dubium meripfum excitaretur, atque ex parte domini Antonii de Cabreros viginti quinque annorum majoris, \& dominæ Hieronymæ Pacheco mariti, quæ minor matrimonium contraxit, \& tunc exiftebat, atque ideo bonorum, \& patrimonii ejusdem reftitutionem facere, \& rationes reddere ufque ad vigefimumquintum annum dictus Cura-

Senatur Regiiiftpalenfis decifio al-

## tera in eo

 dubio,utriu minore matrimonium contrabente, curatoris officium fi niatur.ror refpuebat. Nihilominus Senatus in affirma-
tivam partem magis animum inclinavit; \& in-
ferioris interlocutionem fuper dicto articulo confir-
mans, curatorem diťæ D. Hieronymæ ad rationes
reddendas, \&e reliquorum folutionem, utque bona
omnia ejusdem minoris ditto marito traderet, de-
finitivè decrevit, nec vigefimiquinti anni adventum, five complementum expectavit. Et quoniam dubium idem frequens eft, \& in Praxi frpiffimè occurrit, Senatus ejusdem decifionem hoc loco inferere, \& rationes precipuas, quibus adducebatur, perpendere, non abfque utilitate placuit; tametfi hujufce tractatus materiæ non conveniat.
Et inprimis Senatus nofter unanimiter amplexus eft, Curatoris officium, attento jure communi, per matrimonium contratum à minore non definere videri; velut aperte fignificant jura nonnulla, quæ in id expendit, \& ita jure ipfo communi infpecto, velut indubitatum refolvit Joannes Parladorius, libro primo rerum quotidianarum, capite 12. num, 1. 6 quatuor Sequentibus, videlicet $l$, non eo minus. C. de procuratoribus, $l_{0}$ mariutus. C. qui tutores dare poff. I. iudem reforipferunt. Infitut, de excufat, tutorum. l. amplijfimi. C. eodem titulo. l. 3. C, de interdicto matrimonio. L. 2. C. fi faptus in integrum reffututio fuer. poffulata. \& ille notar Paulus Caftrenfis: eam etiam Author ipfe affignat rationem, quia minores idcirco Curatores accipiunt, quia rebus fuis fufficere non valeant: I. prima, ff. de munoribus. Porro, quando minor mattimonio jungitur, tantum abeft, ut ea ratio ceffer, ut longe magis tunc locum habeat, cum certum fit, eum tunc duplicatis curis, folicitudinibusque diftringi, Ergo cùm Cura non finiatur per matrimonium, non reate defiderat mi-
nor, ut Curator fibi rationes reddat, cum id demum finito officio locum habeat: $l_{0}$ rationes, $C_{0}$ de adminiftratione tutorum. $l_{0}$ niff finita, I. finali, ff. de tutel. of rationibus diffrabendis. \& hatenus Joannies Parladorius; \& attento jure communi (ut dixi.) Ego autem addiderim eidem, negari non poffe, quin jura relata, non obfcurè fignificent affumptum prezdiçum (ut ipfe obfervat) verè tamen illud non probare fpecifice, five in individuo, atque directò; five nullum ex juribus precitatis decidiffe, aut decidere veniffe id, de quo quarimus. Ex quo tamen fic fupponunt, \& de minore curatorem habente, matrimonio jam contracto, fermonem inftituunt, fatis apertè innuere, Curatoris officium, per matrimonium contractum à minore, non definere. Idque maximè, cum inter modos à jure prafixos atque ftatutos, quibus curatoris officium diffolvitur, matrimonii contracti modus, five cafus non inveniatur. Maximè etiam, cum alibi pro regula generali traditum fuerit, mafculos puberes, \& foe minas viripotentes ufque ad vigefimumquintum annum impletum Curatores accipere, etiamfi rem fuam benè gerant, ut in dicta leg. prima, fo. de minoribus. of in primipio, \& I. primo, Infitut. de Curatoribus, ubi Pichardus fic annotavit numero fecunde, o numeris fequentibus, refpondet ad textum, qui contrarium videtur probare, in $\mathbb{J}$. item invitt, Inffitut. de Curatoribus. Idque confideraffe, ac etiam expreffim dubium propofitum definiviffe textum, in dicta leg. prima, junita leg. fecunda, ff. de minoribus. quem Parladorius non fic expendit, Sed eum recte perpendit Joannes Gutierrez, de tuteis, © curis, prima parte, capite vigefimo, numero $34^{4}$ in finali columna, folio mihi 228 . ubi inquit, quod eft textus expreflus, qui hanc queftionem dirimit, in leg. prima, in verf(uulo, apparer, juncta, $l$. fecurda. $t$. de minoribus, ubi fic fcribitur : Apparet minoribus annis 25. cum opem pollieri : nam poft hoc tempus compleri virilem vigorem conflat : Or ideo hodie in hanc ufque atatem adolefentes curatorum auxilio reguntur: nec ante rei fue adminifratio eis committi debet, quamvis rem fuam benè gerentibus, Et hactenus text, in leg, I. fequirur fatim $l, 2$, ubi in hunc modum Ulpianus: Nec per liberos fuos rem fuam maturiùs à curatorilus recipiant, quod enim legibus cavitur, ut jinguli anni per fingulos literos remittantur, ad bonores divus Siverus pertinere ait, non ad rem fuam recipiendam. Sed \& alium text. citat Joannes ipfe Gutierrez, dido cap. 20. dicto num. 34, in fine, quem expreffiorem, \& clariorem effe dicit, in l. 3. C. de merdiad, matrimon, inter papillum \& tutorem, ubi fuit datus curator focer nurui minori 25 . annorum, poft fufceptos liberos ex illo matrimonio: \& inquit textus, matrimonium rito contractum, non ex eo vitiari; fed petendum alium curatorem loco foceri, qui rationem adminiftrationis petere valeat.
Deinde addiderim etiam, confiderationem illam Parladorii ipfius, quod minor, quando matrimonio jungitur, tantum abef, ut curatoris habendi ratio ceffet, ut longe magis tunc locum habeat, cum certum fit, eum tunc duplicatis oneribus, folicitudinibusque diftringi; \& veram quidem, \& concludentem effe, ac etiam de jure hujus Regni pof leges qualcunque Regias, ficut de jute communi militare in mafculo minore, qui nupfir; fecus verd in femina minore, guæ nupfit marito majori,cùm ipfe ea onerh \& folicitudines fubiturus fit, nec penes ipfam remaneant: Sicque quando malculus, 14 . annorum major, \& 25 , minor matrimonium contrahit, in viridi femper obfervantia manfuram, omni jure infpecto; nec curatoris officium finiti, ipfo mafculo minore matrimonium contrahente; utporè cum rationes omnes introductionis curatoris, fortius tunc, quàm antez introductionis curatoris, fortius tunc, quamefficis
militent, ob duplicata onera, quibus, \&e domples fumpubus

Fumptibus fatis confulitur per alimentorum preftationem, ad quæ curator compellitur, five veniam zetatis imperrando, per quam Cura finitur, \&\& rationes ̀ Curatore exigi valent; prout utrumque rectè annotavit Parladorius in dicto cap, 12. G 13 . \& fequutus eft Joannes Gurierrez de tutuelis $\begin{gathered} \\ \text { curiri, ditcto cupite }\end{gathered}$ vigefimo, numero finali. In hoc igitur cafu, quando mafculus 25 . annorum minor matrimonium contrahit, nunquam Senatus nofter Curatoris officium finiri, nec rationes exigi poffe ante fompletum 25 . annum, definivit. Cum ipfe non valeat rebus fuis fufficere, ut in dita lege prima, ff. de minoribus, fcribitur, \& majora tunc onera, arque folicitudines fubfint, qua per mulierem fuppleri, vel minui non valent, utpoté cum foeminx viris fuis, maximè judicio, \& animo fint longè inferiores, \& fragile ipfarum confilium ; ut per Matienzum, poft Authores, in rubrica, titulo piimo, num. 96 . libro s. nova collect. Regia.
Sic ergo dubium excitatur nunc, atque in Senaru vertebatur, quando feemina $2\lceil$. annorum minor matrimonium contraxit, \& maritum majorem habens, Curatoris officium finiri, \& rationes fibi reddi, maritus ipfe contendit, quafi tunc Curatoris officium fatis fuppleat idem maritus, qui cum major 25 . annorum fit, ì ratione cefliante uttele 1 . prime, rebus fuis confulere, \& fufficere valeat: curaque, \& Colicitudo mariti, non uxoris minoris $2 \varsigma$, annorum futura fit.

Caterum etiam in hoc cafu, non modd de jure communi, fed \& de jure hujus Regni, Curatoris officium non finiri, nec rationes exigi poffe, nec reddi de re ante 25 . annum, firmiter defendit Joannes Parladorius, ditio capite duodecimo libri primi, Non enim diftinguit, an mafculus, an foemina, fit, que rationes exigit, \& non finiri officium cura: toris contendit: \& id ipfum profitetur clarè fentire Rodericum Suarez, \& Gregorium Lopez, quos ibj citat, \& conftanter tuetur Joannes Gutierrez, ut mox fribam.
Conerrarium vero poft Didac. Perez, \& Monterrofum defendit, \& verius putat. Azevedus, in 1.8 . tuithlo primo, libro s. neva rollea. Regia, ex num. 47. uf que ad numerum so. qui etiam non diftinguit inter mafculum, \& ferminam, ficque, etiam cum mafculus minor 25 . annorum, matrimonium contrahit, quod finiatur Curatoris officium, \&c rationes poffit exigere à Curatore fuo, fuftinet refolutivè, \& C ita in fortioribus terminis, quàm Senatus, cùm etiam in mafculo id affeveraverit. Adjicit tamen, quod nun-s quam in praxi poterit obtinere hec opinio, quamvis faltem jure Regio attento verior fit.
Senatus sutem ipfe Regius Hifpalenfis, in cafu propofito dittæ D.Hieronymæ Pacheco, cujus maritus, major 25 . annorum, \& æratis fux 30 .apparuit, reddi rationes per Curatorem,\& finiri officium ejus. dem definivit. Qui eriam prox oculis, \& maxima in conlideratione habuit,maritum ipfum induftriofum \& diligentem, ac folicitum circa rerum fuarum adminiftrationem femper extitiffe, $\&$ rebus eisdem fac miliaribus prudenter perfuiffe. Sic eriam uxorem pradiftam 25 . annorum minorem, bona fua omnia in dotem ei conftituiffe, five in omnibus bonis fuis fe dotaffe; ac ided eorum exactionem, \& traditionem non retardandam, ne aliàs jure fuo privari videretur non fine injuria maritus, fir rationum redditio \& exactio fataim non fieret: cìm verum bonorum dotalium confequetur dominium, ac jure ipfo dominus exiftimetur, juxta communem illam Docto rum fententiam, de qua dilucidè à me actum eff, $m$ comnentarius de ufurf rudu, cap. 4 exn. 29 . cum feq. aut faltem quando verum dominium penes uxorem romanear, juxta alteram communem quoque fententiam ibidem adductam ex sum. 3 s. cumm feq. quodamSoun, del Cafililo Ruotid, Controv, Furiu, Tom,IV.
modo dominus, five dominium habere dicatur inatitus confante matrimonio, propter commodum fruAtuum, \& adminiftrationem boriorum omnium dotalium,illi ex lege competentem; propter quam no-1 domini, aliquando domini vocantur, ut ihdem, quoque obfervavi. Meritò ergo petit maritus bonorum corum omnium, qua fibi in dotem data fuere, rao tiones, \&c adminiffrationem ; aut quando in eis fe non dotaffet uxor, adminiffrationem eandem, quam leges hujus Regni omni cafu ei competere voluerunt, ut compertum, \& certum eft ex omnibus legibus Regiis, quæ in propofito loquum:ur. Jure igitur Regio attento vivendum eft, que magis probari debeat opinio, Parladorii filicet, \&\&aliorum, an Azevedi (quam alii fuftinent) an vero ea, queà Senatu recepta fuit (ut dixi) \& inter mafculum, \&e feeminam differentiam conftituit, non quidem ex capite, fed ex his rationibus quas fupria adduxi, item ex legis cujusdam Partitxe clara decifione, ut mox videbitur. Et maximé, fi uxor minor $2 \varsigma$. annorum in omnibus bonis fuis fe dotaverit (ut dicebam nunc) quo cafu contra Curatorem, \& pro maritd expendi poteff fingularis $/$ i, ex. 29, titulio 11. partita quarta, ibi: $Y$ en tul razon como efta, fo entienda lo que dize el derecho, que la muger que mete fu cuerpo en poder de fu marido, que no le deve defappoderar de la dotte que le. dio, Cùm autem Azevedus ipfe profiteatur libentet, opinionem fuam (quae \& Didaci Perez, \& Montera rofi, \& patris Ludovici Molinæ fuit) veriorem effo jure Regio attento, quicquid Parladorius contradixerit; nefcio equidem, quo patoo firmaverit, quod nunquam in praxi poterit obtinere: nam fi verior eft alte â contrariâ Parladorii ejusdem, quare obrinere, \& eam vincere non debebit? maximè, cim non modo æqualem fed etiam mij jorem Authorum numerum pro fe habeat; ex quo duplici capite fervari, \& vincere omnino debebit, juxta ea, qua ex aliis Authoribus latiùs adnotarunt Robertus Mao ranta, in dijpuratione decima, num. 38. © - feq. Corfen tus, in ingulari 205. Joannes Vincentius Hondedeus, sn conflitio 32 2. num. 71. Iti. I. Sfortia Oddi, in conflitio 98. numero 26. Fabius Turretus, in confia lio 81. numero. 78. infinitos alios fciens confultoo que pretereo.
Patiadorius itaque, rechum quotidianaram lib. 1 , cap. is. precitatus fupra, nmm. 5 . tefert inprimis Didaci Perez, in $1_{6}$ 3. tit $_{4}$ II $14 i_{0} 4$, ordinamenti antiguti, fententiam, ubi exiftimat Author ille, quantum ad jus Regium attinet,minoris matrimonium diffolvero curatoris officium : Et dicit id probari in. 6 , tituco 1017 . partita 7 , in verficulo, y efoes. Sed ipfe Parlaa dorius putat, neque in illa $I$, Didaci Perez fententiam probari, neque alioqui eam veram effe. Hla enim (inm quit) lex partite, non quidem eum fenfum habert jin quem eam accipiendam exiftimat Didac, Perez, fed cum dixiffer, licere tutori fliam fusm in matrimonia pupillo collocare, filio vero fuo non poffe curatorent pupillam in uxorem dare. Diverfitatis rationem af. fignat, \&\& eam quidem, non aliam, quam traduns Gloffa, \& Doctores, in l, curatorem. C.de interds matrimon, inter pupil, © tutor, non vero id vult inducere, quod ipfe Didac. contendit, quod ex eo appater (fubdit-Parladorius, num, 7.) quod fi eum fenfarn haberet lex illa, nequaquam conffitueret diverfitasem inter mafculum, \&c feeminam, quam conftituit: quee enim diverfiratis ratio reddi poffer, ut per matrimonium cura finiatur in mafculo magis quàm in foemina ? Quinimo oolerabili is id effe in feamma, guim in mafin'o: : quisa nempe marinus curatoris officium fappliret 3 ) ut verba Parladorii tranfribam: qua (ut vides) diftinctionem, atque definitionem Senatas quoad feminam minorem, que viro majori napfit, non mediocriter adjuvant, quamvis induationem fiusdom b.6. partite, pro opinione Azevedi non admitanty N n
fis
fic \& iplimet legi refpondit etiam alio modo ipfe Azevedus, in dicta l. 8. situlo primo, libro quitio, numero 48. ufque ad virf, mibi puncto juris: quamvis ftatim urgere eam contendat, ut ibr videbis. Refpondet etiam eidem l.6. Joannes Gutierrez, de tutelis, of curvs, 1. p. cap. 20. nam, 34, ex verficulo, nibilominus tamen: ulera quos ego addiderim, negari non poffe, quin pofito, quòd $l$. $1 p \int$ a partite, pro opinione affirmativa, quod curatoris officium finiatur, minore matrimonium contrahente, non urgeat; nec etiam pro contraria, quod non finiatur, non urgeat, quicquid Parladorius, numero 9. cantaverit: qui \& numero 11 adjicir, fpecialia quædam in regum Curatoribus recepta, ad privatos, \& ad præfentem quæ. ftionem expendi non valere : verè tamen \& fi id concederetur ita, \& fine prajudicio veritatis concedatur, nihil inde jus, \& fundamentum alterius partis enervat. Quamvis etiam quod attinet ad minorem privatum contrahentem matrimonium, id ipfum fit certiffimum, quoad foeminam vero minorem nubentem, aliter ftatui, \& communes Interpretum refolutiones quoad Reginam ætate minorem coadjuvare omnino Senatus decifionem, atque diftinctionem, noh modo ex lege partitæ, (quæ mox perpenditur) fed etiam ex his apertè deducitur, quæ in articulo Reginǽ minoris nubentis, Regis etiam, \& an ei fit dandus Curator; \& quo anno, an filicet vigefimo, cura finiatur ; latius fcripferunt Antonius Gomezius, in 1.40 . Tauri. num, 9. Aziles, in cap. pratorum, in procemio, glofla, regimiento. Pelaez à Mieres, de majora$t u, 4_{0} p_{*} q^{u a f} f_{*} 58$. Humada, in $l_{+}$. . tit+ 15 . partita 2. gloffa 2, Azevedus in l, prima, tit. 3. lib, 2, n.8. Caldas Pereira, in $l_{.}$fi curatorem babens, verfic, hunc contracturn fecifti, ex num. 45. ufque ad num, 48 . Joannes Gutierrez, de tutelis, $\sigma$ curis, 1. p. cap. 18. num. 26. © 27. qui concludit, Curam Regis in mafculo ufque ad vigefimum annum completum durare; in foemina autem, quousque nupferit; \& junge 1 . 3. tituls de las donaciones, lib. 5, nova collect. Regia.

Rejecta igitur Didaci Perez opinione, Parladorius iple, vum. 8. \& 9. ex jure eodem Partitarum, fententiam fuam contrariam probari afferit, quod filicer curatoris officium per matrimonium contractum à minore non definat, \& eam effe $l$. 3. vitulo 17. partita 6. difpofitionem, ubi in finalibus verbis in hunc modum fcribitur: $Y$ fobre todo dezimos, que el marido non deve fer dado por guardador de los bienes de fu muger, que fuffe menor de edad, porque foppechamos, que la muger por amor que ba a fu marido, non le demendaria esmienda del danno, o del menofcabo que fueffe en ellos, e que le lo perdonaria todo de ligcro. $Y$ por ende deve pedir el marido al juez, que dè a los bienes de ella otro guatdador, que fea fin faßpecha.

Verum enim verò, quamvis verum fit, quod maritus, etfi rebus uxoris fuæ debeat affectionem, attamen curator ei creari non poteft, l. maritus, C. qui dare tutores, orc. l. virum, $C_{+}$de curator, furiof, od dic.l. parite 3. Similiter, quòd maritus curator datus, excufationem habet à cura uxoris fux, licet ei fe immifceat, ut in 5 . iidem refcripferunt, Inflitut, de excufat, tutor. fcribitur : ita ut maritus non folum excufari poffit à Cura uxoris fuæ minoris 25 , annorum, fed eriam ejus curator effe non poffit, licèt velit; utex eisdem juribus fimul junctis recte annotavit Gregorius Lopez ividem, \& Joannes Gutierrez, de tutelis, (o) curis, prima parte, capite vigefimo, namero 30.63 I . folio 226. © capite 21, num. 3 1. quamvis inquam ita fit, \& verba relata ditie $l_{\text {. partite, fic feripta fint, non }}$ inde aliquid concludenter ex ea deducitur, quod fententiam Parladorii probet expreffim, aut Senatus definitioni refragetur. Non enim ex hoc, quod l. eadem 3. partite, prohibuerit, maritum non effe curatorem uxoris, prohibere quoque videtur, five excludit, quod non poffit uxor nupta, aे curatore fuo
rationem adminiftrationis exigere, \& officium ejus finitum, contendere. Nam \& qui à tutoris poteftate exiit, jnvitus compelli non poteft curatorem recipere, in principio, of in I. primo, Inflitut, de curatcr. fed fi adhuc uxor voluerit curatorem habere, maritus ipfe curator effe non poterit, fed alium nominare debebit: \& ita procedit $l$. iy $\int 3$ 3. partita, quæ licèt Curam marito prohibeat tanquam curatori, non tamen adminiftrationem, quæ eidem competit ex lege tanquam marito ut notum eft; \& in commentarius de ufufructu, dicto cap. 4, numero 35 . \& eq. adnotavi, ut fuprà fcripfi. Et ita explicat legem illam Azevedus, in dicta l.8, tituio prime libro 5. num. 49. \& fecundum hac, non probat lex ipfa opinionem Parladorii, quicquid Author is contendat conftanter. Prout etiam contendit, \& Parladorium fequitur, atque contratietatem diclel 1.3 . in fine, tis. 17, partita 6, ©~ dicte . S. titulo 7. partita 7. ponderat Joannes Gutierrez, de tutclw, bo cwris, I , p. cap. 20. num. 34* per totkm, ubi improbat opinionem Didaci Perez \& inquit, quod de jure, nullo modo minor per contractum matrimonii liberatur à cura, fed quidem mulieri carenti curatore, deber peti à marito, ut detur curator fine fufpicione, ex diçial.3. partita: \& quod nullo jure caverur, quod per coneractum matrimonii liberatur minor à sura fibi provifa ante 25 . annum, Fatetur tamen, fæpè fe vidiffe, curatores ipfos rationem reddere minoribus, qui matrimonium contraxere ante ætarem legitimam, \& maritis earum, hoc autem fponte fit, \& plerumque cum fecuritate indemnitatis; non verd coacti curatores hoc faciunt, nee poffent inviti ad id compelli in contradittorio judicio. Et hactenus Joannes Gutierrez, qui (ut fuperius dixi) pracipuum fundamentum facit in l. 1, \&2. 2 . ff. de minoribus, of in $l_{*}$. . C. de interd, matrim, inter pup. of tutor.

Ego tamen femper arbitror, Senatus definitionem, atque diftinctionem admittendam, juxta decifiones, \& intentionem legum hujus Regni, \&c preflam l. paitite, conftitutionem, $\& x$ inde eorum jurium fundamentum ceffare, cum attentis legibus eisdem Regiis, juris communis, quod foeminam minorem attinet nuptam, decifio fervari non debeat. Deinde, \& codem jure communi attento. textum in dicta l. prima, ơ 2. ff. de minoribus, Mirè facere pro prima illa parte diftinctionis, videlicet quod mafculo minore 25 , annorum contrahente matrimonium, caratoris officium non finiatur, fed ufque ad 25 , annum completum perduret, ut fuprà dixis, tunc enim in viridi remanet obfervantia ratio illa d. l. prime in fine: nee quicquam urgere contra fecundam partem, ur fcilicet aliud dicendum fit, quando fæmina minore 25 , annorum nupta, \& maritum majorem habente, contendit ipfa adminiftrationem marito competere, \& curatorem renuit habere; id namque eo textu non agitur, nec excludit; immò ratio finalis ejus ceffat, cùm maritus rebus fuis fufficiat.

Non enim excludit text, in dicia l.3.C. de interd. mat, inter pup. of tutor, nam etfi ita contigerit eo in textu, \& mulier fi velit, poffit curatorem habere, prout ibi focer datus nurui, curator fuit, nec ipla contradixit; non tamen inde fequitur, non poffe curatorem non habere, five pracise habituram, nam etfi poffir, fi velit, curatorem habere, nec ei invita curator auferatur, volente tamen ipfa, curatoris officium finiri, fuperiùs dicta fuadent.
Suadet etiam Didaci Perez poft Seguram, \& Monterrofum opinio contraria, qui afferunt indiftincte, minore matrimonium contrahente (five mafculus, five foemina, ille fit ) curatoris officium finiri, \& eos fequitur Azevedus (ur dixi) in dicta l.8. tit. 1. lib 5. ex namero 47 . "fque ad num. 5 C . dicens, hanc opinionem veriorem effe, faltem jure Regio attento, licèt
difficulter ipfa obtineret in praxi, Sequitur etiam Pater Ludovicus Molina, tomo. I. de juflitia \& jure, tractatu 2. diputatione 22 I. columna 1368, in verfic. item maritus: ubi mulcum ad propofitum noftrum, \& in comprobationem decifionis Senatus, inquit in hunc modum: Item maritus curator effe non poteft proprie uxoris, \& $c_{0}$, ut ibi comprobat, Hec tamen hodie locam non babent in boc, © Cafulla Regno: tum, quia uxores manent per matrimonium emancipate, atque fui juris, ut curatore son indigeant; tum etiama quoniam quando in utroque Regno contrabunt, contradtu arrharum, on dotis ; maritus babet adminiffrationem omnism univerfim bonorum utriufque \cosjugis: 6 quando in hoc Regno contrabunt, contractu medietatis; omnia univerfim bona efficiuntur commannia, of folus maritus ef adminiftrator. Ecce ubi afferit indiftinctè hic Author, adminiftrationem fatim competere marito, \& amplius mulieres nuptas non indigere curatore. Id quod expreffim probare videtur 1. Regia 3. titul, 15 . partita 3, ibi: bafla que fea cafada: dum dicitur, quod fi in Regno fuccedit filia foemina ob defectum mafculi, deber habere curatorem, ufquedum matrimonium contrahat, quafi tunc per contractum matrimonii exeat ab hac curatocia po* teftate, cum dittio illa, baffa, fit exclufiva calus contrarii, prout recte eam expendit Azevedus, in dilla l.8. num, 49. in principio. Cui ego addiderim, verè negari non poffe, quin ea $l_{4}$. 3 . calum prefentem decidat 隹cificè; nam fi in fucceffione Regni, quod eft aliarum fucceffionum caput, \& ad cujus fimilitudinem fuccelfiones aliæ deferuntur, ut fuo loco, \& capit.19. lib.3. adnotavi; res ita fatuitur, ac de marito, Regis cura, \& adminiftratione, adeo lex confidit, ut alterius cujusvis, etiam curatoris curam, \& adminifrationem excludat, nec amplius curatorem admittat, dicit enim, hafta que fea cafada. Cur etiamid ipfum, immò fortiori ratione ftatui non debebit, quacunque alia formina minore nupta, ut filicet non ita ardua, nee difficilis, ac modis omnibus levior, quam Regni adminiftratio eft, marito concedatur, \& cura eadem, bafla que foa cafada, duntaxat durare debeat. Nec valet aliqua difcriminis ratio, quæ congrua fit, affignari, cum utroque cafu verum fit, foeminam nuptam, \& confidentia illa de marito Reginæ habita cirea arduam admodum Regni adminiftrationem, ut ftatim cura finiatur ; fortius etiam in adminiftratione, adeo inferiori, \& leviori cenferi debeat habita, quod negari non poteft,

Denique,fi per benedictiones nuptiales matrimonii eximitur filius de jure hujus Regni à poteftate paterna, quæ naturalis, \& fortior, quàm tutoris, aut curatoris eft, juxta $l, 47$. Tauri, quæ eft 1,8 , titulo I. lib. s. nove collect. Regie: \& ftatim confequitur bonorum omnium fuorum adminiftrationem, \& ufumfructum, ut $l, 48$.Tauri, quæ eft $l .9$, tiilu $l_{0} \mathrm{I}_{0}$ lib. 5 . cur \& à poteftate curatoris non liberabitur quoad effeatum prædictum, ac bonorum adminiftrationem confequi non debet, quam patri ipfi per matrimonium filii lex aufert, quamvis de eo circa filios, magis quam de curatore, aut alio quolibet adminiftratore confidat. Aut cur etiam adminiftratio bonorum uxoris minoris, marito 25 , annorum majori denegabitur, quæ lege aliqua expreffim non reperitur fublata, quamvis nominandi curatorem detur facultas, \& conceffa eft lege alia generali, quæ bonorum dotalium ad. miniftrationem marito concedit, ut fuprà dicebarm, Et quamvis non ita frictè rationem fuperiorenn expendit Azevedus, in d. I.8. tit, 1. num. 49, lib. 5. \& eo non relato Munnoz de Efcobar, in loco referendo ftatim, num. 2 s. qui addit ultra Azevedum, quod tutor, \& curator loco patris habetur, I interdum. T. qui tutelam. ff. de furtiu: \& tenent Speculator, \& Socinus, ibi relati, Igitur fi patria poteftas ex legibus hujus Regni per matrimonium filii finitur, quanto m*gis
Foan a del Cafilillo Quotid, Controv, FIuriv, Tom, IV,
curatoris finietur,cum æquiparatorum eadem fit ratio, \& per confequens eadem debeat effe difpofitio l. illud.ff. ad I. Aquiliam, \& ita curatoris officium fini-ti, tenuit etiam Cafpar Boëtius, in tratatuk de inope debitore, cap. 4. numero 4 . cujus, \& fequacium opinio confirmatur quoque ex his, quæ de jure Saxonica quoad decifionem texs. in $d_{0} l$, maitus, $C$. qui dare tue tor, vel curator, adnotarunt Zobel. \& Francifc Romanus, Fachs Renhar. \& alii, quos in iर $\sqrt{a}$ l. mariutss fol, mihi 219. Sebaftianus Nevius commemoravit,

Sed \& confirmatur Senatus Regii Hifpalenfis decifio ex his, quæ frripfit, atque obfervata reliquit in propofito noftro Prancifcus Munnos de Efcobar, in commentariis, de ratiociniis,sap. 6, ex namero 17 folio 20. ufque ad numer. 32. quò loci cum asticulum hactenus agitatum difcuteret ex profeffo, \& contrarias Interpretum fenteatias recenfuiffer, fundamentaque earum commemoraffet (fed nihil ex his attingit qua noviter hoc capise adnotavi, ut ibi videbis) ejus videtur fuiffe refolutivæ opinionis, quòd in mafculo minore 25 , annorum, regulariter Cervetur Parladorii, \& fequacium opinio, ut fcilicet minore matrimo nium contrahente, non finiatur curatoris officium; idque maximè, fi minor dives effet, \& opulentum parrimonium haberet, ut dillo cap. 6. ex numer, 17 . w/que ad numerum 29, in fins, adnotavit : \& pro hac parte adducit raciones, \& fundamenta ex *umero 17 . u/que ad numerwow 25. In praxi tamen afferit receptum in Pinciana Cancellaria, ut fi minor pauper agricola, five alius, qui dietim labotat, vel negotiatur, petat ut booa fua à curatore fibi tradantur, ut ipfe illa adminiftare, colere, \&s negotiari poffit; ei tradantur, praftita priùs fideiuffione, quod ea integra, \& illibata confervabir, donec ad 25 , annum pervenerit. Quod effe fatis congrumm, \& juri confentaneum ipfe oftendit, $\&$ juridice fundat, atque refpondet ad text, ian d. L.I. ff. de nuivoribus (ut ibi videbitur) \& quidem in hos primo cafu Senatus Regii Hifpalenfis decifioni convenit omnind, ejus autem limitationem, \& preftantiffimi atque preclariffimi Regii Senatus Pinciani obfervantiam, fequeretur Hifpalenfis libentiffime, Gicafus fimilis fuiffet alla tus \& fideiuffio hujusmodi praftaretur, ficque Senai tus illius praxim probaret omnino, etenim æqua eft \& juridica ${ }_{3}$ Et apud ipfum juridicè quogue fententia Parladorii prevalet communiter in malculo minore viginti quinque annorum; licet aliquando ex circumftantiis, aliter à difto Senatu judicatum afferat iple Efcobar, ante num, 26 . in verfic, © corre hac fententia, Circumftantiæ namque tales occurrere poffunt quæ Judicum animum adducere valeant, ac debeant $t_{3}$ ut ab ea fententia recedatur quandoque. Sicque ex variis caufis, \& circumftantis, variè quoque aliquando definivit rem hanc Senatus ipfe Pincianus rectiffimè, ut variè definiviffe, ex verbis ejusdem Authoris deprehendimus: qui in hoc cafu primo mafculi minoris, accedit fententiæ, \& definitioni Regii Hifpalenfis Senatus. In fecundo verd, ferminæ fcilicet minoris nupte, id ipfum quod Senatus agnofcit ( fed nunquam mafculi, \& feminæ differentiam tradit (pecificè)nam cùm præmiferit pro refolutione prafati asticuli, ex Judicis arbitrio totum hoc pendere, qui pro rei, \&\& vicifitudinis qualitate perpendet, rectè fta tuit, ut ratio à curatoribus ante 23, annum exigatur; inquit fub num, 25 . quod fi formina minor copulata effet viro diligenti, \& indufteio, ac circa rem familiarem folicito, non deberet Judex dubitare, quin quod ratio propriæ curæ, \& uxoris, illi redderetur, præciperet ; maximè ubi patrimonium effet ina tenue, quod ex redditu illius, \& induftria, ac labore mariti vix familia alimentari poffer; multæ enim ex hoc moleftix, \& vexationes poffent evitari, ut eft decimæ folutio, \& lites quæ fuper alimentis excitari folent ${ }_{2}$ ac rurfus veniæ ætatis difficultatem \& $_{3}$ expen$\mathrm{Na}_{2}$
fam
fam minores evitarent. Ecce ubi Senatus noftri definitio approbatur expreffim, \& dietio illa maximè ad eum modum retè adjicitur; nam \&ffipatrimonium non effet tenue, fed amplum, ita fatui debere, prout ftatuit Senatus, fi vir diligens ac induftrius \& Folicitus effet, rationes omnes fuprà addaetre, \& ditze 1. 3. partitu verba fuadent, Et de his hactenus, Si autem minor acceperit curatorem, interim quod matrimonium contraxerit, vel ufque ad certum tempus, \& non plus; quid juris debeat flatui, \&\& an tunc veniam evitet? Vide eundem Munnoz de

Senatus
Regii Hfi- Infertur autem ex fuperius dictis in propofito arSpalenfis decifio. curato , utrum minore matrimonium contrahente, gium gium Hifpalenfem rectiffimè in alia caufa Chri- finiviffe, de Aguileta, Catharinæ de Rutia mariti,deCatharinatorem ftatim compelli ad quantitatem dote relitam, quam curator jam exegerat, \& ab hærede teftatoris recuperaverat, ftatim dito Chriftophoro marito reddendam, nec tempus finitr curee, aut rationem reddendarum expectandum, Nam cùm Catharina, \&\& maritus de jure contendere poffent, curatoris officium effe finituin, matrimonio ab ea, quæ minor erat, fed maritum ætate 25 . annorum majorem habebat, contracto, \& univerfi patrimonii rationes fibi reddi, \& reliquum folvi; quanto magis legatum fibi pro dore relictum, ftatim jure exigebunt. Id quod deducitur concludenter ex refolutionibus precedentibus, \& Senatus nofter juridicè \& rectè decidit in dieta caufa, \& poffe maritum via executiva quantitatem legatam à curatore recuperare, ftatuit, Atque id ipfum in terminis refolvit Francifcus Munnoz de Efcobar, in commentariis de ratiociniis, capite vigefimo prime, num. 32. foTio 127. qui fuiffe ita pronuntiatum in Cancellaria Pinciana, teftatur. Iple autem exiftimat procedere, ubi conftitiffet, quod tutor, vel curator tale legatum ad dotem adultæ conftituendam recuperaflet. Sic enim verum eft (inquit Efcobar) quod curator poteft compelli, ut conftituat dotem fuæ adultæ, ut in $l_{0}$. i curatores, $C$. de adminiftrat, tutorum. $l_{\text {.9. }}$, titulo I I., partita 4 . \& jam dos ab aliquo extraneo fuit conftituta, \& curator confitetur, eam ad hunc effectum relietam fuiffe; folum reftat, ut fummariè tradatur adultæ, vel ejus marito, cùm dos habeatur loco alimentorum, quæ brevi \& fummario judicio preftantur, l. fi quis à liberis, J. fi vel parens, ff. de liberis agnofiendis. In quo equidem prafatum Authorem non fequor, fed Senatus noftri definitionem admitto indiftincte. Nam fi adulta 25 , annorum minor, quæ viro majori, \& induftriofo, atque de rebus fuis diligenti, \& folicito nupfit, ftatim rationes fibi reddi, \& curam finitam contendere poteft (ut decio fione pracedenti obfervavi, atque ipfe Author agnovit, ut ibiden adnotavi) fi etiam legatum pro dote relictum fuit, ut relictum fuiffe pro dote Catharinæ è confanguineo proponimus, \& ipfe Efcobar propofuit num, trigefimo fecundo, Fatendum erit indiftinctè, poffe maritum illud via executiva exigere, nec vim effe faciendam in eo, quod curator tale legatum ad dotem adultex conftituendam recuperaffet; nam etfi fimpliciter recuperaverit, ex quo pro dote reliAum eft, etism matrimonio contracto, ftatim exigi poteft. Dos namque ftatim confiftit, \& in dominium, aut in adminiftrationem mariti tranfit, ut fupra probavi. Nec tempus, aut ætas 25 . annorum expeetatur pro eo, quod ita relictum eft; ficuti in legato pro dote, aut pro dotanda puella relicto fcripierunt Paulus Caftrenfis in confilio 308 , dubio 2. libro primo. Alexander, in confilio 146 .numero 6.libro 6. Albanus, in ionfilo s2. num, 2. Palacios Rubios, in reperifione cap, per vefiturn de donation nuter, notabili z.
S.12.n.8. Baldus Novellus, in tratatatu de dote 5. p. num. 12. Petrus Surdus, in conf. 393, n. 50. lib. 3 . Simon de Prætis,de interpret, ulteim, voluntatum, lib, 40 interpretat, 1. folut. 12, num, 45.

Quod fi curator folutioni non contradiceret, fed in executione adverfus maritum petentem prodote relictum, oppofuiffet, quod majorem quantitatem minor fibi deberet, eo quiod plus pro adulta expendit,quam ex fuo parrimonio recepiffet: credit tunc ipfe Efcobar, faciendam fore redditionem rationum que brevi \& fummario judicio fit; \& fic conftitiffer, aliquid ex pectunia pro dote relieta confumptum fuiffe pro neceffitatibus minoris, pro tanto minus redditionem faciendam fore: alias quod abfurdum effet, quod minor ea tandiu indotata effet, quamdius lis fuper rationibus agitaretur. Et quod ita fuit pronunciatum in Pinciana Regia Cancellaria. Quod tamen non crederem aliter procedere poffe, quam fi in termino oppofitionis de eo conftares apertiffime, \& liquidiffimé, aliàs namque propter incertum,\&zilliquidum executio retardari non deberer, cum frequenter curatores fic foleant fraudulenter opponere, quos tamen rationibus redditis, debitores effe majorum quantitatum apparet, Id quod de jure procedit, \& Socini fenioris placitis (ut alia pretermittam) convenit, quem ipfe Author citat dicto cap. vigefimo primo, numero 3. ©r 4, quoे loci inquit, quod adminiftrator, qui opponit de expenfis, vel aliis partitis illiquidis,quid incertum proponit, fed ratione incerti executio ejus, quod eft certum, non retardatur : l., fatatu liber rationum, ffo de fatu liberis, $l_{0}$ refiduum, $C$. de diftract. pign, igitur ftatim, quod de acceptis per adminiftrationem conftiterit, nullo alio expectato, pro illis partitis liquidis executio fieri poterit, Et citas Socinum, in conflo, 24 , columna 11 , libro 1. ow in confil.256. columna 3. lib. 2, ubi dicit, quod executio. liquidi contra tutorem, non retardatur propter illiquidum, ab eo oppofitum. Et latius comprobat ipfe Efcobar, n. 5. © $\int$ eqq.

## 

## CAPUT XXIX.

Pro teftamento fuftinendo, \& difpofitione qualibet ultima confervanda, quemadmodum conjectura fumi, atque interpretatio fieri debeat regulariter : \& quàm verum fit, five qualiter, \& quando locum obtineat vulgatum adeo \& affiduum illud Interpretum omnium axioma, ex l.fi pars, ff. de inofficiofo teftamento,deductum, ut per manus tradatur quotidie ; teftamento favendum, \& pro co pronuntiandum in dubio, quod exornatur, atque illuftratur. Denique, an teftamentum intelligatur revocatum, \& revocari valeat per folam verbalem revocationem, fi teftator coram legitimo numero teftium dixerit, fe nolle valere teftamentum, antea conditum, nec caufam exprefferit; idque maximè attenta nova decifione l.prime,titul. 4 , lib.5. nove collect. Regie, ubi Bartoli, \& Baldi fententiæ contrariæ proferuntur, \& Regii Hifpalenfis Senatus in ipfo articulo, \& in cafu ex facto occurrenti decifio proponitur. Ac denique agitur, an ita, vel alio quovis modo revocato teftamento, legata auferantur, vel maneant.

SUMMA.

## De Conjectur. \& Interpret. ultim, volunt. Cap. $X X X I X$.

$S U M M A R I A$.
I Prafumptionem validitatis actus foilicet teffamenti, fue perare oimnes alies prafumptiones, five cateris potiorem, of efficaciorem, atque potentiorem effe.
2 In teftamentis, of ultimis voluntatibus, conjedurams cam fumi, atque interpretationem fieri debere, per quam teflamenti, bodifpofitionis confervationi magis proficiatur, ac pro illo pronuntiandum in dubio.
3 Tefatoris dijpofitio in dubio ita interpretanda eff, ut potius valeat, ov fufineatur, quam quod fubvertatur, ut latiùs capite fequenti adnotatur.
Et ideo rejicitur illa interpretatio, que ef in pernicienn teflamenti,
4 Pro teflamentis, \&o dijpofitionibus ultimis fufinendis, verba non folum impropriè, fed etiam impropriiffimè effe àccipienda.
5 Tefamento in dubio favendum effe, etiam in detrimentum filii exheredati, ut loquitur text, in 1 . fi pars, ff. de inofficiofo teftamento, que numeris pracedentibus exornantur latijIImè.
6 Legis, fi pars, ff. de inofficiofo teftamento, decifio accipienda, quando judices funt numero pares; fecus verò, fi major pars adverfus teftamentum fenferit.
7 Et idem, fi major Doctorum numerus, quia communis opinio prevalet.
8 A prefunptione, \& interpretatione illa, quod teflamento in dubio fit femper favendum, resedi, of contrarie extent conjecture.
9 Nec ullam effe pro teffamento tam efficacem prafumptionem, que tolli, ov convelli non poffit contraria conjecturâ.?
10 Pro validitate teflamenti non prefumi, quando rei pugnat prafumptio oriens à natura teftamenti, \&o dijpofitionis.
II Pro tiflamento non prafumi, quando manifefte apparet, tefamentum non babere ea, qua à jure requiruntur.
12 Et idem effe, quando teflamentem non babuit fuam formain; nam tunc $\mathcal{F}$ udex non incerpretatur, ut valeat, ex quo deficit forma,
13 Pro validitate teftamenti non prafumi, quando repugnat prefumpta mens dijposentis, que omnino offenderetur, $f i f$ fumeretur interpretatio validitatis dippofitionis teflamentaria.
14 Vel cum verfamur in odiofis.
15 Aut teflamentum, ov dipoofitio teflatoris ef facha in fraudem legis.
16 Et cum perplexa adeo efl teflatoris voluntassut ciriricc cognofi i non pofit, quid teftator dißponere voluerit.
17 Teftamentum fecundum in dubio non deber fuftineri, ut prius tollatur.
18 Teffamentum prafumi invalidum, quando fi prafumeretur validum, infurgeret magna inequalitas inter liberos teflatoris.
19 Teftamenta duto diverfi tenoris $f i$ appareant, of dubitetur, quod eorum prius fadum fuerit, neutrum fuftinesur.
20 Teflamentum non fuftineri, $\sqrt{i}$ appareat, teffatorem panituife prioris voluntatis, © voluife decedere intefatum; quod declaratur.
21 Teffamentum, an revocatum cenferi debeat, fitefiator cor am fufficienti numaro teftium dixerit, fe nolle valere teflamentum antea conditum, nec coulfam exprefferii, quia vuit decedere inteflatus.
Et fic an per foiam verbalem revocationem quoad inffitutionem, \& catera tollatur, cum revocatio ipfa non fit folemnix.
Ubi Bartoli, © Baldi contraria omnino fententia proferuntur.
Et Baldi fententia magis probatur.
Atgue de jure bujus Regni, poof decifionem 1. primæ, titulo 4 a libro quinto, novæ collect, Regiæ
quod precifa, or vera ratione fervari debeat, ado notatur.
22 Senatus etiam Regii Hipalenfis, in eo articulo, den finitio, feu decifio proponitur.


Ro dilucida atque diftincta hujufce Capitis explicatione obfervandum, \& conftituendum erit primo loco, præfumptionem validitatis actus, fcilicet teftamenti, fuperate omnes alias præfumptiones, five cateris potiorem, \& efficaciorem, atque potentiorem effe, ficuti latius probatur, cap. $/ \sigma_{0}$ quenti, \& per Decium, in cap. quoniam Abbas, num. 16 . de officio delegati : \& in confilio 344. Parifium, in confilio 80. num, s 1 . lib. 3 , Rolandum, in confilio $6 \mathrm{I}_{0}$. num, 27. lib. 3. Cephalum, in confilio 294. num. 45 . lib, 2. Hippolytum Riminaldum, in confilio 275 . num, 16. lib. 3. © in conflio 809. nam, 54, lib. 7. quem vide ufque ad num, 60. Ludovicus Cafanate, in confilio 15 . num. 15 . \& fsquenibus, \& ftatim referentur alii quamplures: ac id ipfum latius comprobatur, \& exprnatur cap. fequemit, ut dixi, Sic fane in teftamentis \& ultimis voluntatibus, conjecturam eam fumi, atque interpretationem fieri debere, per quam teftamenti, \& difpofitionis confervationi magis profpiciatur, ac pro illo pronuntiandum in dubio, ut fuftineatur, quomodocunque poffibile fit; \& ideo rejiciatur illa interpretatio, quæ eft in perniciem teftamenti, ut potius valeat \& fuftineatur, quàm qued fubvertatur, per text. in $l_{0}$ /i pars, in principiog If. de inofliuiofo tefament, \& in cap, ultimo, de fintent, or re jud, $L_{0}$ cancellaverat, in fine ff. ds bis que in teftam. delentur, I. Titia cum teflamento, I. primo, Ifo de leg atis fecundo, $l_{+}$Mavius, in principic, codem titulo, $l_{0}$ ultimua $a_{3}$ C. de pofthum, bered, inflit, $l_{+} f$ í quis baredem, in fine $C_{5}$ de infitur, © fubffitur, $L_{0}$ cum antiquitas, in principio, $C_{0}$ de teflamentis, adnotarunt unanimiter, \& pro teftamentis, \& difpofitionibus ultimis fuftinendis, verba non folum impropriè, fed etiam impropriiffimè effe ascipienda; fcripferunt, \& permultis exornarunt fuperiora, \& decifionem dictac l.fipart, poft ordinarios, \& alios Authores, Oldraldus, in confilio 102. num, 3. Romanus, in l, hac confultifima, num, 10, in fine, C. qui teflamenta facere poffunt, \&o in confilio 1790 num, 22. Fulgof, Alexander, Decius, Jafon, Baldus, Cumanus, Aretinus, Corneus, Ruinus, \&\& Signorolus, cum quibus Cardinalis Mantica (qui rem hane dilucidè exornat, \&\& cæteris latiùs explicat) ub. 2, ,tio tulo ultimo per totum, ubi vide omninò. Curtius junior, Socinus junior, Jafon, Decius, Nevizanus, Alexand, Abbas, Berous, Craveta, Parifius, \& alii, cum quibus Jofeph, Mafcardus, deprobationilus, too mo 3. conclufione 1354, num, 2 . Alciatus, de prefumption regula prima, prafumptione 40 , qui etiam laté in propofito: Hieronymus Gabriel, in confilo IOg, wamero $3_{0}$. Joannes Cephalus, in confilio 138. num, II. Wr 14. cum fequentibus lib, 1, Rolandus, in conflitio 8 r. nume. ro 42 . Libro prime. Tiberius Dectanus, in confilio 53 . num. I, lib, 1 . Petrus de Peralta, in rubrica, ff. de hared inflit, nam. 157 , $\mathcal{O}$ 1 58 , folio mihi 102 . Mieres in inio tio fecunde partis de majoratu, num, 3. Simon de Prextis, de interpretation, ultimarum voluntatum, libro 2. interpretat, 2. dubitatione prima, folutione 5 , ex num, 1 . ufque ad numerum 12 .folio 21 3, eleganter Menochius in confilio 224, num, 23, lib. 3. latius libro 4 , prefumptione 10 . ex numero 6, cum Sequentibus, ubi vide omnino. Ludovic, Zuntus, in refponfo pro uxore, ext num. 1065 , cam feq. Petrus Magdalenus de namero tefium in teftamentis requifito, prima parte, cap. 3, numere 39. © 40. folio 32. Ludovicus Molina, de Hy/panoo rum primogeniis, lib. 2. cap. 150 nam. 33. Camillus Gallinius, de verborum fignificatione, libro 3. cap. 7. Hippolytus Riminaldus, in confilio 390 num, 64.0 in
 Nn 3 num, 61 .
numere 61, lib. 3 . © in confil. 610 . num 24 , of fq. © 6 num, 67. lib, 6. © in confil. 598 . in fine, libro 5 .'G in confil. 809. num. 54 . $\sigma$ jfq. fo . li. 7 . Petrus Surdus, in confil. I 13, num, 2 8, ib, 1, , in in confil, 414 , numero 20 . lib. 3. ơ in confil. $414 . \mathrm{num}$. 30. lib. 3. Rota, decifoone 125 , num, 9 , in prima parte, in novuffimis. Joannes Vincentius Hondedeus in coif, 69. num. 63. G Seq. lib. 2. Andreas Fachineus, in confil. 8, ex numero I. lib. 8. Intrigliofus, decifione 33. numero 9 . Ludovicus Caffanate, in confil. 10, num. 43. 57, OW 129. ' 6 feq, ó in confil. 15 , num, 15. '6 36. Hadrianus Gilmanus, lib, 1, reruun judicatarum Germania, decifione 7. num. 26. Cardinalis Thufus, praticarum concluffonum jaris, tom, 8. littera T, conclufione 89. 6, 90. fol. 59. Ó littera U. concluffone 99.6 conclufione 110 . folio 546 . \& notavi fuprà, cap, 23. numero 18, denique conveniunt Authores illi, qui sapp. fequenti commemorantur. Et quamvis ejus, \& iftius capitis, una \& e eadem videtur materia, cuirn utrobique agatur de conjestura, atque interpretuione proatus, fcilicet teftamenti validitate, commodiuss tamen, \& diftindiùs res hrec explanabitur, fi (prout fit) capita hece duo feparasentur, \& diftinguantur. Idque vel eo magis, quad cap. sqqumnit, de interpretatione, \& conjenura generali, ut potius valeat, \& fuftineatur, quam pereat adus, hic qutem de affumpto illo dita 1.fí pars, fermo inftitua:ur, quòd frilicet in dubio, teftamento favendum fit, \& pro eo pronuntiandum,
5. Quod ufque adeo locum obtinet, ut procedat etiam in detrimentum filii exharedati, ficque contra liberos, ut lex ipfa loquitur, \& verba illa probant, in dubio recipiendam tfo fontentiam illorum Itu dicum, qui pro toflamento pronuntiaverunnt, \& ibidem expreffim annotavit Baldus, in dubio favendum effe magis teftamento, quàm filio exharedato. Et probatur etiam $m$ l. Fi ita fata, f. de injuflo oupto, \&\& ex aliis confirmat Mantica, lib, 2. ditao titulio ulti-
 \& vide num. 13. ©' tribus eqq. ubi dixit, decifionem
6 dital 1. © i pars. recipiendam effe, quando Judices funt numero pares ; fecis verò fí major pars adverfus teftamentum fenfit: ficuti probat text, in cap. ult mo, de fententia of ro judicata. Tunc namque (inquit) Fequendam effe majoris partis fententiam. Simi-
7 liter, quod cùm major numerus Dotorum ftat adverfus teftamentum, fequenda eft communis fententia, ficuti multi a lii Authores ibi relati probarunt: \& poft alios Mantica etiam, lib. 2. diťot itiulo onltimo, numero 9. © 10, \& hoc cafu receditur ab illius legis decifione. Sic \& à prafumptione, \& interpretatione illa, quod reftamento in dubio fit femper favendum, \&s pro illo pronuantiandum (qua colligitur etiam ex conjefura voluntatis teftatoris, 1. $\bar{f}$ ita (aripum, in principio, ff. de liber. © Po poftixm,) receditur, fi alixe, aut contrarix extent conjefture, ut docuit Bartolus, in 1, effi pppercerit, num., 10. ff. de libert. of pofimm, quem Sequuntur alii Authores relati a Joanne Sadoletto, in l, hac verba, num. 3. If. de legatis primo. qui dixerunt, nullam tam efficazem pro teftamento extare prefumptionem, qux tolli, \& convelli non poffit contrarià conjecturá, Id quod
Menochius ptione ic. etiam animadvertit lot. 4. duata profunptione 10. num, i6, in fins. Et comprobatur manifene ex his, que cap. pracedenmibus adnotavimus. noftris colligi valent, fed illas omnes accurate \& plenè congelfir Menochius, ditida prafuuptione 10, ex numero 17. थfque in finem prafumptuonis, ad quem, \& Manticam in loco relato confugiendum erit omnino.
Primz conjeftura eft, quanda repugnat prafumptio oriens à natura teflamenti, \&\& dufpolluonis,
prout exemplum afferens, poft alios obfervat Me nochius, ditao num. 17. Secunda eft conjectura, quando manifeftè apparet, teftamentum non habere ea, quà à jure requiruntur; nam tunc pro teftamento non prafumitur, nec etiam pro validitate actus. Debuit enim fcire teftator, leges habere locum in fino teflamento, I, nemo portf, fif. do legatis primo. Et proptereà fibi ipfi adfrribere deber teftamenti vitium,\& invaliditatem, cum legis difpofitionem non obfetvaverit: qux omnia latius comprobat Menochius, eadem prafuyp ioione 10, numm, 18 , © tribus faq? \& vide num, 22. Ubi idem effe dicit, quando teftamentum non habes fuam formam, nam tunc interpretatur, ut non valeat, ex quo defficit forma: Et hac eft tertia conjeetura, cuii convenit FrancifusMantica, libe 2. difoto titulo nutimo, sum, 13. ubi dixit, reftringendam effe decifionem diale 10.5 i pars, quotiefcunque teftatori poteft culpa imputari, veluti fi debitas Golemnitates non obfervaverit, ut colligitur ex 1, ultima $a_{2} C_{\text {d }}$ de pofbum, bered, mffit. Quarta conjeCtura eff, quando repugnat prefumpta mens difponentis, qux omninò offenderetur, fi fumeretur interpretatio validitatis difpofitionis teftamenti, ut obfervat idem Menochius, \& alia in comprobationem adducit, eaden prafumptione 10, lib, 4. numero 23.24. G 25. © thb. 6. prefampt, 4. ubi eriam latè in pro-
pofilo. pofito, Quinta eft conjeftura; quando verfamur in odiafis, nam tunc in dubio non fumitur interpresatio pro validitate effamenti, \&\& difpofitionis: de quo exempla adducit, \& latiùs comprobat Mcnochius ipfe, dita prafumplione 1c. ex numero 26. ufque ad numerrum 31. Sexta eft conjeCtura, quando teflamentum, \& dif pofitio eff facta in fraudem legis, tunc enim pro validitare ipfius interpretatio non fumitur, $l$, qui teflamento, ff. de probationibus. Et declarat Menochius, uli juprà, numero 3 I. Septima conjectura eft, quando aded perplexa eff teftatoris voluntas, ut ficii, \& cognofci non poffit, quid teftator difponere voluerit ; hoc fanè cafu proo fumptio, \& interpretatio fumitur, ut corruat illa difpofitio ; l. fi Thitus, fo. de condition, inffitution Mantica, lib, 2. ditlo tutulo ultimo, numero 12. Menochius, qui dilucidè magis declarat, \&s perplexitatis ex empla adducit,ditas prafiumptiones 10. num. 33 . of 34 . ubi, \& num. 32. alias duas conjecturas tradit: \& convenit Mantica, diifo titulo stimo, num. 16 . duma dixit, decifionem dilata l.fipar, debere reftringi, ut precedat, quando teftator decederet inteftatus, fil illud teftamentum, de quo agitur, non valeat; sliud eft, fi inteltarus non decedat, veluti if prius fecerit aliud teftamentum, \& dubitatur, an pel pofterius ruptum videatur,nam in dubio fecundum 17 teftamentum non deber fuftineri, ut prius tollatur:
$\& 8$ ideo quando multò facilius funtinetur teftamentum, quando aliud non precedit, quàm fir aliud proo in fine, itbo 7 . Crexander, in confile 4 , num, 14 or 150 ma conjectura eft, ex fententia Menochii, poot Coto neum,\& Cravetam, $\mathrm{B}_{2}$ relatos, dicta prafumptione 10 . num. 35 . quando prefumendo, validam effe tefttoris voluntatem, \& difpofitionem, infurgeret magna inæqualitas inter teltatoris flioos; hoc (ane cafu fumenda eft potius prafumprio, difpofitionem effe invalidam, atque ita fuftinexi non poffe, 88 hatenus Menochius.

Cxterùm Cardinalis Mantica, de conjechuris ultio
 bus feq . duas alias conjecturas recenfer, five duodica l. I. ip pars, if reftringendam purat decilioneni equidem, cum duo fata fint teftamenta diverí tenoris, \& dubiterur, utrum eorum prius fasum fuerit; nam hoc in cafu neurrum teftameno


## De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. $X X I X$. teffament, tutela, l. fo ita fuerit, ff. de rebus dubis, $I$. I 5. primo, \& ibi Bartolus, num. I. ff. de bonorum <br> decif. 287. num, 1. Petrus de Peralta,

 pofefjone fecuridum tabuias. Et tenuerunt Authores quampluies ibi relati, qui etiam tractarunt, quid juris in cafu propofito, fi in aliquo eorum reftamenfucum inftituti fint venientes ab inteftato, qui aliàs (Mantica ipfe, nuut teftamentum dehan predictam conclulionem, torem pcenituiffe pir faltineri, nili appareat, teftacedere inteftatum, 1 pris voluntatis, \& voluiffe debut, teflament, nulla Dria, 5. penultimo, tf. fo ta Cod, teflamemis. 5 extab. l. omnium teflamentorum, quando reftator pofec certo certius profitetur, teftium revocar poftes coram legitimo numero quia vult decedere imentum, \& caufam exprimit, videtur inftituere legitimos, nam per hoc tacitè inteftato, quorum adizos hæredes venientes ab confirmatur. Er idipfurne ademptio hæreditatis quos Mantica ipfe refert tenent Authores permulti, in lege prima, tut. 4. lib, 5. num, 18.\& Matienzus, in hoc unanimiter quatenus fatuunt, quod quiunt omnes Interpretes, mo numero teftium quad qua quis coram legiti\& dixit; quod vult deceder fuum teftamentum, tum eft revocatum, \& valet dif infitious, teftamendiets, quia teftator viderul dif politio, ratione preinteftato. Ita etiam, \& mar inftituere yenientes ab revocavit teftament, magis indubitanter, quando venientes ab inteftato; \& dixit, quod fuccedant hæreditas adempta, quia hoc calu erit fine dubio unanimiter omnes con ane duobus in his cafibus \& tenuerunt Antoninveniunt (ut nunc dicebam) ta, Matienzus, \& omnes rezius, Petrus de PeralBaldus, Alexander Didarendi infra, Bartolus, Clarus, \& alii multi, conclufiones conficit W quibus ita fpecifice duas fione 287, num, 2 , Vincentius de Franchis, decifentent. I. teftamentum. Michaël Graffus, receptarum Aldobrandinus, qui ${ }^{2}$ quajt. 84, num. 5 . Sylvefter numero fepiimo, Pecrus Surdos refert, in conffito 2. mero 1o. lib. 3 . mentum revocarum cenferi debeat, fi teftator coram fufficienti numero teftium dixerit fimpliciter ${ }_{2}$ fe nolle valere teftamentum, antea conditum, nec caufam exprefferit, quia vult decedere ab inteftato, aur vult, quod fuccedant venientes ab inteftato? Et quidem Bartolus, in l. fi jure, collumna prima, nkmaro 3. apertè concludit, teftamentum non effe revocatum, nec fufficere revocationem preedictamfecliciter factam, nifi decennium effluxerit, aut fecundum teftamentum perfectè confummatum intervenerit; idque per text, in $l_{\text {. }}$ fancimus, $C_{\text {. de tefla- }}$ mentis, $\sigma$ in $\sqrt[I]{ }$. ex eo autim folum. Infitur, quabus modis tsflamenta infirmentur, $\sigma \mathrm{th} \mathrm{I}_{\mathrm{a}}$ militis codicil${ }^{l s}$ des $\sqrt[I]{ }$. veteranus, $f f$. de militavi teflament. © in 1 , haredes palam, I. fi quid pof, ff. de teffament. © in $l$. prima, ff. de miuyfo rupro, ov in $l$. prima, I fi heres, ff. fit tabul, teftament, nulle, extabunt : prout hrec omnia $6_{0}$ jura ponderat Antonius Gomezius, \& jure communj attento Bartolum fequitur, in dicida lege ter-
tia Taurri, num. IO2. Menchaca, de fuceffor
tut, lit. tut. lib. I, num. 102. Menchaca, de fucceffion, refonum. I. 5.9 a a num. 7. ufque ad $\mathbb{S}$. 13. © $\mathbb{S}$. prome, num. 13. Bartolum etiam fequuti fuere, Decius,
Alezander, Ruinus, Socinus, Dileatus, Ancharanus, Cumanus, Rimita, Joannes nior, \& Didacaranus, Cumanus, Riminaldus feipfi duo contrarium tenent, ut, quas referunt (fed
dinatis dinalis Mantraca, lite. 2. diäo titulo ultimo, num, Carin principto, Mica, Itib. 2. ditio titulo ultimo, num. 19. flone 84. num, Michaèl Graffus, I. teftamentum, quetoli doctrinam, 2. in primuipio. Probarunt etiam Bar\& Caftrenfis, Jafon, Guid, Pap. Guil. Benedia. tut.lib.1. J. 9. à vum. 7. ugque ad J. 13.0 J. prome,解 1 fia, in $1 . f$ quis in illud autem in dubium non so, ad finem, in verficulo, de numero teftum in von venur. Perrus Magdalenus, parte, ca: 17. ex num fitio 320. num, 11 . lib, 3 . Sy Perrus Surdus, in cone in confil. 2. nhom, I. 110,3 . Sylvefter Aldobrandinus, dem jure com, 1. of quinque equent, lib. 1, \& eotolum Joannes Matien pecto fequitar quoque Barglof/a 10. num. s. quzus, in lege prima, tul, 4. lib. 5. Gomezii limitationes quitat multos, \& Antonii reducit, Joannes Cephalus, minos juris noftri Regii bro 1. Cardinalis Thilus, in confli, 83. num. 7. is. clufione 153 . num, \& fous, tomo 8. lintera $T$. conjura præallegata, eâ adduo 4 I . \& ii omnes ultrà ratione communiter, adducuntur atque excitantur vocatoria nullus ef quod quando in voluntate revocati funt venientes ititutus hæres à teftatore, nec eft loquutus teftator, talis inteftato, fed fimpliciter quia non poteft confris revocatio remanet nulla, nemo, ff. de teflamentarnat tutela a Io alicujus, l. fi I. finalt, If. de bered, infir non, !. jed fi conditioni, teftamentum revocari per non enim poreft primum nifi talis fit, ur coni per preefentem difoofitionem, haredem effe poffe, I, poffit , aliquem ex ea rupto, I. pater filio, ff. de bered, foundo, ff. de injuffo qui hanc opinionem dered, mintuut, per Alexand. thoritatibus confirm pluribus tationibus, \& aulib. 7. W in confinat, in confil. 159. numero s. tertio, Sylveft. Aldobrandinuero 2. 6. 6. Wro numero 6.

Cæterum ticulo firmiter contrariam fententiam in eodem ar-
 tione naturalis inenid, qui (ut dicir) movetur ranww. 3. magis in quam etiam Salicetus ibidem, fub ita , 3. magis inclinat, \& exprefsè Imola, in $l_{i}, f_{1}$ Baldum , $\mathbb{I}$, regula, num, So If. de hered, inflit, \& Beflu, Guido Ptur Andress Barbatia, Petrus de manus, \&\% Socins, Angelus Aretinus, Raphaël CuCardinalis Mantica junior, cum quibus conftanter tatam, lib, 2. dico, at cinjecturus ultimarum voficulo, fed contrariam fentention, num, 19. in ver© 2 I. Michael Graffentrim: © numero 20 . J. teftamennum, quafl. 84 , reciptatum fententiarum, ciunt opinionem hanc vation, ad finem, qui adjiteftator voluir reftame veriorem efle, quoniam fi prefsè dixir, tacite per non valere, \& ita exneceffariam intellie per quandam confequentiam \& legitimos hæredes vocare inteftatus decedere, cionitur, If. primo, ff. de jure ab inteftato, I. confiquum, atque abfin. we jure codicillorum. Et iniexpreffam volablardam effet, contra teftatoris ftinere. Quæ equidem, reflamentum ejus velle fuattento, valde quidem zatio, etiam jure communi riam firmiter noncludit, præertim cum contraloguatur, ut patet, dum dicit, Bartolus, fed hæfitando veritate. Cùmetiam fincit, Ego ditcerem fic, falva tionibus, pro opinione Ramentis omnibus, \& taac refponderi cone Bartoli adductis, fatisfieri, \& contraria diffolgrue valeat, prout refpondent, J. reoultaria diffolvunt Joannes de Imola, in didio fecsinda , num. s. Andress Barbatia, im con,fil. 60. in fremil dubitatione, fub numero feptimo, ugque ad filio volamine fecundo. Socinus junior, in condido num. 19. 19 . \& fiq. libro 2, \& Mantica, Sed de jure hujus Regni, ae poft novam decifio. nem legis prime, titulo quar to, libro qui.to, nove colled. Regie, certior redditur Baldi opinio: nee ipfo jure Regio attento, Bartoli opinio fuftineri porerit, utpotè cùm ex decifione diatæ 1. primæ, ceffet omnino motivum illud pracipuum, quod quando in voluntate revocatoria nullus eft inftitutus hæres à reftatore, nec vocati funt venientes ab in-
reftato, revocatio remanet nulla, quia non poteft confirmari aditione alicujus: nam poft legem ipfam primam, hæredis inftitutio non requiritur ad validitatem teftamenti, que capus erat teftamenti de jure communi \& fic cum ultimum teftamentum valeat abfque hæredis inftitutione nimirum fi teftamentum primum infirmetur, fi teftator dixerit, fe nolle illud valere, erfi venientes ab inteftato non vocaverit, vel non dixerit, fe velle decedere inteftatum, modoे quoad numerum teftium, coram quibus revocatio fit, fervetur folemnitas dicte l.prime: \& ita in terminis obfervarunt Antonius Gomezius, in dicta lege tertia Tauri,minero ios. \& ib dem Burgos Salon de Paze, numero 842. D Antonius Menelius de Padilla, in $l_{0}$ eam quam, numero 110 '. C. de fideiomm: $\int / 5$ s. Joannes Matienzus, in dital lege prima, titulo quarto, gloffa 10. numero fexto. D. Spino, in peculo teftamen'. gloffa rubrice, parte fecunda, numero 27, in verfiuato, hinc itiam deducitur foiio 27. qui tamen glufa 20, de revocatione zeflamenti, numero 48. © duobus fequentibus, nec abfolure dubium propofitum explicat, nec Bartoli, \&e Baldi contrarietatem relatam proponit. Antonius Pichardus, in dicto S. ex eo autem folum. Injfitut, quibus modo teffament, i. frimentiur, numero fivali, qui jure Regio attento eandem videtur probare opinionem, quatenus ad Matienzum, in decto loco, fe refert: qui etiam retulit Gregorium Lopez, \&\& Didac.Covarruv. pro ipfa opinione, \& rectè concludit quod fi ex communi Intetpretum fententia, quando quis revocavit fuum teftamentum, five dixit fe nolle illud valere, quia volebat fuccedere hæredes ab inteftato, id fufficiebat, , teftarrentum revocatum cenferetur, quamvis hæredis inftitutio defuiffet; quia dicendo quod volebat decedere inteftatus, videbatur fucceffores ab inteftato inftituere; ergo poft decilionem ipfany Regiam, qua teffamentum valebat abfque haredis inItitutione, \& difpofita admplentur, in reliquis vero fucceffores ab inteftato admittuntur, quia per teftatorem ipfum inftituti videbantur; non modo æquali , fed \& fortiori ratione id ipfum dici debebit, ut per dįtum Authorem. Cui ego ad diderim, rationem quoque illam fententia Bartoli, quod finullus eft heres inftitutus, non poteft confirmari difpofitio aditione alicujus, de jure ipfo Regio, \&\& poft decifionem ditte legis prima ceffare; ceffare quoque omnino ex eo, quod per fucceffores ipfos legitimos ab inteftato adìri poffit, ac debeat hæreditas precisè, ex fententia quamplur ium, vel caufativè ex concordia aliorum, ut fententias contrarias concordat, \& cumulat Azevedus, in ipfa lege prima, titulo 4. libro s. num. 120. quaftone 13, ubi citar Antonium Gomezium, Peraltam, Covarruv. Padillam, Burg. de Pace,Matienzum,\& alios: \& num. $136 . \& 137$. Addiderim etiam \& ultra omnes relatos $\int u p r a ̀$, ex alio etiam refolutionem communem Scriptorum hujus Regni comprobari, quod de jure communi teftamentum licèr noh revocerur, quando teftator fimpliciter revocat, vel dicit, quod non vult illud valere, fuftinetur tamen revocatio quoad legata, \& fideicommifla, ut infrà dicerur, \& ex aliis Authoribus Petrus Surdus obfervavit, in confilio 320 . numero 110 libro 3. Ergo attenta decifione dide legis Regia prime, fuftineri debet quoad inftitutionem, ficut quoad legata, cum nec inftiturio hæredis requiratur, nec major favor uni, quàm alteri difpofitioni tribuatur, fed fimpliciter ftatuatur, valere difpofita, etfi nullus hæres fit inftitutus; fieque ratio illa revocationis legatorum de jure communi, uniformiter in ipfa inftitutione militat de jure Regio.

Et de his hattenus; ex quibus dilucidè conftabit, Hijpalen. Senatum Regium Hifpalenfem in caufa Didaci de fis Regii Montes Doca, \&\& fratrum ejus, hæredum ab inteftaSenatus to legitimorum Francifci de Montes Doca; contra decifio. Didacum de Birues, juridice, \& reatè definiviffe,
teftamentum diati Francifci fuftineri non debere, fed revocatum intelligi \& manere cum effectu: ex quo Francifcus ipfe coram multis teftibus dixit, fe nofle valere teftamentum à fe conditum: $i^{\text {J }}$ que erfi nullam caufam exprefferit, nec fe velle decedere inteftatum, Ipecificè declaraverit : ficque univerfam ejusdem hæreditatem hæredibus prefatis ab inteftato applicatam de jure. Id autem ex fuperiùs dietis comprobatur dilucide.

Ac primum etiam attento jure communi, ex doctrina Baldi, in dicta $l$. fan inus, num, 2. C. de teflame quam fequuntur Authores omnes illi relati fuprà numer. 21 . in verfic, caterum contrariain.

Secundò comprobatur ex his rationitus, quas Andr. Barbat. Socinus junior, \& Cardinalis Francifcus Mantica, eodem loco precitati, pro Baldo ipfo contra Bartol. ponderarunt, quæ ideo hoc loce non tranfcribuntur: quoniam ibdem abundè traduntur.
Tertiò, quoniam fi verum eft, teftamentum rei vocatum cenferi, fi teftator caulam ex prefferit, quia vult decedere inteftatus; quafi ex hoc tacitè videatur inftituere legitimos hæredes ab inteftato, l. $\sqrt{2}$ quis ita heredes mflituat, ff. de hered, infitit, idipfum dici debebit, quando teftamentum fimpliciter te, vocatur, etfi caufa non exprimatur, ex quo id neceffarioे fequitur, cum alius hæres non inftituatur, nec reftamentum aliud conficiatur, \& maximè inter valgares homines, qui nefciunt dicere caufam, vel an caufam dicere oporteat; ignorant; \&c quando factum eft reftamentum nuncupativum, ut ex Socino, \& Barbatia optime perpendit Cardinalis Mantica, libro 2. dido titulo nitimo, numero 19. in verfic. hoc amplitus, \& refpectu eorundem venientium ab inteftato, qui hodie litiganr; nam eo ipfo quod teftamentum præcedens fuit revccatum, perinde habentur ex legis difpofitione, ac fi hæredes inftituti fuiffent juxta text. in 1 . (i. quis cum tefamentum, in principio, $\delta$ in $\mathbb{S}$. primo, ff. de jure codicillorum, \& ea, quæ diverfas aliorum fententias cumulans, lātiùs explanavit Jacobus Menochius, Jibro 4. prae fumptione 27.
Rurfus \& quartò facit, negari non poffe, fi verum amamus, \& Bartoli, \& fequacium fundamenta maturè perpendimus, quin etiam in terminis juris communis nullum pro fententia ipfa Bartoli adducatur fund mentum, cui verè, \& concludenter refponderi non valeat: fic Bartoli rationes, \& fundamenta diffolvunt Andr. Barbatia, Joann. de Imola, \& Socinus junior, relati fuprà, numero $21 . \mathrm{Car}$ dinalis Mantica, libro 2. dicto titulo ultimo, numero 19. ad finem, ó numero 20. \& 2 1. ubi fuo ordine refpondet omnibus illis juribus, quæ in contrarium ponderari folent; ac maxime text, in $\mathbb{S}$, ex eo autem folum, Inffitut, quibus modis teflamert, infirments: ov in $I$, milites codiaillis, I. veteranus, ff. de militari ttfanment. \& in I. fancimu, C. de teflamen, of in $l_{0}$ fed etfiz in conditione, S. ultimo, ff. de bered, inflite \& ita pro opinione Bartoli nihil firmum adducitur. Pro Baldi autem doctrina fortiter adft ingit id quod dicitur communiter, \&\& alıo cap. fupra late exornatum eft, voluntatem teftantis non folum expreffam, fed etiam tacitam totum facere, I. ex fullo, S. rerum aut $m$ Italicarum, ff. de beredib, infit, l. prima, C. de faurrfavclis Ecclefiiis, cum vulgatis; \& legem non verbis, fed voluntatibus favere defunctosum, I. noflra. Infitut de legatis. Et ideo magis redditur inutilis difpofitio teftatoris, quàm quod aliquid contra voluntatem ejus admittatur, $l$, vith is civilibus,ff. de vulg. ©ن pup. fubfitut. \&\& ibi notant Caftrenfis, $n$ m.ro 4. \& Alexander, numiero tertio, \& Aretinus, $n$ terto, notabili, dicens, hoc fempers miemoria re inendum, \& Jafon, numero 6 . \& $\mathrm{Zs}^{-}$ zius, numero 7. Si ergo manifefte apparet, teftato-

## De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. $C \vec{p}, X X I X$.

rem à priori teftamento voluiffe recedere, certè abfurdum, \& irrationabile ef (inquit Mantica libro (ecuando, dilito titulo ultimo, numero 22.) teftamentum fuftineri contra voluntatem teftatoris explicatam coram legitimo numero teftium; cum nullius magis interfit, quàm ipfius teflatoris, tale teflamentum, quod exprefsè revocavit, non obfervari, argumento 1. dionss ff. de militari toflamerte, © I. plane, Infitut. cod, titurlo, nam magis tolerabile eft, inteffatum decedere teflatorem, quàm teflamentum contra ejus voluntatem fuftineri, cum teftamentum non poffit dici, neque intelligi fine voluntare, , 1. If. de teflam, in princip. Infiutu, cosem tite

Quintò etiam facit,nam pofito quod de jure communi controverfus fuerit articulus propter Bartoli, \& Baldi contrarietatem pradiAtam) ut fupra vidimus) tamen attento jure Regio, \& pof decifionem
 abfque dubio Baldi fententia obrinebit, utpore cum ceffer ratio illa precipua, quà Bartolus, \&\& fequaces ejus excitabantur ; \& venientes ab inteftato ita ex lege ipła vocati cenfeantur, \& hereditatem adire valeant, ac fii inftituti fuiffent fpecificè: cum etiam lex ipfa Regia prima, non folum procedar in voluntase defunati difpofitiva, fed etiam in revocatoria, abfque alia difpofitiva, ut in cafu praefenti: quoniam cadem militat ratio, ex quo heredis inftitutio neceffaria non eft, \& venientes ab inteftaro adire valeant, ut nunc dicebam, \&\& utrumque comprobavi fuprì, num, 2 1. columna ultima, ubi Authoies omnes hujus Regni commemoravi,

Sextò denique $\&$ ultimò facit, non modò tempore illo ultimo prafatum Francifcum coram tot teftibus dixiffe, fe nolle valere teftamentum a fe conditum, ficque revocaffe illud, \& prioris voluntatis penituiffe; verùm etiam diverfis quoque vicibus ante id tempus protuliffe verba quamplutima, quibus inflitutum haredem in eo teftamento, non fucceffurum, nec teftamentum ipfum effectum habiturum, fignificavit expreffim: $\&$ cim voluntas teftatoris manifeftetur non folum ex expreffa revocatione, fed etiam ex his, que dixit ante teftamentum, juxta Gloffam, in $h_{0}$ cumm proponebatur, ff. de legatis f fueundo, Bartolum, in $l_{0}$ fi quis in fundi, in principio, If. de legatis primo, Angelum, in L. fideicommi ifss, I. penultime, cirita finem, ff. de 1 uluri. Afflictis, deufione 44 sumero 28. Joannem Cephalum, in conflitio 144. numero 29. Libro primo, Ludovicum Molinam, de Hippanorum primogeniis, sibro primo, cap. 5 . мumero 40 . Peregrinum, in conflito 35. numero 4. libro 3. Hippolyc, Riminaldum, in confilio 158. numero 4. $\left.\begin{array}{c} \\ 29\end{array}\right)$ Libro 2. Burgos de Paz, in confilio 27. numero 7 . © 24. Mafcardum, de probationitus, conclufione 1046. Petrum Surdum, in confilio 414. numero 56. O $^{64}$. Libro 3. © decifion, 54 , numero 6 . ubi mulcùm ad propofitum inquit, quod id procedit, etiamfi verba non fint prolata in forma teffandi, \&ccitat Angelum, Simonem de Praxtis, \& \& alios ; immo cundem teflatorem bis dixiffe, fe revocarurum diftum teftamentum, \& infituuurum eosdem ab inteftato venientes, qui litig int, afferunt teftes nonnulli, ut ex attis apparet proceffís. Et quamvis ex fola ea allocurione, \& verberum prolatione inter vivos, non poffint dici ipfi inflituri, ex quo teffamentum aliud conditum eft, nec eorum inflitutio facta, juxta eext, in 1 . Pampbilo, S. propofiumm, ff. de legatis tertio: \& ea qua cumulavit Azevedus, is 1 . prima, titulo 0 , , ib. 5 . tumero $79.68 \%$. voluntas tamen datur fatis intelligi non modò ex ađtu ipfor revocationis, fed etiam ex precedentibus, qua ita enixa, \& geminata certiorem, \& validiorem voluntatem oftendunt, ut vulgatum eff; \& exornatur, atque comprobatur infria alio capire, \& per Menchacam de fucceffionum tratione, prima partios, 5 . tertio, numero 13. per to-

tum, Mieres de majorath, prima parte, quefione 22 . ex numero 13. Marcabrunum in confifio 75. num. 560 OF Fquientibus, Petrum Surdum, in confilio 60. nim mero 7. Go in confilio 73 . numero 64. libro primo, \&o in confilio 179. nimero 18. libro fecaundo, Borgninum, Cavalcanum, decifione so numero 27. or 80. parte terria, Et inde ex eo quoque durum, \& iniquum effet, contra voluntatem toties manifeftatam, teflamentum fuftineri, juxta rationem illam Francíci Mantice fuiprà adduçam, Et quemadmodum, quando quis revocat teflamentum anrea factum, \& inquit, quod vult qudd fuccedant venientes ab inteftato, abfque dubio eciam in terminis juris communis revocatur teftamentum. Vel fi dicat, fe velle ${ }^{2 b}$ inteffato decedere; ut ex multis Authoribus obfervavi fipra numero 20. \& per Vincentium de Franchis, diata decifione 278. numero 2. © 3. Aldrobandinum, in confilio 2. numero 7 . Idipfum in cafu prafenti dicendum effet, cum ultra revocationem reftamenti, ea caufa non exprefla, jam antea bis dixiffet, fe velle, quod fuccederent venientes ab inteflato, quamvis id non repetierit tempore diAła revocationis folemnis: \& fic antea expreffic caula id valeat efficere,
Et per hacc apparet, teflamentum prius, juridicè, \& reade declaratum irritum, \& inane ì Senatu, \&\& hareditatem univerfilem hartedibus practicis ab inteflato applicatam,
Apparet etiam, non modd quoad inflitutionem, Regii $H$ P: fed etam quooad legata revocatum intelligi dictum /palenfis teftamentum, ficque legatatii cujusdam petitionem Sematus Senatum metipfum non admififife de jure, five diâtos in eodem haredes ab inteftato abfolviffe juridice. Id autem propofito dilucidè, \& melius quàm hatenus fuerit,ex fequen- बitera des tibus comprobati, atque corroborari poterit, _ijio.
Ac primum equidem ex fententia Antonii $\mathbf{G a}$ mezii, Burgos Sal, de Paze, Joannis Matienzi, Gregarii Lopezii, \& D. Spino, quos commemoravi fupra boc eod. cap, num, 21. annef finem, ii namque pro certo fupponunt, attenta decifione dide l. Regia prime, tutul, 4. lib. 5 . in propofito cafu, quando quis dixit coram fufficienti numero teftium, fe nolle valere fuum teflamentum, etiamfi caufam non exa prefferit, zeftamentum revocari quoad omnia, ita ut nihil ex ipfo in viridi remaneat obfervantia, nec firmitatem obtineat.

Secund $\delta$, quoniam Baldus, \& fequaces ejus, in totum teffamentum revocatum intelligi, atque inficmari, fpecificè afferunt,nec unquam legata, aut fideicommiffa confervant, vel aliud difpol:tum, tametfí caufa non exprimatur, ut fiprà vidimus. Ex decifione autem ejusdem legis Regix primæ, quamvis teftamentum valeat, effin nullus hares inffiturus fuerit, vel inflitutus adire noluerit; in cafu tamen propofito, ac indiftinà̀ \& abfolutè revocato tefta mento, legata ipfa non confervantur, ficut nec aliquovis cafu contra voluntatem teftatoris confervari, lex eadem prima intendit, Sic fanè poft ipfam legem Regiam primam, quod teffamentum irritum fit quoad inftitutionem, \& quod legata, expreffim annotavit D. Antonius Menef. de Padilla, in diza $l_{\text {a }}$ efm quam, C. de fideicomijfis, num, I 10 . quidquid preopoferè \& malè contrarium per tranfitum, \& re non reate perpenfa dixerit D. Spino, in Pprculo,glb/farubria ce, parte 2. numero 27, qui pro fe citat Antonium Gomezium, in 1.3 . Tauri, numero 104, qui tamen id non dicit, fed pro certo innuit contrasium: \& Padillam, qui (ut vides) Pecifice \& reflius contrarium tuetur.
Tertiò etiam comprobatur ex eo, quod regulariter, revocato teflamento, non folum cenfetur revocata inflitutio hared dis, fed etiam revocentur legata, \&c fideicommiffa, \&e quecunque ibidi ipofita fuere, us probatur in $I_{0}, 5$, . penulimio, ubi Gloffa,

Oa
in verfic. [criptus, of $f$ i cui plufquam per leg. Falcidiam, \& in $t$, haredes palam, 5 . $f$ iquid pof, in verb, onnia, If. de tflumertis, Curtius junior, in conflito 163 . ntmero 15 . vbi inquit, quod revocato, primo teftamento, cenfentur revocata omnia contenta in eo, niff fuer int exprefse reperita, $1 . f i$ jure, $f f$. de legatis tutio, IV. (id © fó iquis priore, Infitutut, quibus modis uffament. infirment. Perrus Surdus, in confitio 169. numero6. © 7 . libro 2 . ubi exornat, \& inquit poft alios Authores, effe fpeciale in codicillis, ut relifta in primo, non cenfeantur adempra in fecundo. Et inde infert, quod revocato teftamento, in quo confeffio continetur, ipfa quoque conffffio in eo fata cenfetur revocata prout $i$ it comprobat: \& in ionflio 320 , libro 3 . ubi etiam, quod codicilli pofteriores non tollunt primos, nifi fint invicem contrarii: quia tunc pofferior fuftinetur, fublato priore, $l$. 3. $C$, se codicillu, quinimo codicillus, in quo legatum in alio sodicillo reliftum, reperitur ademptum, viderur pofterior \& fortitur effectum, etiamfi non appareat, quis prior fuerit, ut tor latius comprobat ipfe Surdus: \& nivm. 4. © 8. obfervat, quod legatum factum in teftamento, revocari poteft in codicillis. Cardinalis Mantica, de conjed. ntim, volunt. Libro 2. zitul. 1. ex numero 36 , cum fequentibus, qui etiam exornat, teffamento revocato, omnia in eo fcripta intelligi revocata, nec cenferi in fecundo repetita, tametif idem fuerit hares inflitutus, nifi exprefsè Fiat reperitio: \& citat Caftrenfem dicentem, quod fáto novo teffamento, \& murato uno legato, quod fcriptum fuerat in priore teftamento, alia legata ibridem defrripta frima non permanent, niff in f pecie, vel faltem in genere confirmentur, \& fequitur Natta ibd $m$ r relarus; qui hoc intelligit, nifi appareat ex conjecturis, teftatorem no.a in totum voluiffe revocare teftamentum, fed reformare, ut per cum, \& per Cephalum, in confiiio 73. © in onfilio 74. libro prime, ubi vide omnino, \& notanter atque uriliter, quid fit teftamentum reformare, $\& \&$ ntrùm tollere teffamentum, \& reformare, fit idem, \& an teftamentum reformatum, definat effe in totum: immo \& in fortioribus terminis, quod teftamentum primum, quamvis non revocetur per fecundum minus folemnt quoad inftirutionem, quod revocatur quoad legata, \& fideicommiffa; probavit Joarnes Crotus, in 1. convinincti, numero $6 ;$ f. f. de legatis 3. \& fequutus eft Surdus, d. conf. 320. nizmero 12. libio 3 . ficque in cafu propofito $\& \mathrm{eper} \mathrm{Se}-$ natum decifo, facilius legati, quam inftitutionis, \& aliorum admittri debuit revocatio, ut legataius prediêus excluderetur.

Quarto denique \& ultim̀ comprobatur fentenrias ipfa \& decifio Senatus ex his, qua etiam deficiente diafa leoiis Regiap prima, tituo 04 . bro 5 . decifione, fcripta reliquerunt in poopriis terminis Bartolus, \& Baldus, in 1 , misite, S. vit r-nus, ff. de miLitari uffament. Albericus, \& Alexander, in $l_{\text {. }}^{\text {ancicit }}$ mus, C. de teltaniniz, Joannes de Inola, in l.fitut, J. regula, ff. de iliber. ©o' pothum. Caftrenfis, in d, $l_{\text {. }}$ baredes palam, J. primo, ff. de tyfament, Berous, affirmans neminem quoad hoc contradicere, in conifit. 4. numaro 8. tibl of milo, videlicer, quod ex fententia Bartoli, \&e fequacium quamvis te tamentum non revocatur, quando teflator fimplicier revocat vel dicit, quod non vult illud valere, nifi aliud faciat teft mentum, vel proteftetur velie fe inteftarum decedere; tamen quôd revocatio fuftinetur quoad legaza, \& fideicommiffa. Et fequirur Petr. Surdus d. conf. 32 . nuinero II. libro 3. quad fane legararii jusdem jus, \&\& pratenfionem diluit omnino, \& Scriprotum hujus Regni fententiam relatam fupría attenta dolo Regit 1. magis confirmat,

## 

## CAPUT XXX.

In teftamentis, \& ultimis voluntatibus, ac in alia difpofitione, \& materia quacunque, an, \& qualiter in cafu dubio conjectura fumi, atque interpretatio fieri valeat regulariter, ut actus potiùs valeat,quàm pereat, five pro actus validitate prefumi; brevis, \& dilucida explanatio.

## $S U M M A R I A$

I In dubio quilibet confetur velle, ut valeat fua difpofitio omni meliori, ac effiaciori mode, quo pofiti.
Idque generaliter in' quacunque dijpofitione, ©o allu, etiam exira altimam voluntatems.
2 Neminem prefumi elegife viam, per quam, judicia fuc, aut teflamenia fubvertantur.
3 Verifimile non eff, quod teflator voluerit facere inutio lem dippofitionens.
4 Et lex prafimit, quod quilibet velit factere actums validim, quatenus fieri potef? non autem invalidam of inutilem.
${ }^{5}$ Et ut noan videatur voluife, quod non potriifet dipanere.
6 Et ideo non modo in teflamentis, of ultimis voluntatibue, fed etiam in omni actu, © materia, fic debee qualibet dißpofitio explicari, of accipi, ut magis valeat quàs pireat,
Et ut fit valida, of rfficax, fo utilis; prout hic ado notatur: \& 1. quoties, \& I. verbi eft verborum ambiguitas, ff. de rebus dubiis, permule tis exornatur, atque illuftratik, remifive.
7 Altus geffus, it fit verus \& legitimus, in dabio interpretatio fumitur, ac ita prafumitur.
8 Fideicommiffum ne interidat, \&o ne inutile \&o frufrac torium fit, interpretatio fumis ar regulariter.
9 Pro acius, fit difpofitionis validitate, prafumptio © conjectura, que fumitur, cateris of firmior, or efficaticr.
10
 prientur.
II Tefamentum an, of quardo jure communi, vel jure Jpaciait of privilegiato confictum prafumatur, plene expluafe Menechum: ut hic ado notatiar.
12 Aïus, qui ©́ jure communi, \&o jure ßpeciali potuit confai, quo jure giflus, © celcbratus pras fumatur; reniifivè.
13 Tiffamentum $\sqrt{2}$ valke non potef, neque fufineri Secundum jus commune, prafumitur jure §peciali, os privilegiato confetum.
14 Altus qui non poutfl valere, of fufineri jure conlio musi, prafumitur geflus de jure ßpciali, of prie vilegiato.
15 Pro actus validitate minime prajume, qura alis; pugnat alia prajup.
nam illa prevalet. nam illa pravalet.
16 Vel quando ad conficendum atum, de cujus valio
ditate andrgitur, difciunt aligua requitata uldaria.
17 Vel quando aclus non habet fuam formam.
18 Forma fi deficat, actue oft nilluw : etiampi fit favorte 19. Pro adius vale e ornatiar romiljivè.

19 Pro aclus valdatate non prafamitur, quando neque cath, verba poffunt difivire.

## De Conjectur. \& Interpret. ultim, volunt. Cap. $X X X$. <br> 20 Vel quando fufinendo ipfrom actum, proprietas fer

monis nimium violartur.

Vel quando aliqua conjedura demonifraret, eum qui attum confecit, volwife eligere viam illam, qua aclus ipfe nullus redderetur.
23 Aut quando verfamur in odiofis.
24 Vel quando agitur de damno, é prajudicio tertiio. 25 Aut quando aitus eff factus in fraudem legis.

遙Ro diftincta hujufce Capitis explicatione, conftituendum primo loco duxi, apud Interpretes noftros affiduè acceptam juris regulam, proximæ Capitis præcedentis confimilem; five vulgatum, \&x generale in hac ultimarum voluntatum conjedurali, \&\& prefumpta mareria traditum axioma, quod Icilicet in dubio quilibet prefuma. sur velle, ut valeat fua difpofitio omni meliori, ac efficaciori modo, quo poffit; idque generaliter in quacunque difpofitione, \& actu, etiam extra ultimam voluntatem, Sicuti poft ordinarios jutis utriusque Interpretes tradidit Decius, in cap, cum fuper, col, finalis in verf. extra iftos cafis, de officio delegatio. Bartolus, \& cateri in l. I. J. I I quis ite, ff. de verbor. obligat, ubi Jafon, numero 23 . Ripa, numero $14 . \mathrm{G} 16$. Joannes Marcus Aquilinus, ex numero 58 . cum multis Jequentibus, Vaconius, declarationum juris, libro s. declaratione 69, ex numero 8. Alciatus, Torniellus, Bolognetus, \& alii, cum quibus latiffimè Camillus Gallinius, de verbor. fignific. libro 9. cap. 36. per totume Cardinalis Francifcus Mantica, de conjed. ultim, volunt, libro 3, titulo 2, numero 10. b libro 6. titulo 3. num, 21 . Jacobus Menochius, libro 6. prafumptione 4. \& 5 :
Perrus Magdalenus, de numero tefium in tefamentis requifito, libro I, cap, 16. numero 84. Jacob. Cancerius referendus infra, numero 6. \& ita quoque notavi quotidian, bar, controv, juris, libro 2. capite 7 . numero 18 . of tribus fequentibus, \& citavi textum, in I. 3. ff. de militari teffatm, \& in I l, bac fipulatio, S. divus, ff. ut legator, fou fideicommifor, nomine, Per quæ jura annotarunt interpretes communiter, neminem prafumi elegiffe viam, per quam judicia fua, aut teftamenta fubvertantur, Ripa in $l_{0}$ fi unquam, numero 44, ad medium, $C_{0}$ de revocand. donat, Craveta, in confilio 75. numero 2, in fine, csm feq. \& in conf. 23, num. 3. Parifius in conf. 70. num, 26. lib. 3. Tiberius Decianus, in conf. 120 , numer, 16. lib. 3. Alciatus, regula 2. preSumpt, 28. \& regula 3. prafumpt 3 35. Hippolytus Riminaldus, in conflio 22. num. 77. \& 78. libro 1 . \&v in ronfilio 780. num. 58. Wr duob. Sequentibus, libro. 7. Cardinalis Mantica, de conject, ultim, volunt, lib, 3, titulo 2. numero 10 . © 12 . 'O libro 4 , titulo I numer 250 Glib. 12, titul. 17. numero 23. Jacobus Menochius, in conf. 17 O, numero 12. libro 2, © prafumptione 10 , numero 1 . ilbro 4. Co prefumptione 4. libro 6. Francifcus Burfatus, in confilio 436. numero 21, libro 4. Fulvius Pacianus, in conf. 9. numer, 16. Joannes Vincentius Hondedeus, in conf. 69, num, 62 . $๒$ feqq, lib, 2. Ceivantes in $l_{\text {. } 3 . \text { Tauri, } \text { num }_{6} 68.6 \text { num, } 72 \text { 2. uf } q u e ~ a d ~ w u m . ~}^{7} 8$. ubi plenè agit de affumpto prafato, ex $d_{0} 1.3$. de mio litari teftamento, deducto, \& plenè explicat legem 3 ipfam. Nec verifimile eft, quod voluerit teftator facere inutilem difpofitionem $l$. Titia cum teftamento. $S$. primo. © $L_{0}$ Mavie $a_{1}$ in principio $0_{2}$. de legatis 2 . Alexander, \& Jafon, in 1 . fi creditori, numero 1. ff. de legatis primo Mantica, libro 3 , titulo 2, numer, 10 . Joannes Vincent, Hondedeus ubi fupra, num. 63. ficque prefumit lex, quod quilibet velit facere actum validum, quatenus fieri poteft, non autem invalidum, \& inutilem, Baldus, in 1 . fi quisà à filio, in principio, ff. de legatis primo, muo mero 11 . Decius, in $l$, in conitrabenda, num, 4. \& eq,
f. de regulis ff. de regulis juri, © in I. fi donattone, numer, II. Ce de $F_{\text {Pan a del Cafillo }}$ Quotid, Comrove, Furis, Tom, IV.
donat, © in conf. 77 , num, 2, cum feq. Alciatus, regula 3. d. prefumptione 35 , per totam, Joannes Cephalus, in confil, 138 , num, 22. Lib. 1. Craveta, in conf. 52, ex n.2. cum feq. Carolus Ruinus, in conf. 72 , num, 4, lib. 2. \& ut non videatur voluiffe, quod non potuit difponere, 1.fi quis ita, If. de conditionibus inflitut. I. Lusius, J. penultımo, flo ad municipalem, Mantica, de conjed, ultim, volunt, lit. 3. d, titul, 2, num, 14 . Joannes Vincent Hondedeus, d. conf. 69 , num, 62, lib. 2 atque non modo in teftamentis, \& ultimis voluntaribus, fed etiam in omni actu, \& materia, fic debet qualibet difpofitio explicari, \& accipi, ut magis valeat, quàm pereat: \&ut fit valida, \& efficax, \& utilis, $l$. quoties, $l$, ubi of verborum ambigutas, ff, de rebus dudiu, 1 , quoties, ff. de regulis juriu, l. quoties, ff. de judiciiu, cap. Abbate fancti, de verbor. fignific. \& ita adnotarunt, atque idipfum exornazunt quamplurimis Baldus, in $I_{1}, 2$, in fine $e_{2} C$, de edicta divi Adrian, tollen, Bartolus, in l. I, numur, II. ff. de jure codicillorum, Alexander, in confilio 248. numer, 6 . or l. lib. 6. Socinus junior, in confilio 79. nuam, 7 , volumine 3. Nonius, in confilio 37. n. 1 6 . Craveta, in confilio 52. lib. I. Vantius, in traclatu de nullitat, in titulo, quid fii nullitas, num, 24. Petrus de Perslta, in rubrica If. de hered, inffit, $n$. 158 . Cardinalis Francif(cus Mantice, de conjectur, ultim, volunt, lib. 3. titulo 2, ex nume${ }^{\text {ro }} 10$, cum Seqq. 6 lib. 12 , titulo 17 , ex num, 12 . Simon de Pratis, de interpset, ulimar, volunt, lib.2. interpretat, 2. dubitat, 1. folutione 5. per totam, folio mibi 213 . Cotta, in memorabilibu, in verbo, aclus, Hieronymus Gabriel, in confilio 5 2. num. 7. Joannes Cephalus, in
 in conf. $138, \mathrm{nkm}, 13$. , in confilio 16 , num, 21 , lib. 1. 'o in confilio 223 , num, 5 . lib. e. Jofeph, Mafcardus, de prom bationibus, tomo 3. concluffone I171. num. 18. Fabius Turretus, in confilio 97. num, r. Alciatus, regula 3.prafumptione 34. per totam, Burfatus, in confilio 176.n. $5_{0}$ libro 2. © in conflio 410 . mum. 44 . \& in confilia 425 . $n \mathrm{~mm}, 22$, lib.4. Sylvefter Aldobrandinus, in comf. $114{ }^{\circ}$ mum, 16. Jacobus Menochius, de arbitratiiu, lib, 2. centuria 2. cafu 199. num, 22, © in corfilio 1. num. 176. libro primo, © prafumptione 10, ex num, 2. cum नeqq. libro 4 . © prafumptione 4 , per totan, libro 6 . ubi latiffimè hac de re, \& plenius quàm alibi Pelaez à Mieres, de majoratu, in initio fecunde partius, numero 8. Joannes Vincentius Hondedeus, in confilio 69 , num. 6 3. libro 2, Camillus Gallinius, de verbor, fignific, lib. 3. capite 6 . per totum: © lib.5. cap.6, num, 5 . Petrus Mag dalenus de numero tufium in teflamentis requifto, prima parte, cap.16. num, 87. Achilles Pedrocha, in confilio 6. num. 90. Gr feq. Ludovicus Cafanate, in cor filio 10. numero 57. \& in confilio 15. num, 15. noviffime Jacob. Canterius, variarkm, titul, 20. de legatis, ex numer. 388 . Et tunc dicimus, quod in dubio, ur actus geftus, fit verus \& legitimus, interpretatio fumicur, ac ita prefumitur, 1 , cump precibus, C. de probationibus, Carolus Ruinus, in confilio 119. numero primo, libro primo, Craveta, in confilio 135. num, 24, © in confilio 272, namero 7 . \& in confilio 294, num. 3. © in confilio 100 . numero 46. Francifcus Burfatus, dito confil. 425 , numero 22, dicimus etiam in fidecommiffaria materia femper interpretationem fieri, ne fideicommiffum intercidat, \& ne inutile, \& fruftratorium fit, $l_{\text {。 cogj, circa pric cipium }}^{3}$ maximè in verf. fod ov fi quis, fo ad Trebel, \& ibi apertiffimè colligit Bartolus, in I . or 2. notabili, Mantica, libro tertio, dito titulo 2. numero 10. '6 18. Marc. Anton. Peregrinus, de fideicommiffis, articul, 7 , numero 17 Er 18. Cafanate, diffo confiio 15 . num. 15 ad fnem. Item dicimus, pro actus feu difpofirionis validitate prefumptionem, \& conjecturam, effe cateris firmiorem, ac efficaciorem, \& potentiorem, ficuti ex aliis Authoribus notavi cap. pracedenti, numero primo, \& poft Decium, Purpuratum, Galiaul. Alciat. \& Nevizan. fcripfit Menochius, libro 6 drda prafumptione 4 . num, 4. Joannes Cephalus, in cinflio 10, n, 14 . 002
of in confilio $35 . n$ nme, 49. © in corffilio 51, numer. 38. of eqq. Lilioo I. Simon de Praxtis, libro 2. interpretatione 2. dubiratione 1. Jolutione 5. numero 7 . folio 213 . Achilles Pedrocha, ditioc onffilio 6.nim. 92. Cardinalis Francifcus Mantica, libro 12, titullo 17, nuwer, i3. Petrus Magdalenus, prima parte, dizo cap. 16. nyme10 ro 87. folto 180. '̛ rap. 6, num, 19, Ludovicus Cafanate disto confifion 15 , nummero 15 , item dicimus, quod âtus prefumitur ita geftus, ut valeat, \&\& fuftineatur ${ }_{2}$ ac ipfius nullitas evitetur, etiamfi verba improprientur, ut cum Angelo, Jafone, Decio, Craveta, Alciato, \& aliis feripfit idem Menochius, libro 6, diza prafumpptione 4 , numero 34 . 635 . ubi declarat. Mantica (qui etiam declarat) Libro 12, difoo tiunlo 17, numero 13 . Pedrocha, diťo conflio 6. numer. 9 I. Camillus Gallinius (qui lariùs exornat) de verborium fignificatione, libro 3. cap. 6 ex aumer. 1. Ufque ad numerum 12 . folio 37. © 38. dicimus etriam \&\& alia multa, qua in propofito utiliter congeffit Menochius, libro 6. dita prafumptione 4. ex numbro primo, wfyue ad nxmer, 39 . ubi à conjectura, \&\& prafumptione pradita, quod aftus ita prefumatur geftus, ut valeat potius quàm pereat, quamplurima deducit \& commemoravit, que ideo omittimus, quoniam ibi traduntur, \& tranferibendi vitium ab inflituto, \& conditione noftra multum abhorret.
Denique in illa quaftione, an. \& quando teftamentum jure communi, vel jure fpeciali, \& privilegiaro confectum prafumatur, de qua etiam ex profeffo egit Menochius, tibro 4. prefumprione 4. per to12 tam. Et ines, ana Cusus, quii \& jure communi, \& jure Ipeciali potuit confici, quo jure geftus, \& celebratus prafumatur; de qua quoque late Menochius idem libro 6 prafumptione g. per totam. Dicinus ita pariter,
13 quod fi teftamentum non potelt valere, neque fuftineri fecundum jus commune, tunc prefumitury jure fpeciali, \& privilegiato confectum, per text.ind dida 6 3. If. de militarit iffanemento, \& pof alios juris Interpeetes obfervat Menochius, libro 4. ditila prefirmptione 4 , numero 5 . \& repetit libro 6 d diala prafumptio-
14 ne 6. numero 4. Ubi dixit, quod fis atus non poreft valere. \&\& fuftineri jure communi, prefumitur geflus de jure (peciali, \& privilegiato: \& Alciatus, regula 3 . prafumpt one 36, num, 6. verf. 4. liminutatur,

Verum à conjectura, \& prefumptione pradieta, qua dicimus, aftum prafumì geftum, ut omnino valeat; nomnullis conjequris, ac prefumptionibus contariis recedi folet, prout cap. pracedenti diximus, sum egimus de validitite teftamenti prafumends: \& de textu, in L.fi pars, de inofficiofo teffamento. Et fic conjeture, \& prefumptiones omnes ibi adduaæ, huic cap. \& \& cafui æqualiter conveniunt: \& eas recenfent Simon de Pratis, , ib, 2, interpretatione 2. dutuitexione prims, diald folutione 6. per totam, folio 213. Cardinalis Francifus Mantica, de orjeeturis ultionnatunn volumatum, ibro 3 . dicto tutu' 2 . ec numer. 10 . 6 lib, 12. tirtho 17. ex numero 1o. Camillus Gallinius, de verborum fignifiatione, lib, 3. cap, 6, ex numero 12 . $c \mathrm{~km} \mathrm{feq}$. latius Menochius, lib. 6 . diteda prafumptione 4 ex num, 39 . i) 1 yue in fnem praforptionis, qui in effeau quamplurimas congerit conjecturis; quarum Prima eft quando repugnat alia prefumptio oriens ex natura a Aus, nam illa prevalet \& a Atus non profumitur validus, ut latius ipfe explicat $x$ num. 39. ufqne ad num. 43. Seunda © Terta, funt quando ad conficiendum aftum, de cujus validitate ambigitur, deficiunt aliqua requifita neceffaris Vel quando attus non habet fuam formam; nam urroque cafu non explicatur, ut valear, ita Menochius ipfe de primo, num. 4 5. ufque ad num. 46 didap. $\cdot$ ajumptowe 4 , ib. 6 . \& de fecundo ib, lem, ea nom r. 4-. uqquead num. รo. \& conveniunt Simon de Praxtis, ditata olutrones s. vismer.46.f tio 215 . Cardinalis Mantica, de conjeatu is nlitimat, volunt, ub. 12, ditio wiwh.0 17. num, 13 , mf fixe,
onam, 14. Mantica ipfe, de ta itisis é ambiguis convew: tion, lib, 2, itiulo 4. folio 61 . qui cum ex num 18. of Sequentibus, plene adnotaffet, quod contralus fic debet intelligi, ut magis valeat, quàm pereat: : \&z quod interpretatio, ut actus valeat, eft Regina alitrum; inquit tandem num. 33. ad limitationem eorum omnium,que antea protulerat, , uod contrafus debet intelligi, ut valear, quando omnia fubftantialis interveniunt: Etredditrationem num. 34 . $\sigma$ f fq9. quia forma fi deficiat in afu quocunque, atus of nullus ; etiamif fit favorabilis, \& \& id quod dicitur de defetu formæ communiter congerit ex dition num. 34 ufque ad numeriun 47 , ubi vide omnino. Quata cft, ut eadem prafumptio, \& conjectura non procedat, quando neque ex proprio, neque ex improprio, aut largo figniicatu verba poffunt comprehendere cafim, in quo propofitio valeat, five defervire non pof fint, quia runc efficiuru invalida, arque inutilis diIpofirio, 1 , in ambigul \& \& ili Socinus fenior notavit whomero fexto, ff. de rebus dubiiss. Et fentit Batrolus, numero turio, \& apertiùs Paulus Caffrenfis, num. 6. \& ita Ruinus reltringit in confilio 7 . nsm. 12. libro7. fequitur Mancica, de conjectur, ultimet, volunt, Liltro 3. difa
 tactiin of ambiguis comventionibus, libro 2. diddo itullo 4 . nemmero 55 . fratis, dida folutione 5 . numero 53. \&e convenir Menochius, diata prafumptione 4. lisr. 6. n. 34 . 35 . O 46 . ubi cum Arecino, Jafone, Decio, Felino, \& Alciato relatis, fripfit, pro a aus validitate non prafumi quando fuftinendo ipfum afum, proprietas fermonis nimium impropriaretur. Camillus Gallinius, de vaboorum figuafuatione, libro 3. cap. 6.ex numero 12. cuns feqq. ubi aliter, quam foleat communiter, explicat 1 , tutores, $\mathbb{S}$. primo, ff. de adminiffratione tutorum, Quimta conjectura eft, quanqo repugnas prafumpta mens difponemtis, qua omnino offenderetur, fif fumeretur interpretatio validitatis actus, ut cum Caftrenfe, Alexandro, Jafone, Fulgofio, Decio, \& Alciato notavit iderm Menoch. $h \mathrm{lb}, 6$ d diala prafumptione 4 , numer. 5 o. © 2. Seqq. \& ultra cum Manrica, dicion numaro 13 . libro 12 . titulu 17 . © de tacit., 6 ambig, convent, dido titislo 4 , libri 2, numero 56 . Simon de Prextis, litro 2, ditat Jolutione 5 . numero 47.fol. 21 150 Mieres in initio feunde pattis, de majoratu, numbero 8. qui dixit, quod fiex validitate alicujus actus teftatoris voluntas offendatur, interpretatio eff fumend $a_{s}$ ut potius acus pereat, quìm valeat. \&c refert Paulum, \&\& Alexandrum, in Liver bis civilibuss ff. de vulg. © pup, subfinut, per illum text, in illis verbis: $N e$ fiat contra volumtatrm. Notavit etiam Pettus de Peralta, in 1 , Mevius , numero 2, ff. de legatii feumido, Alvaradus de conjedurata mente def finctit, tib, 4. cap 2. . nummero 6. folio 159. qudे loci fcripfir, pro actus validitate prefumendum non effe, quando fic prafumendo, aliquid contra mentem teflatoris fièrer. Camillus
 dit rationem, quoniam potius accipitur,,\& preffumitur difpofitionem effe nullam, quam ut fat contra voluntatem difponentis, per text, in cadem 1 , virthis $c i=$
 pena't. If.de inguflo rupto, ubi potius toleratur, quod teftamentam irritetur quam ut fat contra volantatem teftatoris, qui prohibuit expreffim, portionem coheredi accrefcere.

Et idem dicendum erit, quando aliqua conjeêura demonft aret, eum qui aftum confecit, voluiffe cligere viam illam, qua ipfe afus nullus redderetur, prout Menochius explicavit, diada prafumptionie 4 . numero 57 . vel quando verfamur in odiofis, aut quando agitur de damno, \& prajudicio tertii aut actus eff fictus in fraudem legis, ficuti hac tria latuius comprobavit Menochius sidem, ex numble s 10 . 2$\}$ u/fue ad numer. 57, ubi vide.

## De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. XXXI.

## 20.

## C A P U T XXXI.

Ex eadem capitum duorum pracedentium materia, \& de conjectura, ac præfumptione illa, qua pro validitate teftamenti, \& pro co fuftinendo prafumitur, ut fcilicet actus, qui geritur, ac difpofitio qualibet, \& maximè teftamentaria, potiùs valeat \& fuftineatur, quàm pereat, modò contra voluntatem teftatoris, aut in perniciem ejus aliquid non refultet. Et de ancipiti, $\&$ forenfibus, atque praEticis negotiis admodum affidua,\& difficili ea quartione, utrum inquam in fideicommiffis, \& primogeniis, ad quæ filii legitimi, \& de legitimo matrimonio nati vocantur, admittantur, \& fuccedere debeant hi, qui per fubfequens matrimonium legitimi facti funt. Ubi ingenti ftudio, \& diligentia res hæc inquiritur, \& differitur, ut alibi quarendi excufetur labor omnino, Regique Hifpalenfis Senatus in Cafu ex facto occurrenti definitio, feu decifio egregia proponitur. Et vide irffra, capite 75 .

$$
S U M M A R I A
$$

I Afwmpti pracipui hujusfe cap. finis, of intentio, ठo decifionis Regii Hijpalenjis Senatus dubium proponitur, cafusque refertur.
2 Legitimati per fubfequens matrimonium, funt prom priè legitimi, ov jufli filii, of fui, ob in poteflate patris.
3 Et admittuntur ad honores, of dignitates, \&o officia or ad omnia, ad que admittaniur legitimi, of naturales ab initio.
4 Et faciunt deficere conditionem, of fabfitutum excludunt, quando teffator fubfituit heredi, pi decefJerit fine filis legitimu, \& naturalibus.
Quoniam matrimonium fubfequens tollit omnia vitia precedentia.
6 Et facit, quod verè \&o naturaliter dicantur filii legitimi, per fubfequens matrimonium legitimati, qui fecundum legem natura (que nullam dif(retionem introduxit filiorum) verèo naturaliter, dicebantur legitimi.
Sed de bis omnibus ex namero 2. traditis, vide infra ex num, s 6, ubi contrarium obfervatur, © latiùs probatur.
7 Legitimati per fubfequens matrimonium, quoad omnia legitimi ufqueadeo cenfentur, quod confequantur omnes fucceffiones, ad quas vocantur legitimè nati, in nibilo differentes à veris, ஞo legitimis filtis, quod declaratur iuffa, nkmero 72.
8 Eligendus in Epicopum, natus effe debet de legitimo matrimonio, © tamen legitimatus per fubfequens matrimonium, promoveri potef.
Et vide infrà numero 76. ubi explicatur textur, in cap, innotuit, ơ m cap, cum in cundtis, de
eleatione.
9 Legitimari poteft natuvalis à Principe fectulari, fic ut habeat fucceffiones illas, quas babent illi, qui nafuntur de legrimo matrimonio, quod explicatur infra, num. 82.
10 Hominum dijpoftiones à jure foripto interpretion
tionen recipiunt, tam in contracibuu, quàm is ultimis voluntatibus, cum quibus on dubio teffae tor feconformaffe videtur, quiblus oxplicatior inffida
$n, 83$. 684 .

## II Legitimanatus per refriptum, non fuccedit in faudo.

12 Sed $f$ if furrit legitimatus per fulbequens matrimonium fuccedit, de equo vids infrà no 85 :
13 Siatuta, \& ultima tiflatorum dijpoftione, quand ina torpretationem a pari procedumes.
14 Legitmatius per fubfequens matrimonium, dicitay verè or proprie natus ax legitimo matrimoo nio, in dißpofuione fatuti, concratium infra, sum. 85.
15 Verba ills, par que ad fucceffionem invitantur nati ex legitimo matrimonio, tantummodo operantur exclufionem legitimatorum per Principem, val
aliorum nallo aliorum nullo tampore ligitimorum, non varò logitimatorum per fubfequews matrimonium.
Alias autem fequerentur abfurda nonnulla, ut bis adnotatur.
Sod contratium defendithr infra n. 89.
16 Legitimati fili per fubfequens matrimonium, revoa cant donationem, de qua loquitur textus, in I. if unquam, C. de revocand, donation. or vide latius infra, M. 92 .
17 Legitimatum per fubfequens matrimonium, axclum dere' fubfitutum fub conditione, fi decefferit ine filiis, val de legitimo marrimonio natis, five logi-
timè natic.
Indeque admitui ad fideicommiff, val majoratus fuciceffionem, ad quam filii legitime nati, aut filii leguimi, \& ex legumo matrimonio procreati, von
cantur.
Prout tenuerunt quamplurimi jurin Intorpretes, qui commemotantur boc numero.
18 Quorum permulti id intelltgunt, non obflante gemio natione, legitimis, \& de legitimo matrim.
natis,
Et fic nibil intereffe, an verba fimplicia, legitimé na: tis, aut ex legitimo matrimonio procreatis, an geminata, filis legitimis, \& legitime natis, aut ex legitimo matrimonio procreatis, adjim cianuur, ex fententia corundım.
19 Quos Sequitur conftantifivè Francijous Burfatus, in conf. 18. lib, I. OV latius comprobat, ut bic
adnotatur.
Et eidem refpondetur infra, n, 108. G Jententia fue perior confutatur ex num, 103 .
20 Probare quis debet, talem fe effe, qualem affrit, alids obtinare non poref.
21 Filius bareditatom patric potens, debet probares $/$ o filium, ov legitimum.
32 Legitiminas quando eff fundamentum intontionis alicujus, qui fundat $f$ e in ca, illam probare tenetur.
23 Legitimati per fubfequens matrimonium, legitime nati, aut de legitimo matrimonio procreati, verè non funt: © latius infra n. 56. © feq.
24 Et ideo in eis non verrficatur, nec verificata cenfetur conditio illa voluntaria, fi quis decefferit fine flitis legitimè natiu, aut ex legitimo matrimonia procreatis.
Cuìm conditio voluntaria in forme §pecifica adimpleri debeat, ơ non per aquipollens.
25 Et ibidem Francifii Beccii, in conf, 169, num. 68: \& 69. Olutiones quatuor; novitur, \&o vate improbate pir Authorem.
26 Majoratus inflitutor cavere, \& difponere potef? ne in majoratu fuccedant fili, per fublequens matrimonium legitimati.
27 Verba femper debent intelligi vere, of naturaliter, \&o non civiliter per fictionem.
28 Et quando poffunt trabi ad duplicem fenfum, naturalem cilicat, or civilen; potius trabenda funt ad naturalem.

## 294 Quotidianarum Controverfiarum Juris, Lib .1 V .

29 Nativitatis principium quando vitiofum fuit, ad illud, verba, legitimè natis, aut legitimo matrimonio procreatis, referri non pof/unt. Quicquid Francijus Beccius duplici via contenderit in conf, 169 , num, 69. \& 56 , lib,2, id fubvertere,
1 Quii ex eo convincitur manifeffe, quod filii per fubfe. quens matrimonium legitimati, neque fecundums veritatem, neque fectundum opinionem, poffint dici nati ex legitimo matrimonio; quia non entis nulla funt partes, nec qualitates.
Verba dijpofitionis cui non conveniunt, nec ettiams convenit difpofitio per ea importata,
rva, legitimos \& naturales,\& de legitimo metrimonio natos, \& habitos; non conveniunt legitimatis per fubfequens matrimonium; ergo nec dipofitio, qua natos ex legitimo matrimonio ad facceffionem invitat.
Onod \& alis medis, \& cx communi ufu loquends corroboratur.
34 Teffator dams vocavit filios legitimos, of naturales, of legitime natos, aut ex legitimo matrimonio procreatos, refpexit ad originem, \&o principiams nafiendi, ob confideravit naturam, or non accidens. Ideo legitimazi poffea per fubfequens matrimonium, non contimbunter.
Qgia non eff noftrum extendere fcripturas.
Et à perfona mon of recedendum.
36 Qualitas leginimitatis, fou de legitimo matrimonio, quando per tefatorem fuit defiderata tenpore nativitatu, è ad illad relata, eo tempore adeffe debet, nec fufficit, quod ex poff fatio intervenat per fubfequens matrimonism.
37 Quod latius comprobat Hippolyt, Riminaldus.
38 Legitimatio omnis of prapoftera, of macula ift ins prefla origini.
39 Verba ex legitimo matrimonio, reduda ad vulgate, funt bac, de legitimo matrimonio.
Ergo non poffunt verificari in filiis legitimatis per fequens matrimonium.
40 Virba fine filiis legitimis, \&\& naturalibus, ex legitimo matrimonio, denotant ad excluffonem fubfituti, filios effe debere fecundum leges, or naturam ex legitimo matrimonio.
Quales non funt legitimati per fubfcquems matrimonium.
41 Matrimonium fequens non operatur, quia macula fuit ing generatione.
At teflator dum requirit legitimam nativitatom, vuls eam effe puram, of immaculatam.
42 Qualitas adjecta verbo, intelligitur fecundum tempres vatbi.
Circa quam regulam Sfortia Oddo deceptus, of pefa eum Francijiuss Beccius, hic adnotatur, of nul mere feg.
44 Quia matrimonium, quod eff caufa legitimitatios, debibat precedere, 'o tamen fubfequitur, ơ fic efo, fectus pracedit fuam caufam.
Quod non potef? fieri per naturam, neque etiam per filionem.
Quia tefator au hanc fiationem excluderet, addis ex legitimo matrimonio, procreatos,
Dittio, ex, \&o didio, de, ex, filitiet, aut de legitimo matrimonio natos, pro fui natura denotat caufam proximam, of immediatam, or materialem.
Et fic tempus nativitatis, ơ legitimi matrimonii,
Quo flante, verificari non poffunt ea verba in filia legitimatis per fubfequens matrimonium.
Ruia dide prepofitiones denotant caufam materialem (ut ditum efl)
At illorum filtorum materia non erat de legitimo matrimonio, quia quando ad wasteriam reductif funt non erat matrimoniamg

## 46 Nec fatiufacivnt Facobi Merochii folutionies iveefs

 que noviter expenduntur, \& confutantar.47 De natura diltionis, ex, vel, des efl denotare fubfanc tiamn ejus, cui adjungitur.
48 Legitimatio per fequens matrimonium, an dicatur fieri per fictionem translativam, ut matrimonium retrotrabatur, ov contradum fingatur ante nativitatem filiorum.
Uli quod retro non fingit ad ea, que determinato modo babent voluntatem, ut illa extendere pofjit,
Nec quoad interpretationem vol:mntatis teflatoris.
Nec in prajudicium tertii,
$N_{i j} i$ ex prafumpta diponentis voluntate, ut in cafua 1, fi unquam, C. de revocand, donat,
49 Legitimatio non tantum potefl, nec tam late porrigitur, atiam ex vi retrotractionis, ut legitimatus diatur verè legitimus originali legitimitate iss pecie, que ex matrimonio procedit.
so Legitimatum per fubfequens matrimonium, non excludere fribfitutum fub conditions, $f$ i decofforit fine liberis de legitimo matrimonio procreatios vel legitimè natis, ficque nec ad faccef $\sqrt{\text { ionem }} f$ dsicommuyfi, aut majoratus admitti, ex fola adjectione legitimè naxis, aut ex legitimo matrimonio procreatis, per fubfequens matrimoniums legitimatum.
Idque ex fententia quamplurimorum, qui pro fubfituto refpondent contra legitimatum, \&o relatos fuprà, 未umero 17. ©r commomoratos inferiùs num, 95.
51 Et ii equadem non modo funt pares cum cateris contratze partis Auiboribus, vcrum etiam longe plares namero.
Si illis excludantur, qui pro legitimato, vel ßecificie in terminis nofris non refponderunt, vel aliì in terminis loquuntur.
Aut do feulis, non de fubfitutione, aut teffamentaria dijpofitione fermonem infituunts,
Vel id nos probant, ad quod allegantur.
52 Verba fi decefferit fine filiis legitimis \& natura libus, ex legitimo matrimonio natis, fic ropsed tita, or geminata, cenfetur appofita ad excludendum legitimatos per fublequens matrimonium.
53 Idque maxime procedit, $f i$ fuerit in aliis partibue difpofitionis repetitum, of replicatum.
54 Verba de filiis legitimis \& naturalibus ex legid timo matrimonio, rificisent nativitatem, $心$ ad eam videntur referri, cum verbum natis fupo ploatur, \&o tacirè fubintelligatur, of ob id legig timatis per fubfequens matrimonium non conves ทiкm.
Ss Et exempla Doctorum de filiis ex legitime matria monio natios, funt expreffio cjus, quod tacitè ineff que nibili operatur.
56. Legitenati por fublequens matrimonium, non funs vere logitimi à die nativitatis, fed à die contracli matrimonii, per fictionem autem ì nativig tate,
57 Quoniam etfi ex legis dippofitione effici potuerint vere legitmii, non tamen tex cos potuit factere ex lggio timo matrimonio procreatoo.
Quidd verè ipfi non fius hati ex legitimo matrimonio.
58 Prout ex fententia quamplarimorum reà̀ deduxite Antonius Thefautrus decif. Pedemontana 196.
59 Obfervavit etiam eleganter Anton. Faber, cujw verba hoc numero recenfentur.
60 Andreas quoque Facbinens, prous hic adnotatur.
61 Et ante alios Hippolyt. Rimivald, in locis relatió fuprà, num. 5 6.
62 Rolandus etiam is confil. 100 , lib,2. pof alies mult tos, prout bic obfervatur, of num. feq\%.
63 Trfamenta omnia facientia mentionem de legitime natis, requirunt, quod quis fit legitimè conceptus Aliàs non potef disi legitimè nafofi,

64 Fías

## De Conjectur. \& Interpret, ultim. volunt. Cap. XXXI.

64 Filius ut nafoatur juflus, opus eft, quod nafiatur poft matrimonium, fecus $f i$ marrimonium fequatur nas tivitatem.
65 Legitimatus per fubfequens matrimonium, etfi prout ex nunc, fit verè © propriè legitimus, non tamen prout ex tunc, or in prateritum in $\mathrm{p}_{\mathrm{p}} \mathrm{cta}$ nativitate.
66 Quoniam in bac legitimationis, ficut in alterius actus materia, verba in potentiorif fignificatu funt accipienda.
67 Legitimati per fublequens matrimonium, veniumt in dippofitione legis, os in lis, que ab ipfa lege deferuntur, quando lex loquitur de natis ex legitimo matrimonio.
Secus in dispofitione bominis, ut teffatoris, or in bis, que ex judicio ejus deferuntur.
68 Cum legis dijpofitio, of ordinatio mitiùs explicetur, quàm bominis provijio, que frictiùs explie
catur,
69 Ideo lex quandoque moderat provifionem legis, non tamen moderat, nec reffringit dijpofitionem bominis.
70 Propterea dipofitiones bominum fecundum fonums verborum funt exaudiende, nec reducuntur ad juris intellectum, quando verborum fonus in fui fignificatione repugnat ordinationi juris.
7I Leg. cum quis, C. de naturalibus liberis, intellectus plures, remiflive.
72 Legitmatum per fubfequens matrimonium, in nihilo differre à veris, or legitimis filiss, ex legitimo matrimonio natis, © omnes fucceefiones afequi, ad quas legiitimi vocantur; quemadmodum intelligi debeat.
Et ibidem de textu, in cap, tanta eft vis, qui filii fint legitimi.
73 Et de fentencia illa Goannis Garcie, quod legitimatus per fubfequens matrimonium, fit legitimus, etiam ex rigore fritte fignificationio.
Ubi etiam explicatur 1. I, tit. 13, p. 4, contra didums Autborem.
74 Et Authoris ipfius ratio alia evidenter convincitur. Et vidt etiam fupra, num. 24, in fine,
75 Ac denique concludens prabetur refponfum bis Aur thoribus, qui ab aquitate, \& favore filiorum, © matrimonii adducuntur, ut pro legitimato reBonderint.
Et vide numero precedenti, ubi Hippolyt. Riminaldi, in confl. 222. num, 208. lib, 2, verba fingularia proferuntur in propofito.
76 Cap. innotuit, © cap. cum in cunctis, de electione, procedunt in difpofitione legis, non autem bominis.
Sed Alciatus, ov Menochius contra, quibus replicat Autor, Ơ numeris feqq.
77 Teftator non cenfetur fe voluife conformare cum dippofitione juris, fi verba ejus apertè repugnant.
78 Et facile recedi folet ab ea regula.
79 Et valde debilis eft illa prafumptio, nam fola non fufficit, niji concurrat alia.
Legrimatus per fequens matrimonium, admittitur in caflu cap, innotuit, de electione, quia non agitur de prajudcio tertii.
81 Legitimatus per fubfequens matrimonium, admittitur in materia loquente de filiis ex legitimo matrimonio natis, Tertio non prajudiciali*
82
Legitimati per fubfequens matrimonium, aut per refariptum Principis, quod ad infar legitimorum à nativitate fuccedant in fendis, of fideicommi $\sqrt{2}$ ss utrum lege generali, aut particulari Principis refcripto effici pofit.
Et inde ex deifigne cap, tanta eft vis, qui filii fint legitimi, an effici potuerit, quod per fubfequens
matrimonium legitimati admittantur etiam ad fucceflionem, ad quam nati ex legiumo matric monio invitantur.
83 Teftatorum difpofitiones à jure fcripto interpretationem recipiunt in cafu dubio, © cum verbateAlatoris non repugnant, fed potius ad eum modum prolata funt, ut de voluntate ambigi valeat juridic.
Prout boc numero adnotatur, \& decor faccelforum confideratur, cum non detur fic in legitimatis per fubfequens matrimonium, futut in legitimis.
84 Et Petri Surdi in confil, 21 3, n, 20. lib, 3, rationj, Jive pro legitimato contra fibfitutum argumentationi, nove \& verè reßpondetur.
85 Legitimati per fubfequens matrmonitu, not: fuccedunt in feudis, nec continentur in difpofitione flatuliivocantis filios ex legitimo matrimonio natos; ex fententia quamplurimorum contra relatos fuprà n. 12, © 14 .

Ni/i feudum concederetur alicuii pro fe, of filis legitimis, of naturalibus, abfque adjectione, ex legitimo matrimonio natis.
86 Statuta funt proprie, of firità intelligend.
87 Legitimati per fubfequens matrimonium, quar do in fenido conceflo pro filtis ex legitimo matrimonio, alfque controverfia fuccederent; ; fecus in fidi-: commiffo, \& vajoratu dicendum effet.
88 Idque quia ratione procedat, ex fentemia Hippolyt. Romusaldi:
89 Verba illa, per que ad fucceffionem vocantur filit nati ex matrimonio legitimo; videri appofita ad exclufionem legitimatorum per fubbequens matrimoniam, nec poffe in aliis verificiari, ut aliquid operentur, © num. /eq.
90 Filins natus ex matrimomo putativo, bona fide inter parentes contracto, utrum admittaur ad fucceflionem fideicommi $\int_{\mathrm{f}}$, aut majoratus, ad quam filii nati ex legitimo matrimonia vo. cantur.
91 Legitimati per fubfequens matrimonium, of ejus, qui per reforiptun Prinuipis egitimatur; differentie tres precipua confiderantur.
92 Legitimati per fubfequens matrimonium, quare revocent donationem, de qua loquitur 1. fi unquam, C. de revocand. donat, ficut filii à nativituate legitimi nati, of num. Jeq.
93 Donatio in fe tatitam babet conditionem, ex mente ejus, qui donavit, alque ex legis dijpefitione, ut revocetur, $f$ i donatori fuperveniant liberi。
Quia verifimile non eff, quod fi donans ipje de filiss cogitaffet, donaffet.
Et ibidem, dietæ I. fi unquam, materia iluftrata, atque exorvata nonnulls remijfive.
94 Donatio inofficiofa facta ab eo, qui ibberos liabect, of que tangir legitimam, qualitey revocetiir.
95 Legiiimatos per fubfequans matrimonium, non excludere fulffiturum fub condinione, fi beres, aut gravatus decefferit fine filis ex leginimo matrimonio natis.
Et inde ad fucceffonem majoratus admitti, ad quem ex legitinio matrimonio nati vocantur.
Idque ex fententias quamplurimorum, qui prababita matura, \& friada dijputatione jic obfervarunt, 6 bic recenfentar.
Contra relatos fupra, num, 17 .
96 Quamvis de aquitate Angelus Matbeacius aliter fatuerit, prout boc numero obfervatur.
97 In cafibus controverfis fententiam eam ampledis debemus, pro qua Judicum, ó maximè fipremorum Senatorum definitiones, fiu finintie extant.
98 Authores quamplures, qui in quefione pracipua hujufce cap, pro legitimato, © contra Baldum reBonderuin,
ponderunt, abfque ulla dijputatione, of rem perfuncloriè traciaffe, ut bic adnotatur.
Dociori perfunctorie, bo ab/que examine aliquid dicenti, non off fimpliciter credendum ad callfarum decifionem, nec ad communem opinionem confituendam. quod firri potefto
101 Commaniorem exiftinari opinionem, approbatam à fex Docloribus, ax profefo cam tratlantibus quam à quinquaginta Sola ferie priorum authoritate ductis.
102 Authores quamplurimos, quos pro legitimato per fubfequens matrimonium contra fubfituaum refpondelfe in articulo ballenus agitato exiftie marn cut alibinuiter ; vel parum fibi conflitiffe, aut alibi vandoque coutsa eum, prout bi timato notatur.
103 Legitimatus per fublequens matrimanium, non admittitur ad fucteffionen, nec fubfitutum excithdit, ubi adfit legitimorum, ov naturalium, atque ex legitimo matrimonio natorum geminata prolatio, ov vocatio,
Idque ex fententia quamplarimoram, coxtra relatos fuprì̀, num. 18. © 19.
104 Quam Author probavit, \& concludenti confutavis ratione contrariam.
IOS Ut atiam fimplitium, \& geminatorum verborum in boc propofito termini non confundantur, wonnulla difincte, ơ dilucidè confituit.
106 Verba legitime natus, vel ex legitimo matrimonio natus, procedimt à pario
107 Legitimatus nos axcludit fulffitutum, $f_{i}$ deceffor it fine filisis legitimè natis,
Qua fententia communis offa nec ab ea in judicando recedendum.
Procedítque etiam in legitimato per fublequens matrimonium, per rationes Dectorum, qua in eo
militant.
108 Francifci Burfati, in confilio 18, lib. 1, objere vationibus nomuullis contra refolutionem tra-
 tur. gulariter prafumi in omni dijpofitiones.
 Um pro teftamento, \& alia qualibet ultima difpofitione futtinenda pronunciandum in dubio, \& conjecturam fumi generaliter, non modo in ultimis voluntatibus, fed etiam in omni actu, \& materia, ut actus potius valeat, quam pereat, \&c omni meliori modo. quo poffibile fit, fuitineatur, ficque interpretatio fiat etiamfin non proprie, fed valde impropriè, \& impropriiffimè verba accipiantur, aut defervire videantur, modo contra voluntatem teftatoris fieri, aut evenire aliquid non contingat, (utpote cum ipfa primum locum femper obtineat) I duobus cap. precedertitus, adnotatum, \&e explicatum fuerit; Non abs re, imò opportunum, \& in ipfo hujufe trâtatus propofito admodum neceffatium vifum eft, ancipitem illam, \& forenfibus, atque practicis negotiis valde utilem, \& affiduam eam quaftionem adjicere, utrum inquam ad fideicommiffum, five majoratum admittantur hi, qui per fubfequens matrimonium legitimati fuerint, \& non ab initio legitimi nati, fi ad ejus fuccelfionem filii legitimi, \& de legitimo matrimonio nati, vocati fuerint. Nam fi refolutiones ipfas eisdem duobus cap. fuperioribus prahabitas, repetamus, ex illis non incongruè deduci videntur fundamenta nonnulla, quax ut filio ita legitimato five per fubfequets patrimonium legitimo facto faveant, non mediocri-
ter conducunt, fi verum eft, pro difpofitioné equicume que fuftinenda, quiequid poffibile fit, fieri debere; fis etiam verba impropriè faltem, aut impropriiffime
defervire pof defervire poffe, licet non proprie, fufficiat, ut ibidem proquantum requantum poffibile fit, favorabiliter defenfa, filios ejusmodi, \& vocatos, \& contentos fubea difpofitio-s
ne, qua fili ex legitimo matrion E contraxio tamen cum admonuerim dicto cap. $30_{4}$ pracedenti, numero 21 , idipfum locum non obtinere, net conjecturam, aut prafumptionem admitti, qua aliquid contra mentem, non modo contra verba teftatoris fieri, aut evenire valeat quovis modo. Videris etiam in contratium urgere ibidem fcripta, ac etiam rigorem, \& corticem verborum ditarum, quo legitimi,\&d de legitimo matrimonio nati vocantur. Prout unum, \& alterum, ac etiam regulas illas duorum cap. precedentium, \& ultima voluntatis interpretativas, expendunt pro, \& contea, omnes fere Authores, qui quaftionem prafentem pertrattant, nam aliquando dicunt, pro teftamentos \& difpofitione fuftinenda interpretationem fieri dabere, \& verba defervire poffe, lisès impropriiflimè, fufficere; impropriè autem fupetiora ver ba convenire filiis legitimatis per fubfequens matrimonium, cum legitimi fint 3 \& à die nativisatis videantur legitimi per fubfequens matrimonium. E contra vero pro difpofitione fuftinenda, non poffe fieri interprefationem, quando verborum rigor, $\&$ fonus fuadet contrarium, vel fieri contra voluntatem, poteft contingere. Cum igitur ad Regium Hifpalenfern Senatum ex caufa appellatio- Regiif nis fuper quibusdam articulis, \& inde neceffariò \& palanfis confequenter fuper vinculi, \& juris parronatus infti. Senatue tutione perperuà à Ludovico Mexia facta, lis allata decifiea fuiffet, inter patruum, \& neporem, hoc eft inter $D_{4}$ Francifcum, \& D, Petrum Mexia controverfia vertebatur ex multis, inter alia sutem, licet non diread, nec principaliter, in confequentiam ramen neceffariam ex eo maxime, quod dietus D. Francifcus nepotis cujusdam diati fundatoris flius, ejusdemque fundatoris pronepos, ab initio, tempore filicet nativitatis, non legitime natus, five nondum inter parena tes matrimonio conrratto, fed ex pòt facto per fubfequens matrimonium legitimatus fuiffer; \& nihilominus, quod in ea vocatione contineretur, \& legitimitas tempore advenientis fucceffionis exiftens, exclufa non cenferetur, firmiter contendebat: dictus
vere D. Perrus ter fecundus, ex eo innitebatur praccipue, quod in ter fecundus, ex eo innitebatur pracipue, quod is
 Ludovico Mexia factis, tam malculorum, quàm fotminarum, femper ad fucceffionem flii legitimi BE
naturales, atque ex legitimo mstrime naturales, asque ex legitimo matrimonio nati, $2 z$
habiti, invitarentur duntaxat, ficque velur fim exclufi cenferentus, atque excludi debe expre. qui non ex legitimo matrimonio nati, fed poftmodùm legitimi facti per lubfequens matrimonium fuiffent, quod ex omnibus claufulis, \& vocationihus apertiffime apparet, ubi qualitas ea, quod fucceffuri in perperuum \& tunc (pecifice vocati, legitimi \& nate turales fint, atque ex legitimo matrimonio nati, 88 habiti, femper adjiciatur, \& in ultima (qua ad omnes refertur) exprimitur: Con tal condicion, que in efle, como en los demas Hamamientos, (e guarde, y campla para fiempre jamas el orden faforicho, conviene a fabors que oodos los que vinieren a fuccider en efle vinculo,y pao tumazso, y a cada uno dellos, ban de far legitimos, y hae
turales, y de legitimo matrimonio avidos, y nacidoo, yno do otra manera fucedan, Quod etiam in defectum Frant cifci, \& defcendentium ejusdem expreffam vocation nem haberet, ficque eo legitimo non nato, jus fuccodendi delatum fibi fuiffet ftatim, ut pater diati Francifci mortuus eft, quamvis poffeffionem preoccupaverit, á pet fpatium duoruma anorum babuerit,

Pro parte autem ejusdem D. Francifci, per fubfequens matrimoniuin legitimati fequentia fortiuss adftringere videntur fundamenta, ut utriusque rationes, \& a argumenta expendamus radicitùs, \&\% Senatus 2 definirionem comprobemus dilucidè. Et inprimis, quod filii legitimati per fubfequens matrimonium, funt propriè legitimı, \& jufti flii, \& fui, \&x in poteftate patris, $l$, cum quis, © © $l$, nupsr, $C$. de naturalitius liberiu, prout ea jura expendit Hippolytus Riminaldus, in confil. 222. numero 22. num, 11. Lbro fecundo, © S. dubitatum, in autbert, de maffis nuptiiu, © J. If finali, in authent. de triente, ơ femiff, ex quibus fic obfervant, atque in terminis noftris argumentantur omnes fere juris utriusque Interpretes, hadenus feribentes, qui pro legitimato frrip ferunt, atque ex aliis Hieronymus Gabriel, in conf. 21. num. 34. lib. I. Hippolytus Riminaldus, ditao confilio 222.num. 21. lb . 2 , Marceus Antonius Peregrinus. de fideciommifis, artic. 24. num, is. Jacobus Me3 nochius, libro 4. prafumptione 81. numero oätavo, \& quod fint verè legitimi, \& admittantur ad honores, \& dignitates, \& officia, \& ad omnia, ad que admittuntur legitimi \& naturales ab initio, ex multis aliis Authoribus radiderunt Matiençus in II, ducima, titulo odiavo, glofa tertin, ex numero feumdo, © numero feptimo, of undecimo, in l. 12. Tauri, num 73 . © Seq. Hippolyt. Riminaldus, ubi fupra, num, 10, 19.72.G 1 I. Pater Ludov, Molina, tom, Io de jeffititia of jure, trad. 2, difput. 172. in veffic, denigue legitmatit per fublequens matrmonium. fol. 972 2. latiils Marcus Antonius Peregrinus, diäo art. 24. ex num, 3. ufque ad numier. 14 . Hieronymus de Cevallos, commun. conita comnumes, quafione feunda, ex num, 60. ufque ad numer, 66. Ergo videtur neceffiariò dicendum, quod legitimati per fublequens matrimonium, non modd admitti debeant ad fidecicommiffum, feu majoratum, ad quem filii legitimi vocantur fimpliciter, prout in hoc cafu omnes Scribentes conveniunt unanimiter; ficuti ex multorum relatione firmarunt Antonius Gabriel, communnum coniulufon. lib. 6. titulo de legitimatione, conclufione prima, numero 31.632 . Compegius, de dote, fecuunda parte, queflione $\{9$. num. 3 . Hippolyt, Riminaldus, ditoo confio io 222. num, 135 . © numero 145. Jacobus Menochius, lib. 40 diata pra-
 win confil 227. n.9. ili. 3. Antonius Thefaurus, decif. Pedemontana 196.num. 4.Alexander Trentacinquius, variar., re flution it ib. I titulio de legi imatione, refolutione prima, num. 28. folio 125 . \& ii quidem omnes, \& alii quamplures, quos fciens, confultoque pratermitto, tanquam indubitatum probarunt, legitimatos per fubfequens matrimonium, facere deficere conditionem, \& fubflitutum excludere, quando teflator fubflituir haredi, fi decfferit fine fitio tegitimis 4 Oै naturaliluss; \& verba ea fine filuis legitimisis © naturalibus, non requirere nativitatem ad inducendam legitimitatem. Non modò ergo videtur, quod eo cafu fuccedere debeant tales filii, fed eciam quando ad fideicommiffum, aut majoratum legitimi, \& de legitimo matrimonio nati vocantur ; quoniam matrimonium fubfequens tollit omnia vitia praceden-
5 tia, ut per relatos fuprà, numero tentio, \& per Gloffam communiter receptam, in cap. tanta of vis, qui flisi fint legitimi. Anguiffolam, in confil. 74, colum, 2. lib. 6 . Hippolyt. in confilo pre ilato 222 . numero 19. lib. 2 . ubi adjicit arguendo, quod fliii legitimati per fubfequens matrimonium verè \& naturaliter dicuntur
6 filii legitimi fecundum legem nature, que nullam, difcretionem introduxit filiorum: fed legibus, \& Principum conftitutionibus id factum fuit, ut habetur in corfil. 3 . Collegii Patavixis, I. tom, ultim, voluntat. num. 57.
7 Deinde \& fecundò facit, quod legitimati per fubfequens matrimonium, quoad omnia legitimi ufque Joun, del Cafillo Qutuid, Controv, Jurb, Tom.IV.
${ }^{\text {adeo }}$ cenfentur, quod confequantur omnes fuccef. fiones ; ad suas vocantur legitimè nati, nihilo differentes à veris, of legitimis filus, per text, m ditid, cap. tanta, quif filt fint legstimu, © in autberit, quiuss mods naturafes effician. Legu. G. fir igutar Llentia, ibi: Nibill à legitimis differnes, \&\& in $\mathbb{J}$. quornam varie, ibi: Nibiti dijfiniles legitinus, au hent, quibuss modis naturaces efficiantr. (uut, in S. religui, ubi dicitur. Quide cos effi ientes legitimos, damma eis badere atiant) finceffiones illess, quas badentrt bi, qui ab initio funt L toitrmi, Sed qui ab initio funt legitimi, excludunt fubftitutum fub conditione predita, î quis decuferit fine liberis de legitumo matt inonio procreatis, vel legrimìè natisu; ergo etiam per fubbequens matrimonium legitimati debent eum excludere: :\& ita argumentantur Authores, qui pro legitimo refpondent, atque ex aliis Francifcus Beccius, in conf. 16 g . num. 24 G fq. Hieronymus Gabriel, in conffil. 21. num. 37. Cardinalis Francifcus Mantica, de conjicduris ulimmar. volumsat, hib. it. titul, 12. num, 15. Peregri us, diato arric, 240 num, 16. ubi etiam ponderat alia jura, \& num, 17 . corroborat argumentum alia ratione : \& numuro decimo nono, idipfum in effeau intendit, quod dixerat antea didto num. 16. quamvis.pro argumento diverfo proponat: \& num, 20. in idem ponderat textum, in dida $l$. cum quuk, $C$. de naturathins liberis, prout eum ibi inducit, \& re'pondet Riminaldus junior, atcto co.ffil. 200. stum, 12, ith, 2. fic quoque argumentatur Francifus Burlatus, in cori.fo 10. $\sigma$ in conf. 18 th .1 .

Terrio etiam facit textus, in cap. ctum in cundiis, junito iap, imnotut, cum fua Gloffa, veibo, conjugara, de electione: ubi probatur, quod eligen us in Epifco. pum, natus efle deber de legitimo matrimonio, \& tamen is qui natus eff, antequam contraheretu: matrimonium, promoveri ad Epifcopatum potet. fi per fubfequens marrimonium legiimetur. Hic ergo fic legitimatus (arguendo dicunt omnes fere, qui pro legitimato ipfo hanc partem fuftinent contra Baldum) dicitur de legitimo matrimonio natus, \& confequenter de eo fenfit teftator ad fubftituti exclufionem in fideicommififs, \&\& in majoraru, ut admitti debeat, ac fi de legitimo matrimonio natus fuiffet, $\&$ ita argumentantur Jafon, Decius, \& Cephalus, cum quibus Rolandus, min conf. ico. n. 8. . lib. 2 . Hippol.
 col. . I. lib. 6. Cardinalis Mantica, de conject-ris u utimar. voluns, lib, 11 , tit, 12, num. 14.J.Jacob.Menochius 16.4 . ditas, prefumptione 81, num. 5 . Peregrinus, di fidei omm$m i f i s$, artic, 24, $n, 18$. Andreas Fachineus, controvarfiaruan jurris, ib. 4. cap. 44 , in veffic, argumenaverio.
Quarto praterea, quia fi Princeps fecularis poteft per refcriptum particulare legitimare naturales, ita ut habeant fucceffiones omnes, ac fie effent legitimi, five de legitimo matrimonio nati, \& confequenter efficere, ut in fideicommifisis, \&\& feudis conditionatis fuccedant, ut cum Alexandro, Socino, Decio, Ruino, Parifio, Afflitisis, Cephalo, Marçario, Rolando, Hieronymo Gabriele, Bertazolo, \& BurGato, arguendo pro hac ipfa parte feribit, Peregrinus, did̈o artiuulo $24, n, 21$. Et ita fimiliter fummus Pontifex legitimare potef, quoniam fuper radice matrimonii conftituere valet, ut idem Peregrinus, artiaulo 23. numero otaroo notavit: Ergo multò fortiìs id,quod per refcriptum particulare effici poteft, poterit induci per legem generalem, difponentem, legitimatos per fubfequens matrimanium perinde haberi, ac fi effent legitimé, feu de legitimo matrimonio nati; quo genere arguendi utitur Hieronymus Gabriel, dicto corfilitio 21, num,23. ubi declarat, potentüus operari Principem per viam legis generalis, quàm per modum privilegii particularis, allegando Decium, \& Sarmientum; \& refert Peregrinus dizo num, 21 .

Rurfus \& quinto loco facit, quia hominum difpofitiones a jure feripto interpretationem recipiunt tam in contractibus quàm ultimis voluntatibus,cum quibus in dubio teftator fe conformare videtur, ficuti alio cap, infrà latiùs comprobabitur, \&e per Bartol. ins 1. jurijuurandi, I. fi liberi, ff. de operis libertorum, \& in 1, heredes mei, f. cum ita, f. ad Trebelliam, \& quod legi communiter pro bono publico recepta placuit, non facile in hominum particularibus' actibus neglectum credi debet, \& prefertim matrimonii favore: cum ergo ex jure fcripto filii legitimati per fubfequens matcimonium, habeantur pro legitimis, \& ite fuccedant, ac fiab initio ex legitimo procreati fuiffent matrimonio: ita pariter fuccedere deberit in primogenio, aut fideicommiffo, ad quod legitimè nati, vel ex legitimo matrimonio procreati vocantur. Et fic in terminis argumentatur, fed minimè refpondit Marcus Antonius Peregrinus, de fideicommiffs, ditio articulo vigefimo quarto, numero vigefime fecinio, fic quoque argumentatur, \&e etiam non rePpondet Perrus Surdus, in confilio 213, n. 20. Lib. 2 .
11 Sextò adducitur, quod legitimatus per refciptum, non fuccedit in feudo, cap. 1. S. naturales, $f_{1}$ de feudo fuer, controv, inter. Domin, or agkat, vafal, fed 12 fi fuerit legitimatus per fublequens matrimonium, fuccedit, ufque adeo, ut feudi, vel emphyteufis conceffio faeta alicui, \& flliis ex legitimo marrimonio natis, comprehendat \& legitimatum per fubfequens matrimonium : Ita fane tradiderunt permulti illi Authores, quos aggregarunt Rolandus, in ionfitip 100. numaro It. 12, ©́ 13. Libro fecundo. Cardinalis Mantica, de conjecluri ultimarum voluntat. lib, 11, titul, 12. num, 16. Francifcus Burfatus, in sonfilio 10, nem, 18. libro I. Julius Clatus, in I.fendum, queft. 83, in verfic. fed fi feudum, Menochius, qui fic defendit in conjfil. 22, nam, 17, \& $18, l i, 3$, © prafumpt. 81. num, 9. lib.4. © in conf. 799 , num, 43. lib. 7 . ubi duodecim Authores recenfuir ita tenentes, \& idem tuetur, nifi in inveftitura exprefsè diftum effet, quod legitimatus per fubfequens matrimonium non fuccedat, Quod etiam defendit, \& 330 Authores congerit Petrus Susdus, in confil. $213 . \mathrm{nu*}$ mero 9. \& num. 16. ufque ad numerum 21, libro 2 . Hippolytus Riminaldus, in confilio 222. num. 177. lib. 2, adducitur etiam, quod à pari procedunt quoad interpretationem ftatuta, \& ultimæ teftatorum di13 fpofitiones, ut ex Baldo, Tiraquello, \& Socino jun. \& Curtio juniore, fcripfit Menochius, dita prefusepto SI. num, 10. atque in difpofitione Statuti; legitimatus per fublequens matrimonium, dicitur verè \& propriè natus ex legitimo matrimonio ; ut fcripferunt permulti illi Doctores, quos idem Menochius congeffit ; didto conf. 227, n. 33, lib. 3, \& dida prafumpt, $81, n, 1$ r. fic argumentatur : ergo idem dicendum eft $\&$ in difpofitione teftatoris.
Septimò faci, quoniam verba illa; Nacidos,y habidos de legitimo matrimionio, per quæ ad fucceffionem invitantur nati ex legitimo matrimonio, tantummodoे operancur exclufionem legitimatorum per Principem, etl aliorum nullo rempore legitimorum, non vero legitimatorum per fubfequens matrimonium, qui legitimi judicantur; aliàs auteru fequeretur, quod etiam nati ex matrimonio putativo, bona fide contracto, ab hujusmodi fucceffione fubmoverentur, conera text \& quæ ibi notantur, in cap.extenore, qui fill fint legitims; contra ea esiam, quæ quotidianur, bat, controyetfar, juris, lib. 2, cap. 11, longa ferie adnotavı, \& etiam fcripfit Annæus Robertus, li. 2 , verum jud.catarum. (a). 18. fequeretur etiam, guod nulla effet differentia inter legitimatum per fubfequens marimonium, \& per refcriptum Principis, quodd quam fit abfurdum, ex his apparet manifefte, quæ unius, \& alkerius opinionis Authores obfervarunt communiter. Apparet etiam ex decifione
1.12. Tauri, prout dicetur infrà, ad folutionem hujus argumenti, atque ex obfervationibus nonnullis, quas ex mente communi Interpretum omnium in medium protulit Blafius Flores Diaz de Mena, in ada dit, ad decifionem Game 279, poft multos alios Authores, quos ibi refert, legitimatus ergo per fubfequens matrimonium, nec viderur exclufus, nec de eo actum, ut in majoratu fec inftituto fuccedere non debest. Sic fane in terminis noftris argumentabatur Hippolyt, Riminald, d, comf. 222, n. 18, lib, 2 ,

Oetavo facit, quod voluit Salicetus, in $l_{0}$ fo totas, $C$. 16 de inofficiofis donat, ubi inquit, quod donatio, quæ revocatur, fi donator fufceperit liberos ex legitimo ma* trimonio, de qua loquitur lex, fiunquam, C. de revocand, donat. \&\& l. 8, tit, 4, p. 个. locum etiam habet, fit fili legitimati fuerint per fubfequens matrimonium; idem tenpit Baldus in 1 . 1. in fine, C. eodem titulo, argumento difli cap, tanta eff vis, quia ctf ab initio non fuerint legitimi, qui per fubfequens matrimonium legitimantur, tamen tales legitimationes trahuntur recrò, fecundum communem Scribentium fententiam poft Gloffam in eod, cap, tanta, \&\& idipfum refolvit Tiraquellus in didh. l. fi unquam, verro, fufceperit liberos, nuin. 71. \&c de primogenitura, quef. 34. n. 550 Peregrinus, de fideicommi $\int$ fis, diclo art, 24, n. 7, atque in terminis noftris fic argumentatur Rolandus, $d_{0}$ conf. 100, n, g. lib, 2, qui vel uno folùm verbo reFondet inferius, n. 46. in fine, fod ego latius xefpondebo, \&x dilucidè rem hanc explanabo.
Videtur ergo ex ea refolutione deduci,quod dituus D. Francifcus admitri debeat ad vinculum, \&\& patronatum, de quo a gitur, virtute retr arractionis, etiam in præjudicium tertii; quemadmodum in dol. $/$ fitotas, $l$ legitimatus per fubfequens matrimonium admittitus in prejudicium donatasii in fimili vocatione filiorum natorum ex legitimo matrimonio, de quibus loquitur ipfa l. fi totas, ut conftat ibi, ut flius, vel nepotes poflea, ex quocsingue legitinuo marrimonio nati, \&c c.

Nond denique adducitur fententia, \& authoritas permultorum, \&x gravifimorum juris utriusque Interpretum, qui affeverarunt in terminis, legitimatum per fublequens matrimonium, excludere fubftitutum fub conditione, $f i$ deceflerit fine filisis ex, vel de legitimo matrimonio natis: $\& \&$ inde admitri ad fideicoma miffi, vel majoratus fucceffionem, ad quam filii legitimè nati, aut ex legitimo matrimonio procreati vocantur.

Et ii fuere Antonius de Butrio, in cap, innotuit,num,18; co.lumna 2, de eleclione, per illum textum: qui tamen potiùs fat pro fubftituto contra legitimatum, cum loquatur in terminis illius texrus in difpofitione lea gis. Cum eivam fe remittat ad dieta per cum, in capa per venerabilem, qui filii fint legitimi, ubi diftinguis inter difpofitionem legis, \& teftatoris,

Foannes de Imola, in eodem cap, innotuit numero 13. quò loci allegatur communiter, ut pro legitimato fcripferit contra fubftitutum, cum vere fe remittas ad Butrium, ubi fupià, in dido (ap, per venerabilem, \&e fic potius favear fubftituto eidem contra legitimatuon, ut animadversit Ruinus, in soif. $192 . n, 16$ vol,3. ©́jeq. Hippolyt. Rimin, d, conf, 222, n.176, lib, 1.

Abbass in dicio cap, tanta, nuim. 7 . qui fili fint legitimi, \& in dicio cap. innotuit, nim, 17. qui etiam pro legitimato non urget cùm vel loquatur in difpofitione legis, ut in do cap, innurnis, vel aifpolitione hominis, \& in feudo conceffo alicui pro re, \& legirimé natis, vel legitimis defcendentibus, fupponendo tamen, quod nullum eft tertii prajudicium, nec aliorum vocatio expreffa, quibus damnum inferatur: tung namque contrarium fentit idem Abbas in confil. 85 . n.2. lith. 2. vel dato quod id non fupponat, diverfa ratio eft, quæ in feudi conceflione militar, quàm ea, quæ in fideicommiffi, aut majoratus fucceffione dae tur, ut infra dicetur.

# De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. XXXI. 

Salicetur, in ditiala fo f totas, $C$. de inofficiofis donat. qui tamen loquitur in difpofitione legis, in qua legitimati per fubfequens matrimonium veniunt, quando legitimè nati, aut ex legitimo matrimonio procreati vocantur, ut inffà dicetur.
Angel. Artinus, in If finali, de nuptiis, numero 8.
Arutimus, in 1 , Gallus, , S. fic ejus, colkmn, I+ ff. de ib. Gpofbum, num. 42 .
Paulus Caftrerfis, in Io finali, num. s. \& 6. C. de bis quivenni. atat, impert, qui tamen 1 quitur in cafus in quo fubftitutio fata erat alicui aecedenti fine $f_{-}$Jis legitimis \& naturalibus, quia tunc eft verum, quod fecundum mentem, \& intentionem teftatoris, legirimatus per fubfequens matrimonium excluderet fubfliturum ; non autem quando fubftitutio erat faeta decedenti fine filis ex legitimo matrimonio procreatis, quia runc aliter fentit, dum fe remittit ad notata per Butrium, in d. cap. per venerabilem: qui ( utfupradixi) renet fubfitutum non excludià legitimato per fublequens matrimonium; \& ita perpendit Rolar dus, d. confil. roo, num. 47. lbb, 2. \& fequitur Hippolyt. Riminaldus, dizo confil. 222. пкм 175 .
S. Socinus fenior, in l. Gathu, S. fic ejus, num. 5. in verfo tertius cafius, fi. de itber, G poflhum.
Philippus Decuiss , in d. cap. cum in cunctis, num, 29. de elcritione, de in $l$. generaliter, in fine', $C$ de infiturt. or cubfitut, num, $23 . \mathcal{c}^{\circ}$ in corfil, 155 , in fine, qui tameut parum confans fibi fuit, nam pofito, quòd in eis locis inclinaffet pro legitimatis, tamen in confitio 614 © in in confil. 624 . inclinat adverfus eum ; \& tenet apertè, fub vocatione natorum de legtimomatrinonio, non contineri flios per fubfequens matrimonium legitimatos, Prout rette ponderavit Hippolyt Rimin. dizto conf.222, num. 167.

Prepofitus Alexand, in cap, Lutor, col, s. quif filii
legitimi, fint legitimi,

Berens, in tap. in prefentia, de probationibrs, nno mero 340 , ubi in favorem legitimati per fubfequens matrimonium, fed contra eumlatiìs fundat alio in loco, ut infra diceerur.
Hippolyt. fingulari 542 .
Rtpa, in rubrica, ff. ficertam petatur, nem. 3 . '心 in 1. ex fato, J. $f$ q quis rogatus, num, 47. ff. ad Trebelo Cian, © in repeetitione, 1.5 f unquam, num, 86. C. de reo vocand, donat, ubi in favorem legitimati concludit: Sed vitari poteft, ut in terminis queftionis noftra, \& concurrentibus fimul omnibus verbis à fundatore dieti vinculi adjectis, non urgeat, ut per Hippolyt. Riminald, dicte conf.222. nnmm, 192. ©́ 193. ubi inquit, quod potius Ripa pro contraria parte, \&\& contralegitimatum famulatur.

Pecrus Patulus Parrinus, in confo 13 . ex nam. 33. - mum. 40. © in confil, 15. colrmna 2, lit, 2. quibus in locis allegari folet communiter, quafi pro legitimato per fublequens matrimonium refponderit. Verè tamen loquitar in ita legitimato, quem dicit fubltitutum excludere, fub illa conditione, $f i$ dea Iferit fine filitis legitimis. Sed quid flatui debeat, quando diêum fuiffet, fine fithis legitimis, ex legivimo matrimonio natis (prout in cafu noftro) non attingit.

Campegitus, in tratatus de dote, prima perte, quime partis primi ipalis, quaf. 59. in fine. Marcus Mantua, in conf. 191. per totum, lib. Io Foannes Crotus, in repetitione, $L_{1}$ Gallus, So ve quid fi lantum, num. 82. Gै 169.ff. de liber. © pofthum. qui tamen loquitur in difpofitione Statuti excludentis filiam, fantibus mafculis legitimè natis, unde poteft eo cafu tolerari, quòd difpofitio talis Staturi verificetur in legitimato per fequens matrimonium ; \& non idem dicendum eft in difpofitione hominis, fe. cundum communem DoCorum refolutionem, de Soan, del Caffililo Qunotid, Conurrov. Juruis,Tom, Tom,
qua infr. \& per Riminal dum juniorem ditt. corf. 222 . num. 96. ' num, 170. ubi dicit fic loqui Crocum, \&c ided in terminis quaftionis noftra non urgere pro legitimato.
Foannes Maria Riminaldure, in conf. 78 . lib. I. \& in confil, 226. lib.2. qui pari modo, vel de ftatuto loquitur, ut Hippolyt, Rimin, notavit abis fupr, no 17 I. vel in eisdem, in quibus verfamur, terminis, nihil in favorem legitimati reliquit friptum.
Curtius junior, in confilio 13. numero 9. © in como filio 35 . numero 16.

Brunus, in conf. $15 . n, 17$.
Alex. de Nevo, in conf. 61. num. 13 .
Fafon, in conf. 178. ex num. 6. lib. 2 .
Purpuratitus, in conf. 95. n. 2 lib. I.
Matitheats, Afludies, in cap. primo, IS. naturales, in tio tulo, fi de feudo fuero controv, intir domin. ©'a a ynsto pof Andr. Iferriam, © Martin, Laddenf. qui tamen cum in feudi fucceffione loquantur, cum etiam in terminis noftris, \& adjectis verbis predititis, fermonem non inftiraant, ex his; qua inffid dicentur, facilè vitari poffunt.
Gozadinus, in conflio 25. ex num, 3 . com fiq.
Socinum junior, in confilio 39. num. 63. © in in corffo
lio 63. num. 39. ilib. 3. qui tamen variavit, \&c contra legitimatum confanter tenuit alio in loco, ut fatim dicetur.
Silvanus, in conf. 3. num. 22.
Boerius, decif. 159. num, 20. qui tamen in codem cafu loquitur, in quo Baldus, in confil. 329. Punntus quidam fuffiturit, volumine 2. in antiq. at Baldus pod nit verba fubftitutionis in hunc modum ; si Sitphade nus morreteur fine filisis legitimis ; aut ex fuo corpore defeendentibus, vúltque tali cafu legitimatum per fubfequens matrimonium excludere fubflitutum, quod mirum videri non debet. Nam \& legitimatus per refcriptum id faceret, cum verba de filits legitimis fimpliciter loquerentur: imò verò etiam de naturalibus tantùm, ut confiderat Baldus ibidem. As nos loquimur in fubftitutione alicujus fidecefferit fine filisis legitimis, of naturadibhus, ex legitimo matrimonio, que (ut latiùs infrià dicetur) refpiciunt legio timum nafcendi modum, ufque à principio, \&e non verificantur in legitimato quocunque, licèt per fequens matrimonium, ut latius probabitur inferius ; merito patet illam decifionem Baldi \& Boêrii non officere cafui noftro, ut rectiffimè animadvertic Hippolyt. Rimin, d, conf. 222. n, 173.

Craveta, in conf. $591, n .81$. volum, 6.
Nevizanus, in conf. $99 . n 21$.
Marc. Ant. Natt, in conf. $121,{ }_{1}, 13$. $\begin{gathered}\text { e in corf. } 628 .\end{gathered}$ n. 18. 'ひ feq.

Guilicilm, Aperno, peff confo Bruni, in confil. ro. num. 17.

Zazius, in epitome feulorram, n. 87.
Anton. Trigon, fingul. 35 .
Fultus Clarus, in I. fundum, quef. 82, verf. fed quid $f i$ foudum.
 filio 88. num. 4.

Ard, Alciat, in refponf. sor. fecundum imprefion nem antiquam Lugdunenferm, ubi tenuit prolegiti, mato per fubfequens matrimonium, ac fi ab initio nafcendi, ex legitimo natus fuiffet matrimonio. Cæo terum Alciarus ipfe adverfus legitimatum refpondit in ref. 201. © 666 . plus addens, bis, vel ter ita fuifFe judicatum in ampliffimo Senatu Mediolani, cujus auctoritas eff fuprema.
Foannes Cepbatuu, in sonf. I II num, 4, lib, I. © iv in confil. 54 I . num, 9 , ili. 4 . qui tamen alis in locis contrarium fuftiner, \& contra legitima:um per fublequens matrimonium refpondet, latiufque articulum difcurit in conf. 66. 'ف in conf. 82, lith. 1. o in conf. 276 , lib. 2. © in confli, 44 I . lib. 4.
petrus Drennas, in regula 350 . ampliatione 8. qui tamen vitari poteft, cum in feudo loquatur, \& diverfa fit ratio difpofitionis teflamentariæ, ut infrà dicetur, \& fic eidem refpondet Hippolyt. Riminald. dicto confilio 222. num. 193. qui generaliter ftatuit, non obftare authoritates Inter pretum loquentium in feudis, \& rationes diverfitatis affignat, num, $17 \%$ of $\int q \%$.

Marcus de Carpo, inter conjulia Riminaldi fenioris in conf. $727 . \mathrm{lib} .4$.
Joannes Bolognetus, in rubrica, if. fi certum petatur, num. 13. qui tamen licèt expreflim approbet Decii fententiam, in didto conf. 155 . © in conf. 525 , quod fi teftator fubftituat filio, fi decedat fine filtis de legitimo malrimonio natis, quod legitimatus per fublequens matrimonium excludat fubftiturum: id tamen ex propofito non attingit, nee differit, fed per tranfitum fic obfervat.

## Capicims, decij. 22, in fine.

Francifous Beccius, qui legitimati partes tuetur conftanter in confil, 165 , fere per totum, lib, 2 . Fed maximè ex num. $21+$ ufque ad numerum 73 . \& concludit num. 45 . in fine, o num. 46 , \&o 47 . quod hæc opinio amplectenda eft tanquam receptior \& communior, \& quææquior eft \& benignior, cum faveat matrimonio, \&z hliis; \& contraria quod dura fit, \& fundata in nudo rigore verborum, \& videtur contra verifimilem mentem teftatoris, qui non eft credendus verifimiliter, quod legitimatos per fubfequens matrimonium excludere voluerit; \& quod favore matrimonii opinio unius preferretur communi opinioni, quamvis effer dubia; quoniam in dubio pro matrimonio, \& filiis effet pronunciandum, prout $t b i$ hec omnia latiùs exornat.

Nico:aus de Uoaldis, de fucceff. $a b$ inteft. prima parte, num. 69 .

Francifcus Burfatus, in confil, 10. ex num, 6. ufque ad numerumin decimum, \& in confil 18 . per rotum, maximè ex num. 3. cuse feqq. lib. I. qui etiam idipfum, quod Francifcus Beccius, tuetur conftantiffimè, \& num. 10. ex codem filiorum, \& matrimonii favore adducitur, \& quod benignior \& æquior opinio femper fit fequenda, licèt attentá auctoritate Scribentium res effet æqualis, vel dubia,

Hieron)m. Gabr, in conf. 2 I, in 4 , dubio, ex num. 28. $\operatorname{cum} f e q$.
Amilian. in conf. 132 . per totum.

- Astonius Ansuifola, qui etiam pro legitimato refpondit conftanter, in corf. 74, lib. 6. \& maximè ex n.7. fed vitari poteft confideratione illa Hippolyt. Rimin, dicto conf.222, n. 176 .

Ferdinand.-Vafquez, Menchaca, de fucceffionum progreffu, fecunda parte, libro I. 5.2. num. 29. © num. 52.

Antonius Gabriel, commun, concluf. lib.6. titulo de legitimatione, conclufione prima, num, 3 1. 32 . ©~ 33 . ubi hanc opinionem pro legitimato per fublequens matrimonium, dicit effe magis communem, \& repetit num. $55,656$.

Didac, Covarr, in epitome fuper 4, Decretal. cap. 8. f. 2. n. 30.

Rubeus, in 1. Gallus, $\Upsilon$. quidam reltè, $n+162$. ff. de liber, er pofthum.

Gregorius Lopez, in l. 2, titulo 1 s. partita fecund $a$, verbo, el hijo mayor, ibi: Crederem illsm vire effe legitimum, of fuccedere poffe in Majoria, \& in l. prima, titulo 13. partita 4 . verbo, fe cafe con ella, Qui tamen neque difputat quaftionem, neque firmiter id refolvit, fed fubdubiè fuam profert fententiam.

Andr. Tiraquellus, de primogenitura, quef. 340 n. $\varsigma 6$.
Sfortia Odd, in tractatu de Compendiofa, in 6. parte, articto oultimo, pagina penultima, verficulo, ego teneo, num, 6.

Hieron, Scruf. conf. 1, art, 2, n, 14.
Emanuel Suarez, in thefauro receptarum fententiarum, verto, leguimatth of mat imonium.
Mandofius, reguila 18. Cancellaria, quefion. 6. nит. 5 .
Mubael Graflus, receptar, fentent. 5. fideicommiffum, quaft. 38, numero 5 -, in verfic. contrarium vero.
Villalobos, in arario commun, opinion. verbo, legitimatus ob matrimonium, num. 74. in 6. ampliatione.

Muhedanns, decif. 18 t .
Po tius Invelenfis, regularium, five concluf. jur, lib, 4* cap. 36.

Ofafaus, decif. 154, n, 11 . \& 12 .
Franuifo. Viv. commun, optnion, lib. 1, verbo, filii nati ex legitimo matrimonio.

Marzarius, de fideicommi/Js, 2.par, q. 30.
Anton, Piftor. lib. 2. part. pofferiori, quaft. 14.
Sumon de Pratis, de interpret, ultim, volunt, lib. 3. interpretatione prima, dubit. 3. olut. 3. num, 6. folio mibi 190.

Rolandus à Valle, in conf. 83. num. 19. lib. 3. quí tamen in conf. 100. lib. 2. ubi ex profeffo difpurat articulum, contrarium defendit conftanter, \& cor tra legitimatum per fublequens matrimonium refpondit,

Foan, Bapt, Lup + de illegitimis, concluf. $4 \cdot 5.3$, num, 10 . fol. 203.

Afcanins Clemens, tractatu de patria poteffate, cap, 50 num. 52 . © $57^{\circ}$

Ant. Marc. Corraf, tracl. de commun, opin, lib,2, tit.9. caf. 20 n. 109. © 112.

Ait, Galeat, Malvaf, in conf. 30, n. 28.
Facobs.Menoih, in conf. 225 . maximè ex num. 9 . cums feq, © in conf. 227 , maximè num. 13 , ©o num, 21 , 1 ib. $_{0} 30$ ov in conf. 7790 num, 43. © 44. lib.7. \& prafumpt. 81 Iex num. 4 , cum feq. lib. 4 quibus in locis pro legitimato firmiter tenuit, \& plures cafus diftinxit $d_{\text {d }}$ prefumpr 8 I . Sed aliquando variavit, \& contra legitimatum ipfum refpondit, ut infrà dicetur. Idque maximé, data geminatione verborum, legitimos, $\&$ naturales, \&o de, iegitimo matrimonio natos, nam tunc legitimatos per fubfequens matrimonium, non excludere fubftitutum affeveravit, ut infrà quoque dicerur,

Camillus Gallinius, de verb, fign, lib.4. cap. 17, n,17. 18. 19.

Foann, Thom, de Martin, trail. de foudỉ, lib, I, tit. 3 . num. 48.

Caldas Pervira, de nominatione emphyteutica, quaff. 2 I. num. 34 , ufque ad num. 38.

Petrus Surdus, in conf. 213 . num. 17. cum feq. ufque in finem confilit, lib, 2, ubi in fucceffione feudi, \& in cæteris fucceffionibus conftanter hanc partom tuetur, \& in vocatione legitimorum, \& ex legitimo matrimonio natorum, legitimatos per fublequens matrimonium contineri, \& admitti defendit. Sed aliis in locis pro certo refolvit contrarium contra ipfos legitimatos, ut mox dicetur.

Francifo. Beg, in conf. $52, n_{0} 33.6034^{\circ}$
Ludovic, Molin, de Hip panorum primgogeniis, lib. 3 . cap. 1, num, 10. ubi refolutivè firmavit, quod filius naturalis ex matrimonio fubfequenti legitimatus, fuccedit in eo primogenio, in quo vocantur fliii legitimè nati,vel ex legitimo matrimonio procreati: Verè tamen eruditiffimus ifte Vir (ficut \& Didac. Covarr.) articulum propofitum non difputat, \& rem perfunctoriè tractat, \& forfan fi veritatem latiùs inquireret, \& Recentiorum fundamenta prælegeret, aliter ftatueret, nec adduceretur ex text. (prout etiam ipfe Covar. adducitur) in dito cap, innotuit, de electione, cum text. ille in hominis difpofitione nors urgeat, ut fatim diceur.

Pbanacills

Phanuins Lucas, fuper fat. de lucro dotis, $n+360$ pag. 94.

Pelaez à Mives, qui idipfum quod Molina firmavit, de Majoiatu, Jecunda parte, queff. 1. num. 1. qui etiam quaftionem non difputat, nec in noftris terminis loquitur.

Ladicrb Imolenfo in conf, 24, ex n, 29.
Alvar, de conjicturata mante defuncli, lib, 2, cap. 3 . fub num. g. in vesfoc. Nec olffare videtu?, qui euam tenet eandem opinionem Ludovici Molinæ; fed eum non citat.

## Marta, voto 94 , ex n. 4. ubi vide.

Foannes Gavfia, in commentariss de nobilitate, sloffa 21, n, 21. por totam: qui tamen quarnvis opinioni huic pro legitimato magis adhæreat, tandem cogitandum reiiquit, ur mfra dicetur.
Pater Ludovius Molina, qui in quæftione primogenii Molinam fequitur, \& eum citat, fed quafticnem non difputat, tom. I. de jufitiaa o jure, difp. I 72 . column. 40 in verfic, illud tamen of animadvervendum, folio 974 .

Hieronymus de Cavallos, pradicaram cominno, contra communes, quafl. 2. nsmero $64 . \&$ in fine ejusdem' queftionis, jub numero 86. inquit, ab hac opinione non effe recedendum in judicando, \& confulendo; fed effe contrariam fatis fuftentabilem agnofcit, \& expreflim ibidem, in finalibus verbis.
Aurelins Corbulus, de emplyteurf, in addit, magna, ad caufain privationis of lineam finitam, nam, 203. 心 feq. qui tamen in difpofitione teft mentaria, potius videtur contra legitimatum tenere, fi originaliter prelegatur, nam. 206.
Canet, in extraveg. volen'es, num. 9. fol, 180.
Et hactenus de his, qui in quæftione prefata refponderunt, atque fcriptum reliquerunt in favorem legitimati per fubfequens matrimonium: quorum etiam quamplurimi fpecifice, \& in individuo ; alii verò (licèt tacitè) aperté tamen voluerunt, legitimarum per fubfequens matrimonium admitti ad fideicommiffum, feu majoratum, ad quem filii legitimi \& naturales, \& de legitimo matrimonio nati, aut procreati vocantur, \& excludere fubftitutum, aut vocatam fub ea conditione, non obflante geminatione legitimis, or de legitimo matrimonio natis : \& fic nihil intereffe, an verba fimplicia, legitime natis, aut ex legitimo matrimonio procreatis, an geminata filisis legitimis, ov naturalibus, fo ex legitimo matrimonio procreatis, five legitime natis, adjiciantur; fic fane viff funt tradere, \& ftatuere pro ipfo legitimato admittendo contra fubftitutum, Petrus Paulus Parifius, in confil 13, num, 23. 6 40, lit. 2. Joannes Maria Riminaldus, in cor fil.226. vol.2. Marcus Mantua, d. confli, 191. per totum, volum. 1. Marzarius, de fideicommif/ts, fecunda parte, quiaft. 30. verfic. contrarum. Pet. Anton. Anguiffola, in confil. 74, numero 6. lij. 6. Vegius, in conf. 55. num, 18. Sfortia Oddi, in tractatrs de compendiofa fubfitiutione, in fine, ditto num. 6. Martius de Carpio, inter confilia Riminaldi fenior. in conf. $72 \%, l i b, 4$, \& videtur affentire Jacobus Menochius, lib.4. d, prafumpt, 81, n.24. Alii etiamex fuperioribus tacite (ut dixi) affentiunt; nam pro legitimato indiftinctè refpondent, fion ob ftantibus verbis quibuscunque. Peiegrinus quoque de fideicomm./fis, d. art. 24, num. 40, in hac verborum geminatione nullam vim facit, nec putat intereffe, an verbà fint geminata, vel fimplicia. Ipfe autem opinionem contrariam cum Baldo tuetur femper conftantiflimè contra legitimatum, eriamfi ver-
ba fint fimplicia, ut infra dicerur: ba fint fimplicia, ut infra dicerur: \& reddit rationem, qua fuperiores adducuntur, qui in verborum geminatione vim non faciunt, quoniam adjectio illa de legitrmo matrimonio, poreft videri expreffa ad excludendum legitimatum perer refriptum: quod ta-
mea non effe juridicè, nec rectè dittum, nec poffe intelligiad eum finem, nec ad exclufionem talis legitimati per refcriptum, appofita ea verba, ex his apparet concludenter, quæ ad folutionem feptimi
Argumenti, infia Argumenti, infia traduntur.

Francifcus quoque Burfatus, d. conf. 18. ex nile mero 11 . ufque ad num. 19. 1 ib . I, improbat inprimis fententiam eorum, qui afferunt, legitimatum per fubfequens matrimonium, nunquarm admisti, ubi adfit legitimorum geminata prolatio, qua fcilicet legitimi, of de legitimo matrimonio nati vocantur, \& cos refert diclo num. 11 , deinde ex nsm, 12. afferit conftanter contrarium, \& innuit, legitimatum per fubfequens matrimonium admitti, non obftante ge. minatione verborum, legitimis, ov de legitimo matruwonis natis : \& num, 13, cum feq, intendit probare, non obftare Doctorum authoritates, quæ in contrarium allegantur, ut legitimatus per fubfequens matrimonium non adinitatur, ubi adeft legitimorum geminata prolatio: quoniam refpondet, majori ex parte Authores ipfos loqui tantum, ubi aderant verba fimplicia, fed cum qualitate natis, \&o non geminata, Deinde inquit, non obftate duo illa confilia Baldi, \& Decii, à quibus id acceperunt Authores omnes, qui in verborum geminatione aded vim maximam fecerunt : quia revera (utipfe exittimat) Baldus, in conji. 352. volumine s. \& Decius, in conf. 155 . in five, nituntur precipuè in verbis geminatis, nec fuftinent opinionem contra legitimatum per fubfequens matrimonium ob dictam geminationem verborum tantum, fed in cafu, quando de voluntate teftatoris apparet, quod legitimatumi etiam per fublequens matrimonium admitio noluiffet: quia tunc excluderetur omninò, prout fieri poteft, \& ex Curtio jun. \& Marzario annotavit ibjdem, num, 14 , in verfic. Teriòo non obffat. Præterèे ftatuit Burfatus ipfe, quod Scribentes omnes, qui amplectuntur partem negativam contra legitimatum, ob unicum verbum, legitimè natis, vel ex matrimonio procreatis, nituntur precipuè authoritate Baldi, dido ،onflio. 357. propter quod dignofcitur , fundamentilem rationem dicti eorum fieri non fuper verborum geminatione, fed fuper illa veritate, quod revera fecundum naturam, tempore ortus dici, vel reputari nequeat legitimus ${ }_{2} \& \&$ de legitimo matrimonio natus, aut procreatus, qui per fubfequens matrimonium legitimatus fuit. Rurfus obfervat idem Burfatus, num, 16 , in verf. Qumiò adido; quod omnes illi Authores, qui cum Baldo tenent contra legitimatum ob verborum geminationem, moventus ex doctrina Butrii in $d_{0}$ caps per venerabilim, num. 17 。 $q u i j f i t i s$ fimt legitimi, qui tamen, id non decidit fimpliciter, nec abfolutè, fed ait tenendo partem nega. tivam contra legitimatum, fortiùs hoc putare procedere, fi adeflent verba geminata propter enixam voluntatem, Ergo \& alii illam doctrnam allegantes (fubdit Burfatus ipfe) cenfentur fecundum ipfam eorum conclufionem ponere, ut putent, id fortius procedere, $f$ adfit geminatio verborum; \& fic in cafu, in quo negativa opinio verior affirmartur, quæ cam verior non fit, fed contraria communior (ut Burfatus metipfe cantar) etiam ftante diđ̂ageminatione, erit prorfus falla, hee magis legis virtus operabitur in unico verbo, natis, vel procreatus, quam fifint geminata, vel triplicata verba, Denique, ut eisdem verbis geminatis adimat robur omne, inquit, quod illa verba, ac de legitimo marrimonio natis, pofita poft alia, filis legirmis of naturalitins, cenfentur ferè pofita, \& addita magis ex capite, \& ufu Notarii, quam ex mente, \& voluntate teftantis ; ided nihil operari debent,nec alicui prajudicium generant, ut ibi probat; \& ad, icit, quod licèt prefumerentur dicta verba de voluntate teftatocis appofira, hune effectum \& exclutionem legitimati operari non

$$
\text { Pp }_{3}
$$

deberent,
deberent, nifi clarè per Notarium id fibi declara\& in fuerit, ut num. 18. comprobat quoque ibidem; \& in finalibus verbis diatic conflitit 18. concludit in hunc modum: Et ex his credo fecundium mages communes, of veriores doatrinas, legitimatump per fubfequens matrimonium, excludre fubliitutum vocatum, ttiam in defictum legitimorum, © naturalium, ex legitimo matrimonio natorum : \& idem concludit dito conf. ro. num, 9. rod, lib. I.

Sic fanè adnotata hactenus, num 18. ơ 19. pro decimohujufee partis, \& juris diati D. Francifei fundamento deferviunt, ut etiam adjectis verbis gemin natis: Hijos legtimos y naturales, y delegitimo matrimonio nacidos: Francifcus ipfe ad fucceffionem admittidebeat, neceidem obftet verborum geminatio ipfa, juxta fententiam relatam, quetamen confuratur, \& Francifci Burfati obfervationibus novè re. fponderur ; \& aliter quàm hatenus factum fuiffet, rationes fuperiores diluuntur, ex num. 103 . cum feqq. © num. 108.
Superioribus igitur omnibus minimè obftantibus contrarium Regius Hippalenfis Senatus rectius fuftinuit, \& definivit, atque in cafu propofito, \& in vocatione illa filiorum legitimorum, \& naturalium, \& ex legitimo matrimonio habitorum, \& natorum, ditum D. Francifum, per matrimonium fubfequens legitimatum, non contineri, necex prefumpta inftitutoris majoratus voluntate, ex ejufmodi verbis clarè colleđta, comprehenfum cenferi, \& confequenter eo exclufo, D. Petrum ad fucceffionem eo cafu vocatum \&\& admittendum, in frrita juris ratione, \& difputatione decrevit juridice, Ejusdem autem Senatus fententia \& decifio, rationibus \& fundamentis fequentibus comprobatur, \& fulcitur dilucidè.
Ac primumequidem ex his omnibus, que pro folutione argumentorum propofui, \& Ceripfi inferiùs, \& adeò fortiter adftringunt, ut certas, \& tenendas refolutiones, atque doetrinas in hoc cafu contineant, \& iftam partem concludentiffimè probent, \& idcirco videri omnino, atque expropofito perpendidebebunt obfervata ibidem,
Primò autem loco(ut dixi) ex eo probatur Senatus definitio, quod diâus D. Francifcus legitimatus per fubfequens matrimonium, non habear qualitatem illam à teftatore requifitam: quia non habitus, nec natus sex legitimo matrimonio, quo cafu, quinon probas fe talem, qualem fe afferit, obtinere non poteft, $l$. non igrorat, $C$. qui acuufare non poffunt, Alexander, in confil. 60 . column. 5 . in verf. venio ad $\int$ scundum, lib. 2. ubi in pecie loquitur de legitimatione, quam quis debet probare. Facit etiam quod dicitur de filio petente hareditatem patris, qui deber probare, fe filium, \&Elegitimum; Bucrius, in tap.pervenii, in fecunda column. qui fliii fint legitimi, Socin, in confil. 39 , in principin, vol lumine 1 , ubi dicit, quod quando legitimitas eff fundamentum intentionis alicujus, qui fundat $f$ in legitimitate, illam probare tenetur, per notata in cap. Lator, © in cap, caulfam que, qui flilif inn $l e-$ gitimi: \& per Rolandum, qui in eisdem, in quibus verfamur, \&\& terminis, \& in ipfo articulo legitimati per fubfequens matrimonium, fic argumentatur in confil. 100. num. 19. ufgue ad numerrum 26. Iib.2, Cùm igitur prefarus D. Francifus fe fundet principaliter in eo, quod fit legitimus, \&e naturalis, \& de legitimo matrimonio natus, \& habitus; probare equidem tenetur precisè qualitatem eam, qux eff fundamentum fure intentionis; aliàs obtinere non debebit. Dum autem contendit, quoddicitur natus ex legitimo matrimonio, ratione matrimonii fubfequentis, (in quo confiffit tous nervus prefentis dubitationis) videtur proculdubio neceffariò dicendum, quod audiri, feu admitrti non debeat, ipfum effe natum ex legitimo matrimonio: quod probatur multis medis.

Et primò, quia legitimati per fubfequens matrio monium, licèt pro legitimis habeantur poft contratum matrimonium, five legitimè natis fimiles fint ex legis difpofitione, aut hitione; non tamen dici poteft, quod fint legitimè nati, aut de legitima matrimonio procreati; id quod negari non potef, atque expreffim probatur ex his juribus, \& Authoribus, qui ad folutionem primi, \&e fecundi argumenti latiüs recenfentur, ubi videri debet (ut nunc dicebam ) \& poft alios ita fecificè adnotarunt Carolus Ruinus, min conf. 92. ntrm. 16. Lib. 3. Curtius junior, in confil. 64. num, I2. Natta, in confli. 602. lib. 3. Rolandus, dido conf, Ico. $1 x$ num, 26. cum fiqq. © nummero 37. lib. 2. Joannes Cephalus, in confil. 82. nut mero 16. . in confil, 117 , num, 2 , (ib. 1. Hippolytus Riminaldus, in corf. 2220 n num,66.67.83.ć 97. Peregrinus, de fidetiommiffis, ditifo criculculo 24, num. 33 . Angelus Matheacius, de legatis, \&o fiteicommiffis, li= bro 3 . cap. 15. ex num. If, of num, 16. Cum ergo Ludovicus Mexia diati vinculi,\&epatronatus inflitutor, toties caverit expreffim, \& in omnibus fubftitutionibus, aut vocationibus repetierit, quod quilibet vocatorum \& in futurum sdmittendi, five fucceffuri, fint legitimi \& narturales, \& de legitimo matrimonio nati \& habiti; \& difpofitio fuerit relata ad iftum cafum, non debet proferri ad alium cafum fimilem: quoniam conditio voluntaria debet adimpleri in forma fpecifica, \& non per æquipollens, $l$, in teflamen${ }^{t}$, ©ं 1 . Maviuu, ©' 1. qui beredi, ff. d: condit. ©' demonnf. quo fante dicitur, quod licèt legitimatus per fublequens matrimonium æquipolleat verò, \& legitimo, tamen in eo non poteft pradiata conditio impleri, nec verificari, cum fipecificè nort fuerit natus legitimus tempore nativitaris. Quo modo argumentantur omnes ferè juris Interpretes, qui hatenus in propofito articulo commentaria ediderunt, \& intes alios eleganter Rolandus, dita cor filto 100, num, 34 . lib. 2. Mantica, de conjecturis altimarim voluntatum, lib, 11, ditco titul, 12, num, 17. Riminaldus, in locis ante relatis. Peregr. d. art. 24. n, 33.
Pro quibus fortiter urget $l$. firum eum, $f$. de bis, qui funt fuii, vel alien, jur. ubi ad definiendum, cui propriè \& juridicè applicetur nomen legitimi, Jureconfultus inquit effe neceflarium, quod natus fit tempore, quo parentes erant maritus, \& uxor, ut conftat ibi, filum cum defirimus, qui ex viro, ©゚ uxore ejus nafititu'; quo equidem ipfe Confultus excludit quodcunque a liud tempus, quod ante matrimonium confiderari poffit, Atque ideo Bald. ibidem, lefura 2.n.2. pro regula conftituit in hace verba; Quod quantumcunque quis legitimuntir, etiam per matrimonium, non dicitur natus de matrimon o.
Urget etiam fortiter 1 . prima, titi, 13 . partita 4. ubi loquens de filiis, qui legisimantur per Gubfequens matrimonium, dicit exprefsè: Efoos hijos atales no fin legitimos, quando nacen: quo nihil clarius, nec magis expreffum dici potuit in propofito, \& fubdit fato tim: Tan grande fuercs sha el matrimonio, que luggo que ell padre y la madre fon cafados, /e hazen por ende legitimos: ubi notandum eft, legem ipfam non dixiffe: $Y$ nacidos de legitimo matrinonio, fed porius contrarium, ut nunc retuli, \& vide infra, boc eodo cap. num. 73 .
Denique \& pro eadem parte filentio pratermitti non poteff fingularis ponderatio, $\%$ 12. Tauri, qua eft $h$. 1 . titi. 8 . hib. 5 , nove collid. Reg.ia, in illis verbis: Htijo ò nieto, ò defiendiente legiimo, of de trgitimo matrimonio natido, ol legitimato por jubfiguiente matrimonio; Ecce ubi inter hec differentia conftituitur, ut vides, \& per verba praedicta, 0 de legitimo matrimonio nacteos, comprelenditur, a aque defignatur vera legitimitas par principium juftum, \& matrimonium folemne \& datur inteliigi, non contineri legitimatum per fubfequens matrimonium : quoniam
illa alternativa, $\mathbf{O}$, non fubjicitur inter extrema ejusdem fignificationis, fed inter diverfa, \& formab bec verba, $124 \cdot \mathbb{O}$. de verbor. fignif. $I$. prima, $\mathbb{S}$. Jubo lata, ff: ad Trebelliam, capo inter cateras, de reforiptis, Bartol, in $l_{+}$fi quis ita, num, 1, ff. de auro of argent., legat, Alciazus, in corfit. 5. num, 14. lib. 2. Hippolyt. Riminaldus, in conf. 358 . num. 78. © in confli. 451 , num. 23 . volum. 4. Petr. Surd. in conf. 339. num. 6. 5 © 2. Jeq. volum. 3 .
Nee fatisfaciunt quatuor illæ folutiones, quas adduxis Francifcus Beccius, in conf, 165 . num, 68.669 . lii, 2 . quod eciam conditionem voluntariam fuffi-
cit impleri juris fictione: namex quo in ipfa folutione Beccius faterur, filium legitimatum ex fubfequentimatrimonio, non effe verè legitimum, fed fingi à jure, velut concludenter idipfum deducitur, quod contendimus: nec fingi fufficere, ut adimpleatur eá conditio, elicitur manifeftè ex verbis, \& rationibus ex quibus folutio eadem primato 12. num, 17. . 18 . fè., Secunda autem folutio fuit convincitur manifevoluntaria impleri quandoque poteft per equitio etiam lens, quando in ea fuit confideratust per æquipol-- fequitur etiam ex æquipolenti, fecundum's, \& ille ibi relatum. Verum enim vero, quando Socinum ex Socino deductum verum effet : contrarium namque receptius apparet, ut aito cap. fuprì, boc eodem hibro, ce tradatu oblervavi: \& poft alios adnotarunt Joannes Bolognetus, num, 24.\& D. Francifcus Sarmientus, num, 12 , in $L$, Gallus, If, or quid fitantum, ff. de liberis or poffoum, Manticam Menochium, Prætis, Camillum Gallinium, Thufcum, Anton, Fa* brum, \&zalios quamplurimos, ibidem recenfui. In cafu prafenti dici non poffet, in effectu, \& virtualiter conditionem adimpleri, admiffo eo, qui non ab initio ex legitimo matrimonio natus, fed per fublequens matrimonium legitimatus fuerat. Non etiam, quod in conditionibus mens predominatur, hi autem, qui funt legitimati per matrimonium, fucceflibiles fint ex mente teftatoris, ut pro quarta folutiote difpofitionis perpendamus fi claufulas prafapoteris, quin in ea verbomus mature, negari non or naturales, of ex legibimo marrimolatione, lexitimos matus per fublequens matrimoniumio admitti nog debest; cum ex hoc, teftatoris, five inftitutoris majotatus apertior, \& efficacior voluntas appareat, fe modum nafcendi legitimè \& naturaliter, fine fictione \&t verè in perexiffe, ut infrà dicetut $^{2}$ \& ex Cephalo, Ralando, Barbat. \& Socin. fen, arguendo adnotavit Francifcus Burfarus, in conf. 18. num, 2 . ${ }^{1 i b_{1}} \mathrm{I}$. Sicque ex verifimili mente inftitutotis talem filiam excludi, cum effi fit legitimus, non tamen legitimè natus fuerit, ut cum aliis multis arguendo ergo arguere licet idem Burfatus, eodem num, 2. Nen ergo arguere licèt à verifimili mente teftatoris, que potius contrarium non modo verifimiliter, fed expreflim eriam continet. Nec quoque valer dicere, effequm à teftatore confiderasum, virtualiter fequi: cum ufque adeò ejus intentioni id repugnet, quad ex legitimo matrimonio natos vocaverit fpecifice, ut in futurum fucceffuri, ad omnes vocati poft eas fubt fe ab illicitis amplexibus, \& matrimonio quale, \& agnationi, \& dignitati majoratus poffefo foris non conveniens: \& fic in legitimè nas poffef. familiæ confervatur; non autem in iftis, ut in infor dicetur, \& Peregrinus non autem in iftis, ut infrà, fine notavit. Hippolytus etiam Riminald. 3 , in fil. 322.num, Hippolytus etiam Riminaldus in con26 Majoratu, fecund. 60 161. iib. 2. Pelaez à Mieres, de quod majoratus inte, queft. 1. qui ex hoc deduxir, teft, ne in majoratu fuccedant filij, per fubfequens
matrimonium legitimati, Et reddit rationem, quoniam mulieres, ex quibuś habentur hujusmodi filii, qui poftea per contractum matrimonii legitiman ${ }_{2}$ tur, maiori ex parte non funt honefte, nec æequales maritis, prout experientia docet quotidie: \& fic majoratuum inftitutores ad impedienda damna, \& \& incommoda irreparabilia, quæ communiter feguunconditiones eas adiciunt, contractis, juftè \& juridicè Burfatus, referendi infri, ut etiam Peregrinus, \& heec evidenter adi infra, notarunt : \& fecundum inftitutaris, \& metictur, quàm alienum fit à verbis tendit, 2 mente ipfius, id quod Beccius contendit, aut effeetum per açuipollens, \& vistualiter adimpleri $;$ cùm eâ ratione admifấ, is fequeretur effectus, quem reflator rejecic, Quod Hippolytur Riminaldus, $d_{\text {, conf. } 222 \text {. num, } 136.137,6161 \text {. rectius }}$ animadvertit : inquit namque fingulatites, valdè intereffe teftatorum, quad admoittantur patius nati ex legitimo marrimonio, quam per fublequens legitimati; \&t quod ita ipfl voluerunt conditione ea adje $\mathrm{Qa}_{2}$, admittese veré legitimos 'tempore nativitatis, non autem eos, qui ex pònffacto tales fierent, ad reprimendas illicitas conjunctiones, ut per Bala dum, Socinum, \& Beroum ihi relatos. Et qued vocando filios, \& defeendentes natos ex legitimo matrimonio, confideravit decorem fuccefforum, argumento l. nôn tantum, fo fi amancipainus, ffo de ban, poffo conitra tabulas. fed in legitimatis eciam per fubfequens matrimonium, non datur ille candor fuccefRimis, ut per Alex, \& Imolam relatos, per cundemi Riminaldum, d, num, 137. qui num, 138. miultis exotnat, Peregrinus, d, a78ic. 24. num, 26. qui Pemati per fubsequens otioni fuperioni, quod legitià fucceffionequens matrimonium, pofint exprefsè Curt. jun. \& Marzapi, convenit omnind, atque ex fub num, I4 in very ibi: Sed in caf verf. Tertiò nan obfant confilium Baldi, quod legitimatum etiam per fubfequens matrimoniums admitti nohimfet, quia tunc excluderetwr omnind, prout fieri poteft, Et hactenus de prima fundamenta hujus partis,
Secund deinde facit, quod verba femper debent intelligi vere, \& naturaliter, \& non siviliter per fictionem, $l_{+}$finalis, $C_{0}$ de his qui verniam etatis imper, ubi habetur, quodd fi in difpofitione fit mentio legitime ætatis, intelligi debet de legitima ætate naturaliter, non autem incidenter, putà fi quis veniam xatis imperraffet : \& infert isi Angelus, quod fi fatum fit legatum alicui, cum erit Dodor, vel Sacerdos, intelligirur naturaliter, \& veré; \& non per fitionem, Et hos modo in propofito noftro arguunt Decius, in conf. 758a In cafu Domini, num, 1, © in confil, 276, in callfi, num, 8. vorffic, primo ergo, Ripa, in $l_{0}$ cx fatio, num, 19, tfo de vuls. or pup, fublitute Roland. in conf. 100 , num, 3 s. lib. 2 . Joannes Cepha. lus, in conf. 82, nam. 12. lib. 1. Jacobus Menochius, in conf.16, num,6. or 7. lib. 1, Hippolytus Riminald. d, comf, 222, num, 97 . ubi inquir, quad hare fuit induetio formalis Cursii junioris, in conf. 64 , column. penuls, idem Riminaldus, num, 160 . \&r 161 , nbi in eadem, quì verfamur quaptione, fic quoque argumentatur, \& fundat, quod verba in dubio funt naturaliter, \& non accidentaliter intelligenda, l. qui babet, ff. de tate is: \& fic quod fili, qui ab initio non fuerunt legitimi nati, non debent admitti, licè per fubfequens matrimonium legitimati: quia teftator videtur naturam, \& non accidens confideraffe, dum ea verba protulienon idem fequerretur effeatus, ut fuprà dicebam, Peregrinus, dillo art. 24, num, 32 , qui idipfum comprobat, \& quod verba illa, natos, fir proçreatos de legitimo matrimonio, factum natura denotant, ut fcilicèt naturaliter nati, aut procreati fint de matrimonio: \& fic quod naturaliter erit
accipienda difpofitio, non civiliter, juris fictione, feu interpretatione, per textum in dicta $l$. finali. Preterea, quando verba teftatoris poffunt trahi ad duplicem fenfum, nsturalem fcilicet, \& civilem potids funt trahenda ad naturalem, ut inlo ex parte, $\mathbb{S}$. infulam, ff. de verborum ebligat. l. 3. J. hac verba, fjo de negotiis gefiis, $l$. finali, C. de naturalibus liberis, \& exornat Socinus junior, in confilio 28. numbro 3. \& quando principium nativitatis fuit vitiofum (ut in cafu preefenti) adillud ditta verba referri non poffunt, ut inquit Baldus in I. finali, columna prima, ff. ad Macedonianum, quem fequitur Caftellus, in $l_{\text {, }}$ I2. Tauri, verbo figuiunte matrimonio. Cum ergo in dieta inftitutione vinculi, \& patronatus Ludovici Mexia, fiat mentio de habitis \& natis ex legitimo matrimonio, ut nati ex eo admittantur; dicendum eft, quod verba ipfa debeant intelligi de legitimè natis naruraliter, tempore filicet nativitatis \& non per fubfequens
30 matrimonium, \&\& fic per fictionem, \&c civiliter, ficuti Hippolyc. Riminaldus, in locis anteà relatis fortiter adftringit. Nec fatisfacit Francifci Beccii duplex illa folutio, tradita dizto onfilto 165 . num. 65 . di 66. lib. 2 . Utraque enim ex eo convincitur apertè, quòd licet legitimitas ea, per fubfequens matrimonium proveniens, fit vera, \& naturalis, tamen quod ejufmodi filius, fic legitimatus, fit natus de legitimo matrimonio dici non potef, cùm eonativitatis tempore nullum effet contractum matrimonium inter fuos ipfos parentes, ut ad folutionem primi, \& fecundi argumenti latius corroboratur. Et notavit fingulariter Hippolysus Riminaldus, diäfo confilio 222, num, 118. ubi concludit, quod legitimati per fubfequens matrimonium, neque fecundum veritatem, neque fecundum opinionem poffunt dici nati ex legitimo matrimonio: quia nonentis, nullæ funt partes, nee qualitates, \& tempore nativitatis nullum extabat matrimonium (ut dixi) Non ergo dubitatur, an fit legitimitas, necme, five an filij fint vere legitimi: conceditur namque, cos effe vere legitinos, fed in eo dubium vertitur, an ea legitimitaice fit fatisfactum verbis inflitutoris, qui legitimos, \& naturales, atque ex legitromo mairimonio natos, © habitos ad fucceffionem fomper vocavit.
Tertiò deinde pro eadem parte facit : quia cui non conveniunt verba difpofitionis, non etiam convenit difpofitio per ea importata, $1,4 \cdot$ © . toties, ff. de damno infecto: 1 , bos accufare, I . omnibus, ff. de accufationibus, \& alio cap, infrà, axioma hoc vulgare latius exornabitur: \& in prefenti, quo verfamur articulo, fic arguunt Socinus junior, in conflio 12. num. I4. Peregrinus, de fideicommifis, dicto articulo 24. numero 37. fed verba illa, legitimos ó naturales, ơ de legitimo matrimonio natos \& babitos, non conveniunt legitimatis per fublequens matrimonium : ergo nee difpofitio convenit, que natos ex legitimo matrimonio ad fucceffionem invitat. Ex eo etiam, quia ii non funt legitimi fimpliciter, fed fecundum quid, ideoque difpofitio de natis legitimo matrimonio non eft referenda ; per regulam $l$, hoc legatum, $f$. de legatis tertiò: \& per ea qua alio cap. infrù, latius adnotabuntur: nec à verborum proprietate licet recedere in dubio, 1. non aliter, ff, de legatis tertio. Ac denique limitata caufa limitatum quoque producit effectum, $l$, in agris, ff. de acquirendo rerum dom. I. age cum Geminiano, C. de tranfactionibus, Ideoque limitata conditio, vel difpofitio ad natos ex legitimo matrimonio, ad hos proprie fecundum verba reftringi debet: ut ita arguendo concludit Peregrinus, dido articulo 24, numer. 37.82 fubdit numer. 38 . quod communis ufus loquendi ita intelligit, juxta quem verba exaudiri debent, I. Librorum, I. quod tamen Caffius, ff. de legatis terio, I. Labeos ff. de fuppellect. legata. Et idipfum latius fundavit Hippolytus Riminaldus, díto conflio 222. nuin, 112. libro fecundo.

## 34

 Quarto hare ipfa pars probatur ex eo, quod tefta-tor dum vocavit filios legitimos \& naturales, \& legirimè natos, aut ex legitimo marrimonio procreatos, refpexit ad originem, \& principium nafcendi: ideo legitimati per fubfequens matrimonium non continebuntur,quia non eft noftrum extendere feripturas, 1. comparationes, C. de fide inftrum. \& fic arguit in propofito noftro Baldus, in l, Gallwe $\mathbb{S}$. $\int i$ cjus, in fine, $f$. de liber. © or pofitum, idem Baldus, in cap. I. S. naturalis, $\sqrt{2}$ de feud, fur, controverf, inter domin. of agn. \& in confilio 367 . Libro 5 . ubi inquit, quod teftator confideravit naturam, \& non accidens: \& plenius explicavit Aretinus, in d. I. fi jejus, colum. penult, ubi inquit, quod teftator per ea verba refpexit ad legitimitatem per naturam, non prout eft fieta \& accidentalis, juris authoritate inflituta per fubfequens matrimonium, aut per fcriptum, Et latius difcurrit Socinus junior,
in confilio 12,
,ib, in conjlito 12, lib, 4. Jacobus Menochius, in confi10225 . num. 2, lib. 3. Hippolytus Riminaldus, dido
confilio 222 . num. 65 . © dup habuit refpedum ad modum nafcendi naturaliter so quod videtur fe retuliffe ad legitimitatem fecundum tempus nativitatis, ut formaliter concludit Natta $/$ in confilio 602. © in confilio 624, num. 19. © 23 . ©2 260 Joannes Cephalus, qui in terminis noftris facit hanc confiderationem in confilio 276, num 23, lib. 2, Riminaldus ipfe, eodem confilio 222, numer, I 13 . ubi fingulariter in hæe verba: Accedit pradiftu, quod ifta verba; fine filiis legitimis on naturalibus, ex legitimo matrimonio, denotant ad excluffionem fubfituti, filios efle debere feundum leges, or naturam ex legitimo matrimonio, quales non funt legitimati per feguens matrimonium, cum effent nati ante matrimonium; fed fi funt legitimi, funt ex juris civilis mera d.jpofitione contra naturam disponente, $d_{0}$ cap. tanta. \&ec. Et ibidem, numero 16 I . $\delta \mathrm{feqq}$. Marc. Anton, Peregrinus, de fideicomminj is, dicto articulo 24, numer. 27 . qui hoc medio principaliter uticur contra legitimatum, \&\& adjicit num, 18. quod filiorum plures funt fpecies: quidam, quiex juftis nafcuntur nuptiis: alii ex coitu illicito: alii aliis modis, ut ibr explicat. Dum ergo teftato in conditione, vel in difpofitione vocat legitimè natos, feu de legitimo matrimonio procreatos, ad primam conditionem filiorum refpicit, \& fic ad alios non eft facienda extenfio, ad projudicium gravati, vel fubftituti: quoniam à perfona non eft recedendum,
 Chryogonus, f. de verlor, obligat, $l$, Gallus, $f$. © quid $\sqrt{2}$ Bantum, fod de liber, of popibum. \& in fpecie fic arguunt 13. latius Rimina ${ }^{6} 7$. Decius in confliio 88 . numuro 9. ©r 20.88 idemaldus fenior, in confilto 543 . numer. 9. 20 . \& idem Peregrinus, ubi fuprà, qui adjicit
etiam num.29. quod qualitas legitimitatis, feu de legitimo matrimonio, fuit confiderata, \& relate per teftatorem ad tempus nativitatis; \&\& fic illo tempore adeffe debet, necfufficit, quod ex pofftacto interveniat per fubfequens matrimonium, $l$. quid ergo, $f f$. de bis qui not, infamia, l. in delicis. IJ. fiextraneus, ff. de noxalibus action, Triburus, ff. de militari teffamento: \& fic arguit idem Baldus, ubi fuprà, \&\& Alexander, in confilio 5. ex numero 3 . lib. 7. \& id maximè, ubi qualitas à teftatore confiderata, fubftantialis eft, nam fue perveniens poft, non juvat, $l$, ob.igari, $\mathbb{I}$. tutor, ff. $d 6$ anctoritate tutorum, $I$, bis verbis, $\int 5$, interdum, $f f$. de hard. in fitut, l, matrem, C, de probationibuse Legitimatus autem per fubfequens matrimonium, confeguiur legitimitatem poft illud, ergo non ante, capot tavith qui fuiif fint legitimi, ibi: Poft contradum matrimonigmin legitimi habeantur: prout infra dicetur, \&\& ponderant Alciatus, farad. lib. 3. capite 12, in fine, Cephalus, in conflio 111. num, 10. libro primo, poft alios, quos citat Natta, in confilio 623 . columina 4 . dicentes, quod quamvis matrimonium faciat eos verè \&\& proprie legitimos, verum eft, ut ex nunc, tempore fcilicet contracti matrimonii, non autem facit eos vere
legitimos
legitimos retrò, five in prateritum ì tempore nativitatis. Et latius comprobar, atque nonnulla jura expendit Hippolytus Riminaldus, pracitato confilio 222. numero 109. \& vide numero 1 11. ubi Baldum, in cap. innotuti: columna pennltima, verffic. of notat. de electione, ubi inquit, quod omnis legitimatio eft prepoffera: quia facit quem legitimum ex pò̂f fáto. Scd legitimá ratio eff ordinata pro. ceffio fecundum viam naturæ, nam piax.edit matrimonium, ut cuufa, deir de nafcuntur legitimi; ordo enim nature eff, ut caufa precedar caufitum fuum, 1. 2. S. Prus. ff. de vuh. © ' aup. fubf. \&x quamvis (fubdit idem Baldus) ifta legitimatio per matrimonium, fit reftitutio, per quam abfterguntur fordes peccati, tamen qui moritur cuin filiis fic legitimatis,
non diciuur decedere non dicicur decedere cum filiis legitimè natis: quia legitimatio ef ordo prepofterus, \& macula eft impreffa origini: \& repetit Riminaldus ipfe, numero 67. of num. 113. ubi etiam citat Baldum eundem ad hoc, quod legitimatio fit contra ordinem nature, 39 eo quod in legitimatione per fubfequens matrimonium, ordo eft præpofterus, ut ibi fundat: \& $n u$ mero : 112 . fingulariter fcribit quod verba $e x$ legitimo matrimonto, reducta ad vulgare, funt hæec, de legititmo matrimonio ; \& fic non poffunt verificari in filiis legitimatis per fequens matrimonium, ut latiùs ibi: \& numero ipfo i 13. (ut fupra retuli) quod
 trimonio, denotant ad exclufionem fubflituti, filios effe debere fecunduun leges \& naturam ex legitimo matrimonio, quales non funt legitimati per fubfequens matrimonium, ut ibi videbis: \& numare 15 I,
41 Riminaldus ipfe pof Nattam, \& alios notavit, atque comprobavit, quod fubfequens matrimonium, licèt purget omnem maculam pracedentem, non tamen ideo fit, quin adfuerit macula in generatione; at teftator dum requirit legitimam nativitatem, vult eam effe puram, \& immaculatam, ut Natta antea probavit diclo co. fil. 624. $\mathrm{m}, 25$. \& Rolandus, ditio confl. 100. num, 26. 28.29.30.37. © 38. lib, 2. qui traditis Jupra, ex num. 34. affentit omnino.
Et hateenus de quarto fundamiento hujufce partis, quo includuntur, atque porderantur tria illa funda: menta, que de per fe conflideravir Peregrin, ditoo art. $24.1,27.28 \mathrm{C}_{2} 29$. quoniam in unum, eundemque fnem tendunt, videlicet quod teftator refpexerit legitimitatem, five filiorum naf cendorum conditionem, tempore, atque origine nafcendi, \& quod eo momento nativitatis, qualitatem eam defideraverit, fic fuperiora, \& alia ejusdem Peregrini fundamenta fimul recenfet (fed eum non citat) Hieronymus Cævillos, pratiuar, comman, conira commun, queft, 2. 42 ex numero 67. Uf aue ad numerium 73 . © num. 76. w/que ad nameriun 86. argumento quoque prafato, \& quod qualitas adjunça verbo, intelligitur fecundum tempus verbi; eo autem tempore, quod legitimati per fublequens matrimonium, legitimi non fuerint, nec nati ex legitimo matrimonio; ex mente omnium,qui partes Baldi contra legitimatum fúfinent, utitur Cardinalis Francifcus Mantica, de conjecturis ulimarum volunratum,, , 11 , diato tit. $12 . n, 10$. $\&$ ante ipfum cum aliis Rolandus, dito conflitio 100 . num, 26. © fequent. ili, 2. Hippolyt. Riminald, ditio con. 222.num.69. Gf fq. ©o n. 67. Menochius, iti.4. prafumptione 8 f , numero 17 . Angelus Mattheaccius,

43 Nec fatisfaciunt folutiones ille tres, quas Francifcus Beccius, ditoo onf. 16 . num. $64 . G 65$, adduxit; utpotè cùm eexdem ex ipfa rei veritate, \& nunc feriptis, ex traditis etiam ad folutionem primi, \& fecundi argumenti, concludenter elidantur, atque vincantur ;
atque vel atque vel uno folum verbo, quod qualitas pras.
fata nativitatis ex legitimo fata nativiatatis ex legitimo matrimonio, nec adfue-
rit, nec adeffe rit, nec adeffe potuerit in origine, \& initio nafcendi, Soan, del Caffillo Quotid, Conirov. Inris, Toma.IV.
$\& \varepsilon$ fic tempore verbi defuerit, cum nondum inter ipfos filii parentes matrimonium fuiffer contractum. Sic fane Sfortiam Oddi, \& alios juris Interpretes deceptos in folutione fundamenti prediati, concludenter oftendunt Angelus Mattheaccius. li.b. 3. diclo cap. 2 \{.ex $n, 14$. Hippolyt. Riminald, qui l litus confutat praciuato corf 222 2. num. $67 . \mathrm{ev} \% .69$, uipue ad num, 84.ubi Alciati folutiones fubvertit: \& i iterum n. 84. © 87. \& reddit rationem, quia matrimonium, quod eff cuufa legitimitatis. debeat pracedere, \& tamen fubfequirur, \& fice effectus piæcedit fuam caufam, quod non poteft fieri per naturam, neque etiam per fictionem, quia teftator, ut hanc fiationem excluderet, addit, ex lrgiumo matrimonio procreatos, \&s fic legitimatus per fequens matrimonium, non poteft dici natus ex legitimo marrimonio, ut didils sociis,
 151.0152 2.idem Riminaldus concludit. Rolandus etiam, difto onf, roo. num. 30.4 tho. 2 .

Quintò prextereà facit, quoniam diâo, ex, feu de, de legnimo filicet, vel ex legitimo marrimonic nator,' pro fui natura denotat caufam proximam, immediatam, \& materialem, $L_{\text {r }}$ /ico tempore, ti. de pecullor, i. prima, I. fiemantipatus, ff.de cor jungend, came eman ipo lib, L.prima, S.ex incendio. ff. de inumdio ruiva, \&' nath-
 de eledione. \& exornant Authores quamplurimi, de quibus, infri alio cap. \& relatı per Peregrinum, dido ant,24. num. 31. qui in hoc ipfo, quo verfamur, articulo, argumentatur poft alios Authores. Exornat etiam, \& de natura dictionum predietarum dicit aliqua Sylvelier Aldobrandinus in corf. II I: niummero 2. 5. 6.9. 10. 28 . © 3 I. \& fic tempus nativitatis, \& legitimi mactrimonii, ut cum Zucardo, \& Cephalo arguit Rolandus, dito confilio 100 numero trigefimo odavo,infin: lib, 2. \& cum eisdem, \& Decio, \&\& Mantua, Peregritus, ditoo num, 31 Menochius, incorfil. 22 5. num, 1. © 4, in oonfil, 227, num, 62. . . 30 ó prafumione 8 1, num. 13 . Hippolytus Riminaldas, diilt oronfiifo, 222, nem. 112 . per totum, lito, 2. cumergo legitimarus per fubfequens matrimonium, dici non polfit natus proxumè \& immediate ex legitimo ma-
trimonio, cùm nativitatis tempore nullum trimonio, cùm nativitatis tempore nullum effet contraatum matrimonium; clare confequitur, ditum D. Francifcum non contineri fub difpofitione inftitutoris difti vinculi, \& patronatus, qui vocavit de legitimo matrimonionatos: quoniam ea verba verifo cari non poffunt in filisis legitimatis per fubfequens matrimonium, cum ditax prapofitiones denotent caufam materialem (ur dictum eft) at illorum filiorum materia non erat de legitimo matrimonio, quia quando ad materiam reductif funs, hon erat matrimonium ; ergo non erant tales, qui facerent deficere fideicommiffum, vel ad majoratum admitti deberent, prout concludit eruditè Hippolyt. Riminaldus, ditio conf. 222 2. num, 112 . nee fatisfaciunt tres illa folutiones Jacobi Menochii, Prima ditio confitio 22 \{e numero
 refpondet, quod immò legitimatus per fubfequens matrimonium, dicitur immediarè natus ex legitimo matrimonio prefumptione legis. Aliæ vero dux, in dica confilio 227. numaro 63. quod focilicet dietiones illx, de, \&e ex, fignificant caufam mediatam, \& remotam. Aut pofiro quod caufam proximam, \& immediatam fignificarent, legitimatum hunc dici natum ex legitimo matrimonio. ob id quod per eventum conditionis, hoc eft, fubfecuto ipfo matrimonio, actus remanet purus, ex quo conditio retrorrahitur, \&\& lex efficit ut cenfearur jam ab initio
procreationis, \& nativitatis procteationis, \& nativitatis contractum macrimonium Nam prima illa folurio (ut vides) ufque adeo rei veritati, \& communibus Interpretum trad tionibus repugnat, ut admitti, aut fuftineri non valeat ullo patto. Nam etfil lex difpofuerit, ut tales fliii per
fubfequens
 .
$\qquad$ ,

## 306 Quotidianarum Controvérfarum Juris, Lib. 1 . <br> fubfequens matrimonium legitimati, pro legitimis <br> n. 2, de ufucapionib. idque indubitatè magis, quando

habeantur, nufquam tamen lex ipfa natos eos ex legitimo matrimonio prefumpfit, utpore cum piæfumere non potuerit, ubi certa erat veritas contraria, immò nee fingere, ut Peregrinus, ditio artic. 24. numero 36. obfervavit: atque elegantiffimè Hippolyt. Riminaldus, praitato c $n f .222$, num. 76 . © feq. ubi probat, quod cum prefumptio cadat fuper dubio, fictio verò fuper certo; ficque prefumptio ceffat, ubi conftat de veritate, ficque fumus in cafu certo; prefumere lex mon potuit, ufque à principio fuiffe ma* trimonium. Nec etiam fingere per fícionem translativam, ut ftatim dicetur, \& per ipfum Authorem, \& Peregrinum, ubi fuprà. Ex quibus \& tertia convincitur folutio. Secunda autem, quod dietiones prefatæ fignificant caufam remotam, \& mediatam, quantum repugnet juribus in initio hujufce fundamenti adductis, adeo manifefte, \& ad oculum patet, ut majori comprobatione res non indigeat, \& latius probetur infra alio cap, hujufce tractatus. Idque vel eo etiam, quod de natura dictionis ejusdem, de, vel ex, fit, denotare fubftantiam ejus, cui adjungitur, prout aliorum authoritatibus, \& teftimoniis comprobat Sylvefter Aldobrandinus, diäo confilio 1 1s. numero 7. O. numero 9. \& inde infert ad noftrum ipfum cafum prefentem, ut propter naturam earum didionum, legitimati per fubfequens matrimonium, non dicantur nati de legitimo mattimonio, ut contineantur fub ea difpofitione, ad quam legitimè nati, five ex legitimo matrimonio procreati invitantur. natura non trahitur retro, ex fententia quorund fua ut in §. liceat igitur, ibi, © fuos de aten) \&o bio facto exinde filies, quib, mod, natural, effician, legit. \& in S. illud, in authents, quibus mod, effician. fui. \& quamvis in legitimatis per refcriptum Principis ea jura loquantur, procedunt etiam in legitimatis per matrimonium, ut inquit, atque ex aliis Authoribus comprobat Marc. Anton, Peregrin, de fideiommi/f. art. 24. n.34. quod fi dixeris ex fententia aliorum juris Interpretum retrotrahi legitimationem, ut per Hippolyt. Riminaldum, referendum infrà, \& maximè in dicto conf.222. n. 20. ubi retulit Abbatem, Præpofitum, Jafonem, Socin. junior. \& Anguiffolam, fic tenentes, \& agnoviffe Manticam ipfum, lib. 1 I dicto tit. 12, n.20. in principio. Refpondetur, in hoc Interpretes majori ex parte conveniffe, \& Manticam eundem declaraffe ftatim, quod fcilicet ad ea, quæ determinato modo habent voluntatem, non fingit retrò legitimatio, ut illa extendere poffit, ut ad literam inquit Baldus, in $L_{\text {, in }}$ teftamento, n. 14, in fine, C. de tefiam, militis, Alexand. in 1. Lucius, $n, 17$.ff, de vulg. bo pup. fubfitut, Ripa, in 1 . ex facto, 5 I. fi quis, num. 4.ff. ad Trebel. Ruinus, in conf. 92. mim. 16. verfic, of ita etiam, lib. 3. qui fcribunt, quod licet aliàs legitimatio retrotrahatur ad tempus nativitatis, tamen non trahitur retrò quoad interpretationem voluntatis teftatoris; \& fequitur Mantica, dicto num, 20. \& ultra eum Rolandus, dicto conf. 100 , num.41, lib. 2. poft Bald. Alexand. Ripam, \& Imolam, idipfum tradidit, quod fcilicer ubi agitur de teftatoris voluntate interpretanda, legitimatio, etiam per fublequens matrimonium, retrò non trahitur. Hippolyt. Riminaldus, pracitato conj. $222.2 . n .75$. lib. 2. Ratio eft, quia voluntas teftatoris (maximè cùm modum confideravit) non debet trahi ad cafum fictum; ubi poreft verificari in cafu vero \& proprio, ut Bart. \& communiter omnes tradiderunt in $l$. Gal$l_{m s}$ s. © quid fi tantuin, ff. de liber, of pofthum, atque ex ipfis notavit Mantica, dicto num. 20. lex enim nunquam fingit, nifi exigente æquitate, quæ in hoc cafu non datur, $l$. fiendum cum feq. ff. ex quibus caufis majores. It non dubito, I. pofliminium. ffo de cap. \& poflim, reverfis. Bartolus, in $l_{0} j_{i}$ is qui pro emptore.
ex retrotractionis fictione, prejudicium infertur tertio, quia tunc non folum æquitas, immò iniquitas maxima effer, inducere fictionem; \& ideò non erit admittenda, ut in terminis fucceffionis majoratus tenet Tiraquellus, de prinogenitura, quaft. 34 num, 19 . Molina, de HIJpan.primogen, lib. 3. cap. 1, num. 7. Peregrinus, de fidecommiffis, art, 23. num, 62. Anton, Faber, de erroribus pragmat. decad. 35 , errore 6. Hippoly* tus Riminaldus, ditco conf+222, lib, 2. qui nonnullis in locis ejus confilii, retrotractionis articulum hunc prafentem attigit, \& diftinctè magis, quàm alius $\mathrm{fe}-$ ciffet, adnotavit nonnulla: nam inprimis arguendo dixit num, 20, quod legitimatio per fequens matrimonium, dicitur fieri per fictionem translativam nam matrimonium retrotrahitur, \& contractum fingitur ante nativitatem filiorum, \& refert Authores nonnullos, fic tenentes, quos retuli fuprà in initio buius numery, Deinde ftatuit num.92.cum aliis, Authoribus, legitimationem non retrotrahi in prejudicium tertii, quod etiam dixit $n .11$. \& $n+1$ 1 1. © 133 . limitavit fingulariter, quod filicet legitimatio per fequens matrimonium operatur in præjudicium tertii ex prefumpta difponentis voluntate, ut in cafu I. fiuno quam, C. de revocan, donat, Rurfus, n. 75 . © 77, conftituit, legitimationem per fubfequens matrimonium non retrotrahi quantum ad interpretandam volunta* tem teftatoris \& inde qued locum non habet, quando teftator voluit eam omnino excludere, prout facit, dum requirit, filium legitimè natum: \& negari non poteft, quòd legitimatus per fubfequens matrimonium, non fit legitimè natus fecundum vesitatem, quam teftator vifus eft intueri,ut ipfe Riminald.concludit $n_{1} 1 ; 2.8 \mathrm{C}$ adjicit $n_{1} 82$. poft Bened. de Plum. \& Alex, quòd legitimatio non tantum potef, nee tam latè porrigitur, etiam ex vi retrotractionis, ut legitimatus dicatur verè legitimus originaria legitimitate in fpecie, quæ ex matrimonio procedit. Ac denique concludit num, 96. br quatuot feqq. quod quamvis legitimatus veniat in difpofitione legis loquentis de natis ex legitimo matrimonio, fecus tamen effe in hominis difpofitione, ut latiùs infrà notabitur.

Septimò facit authoritas permultorum jur is Interpretum, qui in fortioribus terminis, quam his, in quibus nunc verfamut, feriptum reliquerunt, atque con ftanter affeverarunt, legitimatum per fubfequens matrimonium, non excludere fubftitutum fub conditio. ne, $\sqrt{i}$ decefferit fine liberis de legitimo matrimoniỏ procreatis, vel legitime natisis; ficque nec ad fucceffionem fideicommiffi, aut majoratus admitti, ex fola adjectione legis timitatis, per verbum legitmè natis, sut ex legitimo mae trimonio procreatis, per fubfequens matrimonium legitimatum. Et hi equidem (quos longa ferie comemorabo mfrà ad folutionem noni argumenti, ex n. 95.) non modo funt pares pro fubftituto contra legitimatum, cum cæteris contratiæ partis Authoribus, ficuti effe pares profitetur Sfortia Oddi, \& eum refert Hippolyt. Riminald, didto conf. 222, n, 206, verum etiam longè plures funt numero, fi hi excludantur, qui pro legitimato, vel fecifice in terminis noltris non refponderunt, vel in aliis terminis loquuntur, aut de feudis, non de fubftitutione fermonem inftisuunt, ficuti elegahter conciudit Riminald, n, 207, ubi inquit in hunc modum: Circa querum conclufionem diligentiùs fft confiderandus calculus ab eis firmatus : nam $₹ i$ de medio tollantar illi, qui vel fibi parum confantes fuerunt ins bat quaftione, vel materia; ficut \& alii, qui in diverfis terminis à cafu noftro foripferemt. Qu'que de fiudulo locut? funt, non de fubfitutione; demímque confilium Collegis Patavini periculofum: facilè patebit, cateros à me mi/foso ut partem legisimats foventes, longe pauciores remanere Scribentibus pro fubfituto, \&c, Et inferius ibi: OmniScribentibus pro fubflituto, erc. Er inferius ibi: ousris
bus igitur Baldi fequacibus cumulatio una cum cater
qui tenent in teriminis opinienem pro fubfituto, longe majori numero funt Doctores pro eo, quam pro legitio mato: \& ita ceffat, quod authoritates funt aquales, ut dicebat Sfortia, Et vide ipfum Riminaldum, in eodem conf. 222 . ex num. 167. ufque ad num, 178. © n. 191, ufque ad num. 206. ubi fuo ordine id oftendit, \& per multos ex his, qui pro ipfo legitimato contra fubftitutum, \& contra fententiam Baldi allegantur, nequaquam id probare, five in ipfis terminis, in quibus verfamur, non loqui.
Octavò corroboratur hæc eadem pars, \& fententia, quoniam in cafu præfenti mens, \& intentio fundatotis dicti vinculi \& patronatus magis augetur, \& apertiùs oftenditur ex verbis ab eo prolatis, quam in tefo minis, in quibus Authores omnes majori ex patte loquuntur, de quibus fundamento præcedenti meminimus; \& infrà ad folutionem noni argumenti tractatur; fundator namque ipfe non fuit contentus exprimere, quod omnes vocati, \& fubftituti, effent legitimi Un naturales, fed addit, ex verbis ita geminatis, \&\&ex legitimo matrimomo natt, \& halitit, quibus clara voluntas colligitur, legitimatos per fubfequens matrimonium excludendi; ut in terminis tradidit Ruin, in conf.92.n, 14 . ib. 3. Butrius, Affliqus, Gratus, Berous, Socin, junior, Cephal. \& Rolandus, cum quibus ita in individuo in cafu noftro defendit, \& refpondit Hippolyt.Riminald. dicto conf.222. num, 61 , tib. 2. ubi inquit, quod verba, fi deceefferit fine filits legitimis \&o naturalibus, ex legitimo matrimonio, fic reperita, \& geminata, cenfentur appofita ad excludendum legitimatos per fubfequens matrimonium, \& Doctores communiter confiderare predittam geminationem verborum, dicereque in hoc cafu, neminem difcrepare, fed communiter convenire, tanquam claro, \& aperto. Et idem defendit $n_{1} 144$. defendunt etiam Profper Pafe tus, in confilio 98. 99. 100. 551 . O 152. Tiberius Decianus, in conflito 42. numero 28. lib. t. \& in his terminis geminationis verborum, permulti opinionis contrariz fectatores, fic quoque obfervarunt, \&i contra legitimatum per fubfequens mattimonium refponderunt, ut infra dicetur, \& in ipfis, in quibus verfamur, terminis, poft alios multos probavit Petr, Surd. decif. 319. ex num, socum feq. in illis verbis: His vero nihil moventibut, Senatus declaravit, eveniffe cafum fideicommifflad favorem ditiorum, de Andreafiis: quid filius domini Marci Antonii, legitimatus per fecutum matrimonium, non facit deficere conditionem adjectam fubffittitioni, fi decefferit D. Marc. Anton. fine filisis legitimis of naturalibus, of ex legitimo matrimonio procreatio $3_{3}$ fectendum opiniosem Baldi, ©c. Et inferius, ibi: Et noviffine fic judicatum fuife in Pedemontano Senatu, refert Thefaurius, decif. $1964, n, 4.2$ uchard, int rubr, fo. fi certum petatur, 14.30 que opmio videtur procedere fine difficultate, quando funt poffiri in conditione filiii leginimi o naturales, of ex legitimo matrimonio procreati ; tum proprer geminationem, que demonfrat magis enixam voluntatem; tuin propter vitandam fuperfluitatem, que induceretur, nifi uhtima verba de legitimo matrimonio boc importarent; tum quia copula requirit omnium copulatorum concurfiom; tum demum, quia copula fat ampliative, fecundum Bartolum, in l, ea tamen adjedito, fode legatis terio, \& $c_{0}$

Nonò comprobatur ipfa fententia ex êo $\mathrm{O}_{2}$ quod 3 prima, \& fecunda, \& terria fubftiturione, modo in prima, \& fecunda, \& terria fubftitutione, aut vocatione expreffit, quad ab eo vocati, \& in futurum fucceffuri, effent legitimi \& naturales, \& ex legitimo matrimonio nati, \& habiti, fed etiam eaderi verba replicavit in omnibus aliis fequentibus fubftitutionibus, aut vocationibus, \& in fine difpofitionis per claufulam generalem id reperit; unde deprehendituk magis enixa voluntas fua, admitteridi eos duntaxat, qui ex legitimo nati fuiffent matrimonio, \& excludendi non natos legitimè, etiam poftriodum fuble. Foans,del Cafilllo Quotid, Controv, furru, Tom, IV.
arguit Patifus, in confitio g. num, 42. \& in confilio 12. num, 145. lib, 2. Mantua, in conf. 28. nuin, 12, 6. 13 . lib,2, Hippolyt, Riminaldus, $d$, con $f, 222, n, 62, l i b_{6}, 2$.

Decimò denique, \& ultimo loco confirmatur eadem pars ex eo, quod in fortioribus terminis eleganter fenfit Natta, $n$ conf. $624, n, 18$, referendo Baldum, in conf. 367. vol, s. \& cum eo adnotavit Riminaldus jpfe, ubr fuprà, n, 144. © quathor fqq, ubi tefpondet argumento antea propofto, $n_{+} 18 . \&$ conftituit, quod verba illa, de filisis legitimis or naturalitits, ex legitmmo matrimonio, refpiciunt nativitatem, \& ad eam videntur referti, etfi verbum natis hon adjiciatur, quoniam fuppletur, \& tacitè fubintelligitur, \& ob id legitimatis per fubfequens matrimonium noh conveniunt, ut latius ibi fundat Riminaldus: \& num, 148, concludit, quod exempla Doctorum de fíiss ex legitimo matrimonio natis, funt expreffio ejus, quod tacite ineft, quax nihil operatur; fi ergo fufficit juxta iftorumi Atthorum fententiam, vocare legitimos ex legitimo matrimonio,etiam nen adjecto verbo natos (quoniam verbum id fubintelligitur quanto magis fufficere debet, ut legitimati per fubloquens mattimonium non admittantur, quando legitimi \& naturales, \& ex legitimo matrimonio nati, \& habiti vocantur, ut in præfenti contigit,
Nec obftant argumenta procontraria parte adduêd. Non obftat primum, quoniam refponderur, prefatum Ludovicum, dicti vinculi, \& patronatus inftitutorem, hon folum voluiffe, quod his qui in futurum fucceffuri fuifferit, legitimi effent; quo cafu juxta refolutionem comunem in ipfo primo argumento prehabitarn, res prorfus caret dubitandi ratione, ut ibidemanimadvertebam; fed eriam fimul caviffe, quod iidem fucceffuri in difto vinculo, ex legitimo matrithonio nati, \& habiti fuiffent, quod femper requirit, \& in omnibus vocationibus exprimit, ut fæpè repetitum eft $;$ per fubfequens atuem matrimonium legitimati, hon funt verrè legitimi à die nativitatis, fed à die contracti niattimionii, per fictionem autemà nativitate; ficuti probavi fupra, nuim, 23.\&\& quarmiplurimi Authores Hotarurit unanimiter, quos pro opinione Baldi aggregabo, \&\% commemorabo infrì ad folutionem noni argumenti: \& referendi infrà, Matienżus etiam, in $l_{4}$ 10, tit. 8. gloff.3.num, 16. lib. 5, ubi id maxime procedere inquit, in prajudicium tertii! Hippolyt. Riminald, dicto conf. 2222 .num. $77+9899.109 . \mathrm{W}_{11} 13$. Cervantes, in $I_{0} 12$. Tauri, $_{2}$ num. 77.*80. Cephalus, in confil, $82_{+}$num, 20, lib, 1. Cævallos, communn, contras commun. $q_{1}$, , ex numm. 75 , cum eq. \& \& cum Rolanido. \& allis, Peregrinus,dicto aft, 24, nitum, $42,6_{4} 43$. Quoniam etfi ex legis difpofitione effici pottierint verè legitimi, per fubfequiens matrimonium legitimati, hon tathien lex potuit eos facere ex legitimo mattimonio procreatos, quod vere ipfi non fint nati ex legitimo matrimonio, ficuti probavi numeris pracedentibuc, \& cothmuniter obfervarunt Authores omnes, qui opinionem Baldi fequiuntur, \& in terminis fcripfit, \& $\&$ nonnullis juribus comprobavit Cardinalis Francifc, Mantica, de conjecturs uitim, volunt, lib. 11 , tit $1 i_{0}$ num. 19. Riminaldus, ubi fuprd, thum.82, © 83 . Peregrin, $n_{3}$ 36. W 37 , ubi inquit, quod ficut facta pro infectis haberi non poflune, L, in bello, g. facte. ff. de capto Opoft lim, reverfo ita pet contratium, qua facta non furt, pro factis haberi non poffunt : ac idcirco impoffibile eft, ut qui per naturam non eft legitimè natus, fit hatus legitimè, cùm ergo licèt legitimatia juris fit, nativitas, \& miatrimonium fint quid facti ; lex eadern, quæ per fubfequens miatrimonium, vel per alios modos fecit aliquem legitimum, facere non poteft eum de legitimo matrimonio naturn, \& haa bitum, cum fit facti, quod jure civili infirmare nont poteft: l, 1. S. fi ivir, ff. de acquir. poffe. nec pro infecto haberi, ut Peregr. rette conftituit : \& idem obfer. vavie ex communi fententia Antonius Thefurus

58 decij. Pedemontana 196. fub num. 4 , in illis verbis: Ad allegata in contrarium reffondebatur, quod bi filii funt proprie filii legitimi, non tamen procreati ex legitimo matrimonio, cum qualitas adjecla verbo, debeat intelligi fecundim tempss verbi, ita quod legitimatio debeat imervenire in conceptione, of procreatione, vel faltem in nativitate, non autem poff; videtur enim teflator cos voluiffe admittere, qui in vero matrimonio, of fine macula peccati mortalis procrearentur; quod non ef in talibus, qui in peccato mortali cencrpti funt, of aliquando ex matre indigna. Obfervavit quoque eleganter Antonius Faber, de etroribus pragmat, decad, 35 . etrore 6. adfidem, fol. 528 . in illis verbis: $N i f i$ porigs in fo deicomnifs fucceflione pofitos fuyfe liberos, non fub ea qualitate natsralium \& legitimorum, fed ex legitimo matrimonio procreatos, quomodo ut plurimum bodie coscipi tales conditiones folent. Superveniens namque matrimonium, efi non modo legitimum eft, fed etiam legitimos facit liberos omnes antea natos; facere tamen nequit, ut ex legitimo matrimonio precreati fint, qui ante - matrimonium procreati furrunt; quia bac verba conjungunt nativitatem cum legitimitate, ut ita dicam, matrimorii, ut neceffe fit matrimonium fuife legitimum jam eo tempore, quo nari fint, ii, qui fe in conditione pofitos velint dicere, Qua res facit, ut legitimatio etiam per fubfequens matrimonium fata, nunquam vetrotrabatur ad tempus natalium, prafertim vero in prajudicium tertii, cui medio tempore jus fuerit acquifitum, ©. fit igitur licentia, dild novulla 74 -quib, mod,nat, effician,legit. Adnotavit etiam Ir rुulariter Andreas Fachineus, controverfiarum juru, lib. 4. cap. 54. in primip, in illis verbis: Ego corum fententiam amplictor, qui negant in bac propofita Jpecie fubfitutum excludi. Fundamentum, quo nixus fum, illud oft; quia teflator locuuss eft de filisis natis ex leguiimo mairimonio, tit patet, Tales autem filii, ut maxime legitimi babeantut, juxta capo tanta, qui fliii fint legitio mi : non tamien babentur pro natis ax legitimo matromonio: ratio eff, quia lex facere poteft, ut qui ob aliquams soulam legitimuts non eff, babeatur tamen of reputetur legitimus (oft enim hoc in legis potefate pofitum, cum à lege dicatur legitimus) fed fasere non poteft lex, ut qui natus non of ex legitimo matrimonio, babeatur, © fit tanquam ex legitimo matrimonio natus, boc enim in falto, non in jure confffit: quare cum ad factum boc refpexerit teffator, mentione falla fliorum ex legitimo matrimonio natorum, non videntur buc pertinere filii, qui non funt nati ex Legitimo matrimon:o, licet poftea contractum fuerit ma-
61 trimoniun, bex eo ipfilegitimi effecli fuerint. Et in eodem placito fuit etiam ante prædictos Authores, Hippolyt. Riminald. dicto conf. 222. © numeris relatios fupra, num. 56. Rolandus quoque ditio confil. 100.
62 num. 3 1. lib. 2 . qui refert Baldum, in $l_{0}$ Paulus, in prima lectura, ultim. notab. per illum textum, ff. de fatu bominum, dicentem, quod omnia teftamenta facientia mentionem de legitimè natis, requirunt, qued quis
63 legitimè fit conceptus, aliàs non poteft dici legitimè nafci, Et confirmat num, 32, adjicitque num. 3 3. polt cundem Baldum, alio in loco, \& Ruinum, \&Curt. fenior. quòd ut filius nafcatur juftus, opus eft, quòd 64 nafcatuz poft matrimonium, fecus fi matrimonium fequatur nativitatem: \& numero 37. inquit stiam poft alios Authores id, quod numeris pracedentibus, ex aliis comprobavi, quod legitimatus per fubfequens
65 matrimonium, etfi prous ex nunc, fit verè \& propriè legitimus; non tamen prout ex tunc, $\&$ in preteritum, infpecto tempore nativitatis. Et inde infert, quod cum talis verè \& propriè loquendo non fit natus de legiyimo matrimonio, fed fecundum quid, prout nunc, \& poft hac, non autem anted, quod de eo non intelligitur, nee intelligi poteft difpofitio, qua ex legitimo matrimonio nati vocan66 tur, cum in hac legitimationis, ficut, in alterius actus materia, verba in potentiori fignificatu fint accipienda, $l$. fi filums familias, S. fin, ff. de dona, \& ita
argumentatur Decius, \& Cephal, ibi relati, \& fime plicitet, \& non fecundum quid, l. boc legatum. ff. de ligat. tertiis, \& alio cap. infrà latius exornabitur.

Non obftat fecundum argumentum, quod legitimati per fublequens matrimonium, quoad fucceffiones, \& omnia legitimi cenfeantur. Quia id locum habet in difpofitione legis, five in his, qua ab ipfa lege defuruntur, non verò in hominis difpofitione, five in his, que defenuntur ex judicio teftatoris; quia in his cum principaliter infpici debeat, quæ fuerit teftatoris voluntas, qui fideicommiffum fub ea conditione injunxit, eaque piimum locum obsineat: $l_{0}$ in conditionibus, in principio, cum vulgatis. ff. ce condit。 © demonfte diverfmodè ftafuitur, urporè cùm legis difpofitio, \& ordinatio mitiùs explicatur, quam hominis provifio, quæ ftrictius explicatur, l. Celfus, $f_{f}$ de arbitris, $\%_{0}$ amplius non petitum, $f_{*}$ rem ratam baberi, \& cum aliis Authoribus Hippolyt. Riminaldus; dido confilio 222, numero 101 , \& 102. Ideoque quandoque moderatur lex provifionem legis, non tamen moderatus nec reftyingit difpofitionem hominis, Gloffa, in/s a/fiduis, $C_{*}$ qui potior, in pign. babean, Ratio eft, quia provifio hominis, eft lex fua particularis, I. legem, C. de paclix, J. dipponat, in attthent, de nupiiii, cum fimilibus: \& per Riminaldum; ubi fupra, num, 2, \& hominis provifio facit ceflare provifionem legis, l. finali, C. de padis corventio, Propterea difpofitiones hotminum fecundum fonum verborum funt exaudiendæ, nec reducuntur ad juris intellectum, quando verborum fonus in fui fignificatione repugnat ordinationi juris; licuti ex plaribus deduxit Andr, Alciatus, regula 3. prafumf tione 32. numero nono, quem refert, \& hæc pofteriora noviter exornans; ita propofito huic fecundo argumento refpondet poft Burrium, Prepofitum, Alexand. Ruinum, Socin, jun, Cephal \& Rolandum, Peregrinus de fideicommif $i$ ss, difto anticulo 24 , numero 41 . \& 420 qui concludit, verum effe, quod in his, quar pendent à juris communis difpofitione, legitimatus ea omnia jura affequatur per fubfequens matrimonium ${ }_{3}$ quæ in ipfo argumento diximus; in his veró,quæ ex teftatoris difpofitione dependent, quòd id duntaxat affequitur, quod teftator iple voluerit, cujus difpofitio juxta verborum proprietatem intelligi debet, ut alio cap. fupràlatiùs probavi: juxta verborum autem proprietatem, ejusmodi filius per fubfequens matrimonium legitimatus, verè non continetur fub dictis verbis, (ut diftum eft) cùm verè ex legitimo matrimonio procreatus non fuerit. Er ita quoque refpondit ipfimet argumento Cardinalis Mantica, de cone jetur, ultimar, volunt, libro undecimo, titulo duodecimo, numero vigefimo primio, quem Peregrinus non citat, \& fentit aperte Andr, Fachineus, controverfiarum juris, lib. 4 , dicto cap. 54 , in verfic, refponieo boc textu, ubi refpondet ad text, in $l_{0}$ cums quis, $C$. de niturailibus liberis: quem pro contraria parte in argumento adduximus. Refpondet etiam Hippolytus Riminaldus, ditfo conflio 222, ex \% umero 155 .ufque ad numerum 161, cum in contrarium eum expendiffet antèे num, 22. Peregrinus quoque, pracitito. artic, 24, $n, 45$. \& vide numero 20 . Ego vero textui eidem, \& propofito argumento fic refponderem, legitimatum per fublequens matrimonium, in nihilo differre à veris \& legitimis filiis, ex legitimo matrimonio natis, \& omnes fucceffiones affequi, ad quas legitimi vocantur; in eis filicet terminis, in quibus jura ipfa loquuntur, hoc eft, poft legitimationem,ficque matrimonim fubfequutum, non verò anteà; quòd clare probat textus, in ditio cap, tanta ift vis, quis filiii fint legiimi, in illis verbis : Tanta eft vis matria monii, ut qui antea funt geniti, pof coniractum matrimonium legitimi habeantur. Et in aulbent, quibu modis naturales effician, legit, J. liseat igitur, ibi; Et fuos de
estero ob fub poteflate babere. Et in S. fit igitur licensia, fuprà allegato. ibi: Et boc fado exinde frui tali Solatio. Et in didto reliqui, in verfic. femel, \& in $1,4$. titulo 15 , partita 4, ibi: En adelante beredan los bienes delpadre, a auran bonrra de bijos legitimes. Et in l.9. ejudem tituli, ibi: Son dende en adelante legitimos, y han todes las honrrus, que los hijos que nacen de caflao miento derecho. Et quamvis hæc jura (excepto didto cap. tanta ift vis) loquantur in legitimatis per refrriptum Principis, procedunt etiam in legitimatis per fubfequens matrimonium, ut per Tiraquellum, $d$ e primogenitura, quefione 34, num, 8. Rolandum, ditito confil. roo num. 37. libro 2. fic ad eum modum, \&o tanquam fi de legitimatis per fublequens matrimonium loquerentur, omnes Authores expendunt ea jura, qui partem legitimati amplectuntur, \& Baldi opinionem improbant. Cùm ergo jura metipfa probent expreffim, tales filios legitimatos per fecutum matrimonium, ab initio non effe legitimos, feu de legitimo mattimonio natos, fed poft contractum matrimonium, legitimos haberi; ut in dido cap, tanta eft vis, exprimitur fpecificè; non modò legitimati ipfius partem juvant, ut iidem Authores (fed malè quidem putarunt) qui pro eo refponderunt; fed potiùs contra eos retorqueri poffunt, ut Baldi opinionem probent concludenter, utpote cìm de legisimo matrimonio, \& fic ab initio, \& origine legitimos natos, non verò poftea legitimos effectos per fubfequens matrimonium teftator vocaverit, ut fæpè dixi, cujus volantas principaliter oblervari debet in fua difpofitione, ut nunc dicebam, quicquid in legis difpofitione aliter fit, ut fuperiùs probavi.

Et per hæes patet folutio ad ea, quæ ultra omnes hue ufque Scribentes annotavit Joannes Garfia, in commentariis de nobilitate, gloffat 21 . numero 62 , quò lociexiftimavit, legitimatum ex fubfecuto matrimo nio, effelegitimatum etiam ex rigore ftricaxfignificzo tionis, contra Anton, Butrio, \& fequaces, quod quidem nifi intelligatur juxta fuperiora, \&\& prout ex nunc, (quod ipfenon admittit) convincitur à parte ex ejusdem juribus, ac maxime ex diflo capo zamta eff vis, nec aliquid novitatis inducit $l$. prima, titulo 13 . partita 4 in verfic. otro fifon legitimos (quiequid Author idem contra contendat) verè namque ealex nihil addit juri communi, fed duntaxat confirmavit decifionem illam Pontificiam dicil cap, tanta eff vis, quod \& evidenter, \& ad oculum patet; nam licèt in principio dixerit, Otro fi fon legitimos los bijos que bombre ba en la muger que tiene por barragana, fi defpues de effo fe cafire con ella. Ubi ponderat Joannes Garo $\mathrm{S}_{\mathrm{a}}$, ufam effe legem verbo fubftantivo, ut tollat omnem dubitationem, quae erat de jure communi ; quia verbum, eft, eft verbum veritatis \& fubftantiæ, juxta Gloffam, in 1. mercis appellatione, $f f$. de verbor. fignificar. ftatim tamen id ipfum exprimit, quod in preithato capit, tanta eft vis, deciditur, nec aliter ultra intendit, prout fignificat manifefte, dum dicit: $C a$ maguer efors bijos atales no jon legitimos, quando nacen, tan gran fuerça ba el matrimonio, que luego que el padre, e la madre fon cafados, fe bazen por ende los bijos legitimos. Ecce ubi probat expreffim, quod jusmodi filii quando nafcuntur, nos funt legitimi, nee dicit effe legitimos poftmodùm matrimonio fuble. cuto, fed fieri perinde legitimos, quod eft diverfum (ut vides) ac idipfum, quod in diato cap, tanta, dicebatur. Et id libenter fatemur: negamus tamen facta vocatione per teftatorem ad modum prafatum, fuffciens effe, quod perinde, \& poft matrimonium fiant legitimi, cum qualitas ea legitimatis intervenire debuerit tempore nativitatis, Et quamvis regulariter verbum, eff, magis fignificet fubftantiam, \& exiftentiam, quam-fimilitudinem, ut in commentarisis de ufitfructu, cap. 32. numero 14, ex aliis Authoribus obfervavi, Aliquando tamen juxta fubjectam mas-
teriam, \& naturam rei, de qua agitur, fimilitudinariè tantùm accipitur; prour ad fimilitudinem accipi in dicta l. prima pan tita, vis cft , propter verba relata quae fequuntur flatim; quod eciam didlo cap. 32, num, 15 . annotavi.
Atque, ex eisdem deduci folutio debebit ad ea, quæ ipfe Garfia anteà dixerat eadem gloffa 21. fub num, 21, ubi Partita ipfam ponderavit; \&\& adduceba. tur quoque, ut legitimati partes fuftinerer contra Bal dum, \& fequaces, ex matrimonii favore; qui equidem non ita fortiter ipfum adducere debuit, utpote cùm etfi maximus fit, \& ad introduAtionem difaæ Pontificiæ conftitutionis, cap,tai)ta efficay repuratus; non tamen ufque adeo, fi poftmodum fequatur, us voluntati teftatoris detrahere debeat aliquo picto, Favor igitur ejusdem matrimonii efficiet, ur filii pof matrimonium contractum legitimi habeantur, non verò, ut contra voluntatem teffatoris,aut inflitutoris majoratus aliquid inducatur, prout induceretur in cafu prafenti, \&x cum judicio confideravit Hippolyıus Riminaldus, dido confiiio 22.2, numero 208. lib.0 2. dum dicit; Qirod verò benignior, ó aquior fit oprnio pro legitimato, cum tendat in favorcm filiorum, of matria momi, non eft opere pretium difputare, nan cum repugnene ei verba teflatoris loguentis de filiis oris ex legitimo mas trimonio, or que fubfituto defirviant, taliu sfus voluntas, que lex eff, ơ dominutur, Servari debet. Neic pars leguimati tendit in favorem matrimonii, sum fent fimul, matrimonium fequens valuiffe, nec iftud in dubiunt revocatur, of tamen quod legitimatus ex eo, fubfitutranis non excludat ob verba, que repugnant, it tefatore prolatise Et hactenus Riminaldus.

Denique verba illa, de legitimo matrimonio natis, aut procreatis, quamvis non ad naturam folam, fed ad legem etiam pertineant, ex I. Iegilitima, If. de padir, Wr liege abvenure ff. de verborum ig zuificat. \& pro ipfo legitimato ponderat Joannes idem Garfia, fub difto numero 2 I . non inde aliquid fequitur concludens, quod cohera Boldum, \&e fequates urgeats, nam lio tèt in legis difpofitione, \& à lege ipfa fic accipiae tilt, in hominis tamen difpofitione proprietatem, \& fonturn verborum prevalere debere, \& naturam potius, quàm a accidens confiderari, idque naruirali \& vero, non filto aur legali modo; ex dictis fuperiùs deprehenditur manifefte. Atque ex his diluuntur rationes predieti Authoris, que (ut vides) hovites ponderantur, \& traduntur contra eundem,

Diluitur etiam ratio illd, quia in codem propofito utuntur omnes ferè Authores, qui partes legitimati fuftinent contra Bald, \& fequaces, videlicet quod legitimatio per matrimonium fublequens, eft maximè favorabilis, \& ref picit animarum favorem \& correctionem peccatorum, \& ut vitentur fcandala, \&c in dubio favendum eft matrimonio, \& opiniohi, quae pro eoftar, ut poft alios retuli fuprá, numero 17 . latiùs probaffe Francifcum Beccium, in confilio 165 . ex nu* mero 145 . Libro 2. Burfatum in confilio 18 . fub num. IC libro 1, ubi ita arguunt: \& utrumque arguendo eriam adduxit, fed poftmodum non refpondit Peregrinus de fidecicommijfis, didio articulo 24. numero 23. © 240 Sed hæc ratio facile diluitur (ut nunc dicebam) ex eo, quod favor matrimoniii confiderari non debeat quando de alterius damano, \& prejudicio a deo gravi tractatur (prout in cafu prefenti agitur) $\ell_{\text {. nec }}$ avum ${ }_{3}$ C. de emanapat, liberorum, ibi : Neque in cujusquams injuriam bencficia tribuere, moris nofri oft: of $l$, res foripta, C, de precibus Impsr, offerend, ibi: Nifi forte fit aliquid, quod non ledat alium, © profu petenti. Et quamvis in dubiis favendum fit matrimonio, id non negaa tur, opinione Baldi retenta, cum de validitate matrimonii nequaquam agatur; mattimonium name que fublequens, validum omnino, \& filios antea nae tos efficere legitimos, fatemur indiftincté; fed id contendimus, non fatisfactum verbis inftitutoris ma-
joratus，precipientis，filios legitimos $\& \&$ naturales，$\&$ de legitimo matrimonio natos，\＆habitos，ad fuc－ ceffionem admitth，cum delegitimo matrimonio na－ tos noninveniamus eos；ficque contra verba，\＆vo－ luntatem teftatoris circa difpofitionem rerum fua－ rum，favorem eum non infpiciendum，prout ex ver－ bis Hippolyti Riminaldi dicebamus numero prece－ denti，\＆per Anton．Fabrum，de erroribus pragmat，de－ cad． 26 errore I．
Non obftat tertium argumentum，quoniam re－ fpondetur，Gloffam illam，verbo，conjugata，in dido cap，innotuit，id dixiffe authoritate textus，in ditito cap，tanta，qui tamen non probat，nee dicit，flios habendos effe pro natis ex legitimo matrimonio，fed pro legitimatis，ut conftat ibi：Poft centractum ma－ trimonium legrimi babeantur．Et ita advertit Andr． Fachineus，controverfarrum juris，libro 4，dicto ca－ pite 54 ，in verfic，argumenta vero，folio 464．Dein－ de，quando Gloffæipfius fententia vera effet，pro－ cederet in difpofitione legis，in qua verba civiliter prolata interpretationem recipiunt à lege $i p f a, l_{\text {．non }}$ eft novum，I＿fed poifieriores，ff．de legibus：\＆fic ap－ pellatione nati ex legitimo matrimonio，poffit legi－ timatus in Epifcopum eligi．At fecus eft in difpofi－ tione hominis，ut teftatoris，de qua nos agimus，in qua non habet locum dicta interpretatio，cùm verba fint intelligenda naturaliter de legitimé natis，fcili－ cet tempore nativitatis，\＆non per fubfequens ma－ trimonium \＆fic civiliter \＆per fictionem，$l$ ，ultima， C．de bis qui ven，atat，impet，prefertim cum verba conditionum fint，quæ debent impleri in forma fpe－ cifica，\＆non per fietionem，$l_{0}$ ．Mavius，\＆゙l。qui he－ redi，in principio，If．de condit，or demorffo，que fo－ lutio fuit Butrii，Alexand．Ruini，Rolandi，Alciati， Natte \＆Cephali，ut referunt Cardinalis Fran－ cifcus Mantica，de coniectur，sltimar，volunt．libro i1． didto titulo 12 ．numero 20．Hippolytus Riminaldus， difo confliio 222，numer， 96 ，$\in$ tribus $\int$ eq．lib，2．Anto－ nius Faber，de erroribns pragmatico dedac．39，errore 6. circa medium．
Nec obftat Alciati adverfus doârinam prediêtom in confilio so1．\＆Menochii，lib．4．prafumprione 81. numero 6 ．© 7 ．ratio illa，feu refponfio，quod verba teffatorum referuntur ad jus，\＆intellectum ejus，\＆ inde，quod textus in dicto cap．innotuit，quamvis lo－ quarur in difpofitione legis，debet etiam accipi in dilpofitione hominis，ut teflatoris，nam verba tefta－ toris à jure communi interpretationem recipiunt，\＆z cum eo cenferur fe voluiffe conformare，$l$ ，baredes mei，J．cum ita，ff．ad Trebellian．Quia refpondetur， non prefumi teftatorem voluiffe conformare fuam voluntatem cum difpofitione legis，quando verba apertè repugnant，quibus videtur magis infiftendum， quia nemo prefumitur dixiffe，quod prius mente non agitaverit，l．fi alii，ff．de ufufrudlu legato，con－ juncta $l$ ．Labeo，$f$ ．de fupell，legat，in cafu autem præ－ fenti manifefte repugnant，cum hi vocentur，quiex legitimo nati fint matrimonio，quales non funt per fubfequens legitimati．Sic fane，\＆eruditè refpondit Mantica ipfe，dícto titulo 12．fub numero 20．Hippo－ lytus Riminaldus，diato confilio 222，numero 107． 6 fqqq．© 113 ．© $\sigma$ eq．\＆folutionem fentit apertè Pere－ grinus，de fideicommiffis，dicto articulo 24．numero 22. dum eandem faciens objectionem，inquit，nifi aliud appareat．
Nec officit ejusdem Menochii（tacito Mantica）re－ plicatio，id verum non effe，cum verba teftatoris ma－ nifefta non funt，fed dubia，\＆quod in dubio inter－ pretanda fint fecundum legis difpofitionem：Nam ultra eundem Manticam refpondetur，verba potius manifefta effe，\＆non dubia，utpote qua filios legi－ timos，ex legitimo matrimonio natos，\＆habitos ad fucceffionem invitant，nec dubium effe poteft，quin filii per fubfequens matrimonium legitimati，ex le－
gitimo matrimonio nati non fuerint，quamvis poftea poft contractum matrimonium legitimi habeantur， id enim exprimit text，in ditlo cap．tanta，\＆rectè per－ cipit Hippolyt．Riminaldus，in locis antea relatis，\＆z maximè dicto numero 106. © $\int$ eq．quia dicit num， $114^{\circ}$ quòd facile recedere licet ab illa regula，quòd tefta－ tor preefumatur fe voluiffe conformare cum difpofi－ tione juris；ut plerique voluerunt ibi relati，\＆alio cap． infra latius dicetur．Et concludit numer， 115 ．quod valde debilis eft illa prafumptio，nam fola non fuf－ ficit，nifi concurrat alia fecundum relatos ibi ．
Denique \＆fecundo loco refpondetur，prout re－ fpondit Alexander，in confilio s，volumine 7 ．quod in dicto cap，innoturt，\＆in objectione de Epifcopo non agebatur de prejudicio alicujus，licet legitimatus per fubfequens matrimonium admitteretur ad illam Epifcopalem dignitatem，ad quam vocabantur legi－ timè nati；fecus autem in cafu noftro，quia fieret maximum prajudicium diato D．Petro，\＆ejus lineæ， five defcendentibus，qui habent jus caufatum，\＆\＆de prafenti，ficutiex Cephalo，\＆Curtio jun，refpondet Kiolandus，dicto confilio 100，numero 46．Hibro fecundo： \＆cum Riminaldo fen．Jacobus Menochius，in confilio 16．numero 23．libro primo．Peregrinus，ditito artuculo 24，numero 43．Hippolytus Riminaldus，dito Confilio 222．numero 129．© 130．qui refpondit Alciati objectioni propofiræ ibidem numero 9 ，ubi ex aliis Aurhoribus tradiderat，quod legitimatus per fubfequens matrimonium，admittitur in materia lo－ quente de filis ex legitimo matrimonio natis，tertio non prejudiciali．

Non obftat quartum argumentum，quod Princeps fecularis de plenitudine fux poteftatis legitimare poffit illegitimos，ita ut reftituantur primævæ natu－ re \＆habeantur，ac fi effent legitimè，vel de legiti－ mo matrimonio nati，\＆\＆proinde fuccedant in feudis， \＆fideicommiffis fic conditionatis；quod argumen－ tum propofuit Peregrinus，in eo relatus：fed eodem articulo 24．numero 44．dupliciter refpondet， 82 in－ primis inquit，propofitionem hanc dubitabilem effe， \＆fortaffe non veram，quia Princeps jura teftamen－ torum，\＆fideicommifforum fubvertere non potef， $\boldsymbol{l}_{0}$ fitefamentam，ubi notant Doctores，$C_{\text {．de teflamentis，}}$ \＆notarunt permulti Authores，relati ibidem per Peregrinum，\＆\＆quamplurimos，ego congeffi，\＆latius explanavi quoidianar，bar．controvirfiaro juris，lib， 20 cap．28．per totum，br libro 3．cap．28．Andreas quoque Fachineus，in conflio 2．ex numero 22．uf que ad nitr merum 6 1，libro primo．Antonius Clarus Sylvius，lim bro primo ad leges 12，tabularum，cap．12，ante finemo
Sed utibidida non repetam；in propriis terminis noe ftris，\＆in majoratu，quod ex legitimatione non de－ rogetur juris fubftitutis \＆vocatis competenti，ficgue legitimati non fuccedant in primogeniis，\＆fidei－ commiffis perpetuis；nec per refcriptum Principis， inftitutoris majoratus difpofitio，\＆ordinatio altere－ turs probarunt Didac，Covar，variar．lib． 3 。 cap， 6, nil mero 5．Arias Pinellus，Peralta，Burgos de Paz，An－ tonius Gomezius，Molina，Mieres，Matienzus，\＆a alii， quos libro 2．diéto cap．28．commemoravi：\＆refolvit Velafquez Avendannus，in 1,40 ．Tauri，glof． 11 ．num mero 7．© feqq．© numero 11 ．Blafius Flores Diaz de Mena，in addit，ad decifionem Gama 279，in verfic，Quinh－ ta conclufio．Secundà refpondet Peregrinus，quòd da－ to，quod ea opinio prævaleret，cujus refolutio perin det à fuprema poteftate Principis（ut ipfe profice－ tur）adhuc argumentum non obftavet，quia hoc cio fu lex particularis，feilicet privilegium Principis admitteret fic legitimatum．Nec amplius dicit，\＆z
fic neutra folutio concludit，nifi adjicias，quod eo cafu lex particularis，fcilicet privilegium Principis admitteret fic legitimatum，fed difpofitio gener3－ lis（ut ego adjicio）in noftro cafu non admitrit， nihil enim decidit textus in dition capo tanta of vis，

## De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. XXXI. <br> quod difpofitioni teftatoris, vocantis natos ex legi

timo matrimonio, derrahere poffit. Quare ulira Peregrinum, \&t reliquos in hoc articulo feribentes, animadverto, facilem offe \& veram propofiti argumenti folutionem, fi in memoriam repetamus ea, quæ ad folutionem fecundi, \& tertii argumenti fupza adnotavimus; utpote cum Romanus Pontifex, in pra tuto cap. tanta eft, \& Imperatores in omnibus juribus, in eodem fecundo argumento commemoratis, duntaxat difponant, quod legitimatatus per fublequens matrimonium vel per refcriptum aut oblationem curiæ, legitimi habeantur $;$ id aurom non fimpliciter, fed à tempore contracti matrimonii, vel refrripti conceffl, aut oblationis factæ; non verò à tempore nativitatis. Conceffo ergo fine ve. titatis præjudicio, quod Princeps per refcriptum particulare, \& Romanus Pontifex per legem gene. ralem id efficere poffer, quod in argumento conten. ditur, \& Peregrino arguendo proponitur, dicto arriculo 24 . numero 21 . a decifione textus in dilio cap. tanta eft vís, argui non liceret, nec à cæteris juribus; cèmid, quodeffici poffer ( $f$ verum eft effici poffe; quod nune non differitur) effectum non fuerit, quod attinet ad cafum prefentem, nam fi poft contractum matrimonium legitimi habentur; ficque nee contineri poffunt in difpofitione, quæ legitimos \& naturales, \& ex legitimo matrimonio natos, \& hab:tos vocaverit; nec juri aliorum prajudicium aliquod irrogitur, aut generatur, de quibus eo textu non agitur, cum de favore matrimonii, non de aliorum injuria tractetur, non etiam teftatoris difpofitioni, quæ aliter caveat, \& legitimitatem tempore, \& origine nafcendi requirat, quovis modo derogetur, quod
ef veriffimum.

## 83

Non obfat quintum argumertum. Quoniam refpondetur, veriffimum effe, quod hominum difpofitiones à jure feripto interpretationum recipiunt ; cæterumid procedit in cafu dubio, \& cum verba difpofitionis ad eum modum prolata repetiuntur, ut de voluntate ambigi valeat juridicè, in eafu autem claro, five non dubio, vel cum verba repugnant, nec conjecturis, nee interpretationi locus eft: nec etiam à jure ipfo interpretatio admittitur, utex Mantica, \& Hippolyto Riminaldo adnotavi fupra, numere 77 . © unobus fequentibus, fed voluntas teftatoris fervatur, non modo expreffa, fed etiam tacita, ut alio cap. fuprà hoc eodem tractatu, latius feripfi. In cafu autem prafenti teftator non fimpliciter filios legitimos \& naturales ad fuccelfionem vocavit, quo cafu à jure feripto, \& à decifione textus in dialo cap. tanta eft vis, interpretationem recia peret difpofitio; fed expreflim adjecit, atgue ex legi-
timo matrimonte natos, timo matrimonte natos, © babitos, idque ut excluderet, per fubfere voluerit quofcunque legitimatos, eriam nicarias $q u e n s$ matrimonium, ad reprimendas forfuorum defcentiones, \& pravos \& illicitos coitus traherent cum montium, ut fic ipfi matrimonia condigna proles, \& honorabilis proveniat, ad quam, \& modum nafcendi naturalis proveniat, ad quam, \& habuit refpectum, \& fic naturales flitimè, teftator tur in ea difoofitione, quia noles filii non continende legitimo difolitione, quia non funt nati immediatè dequibus teftator loquitur, ut funt de illo genere; ditio tital. I2. numero 20 , ut per Manticam, lib. 1 I. $L_{0}$ 24. numero 27. Hippolyeregrinum, dita articue conf. 222, numero Hippolytum Riminaldum, dito Socinum junimero 60. Wr 61, ubı poft Gozadinum, \& alios rectiffime Ruinum, Gratum, Cephalum, hem, \& obfervane tradidit propofitam refolutio. ceffionem ad natit, quod fi teftetor reftrinxit fucexcludere natos ex illicitimo matrimonio, voluit ftea legitimentur; ad reprimendanctione, etfi pojunctiones, \&\& cætera, quæ nunc diximus, Et repe-
tit idem Riminald, numero 136. © 137 . tbi decorem quoque fucceflorim ctenfiderat, qui non da* tur in legitimatis per fubfequens matrimonium, ficut irr legitimis à nativitate; fed potius videntur quodammodo lædere dignitatem familiæ, argumento $I_{4} n: n$ tanuum, If fi emancipatus If de benor. poffeff. contra tibul. \& latius exornat numeris fequentibus, atque ex verfic, fed in legiuim,tis, eliamio per
 Et per hæec preftatur congruum ref pohform ad ea, quæ Petrus Surdus, in conf. 213 . numero =0. aibro 2 . fcripta reliquit, nam cum is Author defendiffet $n$. mors precedentibus legitimatum per fubfequens matrimonium fuccedere in feudo, quamvis in conceffione vo entur duntaxat ex legitimo matrimonia procreati; inquir ftatim non obltare quod verba inveftituræ videantur refpicere initium, feu originem nativitatis (ut Baldus, \& fequaces dixerunt) quoniam verba illa, etiam de contrahenitium voluntare intelligi, \& referri debent ad fenfum juris, ut filicet illi omnes admittantur, qui à lege judicantur legitimi: nam id dicitur legitimum, quod à lege provenit, five mediate, five immediate, \& largè accipitur, 1, obventre, If. de verbor, fignificat, \& latius ibs probat: nam (ut vides) cum verba (ut dixi) re* pugnant, necfieri ea relatio, net etiam ejusmodi interpretatio admitti poteft; fic contrarium ejus alio in loco dixit ipfe Surdus, hoc eft, in confilio I. nuam. ig. libro i. ut ad folutionem fexti argumenti fatim obfervabitur, \& rectùs obfervavit Peregrinus, wicto art. 24, nиm. 22.
Non obftat fextum argumentum,quod legitimati per fubfequens matuimourm, fucsedant in feudo. Quia illud locum habet, quando feudum alicui fuit conceflum pro fe, \& filiis legitimis \& naturalibus; fed non procedit, quando conceffum eft pro fe, 82 filiis legitime natis, vel ex legitimo matrimonia procreatis; fieuti docuerunt duodecimi illi Authores, quos congeffir Cardinalis Francifcus Manticas lib, 11. didoto tith, 12. numer, 22. qui dicit, hanc efle verioiem fententiam, \& conerariam improbat. Rolandus etiam fecurè tuetur deflo conf, 100 . numer, 39 . the 47 . lib $_{3}$ 2. \& idipfum firmarunt decem illi Aus thores, quos recenfait Menochius, in conflio 16, nus mero 6. itbro 1. \& in confito 799, numero 42. libro 76 $\&$ in puncto juris verius putavit Andr. Fachineus, controverffaram juris, libro 4. dicto cal. 54. ad finem, verficuio, refpondeo nigando confequens, folio 465 , qui in fine ad alterum objectum de Staruro, inquit eriam contrarium effe verius, \& docuiffe multos alios, quos retulit Mantica, lib, 11 . dicto ticalo 12 . namero 2 2, ut Icilicer in difpofitione flattiti legitimatus per fubfequens matimonium, non contineatur appellatione nati, feu procreati ex legitimo matrimonio: quod etiam tenent Authores omnes ${ }_{1}$ opinionis Baldi fequaces, prout " frà commemorabuntur. Ipfi nama que in Statutis fortiori ratione eam opihionem fuftinent, quam in teftament aria, aut alia difpofitione; cum ftatuta fint propriè, \& ftietè intelligetida necà verbis eorum recedere liceat, ut per Doctores com. muniter, in 1 , omnes populi, fts de jufitita o jure, Decium, in confitio 5. numero 2, Olafcum, decifone 4. numero 10. Cephalum, in confitio $\$ 7$ 1a nthero s 4 . libro quarro, Gerardum, fingulari. 7. numero 10, \& latiffia mè explicat Alderanus Mafcardus, in trallatu; de imerpretatione fatutorum, conclufione quarta, per totam, ex folio 159. 4fque ad foliun 199. Surdus etiam, quem pro contraria parte in argumento ad. duxi, idipfum tenuit, difo confilio primo, the mero 19. Ibro primo, \& legitimatum per fubfequens matrimonium, non dici natum de legitimo matris monio, nee facere deficere conditionem, $f i$ deceffrit fine filis ex legitimo matrimonio, nec etiam in feudi
conceffione facta ita, admitti, agnovit fecure, \& ex aliis multis Authoribus Baldi rraditionem amplexus eft, amplectitur etiam detifone 319. per totam, ut infria dicetur.
Denique fecundoे refpondeo, quòd legitimati per fubfequens matrimonium, quando in feudo conceffo pro filis ex legitimo matrimonio, abfque controverfia fuccederent, five eorum Authorum decifio tolerabilis effe poffer in feudo ; quoniam in eo tractarur de prajudicio duntaxat concedentis, ut quod legitimatus per fubfequens matrimonium comprehendatur fub illis verbis, legitime natorum, vel diffondentium, nec ad eum feudum revertatur per mortem vaffalli, qui nullos filios ex legititimo matrimonio natos reliquit. Nam femper verbs contenta in inveftitura interpretanda funt in favorem vaffalli contra dominum fuum, ut per Burfatum, in corf. 4 numero 29 . Secus quidem dicendum effet in fideicommiffo \& majoratu, cum de prejudicio alterius fubfituti, aut vocati agatur, admittendo legitimatos per fubfequens matrimonium ad ejus exclufionem, \& ided comprehendi non debent fub verbis predítis, quibus legitimè nati, aut ex legitimo matrimonio procteati vocantur, ne tertio, hoc eft, eidem fubffituto, aut vocato prejudicium fars, 1 , non avw. C. de emancopat, libeeror, cum vulgatis., Sic fane in terminis noftris, ex omnibus, quos adhuc viderim, \& praelegerim, refponder, \& prafatam differentiam inter feudum, \& fideicommiffum confiderat eleganter folus Hippolytus Riminaldus, ditio corfiio 222. num. 177. qui \& aliam differentiam confiderat num. 178. ut ibi videbis.
Non obftat feptimum argamentum. Quoniam refpondetur, verba illa, natides y avidos' de legitmo matrimonio, non appofita ad eum finem, ut operentur exclufionem filiortm naturalium, neque fpuriorum, neque etiam arrogatorum, vel adoptatorum, quiexclufi funt à majoratibus Hifpanix per l. 2. tit, 15 . partita 2. ibi: Ji dexafle hijo, o hija, que buviefle de fia muger legiuma, \& in 1,40 . Tauri, ibi, bijo, odefundiente legitimo. Et latius probavit Mieres, prima parie, quaftione 2, numero $\mathbf{1}$. © foguentibus, non etiam videri poffunt appofita, ut operentur exclufionem legitimatorum per relcriptum Principis, quaniam ad primogenia Hirpaniæ legitimati per refcriptum non admittuntur, atque expreffi a fucceffione eorum excluduntur, per $4_{4}$ 12. Tauri, que eft 1. 10. titulo 8. libro s. nove collic. Rege, \& notaruntLudovic, Molina, de Hitpanor. primog. lib.3. cap. 3. per totum, \& maximè numero 10 . $\mathcal{O}$ Jquentibus, Mieres, 2. .parte que*fione I Avendannus, in 1.40 . Tatuo, ghif/a 11 . num. 7 . ©f fquentilus, Hieronymus Cævallos, comminn. contra commun, quafioione 2, numero $s c$. G $\& 4$. Blafius Flores Diaz de Mena, in addit, ad decifion, Game 279. verfic. quinta concluyfo. Neque enim in mentem inftituentis primogenium unquam veniunt legitimati per refcriptum, nec eorundem meminiffe inftitutorem ipfum, verifimile eft; fed tantum legitimorum, ut iidem obfervarunt Authores, \& pof alios multos fingulariter Hippolyt. Riminaldus, ditto conf. 222. numero $113.134 .135 . G 191$ inf ine ubi late fundat, verba, de quibus agitur, pofita fuiffe per teffatores ad exclufionem legitimatorum per fublequens matrimonium, \& non per refcriptum Principis. A fufficienti ergo partium enumeratione confequitur, verba predifa exclufionem operari filiorum per fubbequens matrimonium legitimatorum, qui alizas erant capaces fucceffionis majoratus, nifi ea verba fuiffent adjecta ; ut ex Decio, Ruino, Acofta, Peralta, \& alisis, tenuit Mieres, de majoratu, fecunda parte, quafione prima, numero primo. Molina, libro tertio, capite primo, numero fexo, ©́ féquentious.Quod fiprediêa verba exclufionem legitimatorum per fubfequens matrimonium non operarentur, in nullo prorfus differ-
rent à filiis natis de legitimo matrimonio, fed una; \& æqualis effet caufa; quod jura eadem non patiuntur, qua de iplis loquuntur; immò eos inter fe differre, clare exprimunt; quia per fubfequens matrimonium legitimati, ab initio non fant legitimi, feu de legitimo matrimonio nati, ut fapè diatum eft: ex legitimo verò nati matrimonio, funt ab initiolegitimi. Sic fane verba prediđ́a appofita videri ad exclufionem legitimatorum, ii omnes Authores pro. barunt, qui Baldi opinionem fecuti fuere, ac illi maximè, qui affeverarunt, verba ipfa ad principium \& originem nafcendi referrı, \& ita legitimatos poft nativitatem, \& contraCum matrimonium non comprehendere, ficuti poft alios dilucidè obfervarunt Francifcus Mantica, illro 11 , didfo titul. 12 , numero 20. virfic. Quario rgo confidero. Peregrinus, ditto art. $24{ }^{\circ}$ num, 27. © quaiuor fequinibur, of num. 37, in verficulo, item quia bi.
Rurfus, five filius natus ex matrimonio putativo, dicatur legitimus, \& de legitimo matrimonio natus, five non, ut fuccedat, ad quem legitimi, atque ex legitimo matrimonio nati vocantur; in quo duas ego adduxi Interpretum noftrorum coñtrarias fententias, \& articulum ex profeffo ex planavi ilibr. 2* quotidianaram harum controverfiarem juriu, capit, 12. Pereira etiam, de nominatione emphyteutice, quaffione 21. utcunque inquam res fe habeat, refolutio ad caufam noftrum deducirur, ut fubftitutio, aut vocatio fub prafata conditione verificari non poffit in filio legitimato per fubfequens matrimonium. Nam qui negativam partem ampleđtuntur, eâ adducuntur ratione, quod matrimonium putativum non ef legitimum, fed pro tali reputatum, \& Jdeo claufulas ejusmodi, in quibus filii nati ex legitimo maurimonio ad fucceffionem invitantur, non poffe verificari in fliis ex matrimonio purativo natis. Qui autem affirmativam opinionem fuftinent, eâ innituntur precipuè, quod verum fit dicere, natum quem ex legitimo matrimonio, fi quidem pro legitimo habitum fuit. Unum autem, \& alterum, legitimato per fublequens matrimonium refiftit, \& repugnat in cafu noftro; figuidem ita natus, nec ab initio \& origine natus eft ex mattimonio vero \& legitimo, nec etiam ex putativo bona fide contrafto, quoniam tempore nafeendi nec verum, nec putativum adfuit matrimonium, fed poffmodùm contrą̧um eft. Et fic fatis eft, quod per fublequens matrimonium habeatur pro legitimo, nec haberi poteft pro nato à principio ex legitimo matrimonio, cum id non exprimat, fed potius contrarium textus in diclo cap. tanta iff vis, \& in ditata l, 1. titi. 13. partita 4. \& poftquam hace frripferam, ita inveni folutionem prefatam tenuiffe poft alios Authores Hippolitum Riminaldum, ditao conf. 222. namero 116. $\sigma$ duotus fequentions, lib, 2, in illis verbis: Ad exmmplum vero de natis in figura matrimoniii, © fic de matrimmonio putativo, facilie eefpondeur, quod ille cafiud nofro diffor, cum tbi matrimonium extart verè contradum, © opinione validum, quod ficut verum fuffo: cibbat, ad legiimationem prolis, of tantue operatar quafi poffefio ơ opinio colorata matrimonii, fuut veritass, matrimonii, cap. quod nobis, cap. ex tenore, quiffiii fint legitimi : at in cafu, nofiro tempore nativitatio foliorum nulium extabat matrimonium vervm, fed putartivum, ideo fitii non poffunt dici nati ex legitimo matrimonio, neque focundum veritatem, neque focurndunt opinionem, © Oc.
Juxta hec autem manifefte apparer,non fequi abfurdum illud in fire argumenti confideratum, quod fcilicet nulla aliàs effet differencia inter legitimatum per fubrequens matrimonium, \& legitimatum per refcriptum, fil legitimatus per fubfequens matrimonium non facit deficere conditionem preditam; Nam ex ditis hattenus non fequitur aliquod abfur-
dum, necetiam negatur differentia, cùm verè maxima fit; nam legitimatus per fubfequens matrimonium, facit deficere conditionem, \& fubftiturum excludit, quando teftator fubftituit heredi, $\sqrt[j]{ }$ deceffrit fine filis legitimis or naturalibus, ut notavi fuprà in mitio hujus cap. \& ex aliis tradidit Menochius, libro 4. dita prafumptione 8 I . numero 2 . legitimarus autem per refcriptum non facit deficere; ut per Blafium Florez Diaz de Mena in addit, ad deufionem Game 179. poft alios multos Authores, Præterèे, legitimarus perfubfequens matrimonium admitteretur ad majoratus fucceffionem, à qua legi. timati fimpliciter repellerentur, quamvis legitimati per refcriptum Principis excludi deberent, cùm de his tantùm, non verò de legitimatis per fublequens matrimonium actum videatur, ut Pelaez a Mieres, de majoratu, fecunda paite, quaftione prima per totam, notavir. Ac denique legitimatus per refriptum Principis fuccedere non poteft neque ex teftamento, neque ab inteftato cum aliis filiis natis ex legitimo matrimonio, vel legitimatis per fubfequens matrimonium, ut in $l_{\text {. 12 }}$ 12. Tauri, ftatuitur, cum tamen inter legitimos à principio, \& legitimatos per fubfequens matrimonium differentia in ipfa lege non conftituatur quoad fucceffionem.

Non obftat octavum argumentum. Quoniam refpondetur, quod textus in dicta l. fi totas, loquitur in difpofitione legali, nos verò verfamur in difoofitione hominis, cujus verba funt naturaliter \& verè interpretanda, non civiliter, ut ex lege ultima C. de his qui ter, atatis impetrav. fæpè diximus, \& refponderunt Ruinus, in confil. 92. num, 14, lib. 3. Rolandus, in confil 10 . num. 46. in fine, lib. 2. ultra quos \& fecundo refpondeo; Saliceti fententiam, non ufque adeò certam effe, ut plerique juris Interpretes contrariam non tenuerint, ficuti ex eifdem deducitur Aurhoribus, quos in argumento adduxi, atque ex Peregrino, dicio articulo 24. numero 7 . Sed conceffo abfque contraditione, quod Saliceti opinio vera effet, \& infallibilis, cafus prefatus ditla legis, $f_{i}$ totas, diverfam equidem conti93 . donatio in fe habeat tacitam conditionem, ex mente ejus, qui donavit, atque ex legis difpofitione, ut revocetur, fi fuperveniant liberi donanti. Et propterea fi aliquos fufcipiat, exiftente conditione, revocatur donátio, ex l. fi unquam, C. de revocand. donat, ut ili, declarant Interpreres communiter, cumulati per Tiraqueilum, in principio, num, $6_{0}$ Didacus Covarruv, variaruin refolitionum lib. I. cae pite 19. Ludovicus Molina, de. Hippanorum primiogenis, lib. 2. cap. 3. ex num. 37. \& lib. 4, cap. 2. ex num, 18 I . Hippolytus Riminaldus, in conj. 254 libro 3. © dido confo 222. num. 23 I, ©o duobus feq。 libro 2. Menochius, de arbirrariis, lib. 2, cafu J 33. Mieres de majoratu, prima parte, quaftione 2. Joan-
nes Gutierrez, de juramento confirmatorio, prima nes Gutierrez, de juramento confirmiatorio, prima parte, cap. 9. Gratianus, regula 150 . Anton. Gomezius, tomo 2. varriarum, cap. 4 num, 11 . Alvarus Valafcus, confultatione 3 I. Antonius Thefaurus, decifione Pedemontana 12I. Joantes Vincentius Hondedeus, in confil. 43. lib. 1. qui materiam ejusdem $I$, exornant, atque illuftrant quamplurimis, \& Anton. Faber, in libros novem C. ad titul, C, de revocand donat, definiione 2, do octo feqq. Revocatio ergo illa, quæ fit ex fupervenienti nativitate filiorum, fit ex prefumpta voluntare donantis, qui de fliiis non cogitavit: quia verifimile non eft, quod donans, $\mathrm{fi}_{\mathrm{i}}$ cogitaffet fe filios fufceprurum, talem donationem feciffer, \& alienas facceffiones propriis Tiraquellus voluiffer; ut ex communi annotavit Tiraquellus ibidem, verbo, liberis, num. 42. Anton, I Joan, del Cafillo Qugotid, Controv. Эuris,Tom, IV.

Gomezius, in principio diai numeri 1 r, in vari, o fundanienta'is ratio ift. Unde cum filius efficiatur legitimus per fubfequens matrimonium, in eo militat ipfa ratio, quæ in legitimè nato, \& velificatur tacita conditio legis ejusdem, faberi nafiantur, idque hodie maxime poft decifionem ditite 1 . 12 . Tathri, nec datur projudicium tertii: quia cum donatumt videatur fub conditione liberorum non fufcipiendodorum, pofteà videtur ademptum illi fub contraria conditione, fi liberi fuerint poftea fufcepri, 1. alit quando, I. primo, ff. de condit, ơ demonft. in cafu autem noftro viget rigor \& fonus verborum diftorum; \& prajudicium fubftituti, aut vocati, ut ex omnibus, quos viderim, folus Riminaldus advertit reftiflimès d, conf. 222, num, 133. lib.2. Ac denique ex eo præ judicium tertii non confideratur in dicta l, fo rotac: quoniam ibi tractatur de donatione inofficiofa, non exteris fed propriis filiis facta, de qual oquitur $l$. (ip $p$ ter, \& 10 . $\sqrt{2}$ liqueat, eod, tit. $C$. de in officiofis cionat. Nee in torum revocatur donatio, fed pro parte filiis fupervenientibus jure naturæ debita, juxta diftinctionem Anton,Gomez, tom, 2. variarum, cap. 4 num, 13. \& fic nullum infertur prejudicium filiis, cum unusquisque partem fibi debitam jure naturæ confequatur, ut per Anton. Gomez, ubi fupra, \&o d. num. I I. in varf. or adde pro perfeds dellaratione, ubi inquits quod fi donatio fiat extraneo, revocatur in totum, ex textu, in d. I. fi unquam: fi veroे fat filio, \& pofea nafcantur alii, revocatur ufque ad legitimam, \&\& omnia alia bona remanebunt penes filium donatzo rium, ut ibi comprobat: \& vide Baëçam, de nos me'toran 1, dot, rat, filiahus, cap. 9. num. 32 . bfeq.
Non obftat nonum argumentum: pro cujus refolutione conftituo, articulum præentem, difficilem quidem effe, \& fubtilem, atque opinionibus, \& obfervationibus Dotorum contrariis admodum intricatum ; verè tamen æquitatem, marrimoniique fecuti favorem, magis quàm verborum fonum, aut rigorem Interpretum divifioni anfam \& occafionem dediffe: cùm fi verbis adhæreamus, \& infiftamus, us jacent, negari ullo pacto hon valeat, quin de legitimo matrimonio nati non fuerint hi, qui temporenativitatis ex matrimonio nafci non potuerunt, utpote eo nondum contracto, ficque in eis conditio illa verificari non potuerit, Quamvis ergo tot, tantíque Authores opinionem eam pro legitimato fuftineant, \& defendant, quod fæpenumero contingit, Doctores imitari aves, quæ quando una volat, omnes aliæ fequuntur, nec rationem, aut fundamentum opinionis, quam fequuntur, inquirunt, ut in terminis queftionis noftre fcriptum teliquit Roland, dicto confilio 100. $n$ so. lib. 2. vel quod æquitate, \&\& favore matrimonii adducti (ut dixi) contrariam quamplurimi quoque alii, \& gravifimi, juris utriusque Interpretes amplectuntur, qui longe plures funt numero, ut fuprà adnotavi. Et ipfi equidem prohabita diligenti, \& ftricta juris difputatione ( quod contrariæ Sectatores non ita exadè fecerunt) in puncto \& ratione juris verius arbicrati fuere, legitimatos per fubfequens matrimonium, non excludere fubftitutum fub conditione, fi hæres aut gravatus decefferit fine filiis ex legitimo matrimonio natis, \& inde nec admitti ad fucceffionem majoratus, ad quem ex lee gitimo mattimonio nati vocantur. Sic fanè defendunt fequentes, ut fuo ordine adducantur, atque ise cenfeantur.
Baldus, qui nunquam variavit, in $l_{\text {t }}$, filiunin oum definimus, in primo notabili, ffo de bis qui funt fui vel alieni jurris, of in I. Paulus, num. 4. J. de flatu bominum, © iv in 1 Gallus, $\int$. $f$ e ejus, in fine, ff. de liberis, bo pofto bumis, in cap. innotuit, n. 12. de electione, © in conf.29. Ad evidentiam, lib. 3. © in conf. 367, Quidam tres $l i$ bro s. © in cap. 1. 5. naturales, $f i$ de fiudo fuerit cons.

## 314

 Quotidianarum Controverfiarum Juris, Lib. IV.Angelus, in dijputatione, incipien, Nobilis quidam ger ere, of in conf: 29. n. 5 .

Anton, de Butrio, in cap. per venerabilem, fub n. 17 . qui filii fint legitimi.

Piæpofitus, ibidem, in S. quod autem, n, 104 .
Imola, in $d_{0}$ cap. innotuit, column. finali, verf, \& foo militer.

Alexander, qui ita plenè confuluit \&z comprobavit in confil. 5. lib. 7. ©o m confil.2. lib. . . \& fecundum ejus conflium bis \& ter judicatum fuiffe in fupremo Mediolani Senatu retulit Alciatus, cujus fatim faciam mentionem.

Aretinus, qui ita fenfit (fi maturè perpendatur) in $d_{0}$. V. fi ejus, column. penult, ad finem, quicquid pro opinione contraria expendi foleat ; fed malè quidem.

Romanus, in conf. 3 67.
Decius fibi contrarius, in conf. 624, num. 3 , in fine, or num. 7. verficulo non obfat, \& in confil. 284. numero 5. ©' in $L$ generaliter, fub num. 23. C. de inflit. © fubfitut,

Rubeus, qui præpofterè quidem ro contraria parte citatur, cum iftam defendat, in $\dot{5}$. quidam redtè, l. Gallius, ff. Go de liber, ©o pofih. n, 162 .

Boërius, decif. 123.
And, Alciatus, in conf. 187. lib. 9. \& in conf. 59. n. 3. \& in conf. 507 . eod. lib.

Anton. Rufellus, in tract. de legitimatione, lib. 2. cap. tult, $n, 18$.

Riminaldus fenior, in conf. 543 . per totum, maxim' ex $n_{0} 3$. lib. 5 .

Barbatia, in repetitione $l_{4}$ cum acutiffimi, num. 25 I . 220. b 275 . C. de fileicom.

Carolus Ruinus, in confilio 92, libro 3. or in d, $l$. Gallus, 5. $\sqrt{2}$ ejus, num, 88. qui multis fimilibus comprobat.

Cursius junior, in comf. 27 , num, 6. \& in conf. 64. $n_{0} 12$. do de feudis, in primo membro tertia partis princi. palis, fub num, 41 .

Curtius fenior, in comf. 73 . column +27 , ver $\int_{.}$bo idem Barbatia, ubi etiam inquit, ita tenuiffe Bened, de Plumb.

Guido Papa, quaft. 482.
Bertrandus, in conf. 149, num, 13, lib. 1. parte 2. Idem in $l_{\text {, bac ediclali, in principio, num, 6. C. de fecur- }}^{\text {- }}$ dis nuptitis.

Pet. Paul. Parifus, in conf. I 1. no 12.lib. 2.
Berous, in conf. $16 \%$. n. 8. b feq. lib. 2.
Tiberius Decianus, in conf, 88, n, 12, lib, 2, $\sigma \mathrm{d}$ in confl. 5. num. 28, lib. 1, *v in conf. 3 1. n. 124, \& is conf. 33. num. go. cod. lib.

Marc. Anton. Natta, qui hanc opinionem late tuetur, \& firmat effe communem, \& veram in conf.602, numero 9 . $6 f$ fq. $\delta$ in in confil. 624, nume 14 . do in l, bat confuita/fima, J. ex imperfecto, num. 94, C. de teftam.

Socinus quoque juniot, licèt in conf. 39. num. 63. \& pariter in confl. 63. num. 56. lib. 3. noluerit firmare pedes, nec eligat, utra harum opinionum fit verior; attamen in confil. 12 . per totum, maximè numera 7 . \& faq, lib, 4. \& in confil. 77. nam. 14. libro 3. refpondit, \& dixit effe conclufionem veriffimam, quod fub nomine natorum ex legitimo matrimonio, non conveniunt legitimati per fubfequens ma" trimonium.

Lucas de Penna, in $l_{\text {. eos, }} C_{a}$ de his qui fpon, mun pub. col, antepe, ex num. 45. ufque ad num. 70, ubi vide omnind.

Fpancifc. Nicovicius, in rubr. ff. foluto matrimonio, ทum. 36.

Fortunius Garfia, in l. Gallus, ff. \& quid fi tantum, num. 270. ff. de liver. bo pofthum.

Albertus Brunus, de fatut, excludent, art, 12. numero 76.

Sigifmundus Lofredus, in conf. r. num. 49,
Ludov. Sard, in tractat, de legittmiliat. per watrimonium, in verf. quarte videndum off.

Ubertinus Zucardus, in rubrica, ff fi certum petatur, n. 2.

Mantua, in conf. 38. n. 12, lib. I.
Rolandus a Valle, qui latè fundat, $\& z$ fundamentis contrariæ partis refpondet, \& communem hane efle opinionem profitetur in confil.0 100. per tulum, libro 2. \& poftea fubjungit, quod licet contraria fententia effet communis, $a b$ hac tamen fententia non effet recedendum : quia fulta eft melioribus rationibus.

Antonius Gomez, in 1. 9. Tauri, num, 1064 .
Joannes Cephalus, in conf. 82. num. 12. lib, I. bo
 num. 1 I. lib, 2. \& in conf. 394, num. 23. lib. 3.

Bertazolus, in conf. 52 , ubi optime, or in conf. 117 . num. 17.

Durandus, de arte teftandi, tit, I5. sautela I5*

## num. 3 .

Cifuentes, in l, 40. Tauri, colum. I.
Aymon. Craveta, in conf. 675 . volumine 4 .
Martin, Laudenf, de legitimat. num. 138.
Profper. Pafethus, in confil。98. bo in confil. 990 d 100.

Francifcus Burfatus fibi contrarius, in conf. $390_{4}$ num. 50 lib. 3.

Hieronymus $\mathrm{Gabriel}_{2}$ in con $\int_{.21}$. num. 3 . $1 \mathrm{lb} \mathrm{o}_{\text {. }}$.
Hippolytus Riminaldus, qui erudirè admodum, \&fingulariter loquitur \& contra legitim atum conftantiflimè defendit in conf. $22 \frac{2}{2}$, per totum, iz 2, ubi videndus erit omnino: in co $\int .\{40$, num. 49 . *o in conf. 544, num. 30. lib, 5.

Paulus Leonius, in comf. 100 .
Vegius, in conf. 55. num. 15.
Jofeph, de Rufticis, in tractatu, an, br quando liberio in condit, pofiti cenfean, vocati, lib. 3. num. $\mathrm{I}_{4}$

Cardinalis Francifcus Mantica, de sonjecturis ultimarum voluntarum, lib. 11, tit. 12. ex num, 14. cum feq. qui contra legitimatum fortiffimè refpondet, $\&<$ hanc putat veriorem fententiam, ex num. 17. ufque ad num, 26.

Joannes Vincentius de Anna, in repetit. cap.primis de vaffallo decrepite atatio, num, 43 I .

Marc. Anton. Peregrinus, qui præhabita frida juris difputatione, conftanter hanc partem tuetur, etiamfi verba non geminentur, fed duntaxat vocene tur legitimè, aut de legitimo matrimonio procreati, articulo 24. de fideicommijfos, ex num, 25. wfque ad num. 46. fed videndus ex num, 14*

Idem Peregrinus, in conf, 1. ex num, 2g, cum feq. lib. 3 . ov conf. 91. num. 36. lib. 1. or conf. 5 6. num, 10 lib. 5.
Jacobus Menochius fibi contrarius, in conf, 160 num, 6. lib. 1. \& in conf. 173, num. 7 1. lib. 2, \& c data verborum geminatione, quod ab hac opinione non fir recedendum in judicande, \& confulendo firmavit Menochius ipfe, lib, 4. prafumpt. 81 , num, 24, do in conf. 776. ex num, 1. lib. 7.

Petrus Surdus, in conf. I, num. 19. lib. 2. Jatius decif. 319 , ubi in Senatu Mantuano fic decifum, \& judicatum afferit, ut fuprà retuli, Idem in conf.469. num. 9. lib. 4, or decif. 162 , num. 8.

Jacobus Mandellus de Alba, in carfjlio 357. nuin.

## 8. - 10.

Antonius Thefaurus, decifione Pedemontanâ $193^{\circ}$ qui etiam in eo Senatu fic definitum profitetur,

Joannes Antonius Canetius, in reprtatione ex in travagant. Volentus, in verfic. fed quid fi dubitaret, is fine.

Berreta, in conf. 118 , pof num. $7 \cdot$
Sylvefter Aldobrandinus, in confitio II5, tile mere 1. And

And, Fachineus, contr. jur. libr, 4, c. 54, ubi in puncto, \& ratione juris hanc fententiam profitetur veriorem, \& lib, 10, cap, 71.
Ludov, Cafanate, in conf. 34, n, I7.
Jacobus Concena, quaftionum juris fingul, libro 2. quaf. 11.

Alexand, Raudenlis, de amalogis, lib. I, c. 36. n. 130.6131.

Alex. Trentacinquius, de fubfitit. 4. parte, cap. 7. numer. 53. © variar. refolution, lib. I. titulo de legitimatione, refolut, 1, $n, 28$. fol 125 .

Marzarius, in epitome de fideicommifss, quefio. ne 30.

Albert. Brunus, de fatutis excluend, faminas, art, 12 . queft. 2, num. 2.

Hettor-Amilius, de feudali, cap, 18.n.39, bv, 42. num. 75.

Petr, Gregotius, de conceffione feudorum, 4, parte, 9.8. n. 25 . folio 140.

Francifc. Sonsbech. de ufiburs feudorum, parte 9. num. 71.672.

F3b. Turretus, in conf. 89, n.28. volum, 2.
Arifmin. Tepatus, lib, 2, variar. fol, 172. verf. leo gitimates per fubfequens matrimono.

Joan. Philippus, in conf. 14 1. n. 33 . volum. 2. © ronf. 44. num. 36.
Guil, Bened, Menchaca, \& alii permulti, cum quibus.
Burgos de Paz, in conf. 6. n, 13.
Francifc. Hotomanus, in conf. 30. n. I2.
Chriftophor, Tomiol, in conf, 46, ex numer, 1 so. sum feq.
Francifc. Vivius, decif, 262, n, 16. lib, 2,
Tobias Nonius, in conf. 32. $n$. 11 .
Jacob. Beretta, in conf. $40, n, 6$.
Anton. Faber, de error. pragmat. decad. 35 . errore 6. in fine, fol. 528. \& lib o.t tiit 23. Codicis, definitione 19. folio 202.

Pelaez à Mieres, qui fir retè perpendatur,huic fententiæ magis acceffit, fecunda parte, quaflo I, num, 8.

Cardin. Dominic, Thufcus, praticar, concluf. jur, som. 5. littera L. concluy. 229. num, 27.6. 28.fol,21 I , \& num. 39.40. © 42, fol,2 52 , © concluf. 38.n. 34. 37. © 39. fol. $26 \%$.

Angelus Matheaccius, de legatis, fo fideicommiffls, lib. 3. cap. 21, qui cum ex num, 10, cum feq. articulum difputaret, tandem de rigore juris,\& verborum, contra legitimatum per fubfequens matrimonium refpondit: de æquitate tamen, \& eo, quod requirit, concurrente, ipfum admittit. Et forfan aliquibus placebit ejus refolutio, eodem requifito interveniente, \& durum videbitur eos excludere, qui ex matre nobili nati, \& per fubfequens matrimonium legitimati fuerint, idque vel eo maxime, quod multoties contingat, teftatores, \& precipuè illiteratos, aut mulieres, de ejusmodi filiis non fentire, fed natos ex legitimo matrimonio vocando, fpurios, \& illegitimos tempore advenientis fucceffionis velle excludere, non verò eos, qui legitimati per fubfequens matrimonium, eo tempore reperiuntur. Matheaccius ergo in loco relato fic fcripfit. $V$ erum quoniam alverfus banc opinionem aquitcs valde reluctare videtur, non effet abfirdum, quaflionem ita dirimere, ut de rigore juris uni, de equitate verò alteri fententic locus fit dandus. Preterea, aut concubina ex qua nati funt filii, fuit alioquinh bonefta, bona fame, ov non obfouri fanguinis, unde prafumi pofer, quod teflator interrogatus facill refpondiffet, fe utique velle hos filios per matrimonium fubfequens legitimatos preferri fubfituto, \& boc cafu verd fit opinio, fubfitutum excludi. Aut verò concubina illa erat muLier turpis, ac inbonefla, nec frugi, teec boni nowinis, tujus filios meritò abborruifet teffator, twinc ea vialeat fententia, que habet, fubfitutuon ab bujuwodis

legitimato non excludi:fi tamen in re dubia fas of F Furise confulto queftiones ita componere. Et hactenus Mae theaccius, à quo diffentire non videtur Mantica, lib. 11 , d, tit, $12, n, 5$. verf, bec fententia, quamvis contra legitimatum femper fripferint. Diffentit tament Burfat, in conf, 18.n, 22, lib, 1, qui pro legitimato, etiam data concubina inhonefta, \&\& obfcuri fanguinis fribit, fi matrimonium fequatur, ut ibi videbis,
Hactenus etiam de Authoribus hujus fecundæ opinionis contra legitimatum per fubfequens matrimonium, ex quibus apparet, graviffimos equidem juris urriusque Interpretes legendo, \& confulendo, atque etiam in cafibus fimilibus definiendo, \& decidendo, contra legitimatum metipfum frripfiffe, \& definiviffe : in cafibus autem controverfis fententiam eam amplecti debemus, pro qua Judicum, \& maximè fupremorum Senatorum definitiones, feu fententixe extant, per rext, im $l_{0} / i$ de interpretatione, if. de legibns, $l$. filius, ff. ad $l$. Corneliam, de fa fis, ibi: Sic enim inveni Senatum cenfuiffe: \& pro opinione Baldi dicit fuiffe judicatum Alciatus, in conf. 666 . aliäs 187. lib. 90. Antonius Thefaurus, decifione Pedemontana 196. qui etiam afferit fic decifum in eo Senatus Peregrinus, de fideicommif/is, d, att,24. num, 46. ubi afferit, quod cum hic cafus eveniffet in Civitate Paduæ, \& Menochius, \& Cephalus cenfuiffent pro quodam Alexandro, legitimato per fubfequens matrimonium; \& ex adverfoDecianus, Paulus Leonius, \& ipfe defendiffer quendam Herculanum fubftitutum, judicatum fuit pro Alexandro: in Senatu etiam Mantuano contra legitimatum judicatum fuiffe, atteftatur Petr. Surd. d, decif.319, ubi in eisdem terminis noftris dubium proponit

Imò quod magis eft, Authores quamplures, qui in quæftione hactenus agitata, pro legitimato, \& contra Baldum refponderunt, abfque ulla difputatione id fecerunt, \& rem perfunctoriè tractarunt, qui forfan fi articulum hunc ad exactam dif putationem, \& ftrictam juris rationem reduxiffent, aliter ftatuiffent: Doctori autem perfunftoriè, \& abfque examine aliquid dicenti, non ef fimpliciter credendum ad caufarum decifionem, nes ad communem opinionem conftituendam, ut utrumque ex Abbate, Fulgofio, Socino jun. Calcano, Alciato, \& Anton. Marc.Coraf, notavit Francifcus Burfatus, in conf. 18. num. 16. libro I. Pater Thomas Sanchez, de /ponjalib. libro 3. dijp.44, num. 2. Nec etiam fuper ejus fententia fun- 10 damentum aliquod fieri poteft, ut ex Socino, Alciato, Cephalo, \& Riminaldo, tradidit ipfe Burfatus, $d_{0}$ num, 16. \& ultra eum Jacob. Menoch, lib. 2. prafumptione 7 1. num. 39. ubi quod non dicitur opinio communis, quæ habet plures Dottores, afferentes, \&c firmantes eam, nulla difputatione premiffa, fed perfunctoriè rem tractantes. Et fequitur Pater Thomas Sanchez , d, num, 2, tbi poft Navarrum, in Summa Iatina, cap. 27 . num. 89 . inguit, communiorem exiftimari opinionem, approbatam à fex Docioribus, ex $I$ profeffo eam tractantibus, quam à quinquaginta, fola ferie priorum \& authoritate ductis : \& addit Joan. Lup, dicentem, non effe credendum Doctoribus, quantacunque doctrina polleant, dum carent fundamento. Et numeris feq, obfervat nonnulla in materia difti cap, tanta eft vis: \& utrum ejus decifio proveniat ex virture, \& valore matrimonii, an ex beneficio à jure introdutto, prout ibi explicat. Hac autem magis indubitatè procedunt, fi in memoriam repetantur alio qua ex his, quæ numeris precedentib. latius adnotata, atque fcripta fuere; videlicèt Authores quamplurimos, quos pro legitimato per fubfequens matrimonium refpondiffe, exiftimatur communiter, parum fibi conftantes fuiffe, \& a libi variaffe, quandoque pro legitimato ipfo, quandoque contra eum, ut ex dietis ibid, \& ex relatione Authorum partis ejusdem legia timati, deprehenditur manifeftè. Et non modò qui

Baldi

Baldi opinionem fequantur, fed etiam nonnulli ex his, qui ab eo recefferunt, pro legitimato; in cafu prafenti hanc partem amplefuntur, quando fcilicet ut in fundatione diati vinculi \& patronatus cavetur, teftator ad fucceffionem majoratus vocavit filios legitimos \& naturales, \& ex legitimo matrimonio procreatos, vel dixerit : Si decefferit fine filiis legitimis \& naturalibus, \& ex legitimo matrimonio natis, fubftituo talem; quoniam horum verborum multiplicatio magis oftendit teftaroris voluntatem: Sie fanè quod legitimatus per fubfequens matrimonium, non admittatur ad fucceffionem, nec fubfitutum excludat, ubi adfit legitimorum \& naturalium, atque ex legitimo matrimonio natorum geminata prolatio, defendit Carolus Ruinus, in forf(i. 92 . mum. 14. in fne, © num. 15 . volum. 3 . qui inquit, quod hæc fententia in his terminis eft veriffima, \& non habet contradicentem, Et idem perpendit etiam Socinus junior, \& fequitur in conf. 12. num. 16. volum. 4. Joannes Cephalus, in confib 82 .
 confil. 276, num, 29, lib, 2. quos retulit, \& data verborum geminatione, ficut diftum eff, facilius effe admittendam Baldi opinionem, dixit Cardinalis Francifcus Mantica, de cor jett, ultimar. voluntat. lib. 11, d, tit, 12, num, 25. \& eo cafu tanguam indubitatam renent hanc opinionem Ruinus, Butrius, Cephalus, Socinus fenior, Decius, Balbat. Rolandus, Berous, Mantica, Socinus junior. \& Tiraquellus, quos in id commemoravit Francifcus Burfatus, in confli, 18 . num, 11, $i b_{1}, 1$. \& idem tenuit Alexander Raudenfis, lib, I, de analogis, cap. 36, num. 14. qui abfque dubio id procedere dixit, quando teflator geminatè loquendo, vocavit legitimos, ex legitimo matrimonio natos: \& fubdit, quod flante geminatione, \& duplicatione verborum, aded diverfa eft ratio ut ipfimet qui pro legitimato refponderunt in cafu, in quo teflator fimpliciter vocavit legitimè natos, in hoc cafu duplicationis contrarium renuerint: fic etiam, quod cum teftator ita dixit ; \& fi hares meus decefferit fine filiis legitimis \& naturalibus, \& natis ex legitimo matrimonio, legitimatus per fubfequens matrimonium non excludat fubftiturum, fripferunt Baldus, Butrius, Ruinus, Decius, Socinus junior, Rubeus, Riminaldus fenior, Berous, Pafechus, Craveta, Decianus, Riminaldus junior, Berreta, Marzarius, Rolandus, Cephalus, Surdus, $2 *$ Antonius Cannetius, quos aggregavit Menochius, lib.4. d. prafumpt. 81, nam, 23., 24 . ubi refert contratiam aliorum fententiam, \& concludit, à fuperiori fententia non effe recedendum in judicando, \& confulendo. Ea ratione, quod cum illa verba: lea gitimis of naturalibus, comprehendant legitimatum per fubfequens matrimonium, alia verba effent fuperflua, nifi ejusmodi legitimati exclufionem operarentur. Rurfus geminatio verborum operatur majorem effęum, habetque majorem emphafim: \& geminatio demonftrat voluntatem pracilam, \& requirit veritatem, non autem fitionem, ut utrumque comprobavit Menochius, d, num, 24. Anton, Thefaur. d. decif. 196. num. 5. Surdus, d. decif. 319 , numero 6. © 7.
104 Addiderim ego, ab hac opinione non videri aliquatenus recedendum, ficque legitimatum per fubfequens matrimonium non admitti, ubi adfit legitimorum \& naturalium, atque ex legitimo matrimonio natorum prolatio,\& vocatio (ut prafati Authores juridicè defendunt) nam fiex fola vocatione legitimorum natorum, five vocatis legitimè natis, aut ex legitimo matrimonio procreat:s, id flatuunt Authores omnes illi, Baldi fequaces, quos fuprà recenfui; quantò magis ex verborum duplicatione, que negari non poteft. quin majorem emphafim, \& effectum habeant, \& quod magis enixam voluntatem
demonftrant, id fatui debeat; quicquid fuper hac geminatione, fe non mulùm conficere, dixerit Peregrinus, d. art. 24. num. 40, Nam cum res agitur in terminis fimplicibus, fi contra legitimatum, adhuc fuperiores omnes refponderunt, \& conflanter tenuit ipfe Peregrinus, ex num, 25. cum fq. \& in terminis fimplicibus, \&e non geminatis verbis fe explicavit num, 41. quanrò magis carere difficultate res debebit, cum ea verborum multiplicatio, feu geminatio adeft (ut Mantica, \&\& relati /uprà dixerunt.) Quamvis ergo juxta opinionem Baldi, \& fequacium (quam Pereginus ampleatitur indiftintte) vocare legitimè natos, aut ex legitimo marrimonio procreatos, fufficeret, ut juxta rigorem verborum, \& prefumptam teftatoris voluntatem ex cis colletam, non admitterentur legitimati per fubfequens matrimonium: quia legitimè, aut ex legitimo matrimonio nati non fuere, effi verborum geminatio non adfit- Attamen, quando verba ipfa fic geminantur, non modò coacè, fed \& fortiori ratione fatendum erit, \& certiorem reddi voluntatem ipfam teflatoris prefumptam, \& maximam virrutem operandi habere verba eadem toties repetita.
Addiderim etiam, Interpretes nonnullos ex relatis fuprà, in hac materia terminos confudiffe, nec fao tis dilucidè locutos, dum cafum geminationis verborum diftingunt abeo, quo fimplicier teftator locutus eft: fic f , ie tres cafus diftingui \& feparari debent, quì clarius, \& diftinđiùs procedatur, nec termini confundantur aliquo modo, prout nonnulli ex relatis confundunt: nec ipfe Mantica, lib, 11, d, ti-
 dum \&c eruditè femper fe habeat, Sic \& Peregrinus confundit. d.art, 24. n. 40. 'ु. 41,
Primus cafus eff, quando teftator fubflituit hare$\mathrm{di}, f_{i}$ deceffrit fine filits logitimis or naturalibus, vel cum vocavit legitimos of naturales, nec amplius adjecit; \& tunc quidem filius legitimatus per fubfequens matrimonium abfque dubio admittitur ad fideicommiffa, \& primogenia, \& facit deficere conditionem, ut fuprà, in initio hujus cap. obfervavi, \&e notavit Menoch, lib. 4. do prafumptione 81. numero 2.
Secundus cafus eft, quando teftator ita dixit: © 105 fi heres mus dectJerit fine filits,,$~_{\text {it }}$, vel, de legitimo marrimonio natis̀, tuunc fubfitituo Cajum, vel cum inffitutor majoratus ad fucceffionem filios ex legitimo matrimonio natos vocaverit. Et hic cafus fecundus eft, qui multum habet dubitationis, \& in quo duas illas opiniones controrias fuprà commemoravi, \&\& quatuor recenfuit Menochius, do prafumpt. 81 , tulmero 4 . cum feq. uJque ad num. 23. in hoc eriam cafu verificantur Interpretum noftrorum traditiones, dum dicunt, teffatorem fimpliciter loqui, non geminatè, five nos verfari in terminis fimplicibus (ut utar verbis Peregrini, d. art. 24, num. 41.) fic fane non dicuntur termini fimplices in noftro propofito, quando legitimi \&\& naturales fimpliciter vocantur, quia tunc plufquam fimplices funt, \& legitimati per fubfequens matrimonium admittuntur indiftin $}$ ( ut dixi) fed fimplices ad differentiam gemmatorum dicuntur, quando filit ex, vel de legitumo matrimorio nati vocantur, ut etiam dixi, vel quando vocantur legitimè nati; tunc namque fubintrat etiam dubium quaftionis, \& multi ex eis, qui opinionem Baldi fequuntur, in eis terminis, quando fcilicetlegitimè nati vocantur, font locuti; fic in eis terminis agnovit locutos eos Francifcus Burfatus, dito confil. 18 . num. Is. lib. I. \& quafi inter eos terminos, legitimè natos, aut ex legitimo matrimonio procratoos, nulla differentia, fed idem jus fit; quaftionem propofuit Angelus Matheaccius, de legatis, of fidic commidis, 1 lb . 3 . cap. 21 . num, 10 . in illis verbis: Ter-

filiis legitimè natis, five $1 x$ legitimo matrimonio natius decefferit, \&cc. Et utroque cafu de rigore juris, \& verborum excludi legitimatum_defendit, quamvis de æquitate aliter ftatuat, utf fu rí vidimus num. 96 . Idem quoque defendit Cardinalis Francifc, Mantic, lib, 11 , dido tut. 12 . füb num, 20, in verfic.' © bant quidem fententian, ibi: Et guando tffator dixit, fine filiis tegitime natis: Hippolyt. Riminald, in conf. 222. 106 num, 63. ub. 2. ubi quod procedunt à pari, verba tegitimè natus, vel ex leghitmo miarimonio naths, five quem dici leggitmè natum, vel ex legit mo matrimonio: fic enim fimul exemplificant Curtius, Durandus, \& Socinus junior, shi relati, qui dicunt, quod in effeatu ifta æquipollent, quod fideicommiffum fuerit facuum per illa verba, $f i$ decefferit fine filius legigimè natis, vel fineof fitis legitimis ex leguitimo matrimonio natis: \& quando teftator alicui fideicommiffum in107 junxit: /id decelornt fine flitis legitimè natis, quod legitimatus non excludar fubfitutum, \& hec fitcommunis fententia \& ab ea in judicando non recedendum. Et procedat etä̉m in legitimato per fubfequens matrimonium, per rationes Dotorum, qua in eo militant, poft Bald. Angel.Alex. Dec, Currium jnuior. Parifium, Darand. Socin. junior. Nattam, Cephalum, \& a alios tradidit isidem Riminald, numb$r 064.65$. 666.
Tertius \& ultimus cafus ( \& in quo geminatio. nem, aut duplicationem verborum conftituunt DoCores ) eft, quando teftator ita dixit: $\in f i$ hares mens dectferit fine filus legitimis of naturalibus, o natis ex legitimo matrimonio, aut fi vocaverit ad fuccef-
 mo matrimonio nato: : \& hoc etiam cafu legitimatum per fublequens matrimonium admiferunt nonnulli (ut fuprà vidifti) \& cum alis conftantiffimè Fran-
 Alii vero, quietiam in fecundo cafi, \& in terminis fimplicibus, cum Baldolegitimatum excludunt indiStinate, in hoc tertio cafu rem proffus carere dubitatione crediderunt; \& verborum geminationi ado harent precisè, ut contra legitimatum ipfum fecuriffimè refponderint: \& in judicando, \& confulendo ab hac opinione non recedendum, dixit Me. nochius libro 4. ditt. prefimpptione 81, numero 24 . infine.

Ego etiam juxta fententiam Baldi, \& fequacium, qui in terminis quoque fimplicibus, quando legitimè nati tantum, aut ex legitimo matrimonio procreati vocantur, fic defendunt (ut dixi) hoc in cafu quando verborum geminatio adeft, certius \& facilius, atque omnino ampleatendam hanc fententiam exiftimo: nec refragari obfervationes illas Burfati 8 in das conf. 18. ex num. $13 . \sigma$ feq. ib. I. Quibus fuo ordine, \& novè \& verè refponfum praftabo. Et in primis non obftat affumprum illud, quod majoti ex parte Authores illi, qui Baldi fententiam fequuntur, loquuntur tantum, ubi aderant verba fimplicia, fed cum qualitate natib, \& non geminata, \&f fic quiod non ef de eorum difto, feu rationibus curandum. Nam refponderur, quod fi in terminis verborum fimplicium, $\&$ non geminatorum, Authores iidem cum Baldo relati, fic tenent (ur retuli) \& legitimatum per fubfequens matrimonium excludunt, quanto magis \& abfque dubio id pro certo fupponuns, quando legitimitatis geminata adfir prolatio. Deinde non refragatur alterum, quod crilicet non obtent duo illa Baldi, \& Decii conflia, a quibus doctrinam präditarm effectus \& virrutis geminationis acceperunt Authores omnes ; qui in ipforum verborum gemihatione aded maximamin vim fecerunt, cumm (ut ipfe Burfatus exiftimat) non adducantur ob ditam geminationem verborum, fed magis verfentur in cafu, quando de voluntate teftataris apparet, quod legiti-thatum per fubfequens etiam matrimonium admitui-
noluiffer: Quoniam refponderur, de voluntare tefatoris in catibus illis confultationum Baldi, \&\& Decii, non aliter quam verbis prolatis, \& geminatis conftitiffe; nam fí ultra verborum geminationem de voluntate apparerer, res ipfa in dubium excitari non poffet: conftare igitur de voluntate nonaliter, quàm ex veiborum ipforum rigore, \& fono concedunt, \& contra legitimatum re(pondent (ut vidimus, )
Non etiam refragatur illud, quod Scribentes omnes, qui amplectuntur parte.t negativam contra legitimatum, ob unicum verbum natis, vel pro reatios nituntur pracipuè authoritate Baldi, difto conf. 357 . propter quod dignofcitur, fundamentalem rationemi dicti eorum, fieri non fuper verborum geminatione, fed fuper illa veritate, quod re vera fecundum naturam tempore ortus dici, vel reputari nequeat verè legitimus, \& de legitimo matrimohio natus. Nani relponderur, fuindamentalem rationem in eo confiftere, quod libenter agnofcit, \& fuo ore profierur Burfaras, videl cett in veritate illa, quod re vera per fubfequens matrimonium legitimatus, fecundam naturam tempore nativitatis dici, vel reputari ne. queat verè legitimus. Si autem veritatem effe agnofcit Burfaus, confequeus proculdubio fit, in rei veritate, \& in ratione concludenti Baldi fententiam fundari, nec effe neceffariam legitimitatis geminationem, non tamen inde fequirar, quod ex verbotum geminatióne veritas ea; quae ex fimplicibus folum verbis furficeret, immutarialiquo $p$ cto debeat, fed potius teffatoris magis enixam volunitatent oftendere, \& veritatem pracisè, non fictionem verba ipla geminata inducant.
Rurfus nec reffragatur, quod Authores omnes, qui cum Baldo hadenus tenent ob verborum geminationem,moveantur dumtaxat ex doatrina Butrii, qui tamen id non decidit fimpliciter \& abfolure, fed ait tenendo partem negarivam contra legitimatum, fe putare fortius hoc procedere, fi adeflent verba geminata propter enixam voluntatem: Nami refpondetur, Burrium, \& careros, qui eum, \& Baldum fe. quantur, non potuiffe apertius id decidere, atque exprimere, quàm fecerunt: Nam fi Baldi opinione rerenta, etiam in terminis fimplicibus, fortius eam procedere dicunt, fi verba adiint geminata, nefcio equidem quo loquiendi modo, aut genere clarius id enunciare potuerit, aut quo pacto verba ipforum retorquere valuetit Burfarus, in loco praditto. Denique non teffagatur, quod verba prexfata geminata, tmagis ex ufu, \& capite Notarii, quàm ex me. ite, aut volunnate teflatoris videantur appofita; \& ita nihil operari debeant: Quoniam refpondetur, verborum geminatorum regulariter maximame effe virtutem, effectum \&emphafim, atque ex voluncare teftatoris adjefta cenferi, prout alio caps infrid, latius exornabitur. Deinde, in hoc eodem articulo, quo verfamur, geminationis diftorum verborum effetum negari non poffe, eded potius maxima in confideratione haberi debere, prout cum aliis habuit Jacobus Meniochius, lib, 4, didat prefimpt, 81. num, 24. \&e habuterunt etiam quarmplurimi, nemeris pracedertibus commemorati. Denique, verba in omni difpofitione de mente \& voluntrate teffatoris appofita prefumin regulariter, ut infria hoc eod. libpo, \& tratatu latius probabitur alid in cap. \& cum Grammatico, in conf. 128 . num,6. Corn, in conf. 194. IV. 3. Ruin, confo 73 . lib. 5 . agnovit Burfatus metipfe, ditio conf. 18. num. 19. ith. i. \& in eisdem in quibus verfamur terminis, contra eundem Burfatum obfervavit Hippolyt. Riminald. ditao conf. 222. num. $135_{0}$ libro 2s, ubi inquit, quod quicquid dicitur à Notario, quod factum refpiciat, de quo fuit rogatus, videtur dixiffe de voluntate partium : \& citat Baldum, Romanum, Socinum, Deciums

Rubeum, Calderinum, \& Tiraquellum fic tenentes.

Remanet ergo in cafu propofito, \& adjectis verbis prædictis, quibus legitimi \& naturales, atque ex legitimo matrimonio nati vocantur, rectiffimè ftao tuiffe Senatum (ut fuprà dixi) \& verborum fonum, atque rigorem preoculis habuiffe. Forfan tamen aliquando ex variis rerum, \& caufarum circumftantiis, atque ex æquitate, \& matrimonii favore aliter ftatuendum, fi ea concurrant, quæ Angelus Mattheaccius, relatus fuprà, num, 96 obfervavit. Et maximè fi legitimato, quovis modo prafumpta teftatoris voluntas poffit favere, quod diferetus, \& bonus Judex maturo judicio inquirere, \& definire debebit, nec in cafu præfenti militabat, ut verba torqueri, aut modificari debuiffent.

## \&

## C A P U T XXXII.

Teftamentorum, \& teftantium voluntatum, quod plenior, aut latior fieri debeat interpretatio, conjecturailla,\& præfumptio, adeò vulgata, \& affidua, ut per manus tradatur quotidie, quemadmodum accipi, atque intelligi valeat, \& an refpectu inftitutionis dumtaxat, an etiam legatorum, fideicommifforum, \& codicillorum, \& cujufque feciei ultimæ voluntatis locum obtineat, $l$, in zeftamentis, ff. de regulis juris, decifoo: fic confequenter, utrùm legata ftrictam, an verò latam interpretationem recipiant, ex quo ad nonnullos cafus practicos inferri poteft, \& maximè ad eos, quos Jacobus Menochius, Petrus Surdus, \& M. Antonius de Amatis expendunt, prout hoc cap. adnotatur, \& prædictorum dilucida, \& notanda traditur explanatio, \& refolutio.

## $S U M M A R I A$

In Teffamentis, of ultimis voluntatious plenior adbibetur interpretatio, ut volumates teffantium plenius inter pretemur.
Et ratio redditur num. fequentibus.
Voluntates ultime friale interpretanda non funto
Sed potius extenfivam, quàm refrictivam interpretai tionem recipiunt.
4 Favorabilior dicitur interpretatio, que adjuvat, quàms que reftringit teflamentum.
5 Subfitutiones favorabiles dicuntur, fo ob id in eis latifimain oportet fieri interpretationem.
6 Teflatoris difpofitio late or benigne interpretanda eff, non folum refpectu inflitutionis, fed etiam fideicommiforum, \& legatorum, fo codicillorum, \& quoad omnia contenta in teflamento.
Legis, in teftamentis, ff, de regulis juris, decifio, locum obtinet, co prosedit in qualibet 及ecie ultime voluntatis.
8 Et pro bac parte Marc. Ant, Nattam, in conf. 626. lib. 4. multa fundamenta adduaife, © pluribus rationibus contendiffe, in legatis favorabilem, \&o largam interpretationem fieri deberc.
Que idè non funt repetenda, quod penes eum longa ferie videri pofjint.
9 Contraria tamen in fententia permulti alii fuere Authores, \&o in materia legatorum fieri friblam interpretationem probarunt,

1o aui
bic adnotatur.
11 Teflator quod regulariter videatur legafe quod minuse eft, atque ita fat frical interpretatio in leo gatis, ex fententia Menocbii, qui permultos alios juris Interpretes ita tenentes commemoravit.
Alios etiam retulit, qui è contra foripferunt, quod logatum latam admittit interpretationem.
12 Autbor vero ut difininè © o dilucidè articulum bunc declarat, nonnulla (ut moris babet) duxit necifjario obfervanda, atque confituenda.
Et inprimis negari non poffe, quin articulus pradifus, utrum legata friditan, an latam interpretationems recipiant, dubius, © conitroverffus adeè fit, prout bic objervatur.
Extant namque pro utraque parte \& jura, \&o rationes, ac etiam Doctorum contraria fententic, ut bic demonftratur.
Secundo conflituit, negqui non pofle, quin utraque opinio probabolis videatur, of difputationis gratia defendi poffit.
Nam fi quis velit tueri, legata largam recipere ine terpretationem, id copiosè, atque viginti fundan mentis comprobare poterit, qua d, conf. 624, adduxit Natta.
14 Atque inherendo verbis generalibus diete 1 . in teftamentis, ff. de regulis juris, ejudem deifionems in omni ßpeie ultime voluntatis locum babituram, © $\mathfrak{f i c}$ in legatis; non immeritò defendere videbitur.
15 Ad jura autem, five fundamenta partis contratia; facile tunc refpondebitur, prout nonnulli $\mathcal{A}$ wibores bic relati refpondent.
16 Quid $f$ i è contrario tueri quisquisvelit, legata frictams interpretationem recipere, duobus principaliter excitari debebit fundamentis, qua Hippolytus Rim minaldus expendit.
17 Furibus etiam, que in contrarium ponderantur communiter, fic refpondere, prout bic adno= tatur.
18 Tertiò confituit, cafus effe nomnullos, in quibus Interpretes omnes, tam unius, quam alterius opinionis fequaces conveniunt, prout num. feqo obfervatur.
19 Ac primum quidem, cum tefator flrictè loquitur, tunc namque fritide intelligitur, nec in teflamentis fit lata interpretatio.
20 Difpofitio quando ef determinata ad certa bona, larga non fit interpretatio, \& hoc faltem refpectu dijpofitionis.
21 In legatis frita fit interpretatio, ubi funt conjectura refringendi in contratium.
22 Et in materia panali, etiam in teffamentis.
23 Vel cìm propria verborum fignificatio repugnat, five fubjecta materia,
24. Aut cum agitur de adimenda, of corrigenda alia dijpofitione teflatoris.
25 Item cum dißpofitio of exorbitans a jure combmuni.
26 In legatis, of in omni alia pecie ultime voluntatis latam fieri interpretationem, cum ex perrons teflatoris, vel legatarii, ex re legata, ex patrimon nio defuncti, ex caula, ex loco, ex verbis amplis, atque ex aliis fimilibus, id magis deductur, atque

- fuadetur.

27 In legatis lata fit interpretatio, quando fumendo Arictam interpretationem, legatam redderetur inutile.
28 Et cum qualitas teffatoris ita fuadet, ut $f_{i}$ à nobili, oo divite legatum fuerit relictum.
29 Legatum fumit interprotationem ex affedione, qua teflator profequutims eft legatarium, ut de re mis jori factum prafumatur.

30 Legaturs

30 Lrgatum latè explicatur, quanto ef factum perfone, ad quan teflator babet magnam affectione,n, prout funt filic.
31 Lig sium factum uxori de ufufruatu cum conditione, quod nequeat dotom repetere, quomodo explicetur, rem Ifivè.
32 Legatum favaie pie caufa latè extenditur.
33 Legatum univerfale, an latè extendatur, remiflive.
34 Legatam latè extenditur, quando militat ratio frosnde aqualitatis,
35 Legatum late explicatur, quando filiue of heres univers $\mathrm{s}^{\text {is }}$, © filiabus of faclum particulare
legatum.
36 Legutum dotis latè explicatur.
37 Dos hodie non datur in modica fumma.
38 Interpritatio lata fit favore dotis.
39 Legatum, quando ef ambiguitas verborum, latè explicatur.
40 Et quando agitur de modico prajudicio.
41 Et quando concurrunt alia conjecture.
42 Legatum failum fanguine conjuncto, vel ei, quem teflator valde diligebat, or latè explicatur, of de re meliori fadum prafumitur.
43 Teftator quo. 1 cenfeatur minus gravare heredem, nois attenditur quoad favorem conjuncta per-
fona.
44 Legatum latie explicatur in favorem conjundie perfone, nifi beres quoque fit conjunctus.
45 Conjunctio licet fit al utraque parte, fit tamen impar, Sufinetar argumentum ad favorem ejus, qui ef magis conjunctus.
46 Legatum fumit latam interpretationem; quando fic interpretando, apparet teffatorem providiffe in cafu
magis neceffario.
47 Legatum non fritite, fed late isterpretandum, quando propria vocabulis fignifcatio id induceret, atque fignificaret, vel quando verba legati, aut prafumpta mens dijponentis, five alia ratio ite fuaderet, in contratiumve nibil ur-
geret,
48 Haredis inflitutio quamvis favorabilior fit, \& latius debeat explicari, quam legatum, aut fidei-
commiffum.
Tamen negari non potef, quin etiam legatum, \& fideicommiffum favorabiliter debeat explicari, ut latius bic adnotatur.
Et difingnuitur, an voluntatis incertitudo, an verò verborum annbiguitas fit, ut latè, vel friitè legà-
tum debeat explicari,
49 In legatis licict aliquando plenior, non tamen pleniffoma fieri deber interpretatio.
so In fideiommifsu lata © benigna fieri debet interpretatio, dummodò id intelligatur juxta refolutiones
traditass fupr, $n+48$.
11 In majoratibus, ov vinculis perpetris, lata potius,
52 Legatum aureorum, an intelligatur de majoribus favore dotis, remifivè̀.
53 Legatum factum Titio \&o Sejo de centum, an femper intelligi debeat de quinquaginta pro quoliber,
remiglve.
54 Facultate alicui concef/a teflandi certis de rebins, an fufficat, quod generaliter difponat de omnibus juribus, b' altionibns fuis, an verò requiratur, quod de eis fingu'ariter dijponat, remi/five.
is Legatum in dubio an prafumatar relictum animo compenfa di, necne, remiffive.
56 Legatum in cafiu propofito per Cafarem Bartium, decif, Bononiæ 12, an, \& qualiter evanef cat $_{\text {. }}$
Ro expedita, atque dilucida hujufce Capitis
explanatione, obfervandum, atque conftiexplanatione, obfervandum, atque conftituendum erit primò, \& principaliter, vul-
gati quidem, \& certi juris effe, quod in tefta
mentis, ultimis voluntatibus mentis, \& ultimis voluntatibus plenior adhibetur interpretatio, ut voluntates teftantium pleniis interpretemur, \& verba ipforum latè \& ber ig è accipiamus, $I$, m tufamenis, ff. de regnis j $j, r$, l. quefium, IS. idem refondit, of $l$. foire, If. whim, f. de fundo inflruato, cap. cum dilcais, de dina iontbus. Neque enim tam ftrittè interpretandæ funt ultimæ voluntates, l. plenum, S. primo, If de ufu zo babitatione, ubi Baldus notat, quod ultima voluntas recipit interpretationem extenfivam, non reftricti vam, Socinus junior, in co-fil, 128. num, 65. vo u mine I. qui inquit, favorabiliorem dici interprets. tionem, quæ adjuvat, quam quæ reftringit teftamentum, Et refert Cardinalis Francifcus Mantica, de conjedu is ultimarum voluntatum, lith. 3. itt. + numer. 8. On $9 . \&$ per text, in did, $l$, in teflainenis, iss regulam fuperiorem, de voluntatibus teftantium pleniùs interpretandis, generaliter tradiderunt, \& exornarmen nonnullis Decius, in eadem 1 on teffaments, Et Cagnolus ibidem, idem Decius in confil, 29. num,2. Craveta, in confil. 25 . num. 25 . G in con .85 , nu.n. 7 . Ov in confil, 208. num. 1. Natta, in conffi, 626. ex numero 5 , cum Seq. Afflittis, in decif 44, num, 24. Ruinus, in confil. 71, num. 5. lib. 2. Gozadinus, in confilio 82. num.6.6 I I. Decianus, in confii. I. num, 93. Oo 94 volumine 2. Cardinalis Francifcus Mantica, de conjecturis ultimarum volumatum, lit. 7, titole, 1 . ex num, 14. cum feq, ufque al numerum 33. Simon de Pretis, de innerpretat, ultimar, voluntat, libro 1. interpretatione prima, dubitatione 4. folution, II. foito 56.6 s7. Rolandus, in confil. 82, num, 7, lib. 3 . Jacob. Menoch, in confil. 21 C. n. 37.6 in conf. 236. num, 10, lib. 3. Alexander Raudenfis, decifione 22 . num, 48. Achilles Pedrocha in confil, 2, num, 115.8 inter confilia ultimar, voluntar, confito 60, num, 19 . Gr 06, num 7.lib,2. Joan, Vincent. Honded, in conf.2. num, 24. ©r in confil 8. num, 40. © 47. © in confil. 62. num. 30 lib. I. Camillus Gallinius, de verbor. fig., ficatione, lib. 9. cap. 39, num, 1 s. br lib. 1 o. cap. 1. num. 8. Hippolytus Riminaldus, in con $f_{02} 16$. ex nu mero 9. cum feq. © ex num, 34, lib. 2 . ©े in conf. 313 . num, 62, lib. 3. Go in conf. 598 . nwm, 45 . © feq . lib. 5. ubi rationem addit, quare plenius interpretemur teftantium voluntates, nam agitur de intereffe publico, quod teftamenta fcilicèt locum habeant, $l$. vel negare, f. quemadmodum teflamenta aperiantur, I, Gallus, $I$. quod fi iu, ubi Bald. ff. de liber, ó pofthom, prima, C, de S. S. Ecclefits, \&q quando agitur de intereffe publico, lata interpretatio fieri debet, lo 2. $\mathbb{I}$. exerctumm, ubi Bartolus, ff. de bis qui notantur infamia, $l$. quemadindum, ubi Bartol. C. de agricolie ov cenfitis, lib, I I . \& notarunt Decius, \& Cagnolus, ubi fupra. Sic fane ratio metipfa, \& decifio aidqe $l$, in tiftamentis, pro cedit etiam in fubftitutionibus, quæ favorabiles di cuntur, \& ob id in eis latiffimam fieri oportet interpretationem, ficuti in fpecie tradiderunt Baldus, Bartolus, Curtius fenior, J afon, Craveta, \& Alciatus, cum quibus Mantica, lib. 5, tii, 1. num, 2. Menochius, libro 4. prafimpt, 26, num 7. 'r prafumpt. 65. num. 3 . Joannes Cephslus, in conf, 1140 summ, 19. lib. 1 pro cedit etiam eadem Lex nedum refpectu inftitutionis fed etiam fidecommifforum, \& legatorum, \& codicillorum, \& quoad omnia contenta in teftamento, fecundum communem Doctorum fententiam, de qua teftatur Corneus, in autbear, ex canch, column, 7. C. de 1 ber. prateritus, \& latiüs id probant, Cagnolus, in d. $L$, in uffamentis, num. I \& 7 . in verfic. fed huiusmodi, Go num, feq. Joannes Vincentius Hon-
dedeus, in conflit dedeus, in confl. 2. num, 24 , or in confli. 62, num, 44 . lib. I. \& idem tenuerunt plures Gloffæ, Cinus, Jafon, \& Villalobos, quos in commentaris d: pfufrudu, cap. 30. num, 43. ego retuli, \& ultra comme. moratos ibi, idipfum tenuerunt Bartolus, Baldus,
Angelus,

## 320 . Quotidianarum Controverfiarum Juris, Lib. 1V.

Angelus, Caftrenfis, Anton. de Butrio, Ancharanus, Alexand Gozadinus, Corneus, Socinus uterque, Deiius, Ruinus, Crotus, Zazius, Natta, \& Cephalus, quos prohac parte cumulavit Mantica, de conj Clurts ultimar, voluntat. lib. 7. tit, 1, num, 28. in fine, verf. bujus autem opinionis fuit, of num. 29. per sum folio mibi 255 . Fr 256 . \& ij omnes afleverarunt, cujusque ultime voluntatis favorem non debereriftringi, item quod in legatis fir lata interpretatio, ad extenfionem dicta $I_{\text {. }}$ in tuflamentis, qua cum in teftamentis dixerit, quodcunque ibi difpofitum comprehendit, ut etiam firmavit Simon de Pretis, interpretat. a utim, volunt. lib. 1. interpretat. I* dub. 4. olut. I I, ex num, 9. cum feq. fol. s6. qui pro eadem fententia retulit Alexandrum, Nattam, Ca gnolum, AffliAts, Jofeph, Ludovicum, Albericum, Imolam, Bald. \& Oldradum, Et dixit infiftendum omninò in hacopinione, cum proea habeamus text. \& regulam dicta $l$, in tffamentis, atque ex num. 12 . ufjue ad num. 16. costrariæ partis juribus, \& fundamentis fatisfacit, ut in effectu defendat, decifionem dicte $l$, in teflamentis, locum obrinere, \& procedere in qualibet fpecie ultimæ voluntatis, \& pro hac parmentà adduxit \&utà, in conf. 626 . iib. 4. multa fundadit, in legatis favorabilem, \& largam interpietationem fieri, quæ ided non funt repetenda, quod penes eum longa ferie videri poffint. Cagnal. eriam $m$ eadem 1 , in teflamentis expendit jura nonnulla ad id probandum. Pet. Surd, in con $f=3$ 13,n.44, lib. $3 . \& \mathrm{ad-}$ ducit nonnulla Cardin. Dominic. Thufe. practuar. conclif. jur. tom. s. litera L. coniluf. 58 .
Contraria tamen in fententia permulti alii fuêre Authores, \& in materia legatorum fieri ftrictam interprerationem, probarunt, \& horum numero fuerunt Ruinus, Roman. Alexand. Decius, Natta,Rolandus, Gratus, \& Alciatus, quos adduxit Cardinalis Mantica, lib. 7. tit, 1. num, 13. in fine. Craveta etiam, in conf. 180. num, ad finem, qui refpondit, quod dita $l$. in teffamentis: procedit refpecta inftitutionis, non legatorum, ut ibidem obfervavit Decius, num, 2. Wr 3. © in conf. 289, num, 2, ov in confil. 255 . colum. finali. Jafon, in $l$. quod Servius colum. 2. in fine, ff. de condrd. ob caufam, Bartol. Dec. Craveta, Menochius \& Padilla, quos in commentariis de ufufructu, cap, $30, n u m, 44$. commemoravi, \& ibidem tractavi articulum hunc, an in legatis fiat ftricta, vel lata interpretatio? Hippolit, Riminald. in conf. 216 num. 9. © duobus Seq. lit. 2. qui pro hac parte adducit fundamenta duo precipua, ad quæ in effectureducuntur cætera alia, quæ pro eadem fententia alii Interpretes confiderarunt, Jura autem, qua expendi poffunt, adduxit Simon de Pretis, $u b i$ fuprà. Mantica etiam, lib. 7. dicto tit, 1, num. 3. videlicèt $l$. nummis, $f$. de legatis tertio, $l$, apad $\mathcal{F}$ ulianum, aliàs idem 'fulianus, s. fcio, oll, ita foriptum, in firie, ff. de legatis primo, fi ita fuerit, in principio, ff.de legatis fecundo, I, qui concubinam, J. cum ith, If. delegitis sertio, 1 . Tvia I. finali, If. de atro ov argento legato, de qua vide ridoo cäp. 30. de ufufructu, \& PetrumSur dum, decif 298. num. 2. G 3. ©o num. 10 . G num, 12. in fine. Jacob. Menochium, lib. 4. prafum11 prione 106 num, 17 \& dsobus $\int q$. qui eadem jura citavit, ut probaret, fumi in dubio interpretationem, \& prefumptionem, quiod teftator voluerit relinquere, quod minusef, atque ita fiat fricta interpretatio inlegatis, prout defendunt permulti Authores, ibidem congefti per Menochium: qui tamen num, 19. alios etiam rerulit, qui è contra feripferunt, quod legata latam admittunt interpretationem \& numeris feguentithus adducit cafus nonnullos, in quibus abfque controverfia lata admittitur interpretatio, prout ftatim dicetur, \& adducit etiam Cardinalis Dominicus Thufcus, pradicar, conclefion, juris, to-
nno 5. littera $L$. conclufione 57. or 58 . folio 59 . d feq. Marcus Antonius de Amatis, decifione 44, per totam.

Ego verò ut diftinctè \&e dilucidè articulum hunc 12 declarem, \& Doctorum contrarias fententias ad concordiam, \& certam refolutionem reducam, nonnulla (ut moris habeo) duxi neceffariò obfervanda, atque conftituenda. Et inprimis, negari non poffe, quin propofitus articulus, utrùm legata ftrictam, an latam interpretationem recipiant, \& flic an odiofa, vel favorabilia fint; dubius, \& controverfus aded videatur, ut nulla certa lege fit definitus, nec etiam generali, aut certa aliqua regula, aut doctrina valeat circumfcribi, extant namque pro utraque parte, $\&$ jura, $\&$ rationes, ac etiam Interpretum fententiæ concrariæ (ut nunc dicebam) \& fuprà vidimus, ac etiam conftas ex obfervationibus Ferdinand. Vafq. Menchac. de fucceffionum progref $\int u$, lib. 3. S. 27. de legatu, num. 26. per totum, folio mibs 178. Natte dicto conf. 626. per totum, lib, 4. Francifci Manticæ, de conjeduriu ultimarum voluntatum, lib. 7. dicto tit, I. per totum. Simon de Pratis, de interpretat, ultimar, volunt. lib. 2. dida folut. 1 I. fol. 55. 56 . © $\int e q$. Tiberii Deciani, in conf. I. num. 93, © 94.lib, 2. Hippolyt. Riminald, in conf. 21 6. nam. 9. © quatuor feq. of num. 34. © feq. lib. 2. Petri Surd. in conf. 313 , num. 44, lib. 2. © decifione 298, per totain, Alexandri Trentacinquii, de Jubfit. prima parte, capo i. Num. 3 I. Cervantes, , 3,16 . Tauri, num, 6. quorum aliquos retuli quoque de ufufructu, d. cap. 30. nsum. 41.

Secundò conftituo, negari etiam non poffe, quin utraque opinio, \& affirmativa, \& negativa probabilis videatur propter rationes, \& fundamenta, quæ unius, \& alterius Authores expendunt, \& fic difputationis gratí2 qualibet defendi poffit. Nam fi quis velit tuert, legata largam recipere interpretationem ${ }_{2}$ id copiosè, atque viginti fundamentis comprobare poterits quæ ducto conf. 624, adduxit Natta, inhærere etiam verbis generalibus dicta l. in teflamentis, ut ad legata, \& quamlibet feciem ultimæ voluntatis pof fint ea expendi propter ipforum generalitate.n., Ad jura autem, five fundamenta partis contratiæ, quind -legata friequm interpretationem recipiant, aut in legacis dubiis, quod minimum eft debeatur, facilè refpondebitur, cùm eisdem refponderint Cagnolus in pracitata $l$, in teflamentis, Simon de Pratis, dicta follue tione II. fol, 56. Mantica, lib. 7. d, tit, I, ubi vide \& conveniunt à me faripta libro I. de ufufructu, -capite 9. numero 37-38.39.40, 6 41, in eo articulo, utrtum in legato ambiguo, five obfcuro id deheatur, quod minimum eft; non quod maximum: ubi ponderavi ea omnia jura, quæ communiter expendi folent.
Quod fiè contrario tueri aliquis velit, legata ftriCam interpretationem recipere; duobus principali, ter excitari debebit fundamentis, que adducit Hippolyt. Rimin, ditto conf, 216. num, go \& feq. lib. 20 \& ad illa jura, quæ pro parte contraria expenduntur, refpondere, prout hi Authores refpondent, quos $\int u p r a ̀$ commemoravi, \&\% maximè Menochius, \& Mantica, in locis relatis: ego quoque diato cap. 30 . de ufufructun, refpondi num. $45 \cdot 46$. © 47 .
vis Tertiö conftituo, cafus effe nonnullos, in quibus Interpretes omnes, tam unius, quàm alterius opinionis fequaces conveniunt, ac verè in eisdem contrarietas aut altercatio ceffat omnind. Ac primum quidem, cum teftator ftrià loquitur, tunc namque ftrictè intelligitur, nec in teftamentis fit lata interpretatio, ficuti fripfit Bald, in l. utioma, num, I. C.de pofthum, hared. inflit, Mantica, de conject, ultimar. volumtat, lib. 3. tit. 5. num. 13, \& convenit Simon de Pratis, lib. 2. dida folut. II. num. 17. in verf. uem larga, folio 57 . qui dixit, non fieri interprerationem latam, quando difpofitio eft determinata

## De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. XXXII. <br> ad certa bona, \& hoc faltem refpectu difpofitionis,

Similiter dixit, ftriilam feri interpretationem, ubi funt conjectura reffringendi in contrarium, \& retu lit Cravetam, inconffilio 98. Afflitis, decifone 44 . numero 24. ubi inquit, pro legatario legatum effe interpretandum, quando nulla in contrarium apparet conjeftura, aliàs fecus, \& ita ex conjełturis latè, vel fritè accipi legatum, flatuunt prefati, \& exaliis Joannes Vincentius Hondedeus in conf. 63. num. 53 . fritaam fieri interpretarionem in Pretis metiple, etiam in teflamentis, vel cum propria verboruali, fignificatio repugnat, five fubjecta materia, aut cum agitur de adimenda, \& corrigenda alia di ppoffitione ceftatoris: item cum difpofitio eft exorbitans a jure - muni: in his namque, \& aliiis fimilibus cafibus no lata fit interpretatio in teftamentis, fed potius ftrita, ut precitato loco latiüs Pratis confirmat, \& rationem reddit Cwfar Barzi : decif. Bononia $12, n, 350$ Sic fane ex converfo, \& è contrario, generalis regula in initio bujus $c$. propofita, de voluntatibus teo \& fantium plenius interpretandis, indubitate magis, \& fortius procedit, ut in legatis, \& in omni alia Ipecie ultimæ voluntatis lata fiat interpretatio, cum ex perfona teflatoris, vel legatarii, ex re legata, ex patrimonio defunati, ex caufa, ex loco, ex verbis amplis, atque ex aliis fimilibus id magis deducitur, atque fuaderur: quò tendunt Theorica, ac doctrina Interpretum omnium quos retuli /uprà, inum. 9. ón $^{10}$ 10. \& Pratis ipfe probavit diala folutuone 11, num. 16 。 Decius quoque in confilio 289. of in coryfilo $534^{\circ}$ 27 Clib.4. diava, in confilio 297. \& profequitur Menochius, Primd dixit, in legatis latam nueri 20. Greqq. ubi quando fumendo ftritam interpretationem, legatum redderetur inutile; id quod abunde probavit, ur $i b$ i videbitur, \& per Riminaldum juniorem, in confilio 240. num, 22. lib 3 . Secundè dixit, in legatis 12 。 tam quoque feri interpretationem, quando qualitas perfone teflatoris fuadet, eum fenfifife de re majori, non autem de minori, ut in legato relito à nobili divite, quod largam admittit interpretationem, us quod plus eft legaffe prefumatur; fic fane poft Baldum, Caftrenfem, \& Nattam fcripfit, \& comprobavit idem Menochius, diata prefumptione 106 , num, 22 . qui inwm,26. , in conflio 22. num. 4 . lib. 1. dixit quotionem per loco, legatum ob qualitatem, \& conditionem perfonx legatarii latam interpretationem re-
cipere tus eft, coniciciter, tus eft, conjicitur, ut de re majori factum prafu-
30 latè explicetur, quando eft fuod filicet legatum quam reftator habebat magnam affectionem prour funt filix; fcripferunt Cravera, in cenffitionem prout legati, numer. I. Natta, in confilio $\{26$, num, 20 lib. 40 Mantica, lib. 6. de conjectur, ultimar, volunt, titul. .1 I. num, 23. Petrus Surdus, in confilio 170. num. 19. ili,2. Marc. Anton, de Amatis, decifione 44. num. 24. pro quibus facit 1 .fervus plurium, S. ultumo, If. de legatis I. © $l$ l. penultima, in princ cipio, ff. de alimentr, © © cibar. Iegat.
31 Ludouvic, drecifione Peryitio 44. num. 48. libro 2. Jofeph. quod fic uxori fuifet relictus ufusfrucus cum condi tione, quod nequeat dotes fuas ab hæredibus repe. tere, tunc tanquam factum in compenfationem do-
tium, late explicatur. 32 tium, late explicatur. Pix etiam caufx favore legatum latè extenditur, ut poft Abbatem, \& Bartolum dicie Boerius, difo conffilio 44. num. 46. Marc, cipio, \& converni, Mecifone 44 . ub num. 24 , in prin${ }^{n e} 106$. nunmero $\mathbf{2}$ Menochius, lib, 4 . diata prafiumptioAncharan, Imolam, Abbatem, Barbat, Tirraquel, Covarr.Gomez, Cephalum, Gozadinum \& CagnoCum, quomer Religionis favoren furadinum \& \& Cagno-
Joan, del Ceflitillo outidio, Joan, del Cafililo Quotiid, Conitrov. Juris.Tom,IV.
quod teflator intellexerit de majori, non autem de minori: \& refpondet ad text, in $l$, Triia, $\mathbb{S}_{0}$, Sjas, $f$. de auro, 'v arg. legato, Limitat etiam, quando verbis, vel aliis conjecturis conftat, teflatorem aliter fenfiffe, ut refpondit Corneus, in confliio 302. num, 2. lit. 4 . ficut contingit, quando alia pia caufa fuiffet heres inftituta, \& legatis alteri pio loco praftandis gravata, ut in fpecie cenfuit Capra, in conffilo 3. numbero 6 . non enim privilegiatus utitur privilegio contra alium privilegiatum. Sic etiam, quando legatum eft univerfale, quod latè explicatur, frripferumt Nevio $z^{z}$ anus, in conf. 71 . ferre per totum, \& maximè num, 6 . in verfico, , inarionf. 57 . Hibro t. Romanus. fingulari 503 . fectundo. Ruinus, in confilio 50 , numbero 154 , nume 0 Hippoly yus Riminaldus, in .numero 12 , libro tertio. libro 6. Francifeus Milinea confilio 676, numiero 44. mero 129. libro 2. Petrus Sus, decifione prima, nha mero 24. '3 31. Alexander D . numero $18.628, \%$ fouder kaudenfis, decififone 20 . limitari debebit ex his do $\begin{aligned} & \text { dibus. } \text {. Qux tamen fententia }\end{aligned}$ traduntur, ubi de verbis doarinis, que alio cap. infrà agitur. Sic etizm verbis generalibus, \& univerfalibus fit continere praefara refolurio, der ficultatem pofCephalus, Mancica, eefolutio, per ea, que tradunt Achilles Pedrocha; Peregrinus, Cavalcanus, \& recurrendum Pedha; \& ideo quod ad conjecturas de Amatis, itt, oblervavit juridice Marcus Anton. quarto, conjectaris ultimante, videndum effe Manticam, de mero 8. Ơ numero 25 . fatuit Am 9. titulo 6. nulatè explicari, ouando æqualitatis; nam ficut ratione æot ratio fervandæ aliquando in legato non venit, quodad alists veniret ita e converfo eadem ratione quod alias veniret: aliàs non venire eadem ratione in eo venire, quod numero 13 . libro, primo inquit Ruinus, in confilio 212 . latè explicerur lis,\& filiabus eft relifum particut hares univerfain conflito 112, numero 79. Itro prime ; pof Surdum, tis, diciad decifione 44, numero opromo, tradidit Amanumero 27. tantò magis livg fimo fexto, qui fubdit pretationem, quando legatum debert fervire pro dote, ficque in legato doris, que cuer fervire pro domodica fumma, ftriomm non patitur interpreratio nem, etiam ex conjeeturatan patitur interpretatioid, quod favore dotis non artende teftatoris, Prexer nimum, fed lata fis inter attenditur, quod eft miniat, quod eft majus, probat terto, ut in legato vefinali, in principio, in , probat textus, juncta Gloffa cum effer dubium quid venire die jure dotium, ubi id quod erat plus, prout tamen ibi declarat Gloffz, \& tenet Baldus Novellus camen ibi declarat Gloffa, privilegio 73. Petrus Surdus, decifone 298. per to. tam, maximè nuanero 4. © numbero 8. © numero I 12 . in vefic. nec obffat quod dublio. Rurfus, quando eft ambiguitas verborum, legatum latè explicatur, ut feribit Mantica, de conjectur, ultimar. volumt. libro fexto, tutulo 14. numero 13. Marc. Anton de Amatis, ditfd decifonene 440 numero 20. qui fubdit numero 21. legatum latè explicari, quando agitur de modico prajudicio, confiderata perfona haredis: \& idem tenuerunt Berous, quafione 56 . numero odavo, Petrus Surdus, in conffilio 72 . nummero 16. libro prinno, فd decifocie 298. numero I2 Joannes Vincent, Hondedeus, in confilio 63. numero 66. litro primo. Vel quando concurrunt alix conjectute, aut nulla conjedura eft in contrarium, ut per Romanum, fingulari 649. Hieronym. Gabriel, in confilio 98. numero 46. litbo primo. Afflitis, decifione 44, numero vigefimo quarro. Honded, dicto confiito 63. numero 53. ita pariter, legatum factum alteri fanguine conjuncto, vel ei, quem teflator val. de diligebat, \& latè explicatur, \& de re meliori

## fatum prafumitur. Sic faneferipferunt Bartolus, So- <br> Authores relati per Manticam, precitato titule 1, nlus

cinus, Corneus, Decius, Parifuus, Gozadinus, Bellonius, Socinus junior, Craveta, Natta, Rolandus, Cephalus, \& Zanchius, cum quibus Jacobus Menochius, libro primo de arbitrariiu, quafion, 99. nume1015 . © in confil. 14, numero 11 , libro 2 , © prafumprione 106. numero 27. \& latius explicat numeris fequentibus, \& idem quoque frripfit Hippolyt. Riminald, in conflito. 216 . numero 35 tibro 2 , tertio of in confflio 240 numero fexto \& foptimo, libro tertio, ubi citat. 1 . Aarelius, 5 . Tutius teflamento, ff. de liberat. legata l. fi fervms plurium, f. ultimno ff. de legat, primo. Marc. Anton, de Amatis, decifione 44, numero 24. Cardinalis Tufchus, practicarum conclufionum jarris, somo quinto, litera L. conclufione 58. numero undeimo \& duodecimo of Jequentibus folio 60. \& vide conclufionie 75. Petrus Surdus fingulariter, in confilio 1 I2 numero 52 . libro primo, ubi quod legatum factum conjunctæ perfonæ, uberiùs explicarur \& plenius; \& citat eadem jura, textum etiam in 1 , cum rem alienam, $C$. de legatiu, \& repetit numero 76. ubi limitat regulam generalem, quod teftator cenfeatur 44 minus gravare hæredem, quam fit poffibile; ur fcilicet ipla non procedat quoad favorem conjunctæ perfonæ,juxta jura nunc relata : \& numero 77 . explicat, legatum latè explicari in favorem conjuntææ 45 perfonæ, nifi hæres quoque fit conjunctus, par enim caufa affectionis, talem interpretationem excludit, argumento l. non folum, S. I. ff. de rita nuptiarum, pet guam rationem ita dixit Cephalus, is confilio 14. nımero 2 1. verfic. Tertiò dictus, \& confirmat Perrus Surd. numeris fesq. Menochius, libro 4 . prafumptione 106. num. 28. © 29. \& licet ab utraque parte fit conjunctio, fi tamen eft impar, fuftinetur argumentum ad favorem ejus, qui eft magis conjunatus, ut Surdus ipfe probavit dicto confil, IIZ: numero 79. libro primo. Menochius etia m ubi jupra, qui tandem conftituit num, 36. legatum recipere latam inter46 pretationem, quando fic interpretando, apparet teftatorem providiffe in cafu magis neceffario, ut in Specie declaravit Craveta, in conf. 297. in fine. non ftrictè, fed \& principaliter conftituo, legatum vocabuli led latè interpretandum, quando propria vocabuli fignificatio id induceret, five quando intertionem, vel fecundum propriam verborum fignificadifponentis, five alia ratio ita fuaderet, in contrariamve nihil urgeret. Ita fane Bart. in $l$ os is qui ducenta, in principio, ff. de rebus dubiis, \&\& Decius, in l.femper in obfcuris, numero 2 . verfic. © in in tali, ff. de regulis juris. Menochius, ${ }^{2}$ b. 4 . dicl. prafumptione $106 . n u$ m. 24 . Joannes Vincent. Honded, in confilio 63, num, 60 . libro primo. Petrus Surdus, in corfilio 72. numero 16, libro primo. Marc. Anton, de Amatis, decifione 44, nume70 1023. Quamvis ergo hæredis inftitutio favorabiJior fit, \& largiùs debeat explicari quàm legatum, aut fideicommiffum, $l$. fi de folum, ff. de berid, inflit. conjuneta $l_{0}$ quod traditum, cum duabus feqq. ff. de condit, \& dimo frat, l, 2, C. de neceffariis fervis harred. infitut, tamen negari non poteft, quin etiam legatum, \& fideicommiffum favorabiliter debeat intelligi, per text. fingularem, in cap. cum dilecti, in fine, de donationibus, ubi nulla fit differentia inter hæ48 redis inftitutionem, \& legata, feu fideicommiffa; fed inter contraCtus, reftamenta, \& beneficia; ut in contractibus plena, in reftamentis plenior, \&t in beneficiis pleniffima fit interpretatio adhibenda, Per alia etiam jur,, \& rationes, quas fic refolvens, eleganter, atque eruditè ponderavit Cardinalis Mantica, de conj. cturis ultimar, voluntat, lib. 7. ditlo titall, I, n, 1 ₹. © Septem feqq. per text, etiam in diala $l$, in tefamenti, cujus generaliter merito inharet Simon de Pratis, de interpritatione uitimar. volunt, lib, 2. Polutione 11 . num. II © 12 . fol. 56 . inhrerent etiam quamplures
mer. 28. in fine, ơ namero 29. per totum, qui textum eundem generaliter intelligunt in quacunque fpecie ultime voluntaris, \& legati favorem non debere reftringi, quod ita intelligi deber, ut fupra dixi, quando inquam verba teftatoris, profumpta ejusdem mens, aut alia ratio pro legatario, aut legati favore urgere videantur, five cum in contrarium nihil urgeat, aut cum ambiguitas eft verborum. Secus tamen, li conjectura aliqua contra legatarium potius videatur urgere, vel cum inter pretandum fit, quantum veniat in legato, \& fic cum incertitudo voluntatis eft, tunc namque magis fit interpieratio pro hærede, cuàm pro legatario, ut etiam animadvertit Praxis, ailỉa fo. lutione 1 I. num, 14, ad finem, qui verè \& optimè dizis quod non inde infertur generalis conclufio, $\mathrm{e}-13 \mathrm{~d}$ legata debeant ftrictè intelligi ex natora cortm, quia minimè eft generale, fed falli multoties, ut diAum eft: Et ad hæe reduci debent, quæ in propofito reliquit \{cripta Jofephus Ludovicus, decifione Perufina 23. num, 22. \& quæ in commentaris de of ufructu, dico cap. 30, num. 41 . in propofito annotavi: ea etiam, quæ latiùs obfervavit Menochius, libro 4dicta prafumptione Ic6. ex numero 17. cum piuribus fequentious, femper namque dum dixit, legatum ftrictam interpretationem recipere, loquutus eft in cafu, quo dubitabatur, quantum veniret preftandum ab herede, \& an prefumeretur à téftatore quod minus eft relietum, fieque cum voluntatis incertitudo adeft; non tamen negavit in aliis cafibus, five ex aliis conjeCturis, vel cum ambiguitas verborum eft, aut propria verborum fignificatio fuader, legati favorem ampliandum, \& idipfum legatum latè potius, quam, ftrictè fumendum, prout Simon de Prætis, Natta, \&\& Mantica juridicè obfervarunt, \& pro diftinctione predicta, an incertitudo voluntatis fit, an veiò verborum ambiguitas, eft textus fingularis, \&\& notandus, in $l . \int i$ is qui ducenta, in primipipio, ff. de rebus dubiiu, ubi Jureconfultus interpretatur ambiguitatem in favorem legatarii, ut non trecenta tantum, fed quingenta debeantur, cum teftator Sejo cum ducentis, que apud cum depofuit,trecenta legavit, \& licet ambiguum effet, an in trecentis compurentur ducenta depofita (ut Jureconfultus inquit) tamen dicitur, quod non debeant computari, 2 rita eum textum expendit Natta, dicto confilio 626. num, 23. libro 4. Mantica, libro Septimo, dilio titulo primo, num. 32 . qui fubdit, $\mathrm{fa}=$ tendum effe, in legatis pleniorem,non etiam pleniffimam interpretationem fieri debere, ut loquitur text. in dida $l$, in tiftamentis, of in dut̃o cap. cùm ditecti, \& probatur in l. qui lancem, ff. de auro of argeno legato, \& in l. legato generaliter, ffo de legat, primo, prout Mantica ipfe ea jura optimè inducit \& mediam hanc interpretationem oftendit, tenuiffe Bartolum, Baldum, Alexandrum, \& Corneum in lecis ibi relatis: quif fripferunt, nec frictam, nec latiffimam, fed men diam interpretationem faciendam effe, \& ante Manticam idipfum probavit Natta, do con $\int .626$. num. 190 lib.4. \& refert Hippolyt. Riminald, d, conf. 2 16, nire mero 13 . © 14. libro fecundo, \& citat textum, in d. 1 . qui lancem, ubi teftator qui habebat lancem maximam, minorem, \& minimam, legando minorem lancem intelligitur mediam legaffe, Sicque viderur fuiffe de mente Baldi in notabili quaxtione demilite, qui diverfis modis armabat equum, tendens enim ad torneamenta, ponebat ei phaleras gemmis $\&$ auro munitas; ad pralium vero iturus, phaleris corii tegebat eum; legavit hic teftator armaturam equil, dixit Baldus, in l. prima, verficulo, fed pone, C. de verborum fignficat, phaleras mediocres deberi, quia medium fequi, eft viri prudentis, \&\& legis à Sapientibus inftitutæ.

Quintò conflituo, ea quæ hactenus annotata $5^{\circ}$ Quintò conflituo, ea quæ hactenus ansis; ita
fuere obfervationibus præcedentibus in legations pariterz Perrum Surdum, decif. 298. per totam, ubi in cafu ibi propofito, an fcilicét aureorum legatum intelligatur de majoribus favore dotis, Senatus ftatuit, de majoribus intelligi : \& latius comprobavit Surdus, ut ibidem videbitur.
Deinde ad decifionem Rotææ provinciax Marchiax de qua per M. Anton, de Amatis, decif. 44. in ed dubio, utrum legatum fatum Titio, \& Sejo de centum, an femper intelligi debeat de quinquaginta prd quolibet: in qua Senatus decrevit, quod omnes filia haberent centum pro qualibet, ut latius ibi, ubi $n .2$. proponitur argumentum de interpretatione fltricta in legatis facienda: \& num. 19. $\sigma$ feqq. latè refpont detur, \& plures cafus numetantur, in quibus lata fit interpretatio in legatis。

Prætetea infertur ad cafum illum prâcticum, de quo per Menochium, in confilio 210. libro 3. ex numer, 22. cum feqq. facultate feilicet alicui conceffa teftandi certis de rebus, an fufficiat, quod ged netaliter difponat de omnibus juribus, \& actionibus fuis; an verò requiratur, quod de eis fingulariter difponat, \& ibidem numer. 37. © 38. argumentum thetipfum de lata, aut frieta interpretatione in inftitutione, \& legatis expendit, \&o alio cap. latiùs tractabitur.
Rurfus infertur ad cafum alium quotidianum, \& per eundern Menochium excitatum in confil. 236* libro 3. legatumi inquam in dubio an prefurnatur relittums tiecue animo compenfandi? ubi Menochius ipfe nam. 10. expendit dubium propofitum de interpretatione lata, aut ftrieta in legatis facienda, prout in eadem quaftionie, legatum quando prefumatur factum animo compenfandi, vel non, expendunt quoque Menochius ipfe, Phantucius, Barbofa, Gualdenfis, Cofta, Mantica, Cujacius, Covar. Aritơn. Gomez.Malcardus, Prextis, Graffus, Pereg.Riminald, Pedrocha, Surdus, Fabius, Turretus, Hondedeus \& Cervantes, qui latè articulum explicant, eos retuli ego in commentariis de ufufructu, cap. 46.n. 6 . Foan, del Cafillo Quotid, Controv, 耳uris, Tom.IV.

## Deinde infertur ad decifionèm Rotre Bonôhierie

 fis, de qua per Cæfarem Barz, decif. 12 , pet totam Utrum fcilicet legatum in cafiu extinthe linée, aut defectus ejus filiorum ab hérrede relítüm,evaneféat, fi conditionis eventus ad tempuis mortis gravati reItringatur, qui decefferit relitio filio fuperftite, licet hic poftea fine liberis mortuus fuetir. Quin etiam, fi hujusmodi eventus in nullum certum, ac limita. tum tempus fit collatus. Ubi expenditur quoque in terminis articulus prefatus, an pro legatatiis in dubio fit pronuntiandum côntra hæredem, \& an le. gata ftrictam, vel latam interpretationem recipiant, ut ibidem ex num, 3 3. cum feq. Et de his hactenus, de quibus, \& de legato facto conjunctêe perfonæ vide cap. Sequenti, \& Vincent, Catocium, cafui 31. \& $; 6$.
##  <br> C A P U T XXXIII.

Pro hærede magis, quàm pro legatario, utrûm prèfumptió, \& conjcetura fumi debeat in teftarnentis, \& ultimis voluntatibus, ut hëres quanto minus poffibile $\mathrm{fit}_{3}$ gravatuś cenfeatur, five an, \& qualiter ea prëfumptio procedat ; ad explica tionem jurium quorundatn, \& Hippolyti Riminaldi, in con/. 240 . ex num. 23. 46. 3. obfervationes nonnullas: Verba etiam cum imperfonaliter proferuntur, an onus in dubio prefumatur impofitum hæredi: ac denique, mobilium legato, \& appellatione, an fe moventia contineantur; ad decifionem Vincentii Carocil 56. an etiam legator, cui fuit legata annua pecunia de introitu, fint præftandi fundi, ex quibus poffit tantum introitum percipere, \& de intellectu l. fundi Trebatiani, fff. de ufufructu legato, $\sigma$ l. © q quis argentum, $\mathbb{S}$. in vero rediium, C. de donat. quas Petrus Surdus, in conf. 3 19: li6. 3. fingulariter explicavit.

## $\checkmark \cup M M A R I A_{4}$

I Teflatoris dijpofitio ita in dubio accipi, or explicard debet, ut videatur ipfe magis diligere beredem; quam legatatium, of quanto minus poffibile fit baredem ipfum gravare.
Et bace prafumptio regulariter procedito Regulariter namque legatario videtur tefator barcedem praferre.
Quod latius exoriatur, or de prefiumptione gravathdi heredem, quanto minnu fit poffbile, latius agitur remijivè.
2 Caterum ab ea prafumptione recedi folet nonnullis in cafitus, of prafertim ex qualitate perfona tefatoris, vel legatarii, aut rei legate, ex verbis etiam univerfalitet prolatios, ex prafumpra mente, \&o voluntate difpoinentí, atque ex conjecturis legitimis, o aliis circumflantiis,
3 Vel quadndo legation effat inutile legatario, \& fine come modo, quia tunc prafumitur, quod trfatior beredems gravare voluerit.
Sed in hoc jura difonare videntitr, əideliset, 1. qui concabinam, $\mathbb{f}$. qui hortos, 1 , his verbis, $\mathfrak{S}$. finali, ff. de legatis tertid, \& I. Divus, ff. de ufu \&c habit, ubi confulitur legatario, ne legatum fis inutile.
4 Contra verò l. quod in rerum, I. t. 1. Matius, in principio, ff, de legatis primo.

## 324 Quotidianarum Controverfiarum Juris, Lib. IV.

5 Pro quarum conciliatione Hippolyti Riminaldi, in conf, 240, ex num. 25. cum feqq. lib. 3 . diftindio probatur, que ex mente Cumani procedit.
An filicet bares gravetur ad redimendum res alienars vel ad proprias praftandum.
6 Teftatoris verba imperfonaliter prolata, intelliguntur ut gravamen, ov executio ad baredem refortur.
Sicque onus in dubio prafumitur impofitum baredi? etiamfi imferfonaliter impofitum fit.
7 Verba fi imperfonalia fint, circa onus per legatarizm, vel fideicommiffarium, perfolvendum; ©o incertum, cui dandum fit, praflari dibet baredi.
8 Mobiliam legato, or appellatione, an beftia, ó fe moventia contineantur.
Ubi adducitur Vincentii Carocii cafus, feu decifio quinquagefima fexta,
9 Legatario, curi fuit legata annua pecwnia de introitu, funt praftandi fundi, ex quibus poffit tantum introitum percipere.
Ubi expenditur in terminis Petri Surdi fingulare confilium 3 19. lib. 3 .
Et 1. fundi Trebatiani, ff. de ufufructu legato, \&c I. fi quis argentum, $I$. fin vero reditum, $C$. de donat, explicantur.
10 In legato gencrali bonorun, jura, or actiones, or nomina debitorum an veniant remijive.

9Uaftioni fuperiori proxima eft hujufce Capitis difpuratio, \& refolutio: nam cìm cap. pracedenti explicatum fuerit, quibus in cafibus legata, friatè, aut latè \& benignè interpretanda fint , quid etiam dicendum fit , quando incertitudo voluntatis, vel verborum ambiguitas adeft; clarè etiam deducitur, eisdem in cafibus dicendum efle, pro harede magis, quàm pro legatario vel è contra magis pro legatario, quam pro harede interpretationem fieri debere.

Sed quò diftinđiuus, \&c apertiuds id explanetur, nec ad generalitarem hujus trattatus aliquid pertinens omittatur, conflituendum erit ante omnia, prece-dentis, \& iftius cap. materiam, unam \& eandem videri, five ex regulis \&cprincipisis fuperiori app. propofris, hujus regulas, \& doatrinas deducendas, ficque ex ipfis regi, \& gubernari debere, \&idcirco pralegenda, \&\& notanda ea, qux codem cap. fuperiori remanent refoluta, \&\& fcripta, ex quibus (ut dixi) apparet aliquando quod eft plus potiùs videri legatum,quàm quod eft minimum, five pro legatario magis, quàm pro harede fieri debere interpretationem, ut Cardinalis Francifcus Mantica, de conjecturis ultimarum voLuntatum, lib. 7. diclo titulo 1. per ootum, Jacobus Menochius, lilion 4. dida prafumptione 106, ex namer, 17 . cum f:qq. Simonde Pratis, de intr pretetat, wltimar, voluntat, libro 2. interpret, prime, dubitatione 4. Folutione is folio 56.6 ' 57 . adnotarunt, \& declararunt, ubi quod in re legata prefumitur teftator magis diligere legar tarium, quam haredem, prout etiam ex aliis Authoribus fcripferunt Vincent, Carocius, deceifone 56 , numer. 23. Petrus Surdus, in con/fiio 3 19. num, 18 , ili. 3 . Regulariter autem, quod teffatoris difpofitio ita in dubio accipi, \& explicari debet, ut videatur ipfe magis diligere heredem, quàm legatarium, \&\& quanto minus poffibile fit, haredem ipfum gravare, 1 . zunum ex faneilia, S. fi ram, l. Tvia, S. qui invint, f. ide
 ibi Caftrenfis, quod heredem videtur legatario proferre, $l$. qui fervos, 5 . qui margaritam, ff. de legatis primo, L. qui conubinain , S. primo, If. de legatis tetitio, quam doârinam ita vulgatam, \& quoctidie allegabilem de prafumptione gravandi haredem quanto minus poffibile fit,permultis exornarunt, \&quamplurimis cafibus utiliter applicarunt Authores fequentes, it
alios omittam, qui commemorantur ab eis. Philippus Corneus, in confilio 244, n. 12. lib. 2 .

Aimon Cravet, in confilio 32, num. 3o in conf. 86. numer, 7 , \& 10 , in conf. 149. num, 15 , in conf. $167{ }^{\circ}$ n. 14. 6 o in confo 187. num. 3.

Gratus, in confilio 92. n. I . lib. 1. \& in conflio 640 n, 41. lit. 2 .

Caftrenfis, in confor 121 , volumine $I_{1}$ of is conf. 248 Legatum praditum, lib, 2.

Decius, in conflio 92 . numere 3 . © in confilio 289. colum, 2.

Rolandus, in conflio 16, numero 32. lib. 3 .
 num. 15 . lib: 3.

Jafon, in $l$. bujusmodi. S. cum pater, numero $\%$ 。 If. de legatis 1 . of in $l_{0}$, it tibi bomo, col. 30 codem, titulo.

Pet, Paul, Patif, in confilio 58. n. 27, lib. 3 .
Curtius fenior, in conf. 63 , numer. 15 , verr.f fecurdo refondeo.

Socinus fenior, in conflio 26. numero 6. lib. 4. \& in conflio 185 , numero 10 , lib. 2.

Natta, in confilio 110. numero 8. lib, I.
Carolus Ruinus, in conflio 76. n, 8, in fine, bn.90
6 in conf. 98. num, 15. lib. 2.
Sylva nuptialis, libro 6, numsro 47. verfic, item in dubio.

Julius Clarus, So teftamentum, q. 76. Tegula 4.
Hippolyt, Riminald, in conf. 216, numero 11 , 6 in confilio 240, ex num, 26. cum feqq. lib. 3. Wo is confilio 694. num. 32. lib.6.

Camillus Gallinius, de verborum fignificatione, libro s. cap. 18. n. 718.

Ottavianus Cacheranus, decif. Pedemontana 5 It пиш. 8.

Pancirol. conf. I35, n. 2.
Bonifacius Rogerius, in confilio 19, numero 18, in fine, lib, 1 .

Pafethus, in confilio II 5. n, I.
Francifcus Burfatus, in confilio 228.n. 18. lib. 3 . Jacob, Menochius, libro 4. prafiumptione 106. numero 18.'ひ prafumptione $132, n, 2$, , © prafumptione 155 .

Perrus Surdus, de alimentis, tit, 2, 7.15, numer, $124{ }^{\circ}$ © in confil, 112, numero 15 . © 16. . 28 . © num. 76 . cum feqq, ubi latiùs declarat, lib. r. of in conf. $319^{\circ}$ numer. 3. lib. 3.

Hieronymus Gabriel, in conf. 98 , numer. 32 . \& 44. libro 1.

Alexander Raudenfis, de analogis, lib. Io cap. $1 \mathrm{O}_{4}$ num, 16.

Marc. Ant. Eugen, in comf. 100, ex $n_{0}$, 4 , cumfeqq, libro 1.

Jofephus Ludovicus, decifione Perufina 23, n. 8 .
Fabius Turretus, in conf, 97. n. 8. ©r 32.
Achilles Pedrocha, in conf, 20. num. 179. © in conf. 23. n. 17. . 1 18. lib. I. Angelus Matheaccius, de legat, of fideicommidis, libro 2, cap. 25. n. 14.

Joannes Vincent. Honded, in conf. $57, n, 42$. 6 in conf.63, n, 65. lib. 1. © in conf.30. n,39. \& in conf. 450 n. 31 . U in confil. 48 . n. 2 s. ©́ in conf.69, n.7. lib. 2 .

Salazar, de ufu to confutudine, cap, 4, n. 32 .
Nicolaus Intrigliolus, decifione Sicilia 37, num, 18 . Vincent. Carocius, qui exornat cafu, feut decifione 31 . per totam, ubi vide omnino, \& decif. 5 , ex n. $6, u$. $q u$ e ad n, 12, © $1.21,22$, © 23 . ubi explicat, \& limitat. Urfillus, ad deifionem Aflictis 44, n, $10_{0}$. Marc. Anton. Peregrinus, de fideiommijftr, art, 34, I numero 32, ubi hanc doctrinam expendit in eo dubio, utrum Compendiofa faeta per verba diresta civilia, qua jure pupillaris directe valere potuit, obliquetur, \& limitat fingulariter in noftro propofito, ut filicer regula ipfa de prefumptione gravandi haredemp

## De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. XXXIII.

heredem, quanto minus poffibile fit, locum habeat ${ }_{2}$ ubi mens teftatoris ex difpofitis aliud non fuader; ex mente namque ceflare poteft, ficut regulariter locum obtinere deber. Sic etiam quod fubftitutio in dubio præfumitur diretta, non fideicommiffaria, ut hæres primo loco inftitutus non gravetur onere reftitutionis, ex profumpta mente deduxerunt, atque probarunt Bartol. Ja fon, Decius, Tiraq, Cofta, \& Menoch. cum quibus Vincent, Carocius, dicto cafu 3 1, N, 1 , 60 repetit diclo cafu $\varsigma 6, n_{0} 10$.

Cæterùm ab ea regula generali, \& præfumptione gravandi hæredem quanto minus poffibile fit, quam ego queque tradidi in commentariis de ufufructu, cap. 30, num. 38. duobus feq, recedi folet nonnullis in cafibus, \& prefertimex qualitate perfonæ legatarii, vel teftaroris; aut rei legate; ex verbis univerfaliter, aut generaliter prolatis; ex prefumpta men. te aut voluntate difponentis; \& ex aliis circumfantiis, \& conjecturis legitimis, ex quibus elici poffit, teftatorem magislegatario, quàm hæredi profpicere voluiffe, five in re legata, aut in aliquo cafu particulari, vel aliter magis dilexiffe legatarium, quàm alium, ut in cafibus adductis per Menochium, \&s Simonem de Pratis, in locis fuprà relatis, Surdum, ditao confilio 112 . num. 76. G fequentibus lib. 1. Vincentium Carocium decifione 56, num, 20. © foo 3 quentibus, receditur etiam ab ipfamet præfumptione, quando alias legatum effe inutile, \& fine commodo, !egatario; quia runc prefumitur, quod teftator harredem gravare voluerit nedum, femel, fed etiam duplicionere, I, qui concubinam, I. qui bortos. 1 , bis verbi, finali, \& ibi Bart. ff. de legat, 3. ubi fi teftator legavit fructus hortorum, quos à Republica conduxerat hæres, pati deber legatarium uti \& frui, \&z infuper debet mercedem illorum hortorum Reipublice preflare; quia fi legatarius teneretur de fuo penfionem folvere, legatum effet inutile legatario \& fine commodo, \& ita arguendo propofuit, \& nonnullis exornavit Hippolytus Riminaldus, in confil. 240. ex n.8. ufque ad numerum 3. \& numero 27. lib. 3. confertque Jacobi Menochii refolutio, lilro 4. prefumptione IO6. num, vigefimo. (prout eum retuli etiamcap. pracedenti) dum dixit, legatum non explicari, ftritè, fed potiùs, latè, quando fumendo ftrictam interpretationem, redderetur inutile, \& refert alios Authores, fic tenentes, atque expendit text, in l. divus, fo. de ufu \&o babitatione, ubi legata fylva, cenfentur legati fructus ipfrus fylve, ut fcilicet credi poffint ligna, \& vendi, ne alioquin futurum fit legatum inuxile, \& repectit in confilio 352. n. 13. lib.4.
In contrarium vero, imò quod teftator cenfeatur gravare hæredem, quanto minus poffibile fit, etiam
concurrente favore concurrente favore dotis, \& favore fanguinis, poft Jaf, in I, bujummodi, IS. cum pater, n. 7 .fff. de legat, 1 , ob fervavit Vincent, Carocius, ceffu, five decifione 31, no2. on 3 . qui adjicit $n_{0}$ 3. etiamfil legatum reddatur inutile, id procedere, ex Jafone, in l. quod in rerum, If primo, numero 1 .ff. de elegat. 1 . Aretino, in conf. I 5 s.num. 3 . Caftrenfe, in cor fil. I21. colum. 3. lib I I . Craveta, in $^{2}$ confil. 149 . num, 15 . \& reperit iple Carocius, cafu 56 . 4 nerum 8. Gg. videtúrque probare textus, in $l$, quod in rerum, J. I. D. de leatis primo, ubi legans folum ufumfructum, nifi poftea nactus fuerit proprietatem, inutilis fir legatum eo mortuo. Sisque ex eo textu notat Jafon fecundum comunem intellectum, quod teftator habens jus in rem, morre fua perituram, non viderur aliud legare, quam illud jus, quod haber, quamvis inutile reddarur legatum ; \& fic prefumitur quòd reftator minus curaverit de validitate aetus, quàm quod voluerit hæredem gravare ad redimendam proprietatem fundi, cujus ufumfructum tantum teftator habebat, fecundum Jafonem, quod etiam feribit, is I, fo trbi homo priecipio, colum. 3. If. eodem, \&s in notabili cafu Caftrenfis, in confil, 121. volumine 1, per
text, in $I_{\text {, Mevins, in }}$ principio, verfic fine confitutio, Ifo. de legat. 1. ubifi in teftamento legetur uni pars unius fundi, deinde in eodem teflamento legerur eidert fundus illemet, non dicendo, tortus, cenfetur teftator folum fenfiffe de illa parte. quam primò legaverat ilIamque folam legararius habebit, remanente potius inurili, ac nuillo fecundo legato, quàm quòd hæres nimis graverur; \&ita ad literam expendit Hippolyt, Riminaldus, dit. confito $240.11,24,625,1 t b .3 .8 \%$ altra eum, idipfum, quod fcilicer teftator in dubio dintaxat videatur legare jus, quod habet in re, etiamfi tale jus, morte ipfius fit perituram ut eft jus, ufusfructus, notarunt permulti illi Authores, quos ego recenfui in commentaris de fufructu, ap. $61, \ldots, 17$. ubi etiam retuli text, expreffum, in i, uxor pariui, $C$, de legai $\mathrm{k}_{\text {. }}$ Blafius eriam Florez Diaz de Menà in addd, ad decifionem Game 195 .num, i. fic ex communi notavit, atque declaravit. Et idcirco Craveta, \& alii Authores relati fupra, num, I. fæpè notarunt, fuperiorem doatrinam reperentes, quod teffator in dubio cenfetur quanto minus poffibile fit hæredem gravace. Res petit quoque Vincent, Carocius, acto ca/u 31, ex n.4. cum /eq. ubi inquit, quod fi quis habeat fundum in emphytenfim, eurnque legaverit jus illud legaffe cenfetur, licet morte legantis periturum, ut per Bartol. Alexand, Corneum, Socinum, \& Imolam, zbi relatos: \& antea dixerat Carocius ipfe no4, id quod ex Jafone
fuprà retuli,

Quapropter ut propofitam difficultatem, Give contrarietatem componerer Jacobus Menochius, Itbro 4. dicta prafumptione 106. num, 27. \& 21. fí6 ftatuit dicendurm, quod prafumptio pro hærede locum obtineat, nifi alias legatum effet omnino inus tile, ut etiam intelligit Parifus in confilio s8. n. 29. lib. 3. \& fic fufficiat, quod aliquantulum utilitatis contineat, Que quidem declaratio quamvis aliis terd minis, as eis, de quibus loquitur dicta $I$. diviss, $f$. de $u / u$ ov babitatione, procedere poffit, tamen quod attinet ad jura præcitata, \& fpeciem fuperiorem, procedere non poteft ullo pacto, cum nec aliquan. tulum utilitatis legatum continest, quando jus morte periturum teftavit. Etided Hippolyt.Riminaldus, ditio confilio 340 . ex num, 28. ufque ad numerum 34. ltb. 3. ex mente Cumani fic dicere confuevit pro conciliatione legum ipfarum, ut etiam notavit in rubrica, C. qui admilti, numero 249. \& 250 . quod textus, in diala l. quod in rurum, 5. 1. procedit ea ratione, ne gravetur hæres onere redimendi proprietatem à domino,quod grave reputatur: tunc enim potius toleratur nullitas legati, quàm quod onus predictum inducatur. Et fecundum hoc procedit doctrina Bartoli, in ditata l. quod in rerum, II. I. de legante emphyteufim morte fua finituram, quod legatum redditur inutile potius, quàm quòd reftator prafumatur voluife gravare hæredem onere redimendi proprietatem, ut ibi declarant Dofores, maxime jafon, co um. 2 qui dicit efle communem opinionem poft A lexandrum; at fecus ubi hæres nihil ab alio redimir, fi de patrimonio teftatoris quid preftar; tunc enim potius tale onus inducitur, quàm quòd inducatur nullitas legati, dilto $\mathbb{\text { I }}$. qui hortos, ubi preflat hæres penfionem preter patientiam quòd legatarius hortis fruatur ; fic etiam declarat (fed Riminaldum non citat) Vincent. Carocius, dillo caff 3 1. num. 4 , © num 6. d $^{2}$ n.22, in illis verbis: Deciaratar, att cenfatur gravare, quantominus fit poffibile in redmendis rebiss alienis, ficuo in proprits, vel ipfius beredis, de quibus prafumitar ville gravare bercdem, finut de propriis, \&cc. Et citat Anton.Gomez. Nattam, \& Manticam, fic tenentes:
 quando hares effet gravatus de emendo, vel redimendo legatum, fecus fit teflator rem propriam, Legaffet, Natta, confil, i 10 , numero 7. Et fuir de mente Cumani ( ut ex Rimin, antea dicebam) iple nainque all g. $I$, guod
in rerwam, J. I. Go in I, unum ex familia, $\mathbb{S}$. $f i$ rem, ff de legatis 2 . obfervavit, quod fi res aliena legetur ab ignorante effe alienam, eo cafu legatum fit potius inutile, quàm quòd prafumatur hæres gravatus eam redimere, \&\& praftare, Si tamen tempore mortis teftatoris reperitur illa res effe teffatoris, vel hæredis, valet legatum, ceffante ratione legis de onere redimendi per hæredem fubeundo, Quod optimè probat text. in d. $l_{0}$, unum ex familia, $\mathscr{I}$. $f_{i}$ rem, ubi valet !-jatum rei hæredis, quam teftator putabar effe fuam: quia dicit textus, fuccurfum effe hæredibus, ne cogantur redimere, quod teftator fuum exiftimans reliquerit: quod in hac feecie non evenit,cum dominium rei fit apud hæredem, \& fic redimere non tenetar. Et textui in d. S. fi i rem, convenit $l$. iO, tit.. 9. partita 6. ubi vide omnino Gloffam, verb, die aqual que effablece, Anton. Gomezium, tom, I, variarum, cap. 12. de legatis, numero 14. Antonium Thefaurum, quafionum forenfium finguiarium q. 550 atque eodem modo procedit (ut Riminaldus ipfearbitratur) notabilis illa doctrina Caftrenfis, in confil. 248. de uxore; cui relitta funt aliena, quæ poterit etiam dotem repetere: quia aliàs legatum effet inutile,cum de fructibus dotis fuædiceretur ali, quod quidem gravamem injungitur hæredi cum per hoc non redimat quidabalio,fed dotem quam maritus habuerat, \& in ejus hæreditate reperitur, proftat. Et hactenus Riminald, ipfe, pracitato conf. 340 ex n. 23 wfque ad n.34, $i b_{0}$. 3 . Ultra quem ego addiderim, fuperiori diftinetioni non refragari aliquo modo textum /uprà relatum, in $d_{0}$. divms, in principio, ffo de ufu ev babitat. Ibi namque legata fylva cenfentur legati fructus ipfius fylvæ, quoniam alioqui inutile effer legatum, niff ligna cædi poffent, \& vendi; quod quidem facile preftare poreft hæres, ac in ipfa fylva eft, nes onere gravatur redimendi ab alio. Et ita generaliter in aliis cafibus poteft, \& debet conftitut, prout conftituit poft alios Authores Jacob. Menochius lib, 4. $d_{4}$ prafumpt,100, ex $n_{0} 20 . q u i n_{1}$ nquam loquitur in terminis profatis, quando fcilicet hæres gravaretur onere redimendi, fed in quaftione capitis precedentis verfatur, an legatum latam, vel ftrictam interpretationem recipiat, five an teftator videatur, quod plus eft, vel quod minus legaffe? \& inquit, legatum latam recipere interpretationem, quando aliàs Ii ftrictam reciperet, inutile redderetur, \& verè tunc vel plus, vel minus ex his, quæ reliquit teftator, preftandum eft, nec redimendum aliunde.

Rutfus à prefumptione predicta gravandi hæres dem, quanto minus poffibile fit; receditur quoque, quando verba teftamenti defectiva fuiffent, quod non apparet perfona gravata, \& fic effent imperfonaliter prolata: tune namque intelligitur, gravamen, \& executionem ad hæredem referti, Sieque onus in dubio prefumitur impofitum hææredi, etiamfi imperfonaliter impofirum fit onus, ac cum eo teftator loqui videtur, tam in honoribus, quàm in oneribus, I. II ervus legatus, $5 . q$ qui margaritam, ff. de legatis, I. ubi Bart. \& alii, Baldus etiam ibidem, \& in conf.419. Tefator legavit, in fine, lil. s. ubi inquit, femper menti tenendurt, quod verbis quoad onus perfolvendum imperfonaliter prolatis, \& ad neminem directis; hæres tenetur, \& non legatarius, vel alius capiens commodum, $I_{0}$ cum pater, S. donationis, ff. de legat. 2 . Alex. \& Jafon, n. 3, in I. ultima. J. Labeo, ff. fi certum pretetur, Bald. ipfe, in l. eam quam, n,2 I. C. de fidelcommif $f$ is, \& in authent. fi quando, C. de confituta pecunia, Ruinus, in conf. 177. n. 10, lib. 2. Marc. Anton. Peregrinus, de fideicommij $J$ ts, art, 12, n, 2, Cardinalis Mantica, de conject, ultmar, volunt, lib.8, tit, 2, num, 2 . Mafcardus, de probarionibus, tom, 3. concluf. $1137 \cdot$. per totam, ubi latè, \&\& maximè num, 2. \& 4. Eudovicus Cafanate, in confil, 29. num. 1. qui inde excitat quxftionem in terminis, utum filicet onus, aut facultas
vendendi rem legatam, hæredi, vel legatario, vel exe? cutoribus injuncta cenfeatur, Simon de Prextis, de itho terpretatione ultimarum voluntatum, libro fecundo, intera pretatione quarta, dubitatione fecunda, folutione eerrid, num. 3. 6 4, fol. 255 . 256 . ubi fubdit id intelligi de prima execurione difpofitionis, nam fi poftea teftator difponat de re legata aliquid fieri, non exprimendo per quem, intelligitur ad onus legatarii, ut ipfe exequatur, per textum in $l_{\text {, codicillis, in }}$ in principio, ubi ad finem Bartol, limitat ff. de ufufructulegato, fe quitur Alexander in confo 170, col, 2 , verfic, Tertio prefuppono, lib. 2. \& tunc onus fi deficiat, cedit commodo legatarii,l.f i quisTitio,ffd de legatis $2 . \&$ Præetis, , ibi fuprà, num, 7.qui adjicit, num, 8. è contrario idem dicendum quoad honorem, \& commodum hæredis, fi verba fint imperfonalia circa tale onus per legatarium, vel fideicommiffarium, perfolvendum $; \&$ incertum, cui dandum fit; tunc ramque præftari debet hæredi, ut in $l$. qui pecuniam f. de fatu liberis. Bartolus, in d. I. peto in principio, ff, de legatis 2 . Bartol, ipfe, Caftrenfis, \&e Socinus, in I. Paulius, 3.ff. de relus dubiis, Imola, \& Socinus, in $l_{.}$. diem, in principio, ff. de condit, \& demonfrat, \& idipfum refolvit Cardinalis Francifcus Mantica, de conjunct, ultimar, volunt, lib, 6, tit. 4, num, 16. ubi quod in dubio legatum, aut onus impofitum legae tario, vel fidecommiffario, hæeredi praftandum eft: \& quod ab hærede, quando imperfonaliter injungitur, latiùs eod, lib. 8. tit.2, ubi latiùs explicat.

Denique ex diftis hactenus, atque ex prefata prexfumptione gravandi hæredem quanto minus poffibile fit, infertur ad rionnullos cafus practicos, ad quos inferunt Authores precitatifuprà num, I. \& maximè Confulentes ibdem commemorati, ubi videri poterunt: \& inter alios ad cafum, five deif. 56 . Vincentii Carocii, ubi inquirit, tutrùm legato, five appellatione mobilium, beftiæ, \& fe moventia contineantur? \& in primis pro legatario ponderat $l_{\text {. p oimam, in princi- }}$ pio, ifo de rei vendicat $l_{3}$ à divo Pio, $\mathbb{I}_{\text {, in }}$ venditione, $f f$. de re judicata, $l_{0}$ moventium, ff, de verbor, fignif. 1.20 in verf, mobiles autem, vel fe moventes, $C$. quando, ơ quibus quarta pars, lib. $10 . l_{0}$ primam, jun@â Glofst, C. de imponen, lucrativ. defoript, eod. lib, \& alia fundamenta adduxit ex num. I, ufque ad num. s. ex quo num. ufque ad 12. pro hærede contra ipfum legatarium arguit: \& num, 6, © 7 . eam principaliter expendit rationem; qua deducitur à prefumptione gravandi haredem, quantominus poffibile fit : \& dernum credit num, 12. opinionem pro legatatio, \& ad ejus favorem veriorem: \& num, 21 , \& tribuw $f q$, argumento deducto à dieta prefumptione fatisfacit juris dicè, atque eis convenit, quæ ex communi fententia annotavi fuperius.

Secundò infertur ad ea, quæ utiliter, \&t erudité feripta reliquit Petrus Surdus, in confli. 3 19. per totum, lib. 3. quò loci difputat ex propofito, an legatatio, cui fuit legata annua pecunia de introitug fint preftandi fundi, ex quibus poffit taritum introitum percipere, an duntaxat teneatur hæres eam pecuniam de fuo pendere, Et primo afpeCtu inquit videri, annum pecuniam relietam fuiffe per text. in $l$. fundl' Trebelliani, fo. de ufufructu legato : ubi legato reditu fundi Trebatiani, \& fic in fortioribus terminis, poteft hæres fundum vendere, \& anno fingulo praftare legatario quantum reddet fundus ille: quia apud heredem remanet cura, \& facultas percipiendif fructus, prout explicant Authores ibi relati, Secundo ponderat text, in cap. Rainaldus, de uffament, Tertio, \& quartò adducit affumptum precipuum hujus capitis, \& præcedentis, quod in legatis fit ftricta interpretatio : \& quod teftator in dubio cenfetur hæredem quantominus fieri poteft, gravare. Quintò tandem
 vero reditum certum, C. de donat. prout latius ibi invero reditum certum, C. de donat, prout latius sior neri
ducit, Tandem ex mum, 7 . conclufive refolvit, teneri
haredem

haredem in propofito cafu bona ftabilia hæreditatis affignare, ex quibus talem, tantumque reditum quotannis legatarius percipere poffit, Idque quatuor precipuis fundamentis comprobat, \& inter alia n.90 fortiter ponderat textum, in didal 1 . $\sqrt{1}$ quis argentum, I. fin vico reditum, ubi dicitur expreffis verbis, eum qui donavit certum reditum ex fuis poffeffionibus, neceffe habere fundos tradere, tantum reditum inferre valentes: imponit enim donatori neceffitatem preftandi fundos tanti reditus: \& æqualiter procedit in introitu, ficut in reditu annuo, de quo loquitur: \& fortiori ratione in legatario, quàm in donatario, ut rentifimè obfervat, \& fundat Surdus, dido nam.g. © f.q. \& \% \% 1 g . optimè explicat text, in dĩ̛ia 1. fundi Trebatiani, Ibi namque relinquitur certi fundi reditus, quo cafu non venit fundus: \& aliud eft, quod in genere promittat quis reditum annuum ex fuis fundis preftandum, vel fimpliciter, nulla fundorum facta mentione: aliud vero, quod promittat certi alicujus fundi reditum, ut ibi explicat numeris feqq. © inum. 20, iterum explicat textum, in didia l. fi quis argontum, $\sqrt[V]{1}$, in vero reditum. Ac denique argumento propofito à prafumptione gravandi hæredem, quantominus poffibile fit, ut ibi videbitur num. 18. \& num. 19, ubi refpondet ad alterum fundamentum, quod in legatis fiat ftrieta interpretatio.

Tertiod denique infertur ad cafum Hippolyti Riminaldi, in conf, 240 . lib.3, ubi per totum confilium difputat egregiè, nunquid in legato generali bonorum, jura \& actiones, \& nomina debitorum veniant? nunquid etiam fub legato fcripturarum contineantur nomina debitorum, \& alia id genus fcitu digna, Ed autem loci num, I. \& num, 8. 23. © Jeq, fatim expendit affumptum idem à prefumptione gravandi hæredem quantominus poffibile fit. Affumunt etiam, \& eum articulum latè explicant Borgninus Cavalcanus, Simon de Pretis, Michaël Graffus, Andreas Gailli, Pancirolus, Jacob. Menochius, Mazolus, Pedrocha, \& Ricciaredus, quos ego recenfui, \& in materia ufusfructus dubium ipfum ex citavi in commentariis de ufffrk Cl, , cap. 38. num, 26.

## \$

## CAPUT XXXIV.

Teftamenti, \& cujufque ultimæ volunta= tis verba dubia, five obfcura, vel ambigua, ut regulariter contra eum intelligantur, qui eis innititur, aut fe fundat; vel qui fubftitutionem, aut vocationem obfcuram, aut dubiam pro fe expendit, utrum conjectura deduci, atque interpretatio fieri debeat, vel non, in cafu dubio: ficque $l$. veteribus, $f$. $d_{e}$ pactis, cum fimilibus, allegatio vulgata \& affidua, quòd verba contractus, \& alterius difpofitionis cujufque explicentur contra eum, qui fe in illis fundat, \& cujus caufa, \& ad cujus commo dum concepta fuit difpofitio, an in ultimis quoque voluntatibus locum obtineat; five qua certa, aut generali, \&z vera doetrina articulus hic explanari poffit, ac debeat, qui à nullo hactenus nec abfolutè, nee fpecificè ita elucidatus fuerat, prout nunc relinquitur; alterum, an difpofitio incerta vitietur ratione incertitudinis, breviter declara-
turf:

## $S U M M A R \perp A_{0}$

I Verba obfiura, five dubia, vel ambigua tontra quem explicari debeant in teftamentio, of ultimis vo. luntatilus, ut explicetur, atque dignoffatur, zeo neralis quadam, eo notanda refolutio, utque olfirvatio proponitur.
2 Secunda etiam in eundem finem obfervatio, of geo neralis declanatio profertur.
3 Tertia demum or generalis declaratio, atque obfervio tio in codem propofito recenfetur.
4 Et I, veteribus, ff. de pactis, allegatio vi'gatas grod in ultimis voluntations non procedar, neque refpedu stfatorin, qui djppofuit, neque ejus, qui ex verbis dippofirionis, jus, of voo cationem contendit, fingulariter, © were conzendiaur.
5 Fideicommiffum, an debeat refringi, vel non; five an favorabile, vel odi fum reputetur.
Ubi inter alia FJacob, Menochii duos cafius pracipios continens refolutio commemoratur.
6 Subfitutio, atu vocatio dubia, quod regulariter ins telligi debeat contra eum, qui ei innititur, generalis ilhs Interpretum nofirorum docirinas quemadmodum temperati, atque explicari debeat.
7 Difpofitionis cujusque, ritiam teflameniatia vere ba inteligis, $\sigma$ accipi in dubio debent pro eo, in cujus favore fach eff, \& qui eam producit.
8 Verba contraduam, of conventionum explicantar in gratiam ejus, qui fe in illis fundat, \& cujus cauf/o Or ad cujus commodum conceptum fuit paîum, vel contractus initus.
Et ibidem I, veteribus, if., de pactis, allegatio vulgas ta exornatur nomnullis.
9. Verba obfarra, five dubia, vel ambigiua contra quems
imtelligi debrent in intelligi debrant in teftamentis, or uitimis voluntatibres, Camillws Galliniss qualiter explicaverit, of num. eq.
10 Perfona penitus incerta cum inflituitar, corruit ip/O
fatio infitutio.
11 Et idem juris effe, quando perfona certa of inflituta ${ }_{j}$ fed dubitatur quanam illa fit.
12 Heredis infituutio incerta, an, quando, of quibus conjecturis reddatur certa, ut valeat, plens mana explicafle Menochium, prout bic adnotatur.
13 Legaatum vititari, $\tilde{i}_{i}$ ex duobus ejusdem nöminis, nons conflat, cui legatum factum fuerit.
14 Legatum incertum, quando, of quibus conjecturis reddatur certum, valeat, atque fubfiffat, plenif. fimè explicatum per Menochium, ut bic obforvatur.
1s Legatum nullo modo valere, quaindo of incertum, tam refpectu perfone legatarii; quim rei legate.
16 Ambiguints, vel obfcuritas, quaido veifatair circh res tantum, quid fieri debeat.
17 Et quid $f_{i}$ ambiguitas, vel incertitudo fit circa verbd tantum,

(10) ${ }^{2} \mathrm{R}$
NRo diflucida, \& diftincta, nôovà etiam hujuš Capitis explicatione, ante alia premitto, Interpretes noftros frequenter, multisque in locis dubitaffe, verba obfcura, five dubia, aut ambigua, contra quem debeant intelligi, in hac, qua verfamur, ultimarum voluntatum materia conjeđturali, \&e prafumpta : idque ut admittant, vel excludant fideicommiffum, aut fubftitutionem in cafudubio, \& cum difpofitio expreffa, aut clara non reperitur. Cærerùm ut dubium ipfurn diftinctè \& radicitus magis qualm hactenus fuerit, explanetur, fequentia erunt neceffariò obfervanda; \&
conftituenda, quæ à cæteris Interpretibus filentio omittuntur.
Ac primum equidem,omnes fere iftius libri, \&e traCtarus quaftiones ad articulum propofitum conducibiles, \& pertinere videri; nam cum unoquoque cap. diverfærecenfeantut conjeCturæ, \& præfumptiones, ex quibus elici valet, ac debet teftatoris mens \&\& vo luntas ; cum etiam generales regulæ \& doctrinæ eisdem totius tractatus capitibus inferantur: plane fequitur ex ipfis aliquando affirmative, aliquando ne gativè, five aliquando prouno, aliquando proalio; fæpe etiam contra unum, fæpe etiam contra alium, five jam uno modo, jam alio ex diverfis rerum, \& perfonarum caufis, \& qualitatibus rem effe definiendam, ficque verba ambigua, five obfcura aut dubia interpretanda fore diverfimode juxta conjęturas, qualitates \& circumftantias, diverfimodequoque occurrentes. Ex his ergo, quæ hucufque dieta fuere, atque ex inferiùs dicendis sap. jeq. ex modo etiam, quo verba proferuntur, ex verbis ipfis, ex perfonis, \&r rebus, ex prefumpta mente, \& conjedurata mente teftatoris defuncti, ex verifimilitudine, \& fubjecta materia, ex satione in difpofitione expreffa, vel fubintellecta, atque ex aliis pluribus verba obfcura five ambigua contra unum, vel alterum, five in unius vel alterius favorem explicari debebunt, \& hæc eft fecurior \& melior ac etiam generalior, quæ propofito articulo proferri, \& conftitui valet doatrina, nec alia adeo generalis excogitari valet.
Secundò deinde obfervandum, \& conftituendum erit, ex his que fcripta, atque adnotata fuere duobus cap. pracedentibus, deduci etiam generales nonnullas \& veras in eodem propofito regulas, \& doctrinas, prout eriam deducitur, ex quibus aliquando magis pro hærede, quàm pro legatarıo, aut fidȩicommiffario, auteo, qui ex verbis difpofitionis jus fubftitutionis a aut vocationis pretendit; aliquando verò è contra, ficque contra hæredem interpretationem fieri debere: five quemadmodum, aut quibus cafibus pro hærede vel contra hæredem interpretatio fiat. Id circo ipfifmet duobus capitib, refoluta, \& per Vincent, Carocium, cafu, feu decif. 3 I , '̛ ; 6. fripta in memoriam revocari oportere; neque enim ad ea oculos convertunt, nee attingunt offnes Authores, qui in propofito fermonem inftituunt, ut videre licet penes referendos infrà, Camillum Gallinium, de verborum fignif, lib, 3. cap, 18. qui cum dubium prefens excitaffer in terminis, contra quem feilicet verba dubia, vel obfcura intelligi debearit, refert duntaxat Alberici de Rofate diftinetionem, nec aliquid ex fuperioribus, \& inferioribus confiderat.

Rurfus \& tertio obfervandum, atque conftituendum erit, quod cum in teftamentis plenior adhiberi dobeat interpretatio, in teflamentis, ff. de regulis juris, de qua latè, fupra, cap. 32. per totum, \& magis voluntas, etiam prefumpta, \& conjecturata, atque intentio teftatoris, quàm verborum fonus fit infpicienda, five nudo verborum fenfui mens reftatoris debeat prævalere, ipfaque dominari, quamvis ex conjęturis duntaxat colligatur ( modò ipfe urgentes : \& concludentes fint) ficuti fupra boc eod. lib. © traciat. cap. 7.© 8. lariffimè probatum eft, \& per Manticam de conject. ultim. volun, thb. 3, tit. 3 .per totum, Peregrin, de fidei4 commifiss, artic. 1 I. Vivium,decif. 284. ${ }^{\text {Litb. } 2.2}$. Sequitur inde manifeftè, verba obfcura, five dubia, vel ambigua in teftamentis, \&cultimis voluntatibus prolata, non poffe, nec debere ita friaè, nec ad modum ipfurm, quo in contractibus, arque in aliis difpofitionibus, \& $\&$ conventionibus inter vivos geftis, accipi; ut expreffum eft in 1 .veteribus, ff. de padtu, in l. quic uid adfrringende, ff. de verbor, obltyat. I. Labeo, © 1. . fin emptioneff. de conitrabenda emprione : quia fi regula alia contra teftatorem fic abfolutè obtineret, frequenter contingeret, ultimas voluntates defunctorum non fervari,
nec debitum exitum habituras; cùm ita id fieri, $8 e$ Reipublicæ interfit, \&\& maximè neceffarium fit, juxta textum in $l$, vel negare, ff. quemadmodum tflamenta aperiantur, $l_{0}$ prima, $C$. de facrofandis Ecclefiiis, cum aliis vulgatis, de quibus latè fupra, dicto cap. 7. © 8. non ergo fcripto tantum, fed etiam \& præfumpto, atque ex conjecturis deducto ftandum eff, modo ex yoluntate, atque ex difpofitione colligi valeat, id eft ex verbis, quibus difponitur etiam fecundum latam, \& impropriam fighificationem accepris, prout $/$ up $\grave{\alpha}, a p \cdot 17$. per tor $u m$, latè, \& f fingulariter probavi, \& optime explicavit Peregrinus, de fiditionmiJJis artic, 1 I.maximè, ex num. 1. ulque ad num. 24. \& in terminis noftris agnoverunt Burgos de Paz, Jacob. Menochius, Cardinalis Thufcus, \& alii quos infrà commemorabo. Idque refpectu teftatoris, qui difpofuit, non tantum procedit ; fed etiam ejus, qui ex verbis difpofitionis jus, \& vocationem contendit, neque fieri debet contra eum,qui verbis ultimæ voluntatis innititur,ftricta ea interpretatio, de qua in do. l. veterib, cum fimilibus, utpote cum ipfi imputari non poffit id, quod in juribus, eisdem contrahentibus imputatur. Is namque, qui ex verbis teftamenti fefundat, \& nititur, nec aliquid difpofuit, nec legem potuit apertiùs dicere: non enim ipfe dixit legem, nec difpofuit, nec etiam providere potuit quòd diceretur, ficut in conventionibus inter vivos heri valet, cum à duorum convensione, \& confenfu dependeant, teftamentum autem folius reftatoris fententia fuerit. Teftatori autem, qui fic difpofitionem fuam ordinavit, \& verba dubia, vel ambigua reliquit, non ita ftrictè \& rigorosè objici poreft eorundem jurium decifio, ac maximè præcitatæ I.veterib. allegatio vulgata, quoniam teftamenta, \& ultimæ voluntates favorabiliores funt, quam contractus, \& cateri actus; \& latior in eis adhibetur interpretatio, prout fignificat textus, in d. $l$, in teflamentis, ffo de eegulis juris, \& apertè prafentiunt omnes illi Authores, quos pro ornatu legis ejusdem adduxi fuprà, diéto cap. 32. Erit ergo conjecturis, \& interpretationibus locus, quotiescunque verba ambigua, five dubia, aut obfcura fuetint, $l$, ille aut ille, $\mathbb{S}$. cum in verbis, ff, de legatio 3. Io continuus, I. primo, ffo de verborums obligation. \& latius explicavi fuprà, cap. 10. Nec ideo interpretatio rejicienda, aut qui verbis dubiis difpofitionis innititur, non audiendus, quod teftator potuiffer difpofitionem fuam apertiùs dicere: id enim in teftamentis locum non habet, aliàs autem deftruerentur omnia jura, \& Interpretum noftrorum placita communia, quæ conjęturis, \& interpretatione dubiam voluntatem adjuvandum, fcripferunt affiduè. Sic itaque interpretatio ea inquiri debebit, qua difpofitio favorabilis, \& tutior maneat ${ }_{2}$ juxta refolutiones traditas fupra, hos rodem lib. \& tracdath, (ap. $29 \quad 3$. 6 31. ubi late, \& utiliter exornavi. Et quibus cafibus obfei vatum eft /uprà, capubus pracedenitious, mentem obfervari debere, \& etiam verbis dubiis piævalete, \& non modo expreflam, fed etiam tacitam, atque ex conjecturis collectam voluntatem attendi: \& fideicommiffa, \& primogenia tacitè induci, ubi de voluntate prefumitur, atque ex conjecturis licere à propria verborum fignificatione recedere : de quibus quatuor late actum fuit fuprà, ex cap. Septimo, uf jue ad undeimum : attendi etiam quandoque voluntatem, quæ in difpofitionem non tranfivit, maxime ex verifimili mente difponentis, \& ab eo, quod verifimiliter re(ponfurus fuiffet teftator, fi fuiffet interrogatus. Nec licere abfolutè dicere, Teffar boc noni expreffit; ergo noluit pro difpofito baberi: nam cafus omiffus pro expreffo quandoque habetur ex probatis, \& legitimis conjecturis; \& conje\&urale, \& prefumptum ufque adeò attenditur fxpiffimè, ut velut expreflum foleat dijudicari, ficuti hac omnia dilucidè \& diftinctè explanata re iqui fupr $A_{\text {s }}$ ex cap, 11, ufque ad caput decimum octavam. Eisdem
procul dubio cafibus dicendum erit, exàudiri, $\&$ ad mitti debere eum, qui ex verbis dubiis, vel obfcuris; aut ambiguis fe fundat, nec effe locum decifioni $d_{*} l_{*}$ veteribus, ff. de patis. modò conjecture \& prefum= ptiones quibus quis innititur, tales fint, quales effè debere, explicavi fuprà, cap, 18 . per totum, de quarum eftimatione cum agitur, voluntatis quaeftio ut plarimùm Judicis arbitrio relinquitur, ut fuprà quoque cap. 24 - per totum, latè obfervavi. Sic fane ipfifmet regulis, \& doetrinis, præfatis omnibus capitib. præcedentibus adductis, propofiti articuli refolutio, atqué explanazio deduci debebit, \& eisdem regulis adducis atque regi quicunque, qui hujufce rei abfolutam rationem affequi voluerit: nec indiftinate dici poteft, verba dubia contra agentem explicari, cumi quandoque pro eo ex legitimis conjecturis, atque ex tacito \& prefumpto debeant induci, contra ipfum quandoque, fi urgentes, \& concludentes deficiant conjecture; nec expreflam pro fe difpofitionem habeat, qui ex verbis dubiis, vel ambiguis teftamenti fe fundat.

Et quamvis ex omnibus hucufque fcribentibus nullus ita diftinctè, \& fpecifice explicaverit (ut videbitur) non tamen deficiunt nonnulli qui propofitam veritatem affecuti fuerint: nam in primis, quod regula d. l. veteribus, (quæ in contractibus, \& conventionibus loquitur) non habeat locum in teftamentis, probavit Jafon, ibidem col.2. Bellonus, in conf.8.n,10. Ludov. Romanus, inl. fipulatio ifa, 5 s in fippulationibus $n_{, 12}$. in fine,ff. de verbor, oblig. in illis verbis: Sed Solve, quod ibi in legatis; in quibus plenior fit interpretatio, quami in centradibous, \&c. Et ad limitationem Itgis ejusderit veteribus, quod in ultimis voluntatibus latior fiat interpretatio proeo, ad cujus favorem verba funt prolata, poft Baldum, in conf.410. lib,2. Lancelot. Politum, de fubfitutionibus, titulo de vulgari, parre 6. num. $8_{6}$ adduxit Cardinalis Thufcus, practicapum condliffonimi juris, tom, 8。 littera U. concluy. IO6. in. 3 8، fol $_{5} 544$. qui n.32. 心. 42. non modò in teftamentis, fed etiaim in adu quocunque obfervat unum, quod fuperiorem obfervationem confirmat omnino. Inquit namquie poft eundem Baldum, quod ubicunque conflat de mente, qualiter contrahens, vel ptoferens, intellexit, verba femper intelliguntur fecundum mentem in omni difpofitione, \& receditur à regulis juris, que cadunt fub prefumptionibus; \& ultra eum, in terminis hoftris convenit Burgos de Paz in conf..2, n. 92 2, fol. 14 . ham cùm ed loci in principio, arguiffet in hunc modum: Quibus nec oberit dicere, in cafu dubio contra dictans teftatricen effe faciendain interpretationem, cimm clarius loqui pof ${ }^{2} t_{3}$ ex $l_{\text {a }}$ veteribus, ff, de pactis, \&cc. Subdit ftatim; ex mente, \& verifimilituditite non obrinere legem eandem; \& ita in expreffo tenere Bartolum in eadem 1. veteribus, colum, 2. velf, opponio de lege, femper iin fipulationibus. Menochius quoque, in coinf. $2\{2$. lib. $3 . \mathrm{cumi}$ ârguendo propofuiffet $n .9$. fubftitutionem; ; de qua ibi, effe dubiam, \& ob id interpretandam contra ipfum primogenitum, qui ea uti volebat : ftatimi in folutionibus ad argumenta fatuit num; $37_{t}$ \& 38 , folas conjecturas fufficere ad faciendum rem certam; cum clarum \& manifeftum illud effe dicatur, quod apparet ex conjecturis, ut tradunt Interpretes omnes ibi commemorati, Et fic ex conjecturis, ufque aded coadjuvari dubiam fubftitutionem, ut velut clara ${ }_{j}$ \& certa dicatur. Et convenit Simion de Ptatis, re ferendus infrà, in finalibus verbis num, 5 .

Quarnvis ergo in fideicommiffis, \& fubftitutionibus, contra eum, qui innititur verbis dubiis, feripfetint permulti, ut inferiùs dicetur: femper tamen vel intelligunt, vel pro certo fupponunt, id non procedete, quando in contrarium, \& pro eo, qui ex ejusmodi verbis fe fundat, probabiles, \&z fortes conjecturà extarent: :ex ipfis namque aliter ftatuunt, \& preefumptæ voluntati teffatoris adharent, ut ex tefolutis, \& fcriFoam, del Cajitllo Quotid, Controv. Jurw, Tom. IV.
ptis capitibus pràcedentibus apparer dilucidè, \& peí Peregrinum, de fidecicommifiss, ds artic. 11. per totum: fic fane fideicommiffurn debere reftringi, \& tanquain odiofum repurari, \& explicari contra eum, qui fideicommiffum extare convenit, quamvis fcripferint Socinus fenior, Corneus, Riminaldus fenior, Decius Craveta, Socinus junior, Alciatiis, Natta, Gratis, Rolandus, Rota, \& Cephalus, quos in id congeffir Cardinal is Mantica, de conjecturis ultimar, voluni,.lib. 7 , tit. io num. 13. ut in dubio contrà fideicommiffum debeat pronuntiari, alios etiám quiamplurimos retulit Petr. Antonius de Perra, de fideiiommifls, 9.9 .0 .40 .64 bo 144. Contratia tamen in fententia alii quamplurimi fuere, ut ex referendis infia conftabit, aut faltem (ut dixi) ex probatis \& legitimis conjecturis,\&\& prafúmptionibus aliter ftatuunt, Sic quidem pro fideicomimiffor refponderuint; quoties conftat, illud favore agnationis conftitutum, ut utrumque conftat ex longa ferié, \& relatione Tiberiì Deciani, Hippolyti Riminaldi, Jacobi Mandellide Alba, Molinæe, Burgos de Pace, Velazquez, Avendanini, Peregrini, Graffi,Fachinei, Meriochii, Anguiffolæ, Vegii, Fabii Turreti, Aldobrandini, Alexandri Raudenfis, Joannis Francifci de Ponte, \& aliorum, quos ego recenfui, arque ex conjecturis pto fideicommiffo,\&keo, qui verbis dubiis innititur, refolvi quotid, bar, controverffaram juris lib. 2 . Gap.22, ex num: 77. ufque ad num: 8 S. refolvínt etiami in favorem ejusdem Mantici, lib.7.7. dido, titulo 1. n. $44{ }^{6}$ 645. Achilles Pedrocha, in conf. 5 , num, 198.6 199. latius Petra, dicts q. 9. © quafl. s. ex num, 29. o n. 1 1\% tuint multiots Seqq. Idem quoque in fideicommiffis, \& fubftitutionibus, \& alia quuacunque ultima difpofitione, ut fcilicet ex legitimis, \& probabilibus conjecturis non debeant verba dubia contra eum explicari, qui eis innititur, obfervavit alio in loco Meo nochius ipfe, filivet $l i b$. 4 . prafumpt. 67 , ex nuins, 19 i cum $\int q q_{\text {: ham in eo dubioj an fideicommiffum fit quid }}$ favotabile, vel odiofim, dicit, quod ipfe folet omiffa aliorum explanatione, qui fruftra multas membranas occupant, fic duos cafus diftinguere. Primuis ef, tuḿn clarè \& mianifeftè conftat, teftatorem voluiffé certis in cafibus, \& certas ob perfonas fideicomiffumi conftituere, \& tunc debet fideicommiffum judicari favorabile, \& id fieri publicè intereft: \& maxime procedit, quando fideicommiffum eft relictum ex favorabili caufa: ut illaeft,quod a gnatio \& fámilia confervetur, prout latiùs ex $n_{0}$ praciriato 19. ufque ad $n, 26$. comprobat; Secuidus cafus eft,quarido fufnus in dubio, an fcilicet teftator reliquerit, vel non, fideicommiffum; \& tunc quidem (inquit ipfe Menochius) fideicommiffum non prefumitur, cum fit onus \& gravamen, \& con cequenter odiofurn, ut probavit diato num, 26. temanet ergo, quod cuim in dif poficione teftamentaria quacunque verba exifturt dubia, vel obfcura, five ambigua, reate agit, atque interpretatiofiem petit ille, qui eis innititur, atque infiftit, nec coni* tra eum excipi poteft ex regula didel $I_{0}$ veteribus, fi ur gentes \& probabiles conjecturæ pro ipfo exiftant. Secus vero fí neć difpofitionis verba aliqua pro fé habeat, nec etiam ex eis juridicè deductas conjecturas oftendat, tunc namque omnino omiffum pro omifla habendum erit, nec conjecturis, aut interpretationi locus erit, \& procedit regula dia, 1, veteritus, qua quioad fideicommiffa attinet, nec affirmative, tiec negativè accipi poteft abfolutè,fed potius explicari debet juxta fuperiora, \&\&juxta ea, què annotata, atquie fcripta reliquifuprà, cap. 8. per rotum, ubi longa ferie explanavi, an, \& quibus in cafibus intelligi debeant contratia Interpretum noftrorum placita, qui aliquando tradiderunt, fideicommiffa non induci, hifi exprefsè de voluntate teftatoris appareat per verba, aliquiando verò ex fola voluntate, etiam ceffantibus verbis induci, \& conftare affeverarunt: fic fane indiffinà̀ obtigere noh poteft eorum fertrentia, quiafo

## 330 <br> Quotidianarum Controverfiarum Juris, Lib. IV.

ferunt, fideicommiffum nunquam in dubio judicandum; quorum quamplurimos recenfuit Eud. Cafanate, in conf.4, $n, 8$. © $g$. fed ita ex plicari debet, ut dixi fuprà, of dicto cap. 8. latius explicavi. Sic etiam in eisdem, in quibus verfamur terminis explicavit,\& latius diftinxit Simon de Prætis, de interpretat. ultimar. voluntatum, lib. 3. interpretat. 3. dubitat. 1. folut.3. per totam, fol, 137 . $\backsim f$ fq, quo loci ex propofito ipfe Au. thor inquirit, utrum fideicommiffem favorabile fit, vel odiofum, ut pro eo amplior, vel ftrietior interpretatio fieri debeat, \& plures adducir doctrinas; femper tamen concludit, ex probabilibus, $\&$ concludentibus probari conjecturis, ficque in cafudubio, non excludi allegationem vulgatam d. l. veteribus, ff. de padis, fed potius audiri, \& conjeturas pro eo urgentes infpici, ut expreffim obfervat $n, 8, \sigma \sim n, 16$. ubi inquit poft Albericum, quem citat, quod in ultimis voluntatibus fit interpreratio in favorem ejus, in cujus favorem verba proferuntur, five hæres, five legatarius fit; \& in fideicommiffis, \& fubftitutionibus, quod ex mente fit extenfio cum cafu expreffo ad tacitum. Citat etiam Jafon, in conf. 203. lib. 2. qui latè fundavit pro fideicommiffo inducendo, quia licet dicatur gravamen refpectu haredis, tamen refpectu teftatoris, \& ejus, qui fubftiturus eft, dicitur favorabile, quia eft ultima voluntas, \& in ea fit larga interpretatio, dum fideicommiffum favore alicujus induđtum cenfetur, \& citat quoque A!ciatum, \& Nattam, ita tenentes.

Procedunt autem æquali ratione in fubftitutionibus \& vocationibus cujuslibet ultimæ difpofitionis, \& in primogeniorum\& majoratuum inftitutionibus, qua in fideicommiffis nunc diximus, \& juxta refolutiones, \& obfervationes traditas fupra, $n, 4$. per totum, intelligi, atque moderandæ funt communes illæ Interpretum traditiones, mille in locis repetitæ, quod fubftitutio aut vocatio dubia regulariter explicari debeat contra eum, qui ei innititur; nam aliquando ex legitimis, \&s probabilibus conjecturis, que urgeant, atque ex eisdem doctrinis fuperiùs traditis, $d_{s}$ n.4. pro eo potius explicari debebit, ut ibidem dixi: fic fane temperari debebunt Authores fequentes (ut alios infinitos omittam, qui commemorantur abeis: Jacob. Menoch, in cons 97, n,97. © quatuor feq.'Lib. I. ubi inquit poft alios Authores, quos is qui afferit, fe ut primogenitum effe fubftitutum, \& vocatum probare debet, eam fubftitutionem comprehendere perfonam fuam, cum dici femper poffit, fubfitutio de te non loquitur, aut bunc cafum non continet : \& quod fubftitutio dubia explicari debet contra eum, qui ei innititur, cum dubia teftatotis voluntas non fit attendenda, $l . f i$ alii, ff. de e $j u f$ fructu legato, \& fubdit poft Cravetam, id maxime procedere, fi iadverfarius poffidet: nam propoffeffore in dubio eft pronuntiandum, S. commodum, Infitut. de interdictiu, \&\& idem repetit in conf.232. n.9. lib. 3. Fed fatim num. 37. \& 38. limitat ex conjecturis, ut fuprà notavi $n .4$. in fine, idem Menochius, in conf. 5 ;2, num. 3. lib. 6. qui tamen, ita ut dixi, antea explicavit, ut conftat ibi, Et ideo, qui vult fuccedere ex futfitiutione, probare debet clare e or manife ftè, faltem conjecturis un gentibus, fe ex illa vocatum; diioquin dubia ipfa fubfitutio explicari debet contra eum qui ex ea vult fuccedere, Ecce ubi regula dicta 1 , veteribus, non admittitur abfolurè, fed conjecturis eft locus, \& interpretationi, cum in ultimis voluntatibus latior fiat interpretatio. Sic etiam intelligi debet Hippolytus Riminald, in conf.23. n.22, 'in 75,hb. 1. G on conf. 358. n, 162. © 2. feq. itb, 4, 6in conf. 64 5. num, 20. © feq. lib.6. © num. 30 . © feq. © num, 40 , ubi ex num, 41 . ex mente, \& conjetturis aliter ftatuit, \& num. 48. conftituit, quod in fubftitutionibus, \& fideicommiffis locum habent conjetturæ, quando aliquid eft ditum fubobfcurè,fecus quando eft penitus omiffum. Quoniam (ut inquit ham. 73.) mens elici non poreft,ubi verba proffus deficiunt: idem Riminalgus, in conf.

651 , ex num. 1 , cum feq. © num, 16 , cum $\int$ eq, eed, lib. $6 j$ ubi idipfum repetit, \& late fundat: \& in confil. 738 , ex num, 7 . cum feq. lib. 7 . Francifcus Beccius, in conf. 39 . num. 26. Petrus Surdus, in confil, 10. num. 19. © in confil.44. num, 1, lib. 1. Joannes Cephalus, in conf. 430 , num. 17. \& feq. b in conf. 447. n. 13. © feq. lib. 3. Joan. Vincent. Honded, in conf. 5 I. num $59^{\circ}$ lib. $2_{0}$
 Aldobrandinus, in conf. $30, n .35$. Achilles Pedrocha,
 lib, qui ita etiam temperari debent, ut nuric dicebam. Fulvius Pacianus, in conf.9. num, 46. \& in confil 17 . num. 37. lib. 1, ubi etiam, quod fubftitutio dubia contra agentem explicatur, \& contra eum in cujus favorem fa\&a effe dicitur, ut ex aliis fcripfit Adrianus Gilmanus, verum judicatarum Germanie, decif. 6,n,1 I Ludovicus Cafanate, in confil. 4. num. 8. © g. Peregrinus ipfe de fideicommi/fis, artic. 43, num, 10,011 。 Hieronymus Gabriel, in conf. 95, n. 14. © in conf. $10_{4}$ num. 38. lib. 2. Wefembec, in conf. 18. ex num, 13. latè Cæfar Barzius, decifione Bononia 121. num. $54 . \mathrm{Cb}^{\circ}$ foptem soqq, ubi ex aliis probavit fequentia: In conflictu conjecturarum, eas preferri debere, que fideicommiffi \& fubftitutionis exclufionem fuadent, Contra eum, qui fideicommiffum extare contendit, effe pronuntiandum, nifi fe vocatum in eum cafum, qui exiftit, oftendat. Qnod poffeffor in dubio eft abfolvendus, \& reus in dubio qualibet in caufa abfolvendus, Quod in fideicommiffis potiffimùm ratio eft habenda regulæ illius, quod in dubio, pofferfor, \& reus eft abfolvendus, \& ad ejus favorem judicandum; ut etiam Vivius probavit decifione 236, libro fecundo, \& teftatoris dubiam voluntatem fubftituto non proficere: \& fubftitutionem incertam, \&\& dubiam contra agentem, ex ea effe interpretandam. Ac denique num. 61 . quod attor majori, quam reus juftitia niti debet, \& propterea in dubio pro reo contra actorem eft pronuntiandum. Quæ omnia (ut toties dixi) limitantur, \& temperantur, fi fubftitus tio, aut vocatio dubia, ex qua quis agit, omnino dubia, \& incerta fit; ut putà ficafos, de quo controvertitur, nec fubobfcurè etiam excogitatus, aut decifus fuerit, fed omnino omiffus; ferus tamen, fi ex legitimis conjecturis, atque ex prefumpta, \& conjedurata mente (quæ ex multis elici valet) certa reddi poffit, juxta traditiones Menochii, \& aliorum fuprà relatas, ex quibus,quod attinet ad ultimas voluntates limitatur allegatio vulgata diça $l$. veteribur.

In alia vero difpofitione quacunque, quod verba explicari, \& accipi debeant in dubio contra eum, in cujus favorem facta eft, \& qui eam producit; alii quamplurimi adnotarunt Authores, qui quatenus indiftinctè loquuntur, \& fic ut difpofitionem quoque teftamentariam comprehendant, quoad teftamenta ipfa attinet, limitari, \& temperari debent, ut dixi ; quoad cætera verò fic ftatuunt generaliter Craveta, in confilio 208. num. 3. © in rubrica, If. de legatis I, num. 13 . Tiberius Decianus, in con/, 12 I。 num, 17. volumine 3. Hippolytus Riminaldus, its conf. 18. num. 32. lib. I. Achilles Pedrocha, in corf. I . num, 84 . © 85 . qui antea dixerat num. 83 . quod in re dubia refcriptum contra impetrantem interpretandum eft; Clementina I. cum ibr notatis per Bonifac. de Vitalinis, num, 24. de reforiptis, cap. faper liuteris: eod, tit. I. prafiriptione, C. fi conira jus, vel utilitats, publ. I. cum precum, $C$ de liberali caufa, \& pro omni difpofitione, etiam teftamentaria citat ipfe Pedrocha textum, in I. Sejo, S. Midico, verf. ea videntar relita, If. de annuis legat. \& generaliter contra eum, qui fundat in verbis difpofitionem fuam, quod verbs ipfa intelligenda fint; multis juribus \&\& Authoribus fcriprum reliquerunt Socinus junior, Gozadinns, Beccius, Cephalus, Rolandus,\& \& Decianus, cum quibus Pedrocha idem, dido confiuo 1, num, 77 . Berous,
in conf. 144. num. I, volum, 3. Decianus, in conf. 89. num. 33. lib. .s.quietiam expendittextum, in d.l.Sejo, S. Medico, ut pro eo, qui fe fundat in verbis, \& in cujus favorem faeta eft difpofitio, in dubio femper facienda fit interpreratio : \& in cafu ibi propofito contra legatarios verba difpofitionis intelligit Bertazolus, coifili, criminali $30, n, 13$. 614 . lib. 1 . Petrus Surdus, decif. 202, nuin, 19 , ubi quod inter pretatio fit pro eo, qui fe fundat in verbis, \& ad cujus commodum verba principaliter funt prolata : \& repetit decifione $246 . n .14$, 'Udecif. $288 . n, 4$ 5. Francifc, Burfstus, in conf. 37 1. num. 3, lib 4. Joannes Vincent, Honded, in confil. 97, ex num, 19, lib. 1. Go in confilio 1 I. num. 59. lib. 2. Peregrinus, in conffilo 36 , ex n. 1. © in conf. r6.num, I, lib. 1. Marc. Antonius Eugenius, in conf. 48. numero 9 . Francifc. Vivius, decif. 283 , nume${ }^{r 0} 1$ 3. ubi poft Baldum, in libro finali. C. de dotis promiffione , quod in omnem eventum verba aurbigua explicantur contra illos, qui verbis ambiguis fe obligant: \& num, 14. poft eundem Bald, in l, falfus, queffione s. C. de furtis, quod mandatum obfcurum nocetdomino: \& num, I 5 . quod verba teftium obfcara, \& ambigua, contra producentem intelligi debent, cap, inpraf ntia: ubi omnes Interpretes, \& alii relati dicto num. 14. Parifius, inco filio 54 numero 62 .lib. 1 , 'rinconfilio 117 . numero 6. eod, lib. Ludov, Roman, Alphanus, \& Thafc. in lois referenis fiatim, num. fequenti.
Sic denique \& generaliter,quod verba contractuum explicentur in favorem ejus, qui fe in illis fundat, \& cuijus cuufa, \& ad cujus commodum conceptum fuit patum, vel contratus initus; per text. in 1 . veeteribus. ff. de patis 1. quicquid adfringendas. ff. de verboram obligat. $l$. Labeo © Io fi in empione, ff. de contrabends emptione, ex aliis multis Autoribus obfervarunt, atque exornarunt Petrus Surdus, ditita decif, 202, num, 19. © detif. 288. num, 45 . 6 o in confic lio 421. num 33. ubi poft Albericum, \& alios, quod non attenditur, quis pasai verba proferat, fed ad cujus cedant favorem, ut pro eo intelligantur: Tiberius Decian, in con/. $\varsigma 2$, num, 23. lib, 1. Hippolyt.
 lib. 2. Socinus junior , con (il, 13, num, 2. lib, 3. Parifíus, iniconfil: 1 Io. num. 5 s. thb. 1 . Hieronymus Gabriel, in conf. 60 . num. 6. volum, I, ubiquod renunciatio intelligitur in dubio pro eo, cuil fir, \& pro eo qui renuntiavit : \& fequuntur alii relati per Surdum,
 in rubrica, ff. de legatisis ex num, 104 . of fequent, Lapus, allegatione 85 . Burgos de Paz, m conf. 4, num. 92 . And. Tiraquel. de retrathu lignagher. J. I. glofa 16 . num, 4. © in I. fi unquam, verbo, donatione largitus, num. 93. Mainerius, in 1 . in comitrabenda, ff. de regutis jarris, Francifcus Beccius, in con $f .41, n, 10.0$ ing conf.

 uuor feq. ILb. r. Camillus Gallinius, de verborunn fignif.
 prime pertis, $n$, 10 , ubi expendit regulam pradîaam in ea dubio, an is, quii promifif faceere majoratum, promiffionem adimpleat, faciendo meliorationem Tertii \& Quinci bono um : Antonius Fiber, ad ittutum, $C$. de $v$, borum figmficat, aif init. 22. ubi quod in judiciis fit explicatio pro eo, qui ambigua intentione ufus eft, l./f quis menentone ambirgat, ubi Faber iple feripfit $m$ Rationd. bius, $l$. . ofemms. ff. de judicisis, $l$. inmer fippu, antem, S. I. de vertor, ob igatt, in contraztibus verò contra eum, qui potuit apertius loqui, juxta
 \& contrâtus, latius explicat Ludov. Roman. im I. Apprlate ita, S. in fipulatronius, ex nam, 4. f. de verbor, obligat, ubi etiam inquirit num, 6. G tribis fiqq. quid in privilegis, quid in refrriptis, \& quid in faturis, ut,$b$ videbitur: \&c per Thufcum, prathiar. Soan, del Cafillo eluorid, Conirov. Yurris.Tom, IV,
conciluf. jurui, tom. 8. litera $U$. conchuf. 106. per totam, fol. 542 . ubi late exoinat vulgaram allegationeri
 248. adl 1 iffam, fo. 77 . ubi limitat in mandaris, in quibus fecundum mentem mandantis fic indertrose: itio. Item, quando quis uitur aliquo rermino certo fiequentioris ufus, ltem, quando qualitas, aut natura aetus aliud fuaderer. Ac denique ubi colligere-tur-sontratia mens, in quo poft B totum, convenit Cardinalis Thufcus, ditat conchb $106 \ldots+.32 .642$. exornant etiam allegationem eandem Tiberivs Decian, in conf.2 1. $\dot{d}$ prinitip.ufque ad n.. I. ilib. 2. ubi eleganter, \& utiliter, an quoque in con ratibus mers attendatur, an verbis duntaxat fetar: Francifc. Burfatus, in conf. 197. n.22.23.6 24. lit. 2. Adrianus Gilmannus, veruan judicatarum Germanie, iti.1. dectif. 6 . num, 209.6 . 3.feq. \& hatenus de tertia obfervatione in articulo propofito.

Quarto denique \& ultimo loco ob fervandum, atque con fituendum erit, precipuam articuli ipfius controverfiam, verb3 filicet obfcura, vel amibigua, aut dubia, pro quo debeant explicari in teftamentis,, ultimis voluntatibus ; ex omnibus recentionibus hucusque Scribentibus, attigiffe, atque excitaffe in terminis Camillum Galliniunn duntaxat, cateros autem ejusdem traetatum omififfe. Is ergo Author, de velbor. figniffc, lib. 3. cap. 18. ex fuperiùs à me fcriptis, atque adnotatis nihil adduxit, nec obfervavit, retulit tamen eo loci Alberici de Rofate diftinationem, in dital 1. veiteribus, mumero fexto, ubi Albericus omnem hane difputationem generaliter furceptam : pro quo fcilicet verba debeant explicari, fi dubia vel ambigua fint? ad fex capita reduxit, \& dixit quod aut verłamur in judiciis, aut in contractibus, aut in ultimis voluntaribus, aut in legibus, aut in refrriptis, aut in confeffionibus; \& uniuscujusque capitis refolutionem proponit. Et refert, \& profequitur Gallinius, dido sap. 18. Ego ver̀ aliis omiffis, duntaxat affumam tertium caput ultimarum voluntatum, quod ad hunc tractarum fpetar, \&\& cetera pratermittam, Ipfum aurem jux ta ea, quar numeris praecientibus adnotavi, explicandum, atque intelligendum femper erit, Inquit eigo, quod quando vertiturambiguizas, vel oblcuritas in ultima voluntate, aut verfatur circa perfonas tantuil, \&\& tunc fil lex remover obfcuritatem, prour removet in 1 . periultima, C. de vethorum fignif cat. dif pofitio valet, per illum textum, \&t ibi notata : quod fi non remover, vitiatur, per textum in $1 . f$ q quisis frevum. S. fi inter dios, ffo de legatis r. I. Iuo fint Titio. fi. de effanier tarita tuela \& idem effe, fic circa perfo: nas, \& res promifcuè eff obfcurit.s, nec aliter comprobat.
Addiderim ego, prefatam hanceeflutionems quoad iftud primume ciput diftintionis veram effe, \& e eidem convenire in omnibus Bartolit theoricas, \&z doatrinas, in $l_{\text {a }}$ quidanio relegatis, exs numero primo, cumb feq. A. de rebres idetitis, quod loci Bartolus doctiit, quod ctum perfona' penitus incerta infitutuitur, cortuit ipfo
 Ait, \& ividum fequitur Bartolum Socinus, num. 13 . Parififus, in conf 13 . nemero 12 lib 0 3. Et idem juris effle, quando perfona certa eff inftiuta, Fed dubitatur, quarnam illa fit; corruit enim infliturio, nifi cervificerur; \& appareat, de qua fenferif teftator: ita
 anit continut pery onam, qui affert exemplum to in tems: pus, S. primo. If de herecibibs mffiti. \&e latius profequitur Menochius uib. 4. prafimpioione 25. pir totam, ubi pleria manu explicst; hereedis inflitutio incerta, an \& quando \&\& quibus conjecturis reddatur certa, ut valeat? \&\& ibriém diéa conveniunt omnino fuperiìs refolutio, Idem quoque dicimus in turela teflamen. taria, que vitiatur, fiex duobus ejusdem nominis,

## 332

Quotidianarum Controverfiarum Juris, Lib.IV. Quod fi ambiguitas, vel obfcuritas eft circa res tantum (inquir Albericus, \& Camillus fequitur) tunc fi propter generalitatem ea provenit, fervandum eft quod habetur in 1 . legato generaliter, cum fua Gloffa, ff. de legat. I. Si propter alternativam, attendendum eft, quod haberur in $l_{\text {. }}$ Lucio, ff. de legatis 2 . In quo etiam cafu vere loquitur Alberic, iple, nam in illa quæftione, cujus inquam fit electio, hæredis, an legatarii, in legato generis, vel alternativo, remittit fead communes DD. refolutiones in præcitatis juribus, ubi Interpretes ipfi plene explicant. Ego quoque quotidianar, bar, controverf. juris, lib. 1. de ufufructu, cap.9. ex n. 32. ufque ad n.37. dilucidè \& breviter explicavi, \& diftin xi, an legatum fit, vendicationis, vel damnationis; five an teftatoris verba dirigantur ad hæredem, vel ad legatarium, ut ejus fit electio in utroque cafu, ad quem verba directa fuerint : \& retuli Guil. Bened. Gualdenfem, Peraltum, Sarmientum, Covar. Anton. Gomez, Graffum, Pechium, Menochium, Cujacıum, Caldas Pereiram, D.Spino,Simonem de Præetis, \& alios, qui ex profeffo in eo articulo loquuntur, ac denique jurium quamplurimuorum contrarietatem dilui, ut ibi videri poterit, ac etiam codem c.9.exn.37. cum $\int$ eq. in ea quæftione, an in legato incerto, quod minimum eft debeatur, de qua fupra etiam, cap. 32 . Denique inquit Albericus, $\&$
17 Camillus Gallinius fequitur, quod fi ambiguitas, vel obfcuritas, aut incertitudo fit circa verba tantum, \& de mente appareat, quod illa fequenda eft, juxta jura vulgata. Id quod verum eft, \& probatur ex his, qua cap. precedentibus, latiùs notavi. Si verò de illa non conftat, conjecturas effe infpiciendas, ex l. fi fervus plurium, f. ultimo. If. de legat, I . Albericus ipfe probavit, \& fubdit, quod determinationem recipiunt conjecturæ Judicis arbitrio, 1 . voluntatio, Co de fideicommijfos, \&z alio cap. fuprì latius explicavi; \& aliàs vitiatur dif́pofitio l. fi pluribus, f. de legat. 3. In quo eciam verè loquitur Albericus, \& affumptum traditum fuprà obfervar. 3. probat apertè : non enim ita rigorosè fat decifioni dicte l. viteribus, in ultimis voluntatibus, fed mentem teftatoris diligenter perfcrutandarm, \& ad conjecturas deveniendum admonet, ut ego quoque admonui, \& notavi fuprà, \& de his hattenus.
 C A PUT XXXV.

Ex jure communi, aut municipali, quemadmodum conjectura fieri,atque interpretatio voluntaris teftatoris elici valeat in cafu dubio, \& an ita fieri debeat, ut quanto minus poffibile fit, jus commune lædatur, ac etiam prafumatur in dubio teftator voluiffe fuam voluntatem, \& difpofitionem effe legibus, \& juris
communis conftitutioni conformem; ubi quoad praxim, \& theoricam articulus hic illuftratur, \& dilucidè magis, quàm antéa fuiffet, explanatur, ut hic videbitur. Denique inquiritur, Majoratus irrevocabilis ex Tertio \& Quinto inflitutus, utrum revocetur bonis inflitutoris diminutis, vel debitis ab eo citra fraudem, \& dolum poftmodùm contractis: \& confequenter, an debita contracta, etiam poit factam meliorationem, aut majoratum irrevocabilem, ante ipfum deducantur; \& Regii Hifpalenfis Senatus egregia \& notabilis in cafu ex facto occurrenti decifio probatur, \& fingulariter corroboratur.

## $S \cup M M A R I A$

1 Teftatorum voluntates, \&o teflamenta ex juris come munis dißpofitione optimè colligi, oo explicari, \& uniuscujusque voluntatem juris di/pofitioni confentaneam effe prafumi, quia quilibit prefumitur id, quod lex ipfa difponit.
Et fic voluntas teftatoris explicatur eo modo, quo ex= plicatur dijpofitio legis.
Et intelligitur facta in eum cafum, quo de jure fieri potuir.
2 Teffator enim videtur cogitare id, quod lex ip $\int a$ dipponit.
3 Et velle dijponere feciundum jus, on non cono. tra jus.
4 Et ea explicatio, per quam ius commume conferva tur, in qualibet dijpofitione cenfotur favorabilis, 60 ided ef amplectenda.
Sic omnis dijpofitio, que fimpliciter profertur, vefiie tur à jure communi, of fecundum ipfum debet reftringi, or ampliari.
6 Et verba dubis ad intellectum juris communis debens referri, \& fecundum explicationem juris communis accipi.
7 Et dippofinio teflatoris debet intelligi, quemadmodums ipfe dipponere debuit de neceffitate.
8 Teflatoris dipofitio explicatur fecundum jus come mune, etiam fo latiffima deberet furi explicatio.
9 Et frive dubium fit in verbis teftatorio.
1
Sive in tempore, foilicet quando incipiat ab intallectu juris.
Vel in difpofitione ip $f a$, qui failicet in ea fint come prehenfi, of vocati,
12 Teftamenta, contractus, privilegia, refcripta, \&s omnes difpofitiones fecundum jus commune explicaris \& declarari debire.
T'flatorem in dubio prafumi voluife fuam ipfams dipofitionem effe conformem, atque confentineam juris communis, of legis difpofitioni, of fecundum illam accipi, regulari, arque explim cari debere; decantatifimam, ov vulgatifimam fuife Scribentium omnium traditionem, \&o reo gulam.
Quam exornarunt, atque dilucide explanarant peto multi juris Interpretes, qui commemorantur boc loco.
Et aliis confulto pratermijfis, nonnulli' recenfontur cafus practici, ut bic videbitur.
14 Regula etian ipfa extenditur primo, ut procedats, etiam quoad jus municipale, ut foiltet prafumi debeat, teflatorem voluiffe, fuam dijpofitionem effe conformem fatutis, do legibus fue civitatio.
Is In ambiguis namque fis debet fieri explicatio ultime voluntatis, ut moribus, $\sigma$ fatutis ciai-

## De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. $X X X V$.

tatis conveniat; quia teftator prefunitur voluiffe, qued lex fua municipalis valeat.
16 Et fe confirmare cum illa, etiam in bonis fitis extra territorium fatuentium.
17 Imo tefator magis videtur refpicere ad legem loci, quam ad jus commune, b idcirco interpretatio a flatuto fumpta, prafertur juri communi,
18 Extenditur fecund regula eadens, ov prafamptio, ut procedat etiam quoad confuetudinem populi, aut civitatis teflatoris, nam cum ea videtur tefator fe conformare voluiffe in dubio or ficundum eam debet ejus voluntas, atque dijpofitio intelligi.
19 Tertiò extenditur regula eadem, aut prafumptio, quod teftator prefamatur voluife fuam difpofitionem effe conformem juri communi, etiam quando verba in fua generalitate repugnant, nam of tunc generalitas illa debet refiringi, ut tefatoris dijpofitio conformis fit dijpofitioni legin.
20 Vel quando fermonis proprietas repugnat difpofitionis teflatoris, adbuc exim idipfum prafumitur, verba impropriando, dummodo alias ve ba conveniant; idque ex fententia quorundam,
Contra verò ex fententia communi, juxta quam fane dum ef proprietati verberum, nec verba ipfa impropriari poffant propter prafumptionem prafutam.
Ouod Author probat, or eleganter explicat, \& Petri Surdi locus in terminis expenditur, ubi inquit, quod tefator non cenjetur voluntatem fuam accommodare fecundum leges, quando verborum proprietas repugnat.
21 Teftator quod non videatur voluntatem fuam aco commodafe fecundum leges, qualibet conjectura efficit.
22 Quartoे denique of ultimoे extenditur regula ipfa, 6 prafumptio, ut procedat etiam in cafu omifo, prout bic declaratur, ©o Francif(i Mantica obfervatio recipitur.
23 Teftatorem voiuiffe fuam difpofitionem effe confore mem juris communis, aut legis difpofitioni, meltis in cafibus dici non poffe, five à regula fuperiori, ó prafumptione pradicta recedi contrariiu conjeturis, © prafumptionibus, ut bic adnoo tatkr.
24 Et Authoris in propofito generalis \& vera traditur refolutio.
25 Ponderansur etiam jura nonnulla, qua prafumptio. nem eandem, Or regulam prefatam, quod teflator ut videatur in dubio fe conformare cum juris communis dippofitione; infirmare, atque convincere videntur.
26 Et Alexandri concordia, \& difinctio proponitur, que communiter approbari folet.
27 Sed à quibusdam impugnatur, ut bic oftenditur.
28 Beroi et am, \& Fofephi Ludovici in codem propofito difinctio, aut concordia novè rejicitur.
29 Et Camilli Gallinii longa, of nova difitinctio commemoratur.
30 Author verd, ut difficultatem, bo controver fiam eam dilucidè magis declaret, nonnullà diffinctiùs, © latius adnotavit, ut bit videbitur.
31 Et Beroij difanctionem novè explanavit.
32 Regii Hipalenfis Senatus definitionis cafius, of dubiiiex failo occurrentis articulus proponiur.
33 Teffator, aut majoratus infitutor, wbi exprefsè probibsuit bona alienari, in illis non poteft cenfus confitui, etiam pro vira polfeforis.
34 Licentia conceffa à Principe ad confituendor redditus annuos fuper bonis majoratus, corumque bonorum fuppofitio, ita demum locum babent, fi bona libera defiuant.
35 Majoratus poffifor fi ablque facultate Regia seno Thicas:
fum confituat fuper bonis majoratus, exprefis alienari probibitis; cenfus conffutuio cenferi debes facta fuper ipfis rebus, ernon juper frudibus, ficque nec in fructibue filimetar.
36 Alienare qui non potiff, neque etiam potef redditum, five cenfum conflituere.
37 Idque maxime, quando alienatio probibetur favore alicujus.
38 Majoratus poffefor non potef: nocere fuccefforibus ex actu voluntario.
Sisque neque compromittere, aut tranfigere fuper bonis majoratus in prajulicium fuccefforum.
Etiam fante dubio, utrum bona fint maj ratui fubj-cla, vel non; fufficit enim; quod tanquam bona majoe ratus petanurur, vel habeantur : quod explicatur infra, n. 93.
39 Majoratus fucceffor non tenetur ad folvenda debita inflitutoris contracte, pof fquam majoratus ipfe irrevocabilitier conflitutus fuit: : quod explicatur infrà num, 66.
40 Per traditionem infrumenti, an, of qualiter dowinium, ©o poffefio transfiratur.
41 Qualiter etiam per retentionem uf imf ructus,
42 Et per claufulam Confititutio
43 Meliorationis aflignatio fi fiat in re certa, \& tradatur poffeflio, res ipfa per parentes meliorantes alienari non poteft, quod latius explicatur n.6.7.6 vide $n, 6 \mathrm{r}$.
44 Et ponderatur optimus text, in propofito, in I. quee predium, C. fi res aliena pign, data fit, cui etiam refpondetur $\mathrm{n}, 68$.
45 Majoratus inrevocabiliter ex Tertio of Qui to ino fitutus, non revocatur, nec minuitur, bonis infin tutoris ex pop/f facto diminutis, aut dibitis ab eo contractis.,
Quia futut inflitutor majoratus directè nion potel! majoratum irrevocabiem effectum revocare, fic etiam nec indiredid poteft, debita contrabendo.
Idque ex fententia quorundam, quorum contrairiams Ludovicus Molina, of aliu fiftinent ; \& amplectio tur atque latiùs exp'icat Autbor inf à n. 58 .
46 Meliorationen, atut majoratum faciens i. revecabitem, non potift poftmodum tollere vincula, of fubmiffiones, nec in totum, nec in parte, nec refpedu alio cuius rei in prajudicium fequentium vocatorum, etiam accedente confenfus primi meliorati, aut vocatit,
47 Meliorationem Tertii, five Tertii \& Quinti bonorums confiderandam, of regulandam effe ad valorems bonorum tempore mortis me'iorantis.
Et fic non folum Tertium, fed ctiam Quintum regulane dum eft fcundum tempus mortio.
48 Et ita regulatur omnis Quota.
49 Legitima regulatur, of debetur focundum tempus mortis.
SO Donatio certa rei regulatur fecundum tempus mortis, ut appareat, an fit in officiofa.
11 Legibus dicenibus, quoad meliorationem Tertii of Quinti 乃pectandum effe tempus mortis meliorantis, non potefl à meliorante, \& meliorato in prajudia cium caterorum filiorum renumiari.
52 Melioratio quemadmodum filio meliorato debetur ex bonis poffinodum augmentatis, fi meliorantis facultates excrevurint, of ita commodo ejtus cedifs allgmentum; fic ettam ev minuitur, fi bona quoquo mode diminuantur, ut diminutio, or augmentum aqualiter ad eum pertineat.
53 Melioratio Teriii \&o remanentis Quinti, etiam irrovosabliter, vel ex caufa onero/a matrimonii fait/s non admititit melioranui facultatem liberè dsfponene di de Quinto.
Et fic folum remanems Quinti (quodcurique illud fit) meliorato debetur.

## 334 Quotidianarum Controverfiaruni Juris, Lib.IV.

Quroviam non Quintum fimpliiter donatur, fed remanens Qumiti.
Quod in minima etiam parte verificatur.

## Vil etiam in nullo.

Nec otiosè fic exprimitur, fed eo potius animo, ut diponendi de eo facultatem fibi refirvet meliorans.
Legitimam ufque adeo pracedit as alienum, ut non fit, nec debeatur legirima, nifi deducto are alieno, q:oniam illa adverfus creditores non detrabitur.
55 Meliagatio irrevocabiliter ex Terrio, of Quinto faila, non impsidit, quin catera bona meliorantis ex debitis pofimodìm coniractis minuantur, bo graventur.
Inmo ơ melioratio ipfa, minuitur, ut inferius probatur, of caufa onerofa matrimosij duntaxas explicatur.
56 Obfervationem diuturnam operari quamplurima, ac maxime prafumptionem actus vite, bo utiliter, ac ita gefi, ut ab co recedendum non fit.
Et declarare, ac tollere omnem dubitationem,
Quod exarnatur, © illuftratur remijfive.
17 Ex diuturnitate temporis prafumi omnia legitin ì ov utiliter gefta, of poffffionem, quam quis babet, juflificari.
Quid latius exornatur remifive.
58 Majoratus irrevocabiliter ex Tertio of Quinto infiturts revoratiur, aut minuitur, bonis inflituto ris diminutis, vel debitis ab eo citra fraudem or dolump p: ftmodùm contracis.
Quod cum Milina, oo, alius defenditur contra relatos fuprà , n. 45 .
Et cafus matrimonii, cujus caufa fit majoratius, aut melioratio, femper excipitur.
Atque Velizq. Avendanni fententia contraria, evidenti ratione confutatur.
Et contrariz partis rationi precipuè concludens reJponfum afignatur.
59 Ac denique in hac materia, of pro explicatione legum Tauri notanda admodum adque fingularis traditur refolutio.
Melioratio poreft a Jignari in re certa, vel parte bonorum, dummodo res affignata non excedat valorem Tetiii of Qumni refpectu temporis mortis.
61 Et tunc an afignatio revorari pofft, licet melioras ratio alias urrevocabilis fit ex confinuto, vel traditione friptura: © vile infra, n. 67 .
62 S Super bonis majoratas cenfum imponi non poffe, quod diclum fuit fupra, num, 33. ©o Seqq. quemadmodum debedt explicari.
63 Tranfactio fuper bonis majoratus, vtrum aliquando fubfistat.
Quod utiliter, of fingulariter explicatur.
64 Adverfus aflignationem rei pro melioratione re. licta, filij reclamare pofjunt, fi ex ea ladnntur is legitima,
65 Melioratio revocatir, quatenns Tertium \& Quintums excedit.
66 Majoratus fucceflor, an aliquando teneatur ad folvenda debita infituturis contrala, pof guam majoratus ipfe irrcvocabliter confitio tus fuit.
67 Majoratus irrevocabiliter confitutus cum affignatione rei, utrum revocari poffit, vel minui, debi-
tis pofmodum contradts; fingularter, \& melius quam badenns fuiffet, declaratur.
68 Et explicatur 1. quæ prædium, C. fi res aliena pign. dats fit.
69 Argumenti propofiti fupra, numer, 45. reffonfium traditur.
70 Interpretum bujus Regni placitum commune, addudum fupra, numero 45. Senatics Regii

Ht/palenfis definitioni non obfare, prout bit obfere vatur.


Ro diftincta, \& fingulari hujufce Capitis explicatione obfervandum, \& conftituendum erit primo loco, nihil magis affiduum, \& vulgatum effe (cum quotidie per manus tradatur.) quam quod teflatorum vo. luntates, \& teftamenta, ex juris communis difpofitione colligi, \& explicari optimè valear t, fieque uniuscujusque ultimam voluntatem juris difpofitioni confentaneam effe prafumi in cafu dubio, \& talem, qualis de jure effe di bet, quia quiliber prėfumitur velle id, quod lex ipfa difponit, \&t fic voluntas teftatoris explicatur eo modo, quo explicatur difpofitio legis, \& intelligitur facta in eum cafum, quo de jure fieri poteft. Ita fanè Barto lus, Baldus, Ancharanus, Anania, Alexander, Barbatia, Socinus uterque, \& Alciajus, cum quibus fic notarunt Cardinalis Mantica, de conjicturis ultimam rum voluntat, libro tertio, titulo 2, numero 14 . © $190^{\circ}$ © libro 6, titulo 6, numero 1. Simon de Pratis, de interpretat, ultimarum voluntat. libro primo, inticpretatione prima, dubitatione quarta, fotutione 10. namero primo, folio 54 . Jofeph. Mafcasdus, de probat, tomo tettio, conclufione 1417 , in principio, Alexander, Craveta, Menochius, Rota Romana, \& alii, cum quibus Joannes Vincentius Honded. in conf. 69. numero 5 8. © tribus fequintibus libro fecundo, \& ultra eam Affliats, decifione 44, numere 20. Teft:ter etiam videtur cogitare id quod lex difponit: \& velle difponere fecundum jus, \& non contra jus: \& ea explicatio , per quam jus commune confervatur, in qualibet difpofitione cenferur favorabilis, \& ideo eft amplectenda: fic omnis difpofitio, quæ fimpliciter profertur, veftitur à jure communi, \& fecundum ipfum debet reftringi, \&\& ampiiari, Verba s quoque dubia ad intellectum juris communis debent referri, \& fecandum interpretationem juris 6 communis accipi. Et difpofitio teftatoris debet intelligi, quemadmodum ipfe difponere debuit de 7 neceffitate, prout hæc omnia adducit, \& latiùs comprobat Mantica, libro 6. ditito titulo 6. ex numero fecundo, ufque ad numeram 8, ubi videri poterit: \& accedit Simon de Pratis, diata folatione 10 . libri primi, folio 54 . ex numero focundo, cum fequentiluw, ubi dixit, teftatoris difpofitionem explicari fecundum jus commune, etiamfi latiffima deberet feri explicatio: \& five dubium fit in verbis teftatoris, quia ejusmodi verba redigenda funt ad juris intellectum, \& effectum, lo bac conditio, ff. de condition. of demonfirat, five dubium fit in tempore, quando fcilicet incipiat ab intellectu juris, five dubium fit in difpofitione ipfa, qui fint in ea comprehenfi, \& vocati; cenfentur enim hi vocati, qui fecundum juris formam, \& ordinem vocari debuerunt, ut etiamt hæc omnia latius comprobat Prætis idem ex numera fecundo, ium Sequentibus, \&e fubdit numero tertio, teftatoris voluntatem prefumi talem, qualem lex voo luit, \& id voluiffe teffatorem facere, quod de jure communi difponitur. Piretis ipfe, in confilio $37{ }^{\circ}$ nimero 11. volumine primo, \& cum aliis multis Francifcus Vivius, dec fione 295 , numero fsturdo, ubi inquit, quod teftatore proximiores ad fucceffionent vocante, illi venirent, qui jure communi infpetto refpectu fucceffionis proximiores forent, quamvis répectu naturæ ulteriores gradu reperirentur. Accedit etiam prediatis Jofeph Mafcardus, de probidt. tomo tertio, diffa conclafione 1417. ex mumero primo, ufque ad numertum 6. qui fuperiores doatrinas ad omnem, \& quamcunque difpofitionem exten. dit, \& fubdit, teftamenta, contractus, privilegia, refcripra, \&z omnes difpofitiones fecundum jus comemune explicari, \&t intelligì debere: in quo con-
veniunt Authores omnes mox referendi, \&x in terminis fic annotarunt Ancharanus, in conflio 6. numero 8. © in confilio 393. numer. 2. © in confilio 182. num. 5. Alexander, in confilio 36. col. 4, volitm. 3. BarBatia, inter confilia Alexandri, confilio 52. n. 38. © 39。 volum. 4.

Hinc ergo \& generaliter, atque fecundo loco obfervandum, \& conftituendum erit, ex dietis nune, atque inferiùs dicendis comprobari, \& deduci decantatiffimam, \& vulgatiffimam Scribentium omnium traditionem, \& regulam illam, teftatorem in dubio prafumi voluiffe fuam ipfam difpofitionem effe conformem, atque confentaneam juris communis, \& legis difpofitioni, \& fecundum illam accipi, regulari, atque explicari debere; idque per textum in l. fi duo, ff. de acquirenda bared, 6 in $l$, baredes mei, I. cum ita, ff. ad Trebellianum, © in l. Gallus, I. quidam redte, If. de liberis bo pofihum. prout eas leges inducunt Antiquiores ibidem, ac poft alios Camillus Gallinius, in commentariis de verborum fighis ficatione, libro 10. capite nono, namero 6. folio 268 . per textum etiam, in $l_{0}$ quaro, $\mathbb{I}$. inter locatorem, $\mathbb{f}$. locati, ducto argumento à contractibus ad ultimas voluntates, prout deduxit Menochius, libro quarto, prafumptione 102, numero primo, \& fuperiorem doetrinam, \& regulam adeo frequentem multis in locis tradiderunt, \&e quamplurimis exornarunt Authores permultis

Bartolus inquain, in $d_{i}$ lo berredes mei, IS. cam iti, numaǐo 40

Alexander ibidem, col 5 . qui latè infiftit, \& in confil. 55 . lib. 4 .

Ripa, fub num. 75. qui multa per hanc rationent decidi poffe ait.

Hieronymus Zanchius, in eodem S. cum ita, in prima editione, ex numero 119 . © feqq. \& n. 1139 . cam multis feqq. ubi ponit hanc regulam cum decem extenfionibus, \& undecim declarationibus.
Andreas Tiraquellus, in $1 . f i$ unquam, verbo fuf ceperit Tiberos, $n_{0} 10$.

Romanus, Ancharanus, Aretinus, Caftrenfis; Alexand. Corneus, Socin, uterque, Jafon, Decius; Cravetz, Natta, Rolandus, Parifius, Anahia, Paulus à Montepico, \& Antonius Gabriel, quos retulit, \& plenè explicavit hune articulum, Cardinalis Mantica, de conjecthur, nltimar, volunt, lib.6, tit,6. ex num,8. w ${ }^{2}$ que ad numer. 12.6 numer. 18. cum fequentibum.
Afflictis, decif. 44. $n=20$.
Berous, in confilio 144. nsm, 1 I. lib. 2.
Brunus, in confilio Is $1, n, 14$. ofeq. lib. 20
And. Alciat, de prafumptionibus, regula 3. prefuma prione 32. © in lib. 1. de verborum fignif. num. 24. \& in confilio 44, numer. 37. lib, g. Glib. st paradoxorums rap. 19.

Jafon, in I, 1. numero 45.G in 1. 3. num. 26.6 27 . Iff de legat. I.

Joannes Cephalus, in conf. 37 . num. 42. \& latius in vonf. 10 s. ex num, 13 , cum pluribus feqq. lib. I.
Julius Clarus, S. teflamentum, quafione 76. numero 11 .

Tiberius Decianus, in confo. t . num, 384, cam feqq. lib. I. G in confilio 18. num, 20 . Gin conf. 28. num, io, © 29. lib. 1. © in confilio 26, num, 67. © 68.lib. 2, © in confilio 47. n. 4. lib. 3 .

Jofeph, Mafcardus, qui recenfet quamplurimos, \& regulam prafatam explicat tom, 3. diéta concluf, 1417. in principio.

Simon de Prætis, de interpret, ultimar, volunt, lib. I. folutione Io. per totum, fol. 540

Petrus de Peralta, in 1.0 Proculo, numero 38. If 6 de legatis fecundo, of in rubrica. $f_{0}$ de hared, inflit. vum. 39 .

Didac. Covar, praflicarum, cap. 38, num, 12, qui dicit, hanc effe veram \& propriam regulam inter-
pretandi teftantium difpofitiones, ut fecuridum red gulas juris intelligantur.

Hippolytus Riminald, in conf. 28\%, num, 3. \& feqq。 G num, 25. lib. 30 o o in conf. 541 , num. $57,6,58$, lib. 50 of in conf. 780 , numer, 46,647, lib. $7, \dot{\sigma}$ in conf .47 o fub num. 20. lib. I.

Peregrinus, in conf.44. num. 7 . lib. I. © in conf.420 num, 2. lib. 3 .

Francifcus Burfatus, in confilio 75. numero 20. libro 1 .

Jacob, Menoch, libo 4, prafumpt, 102, per totam; ubi plena, \&\& diftineta manu explicat, \& idcirco vio dendus erit omnind.

Jofeph, Ludovicus, decifione Perifina 61. numero 46.

Alexander Raudenfis, de analogis, lii. 1, cap.35. nxm. 47.

Petrs Magdalenus, de numero tefiium in teflamentis requifito, 3. parte, cap. 3. num. $154^{\circ}$
Rota Romana, inter decifiones diverforum, decif. $585{ }^{\circ}$ nuiniero $2_{5}$ parte It O' decifigne 203. numero 2. par$t e$ ̇s $_{3}$

Alexander T'rentacinquius, de fulfitut, prima parte ${ }_{5}$ cap. 6. num. 5. © II.

Joannes Vincentius Hondedeus, in confilio 5\%. numero 17 . © in confilio 65 , num. 49. © n. 71 . 6 in corfia lio 70, num, 26, lib, I © © in confili 69, num, 59.6 10:
num, 28 lib 2 , num, 28 lib 2.
Andr. Fachineus, in confilio primo, numero $330^{\circ}$ lib, 20.

Camillus Gallinius, de verbor. fignificat. lib. 10. c.9 \& tribus eqq. ubi latius infiftit circa prefatam doctrinam, \& ex profeffo eam declarat.

Pelaez à Mieres, de majoratu, in initio fecumde partis, ex num. 15. ufque ad numerum 19, ubi infert ex regula prædicta ad l .40 . Tauri, quæ prafert nepotem patruo in fucceffione majoratus, nifi aliud à teftatore difpofitum fit; ut in dubio teflator ipfe videatur fe cum ejus legis difpofitione conformare voluiffe. Infert etiam ad facultatem Regiam conceffam alicui, ue poffit facere majoratum in aliquem ex filiis fuis; \&c 2 d alia fimilia, ut ibi videri poterit: \& in initio diciti numeni 15. dixit hanc infignen conjecturam effe ad percipiendas defunctorum voluntates.

Velazquez Avendannus, in 1. 40. Tauri, gloffa 18. namer. 13 . 6 feqq, qui eciam infert ex ipfamet regula ad notinullas

Rodericus Suarez, allegatione 2. colum, 1.
Petrus Surdus, in confilio 1 I 6. num, 10 , libro primo, quò loci cum ex propofito difputaret, utrum ufusa fructus adventitionum acquifitio videatur patri dea negari, quando is gravatur hareditatem filio reftituere; expendit ditaam doctrinam, quod teftator prefumitur voluntatem fuarm accommodare fecundum leges : \& $n, 67.668$. id explicat.

Marc, Anton, Bauer, in 1, cum filio, n. 119. or $1411^{\circ}$ ff. de legatis I .

Fabius de Anna, in conf.29, num, 12 . ©f in corf. 22 ; num. 9. ubi expendit doctrinam ipfam, quod teftatoris voluntas juri conformis effe prafumitur, in eo articulo. An legato relitto Clerico pro Miffis celebrandis, requiratur, quod Clericus fit Sacerdos, ut ipfas celebrare poffit: \& citat Joannem Gutierr. \& D. Spino, ut ibt videbitur.

Joannes Gutierrez, prafticarum, lib. 3: quefiion. 7 I. num,29, ubi adducit eandem regulam, cum ex̀ $n, 19$. cum $f$ eqq. inquireret, utrum 1.46. Tasri habeat locum in armis adjectis Caftro, aur fortalitio majoratus ad fui defenfionem,

Idem Gutierrez, quafione 102. ejusdem libri 3. qui per totam illam quaftionem difputat ex propofito, utrum Quintum deducatur de Tertio, prius irrevocabiliter alteri donato? Er pro parte adfirmativa, quod Quintum deducatur, expendit dialo n, 3, quod

## 336 Quotidianarum Controvérfarum Juris, Lib. $1 \bar{V}$.

teftator in dubio videtur fe conformare cum difpofitione juris communis, \&quod mens teftatoris juxta juris communis difpofitionem interpretanda eft: \& quod teftator videtur fe reftringere legi loquenti fuper actu, in quo ipfe difponit ; nihilominus tament ex nuih. $\}$, negativam partem juridicè amplectitur, \&\% argumento ex dictoo doftrina deducto fatisfacit $n+13$. in verf.ad fecurdum refpondetur.

Francifcus Vivius, decifione 295. per totann, lib.2. ubi in propofito adnotavit nonnullà, \& $\&$ in argumento concludit, quod teftanientum femper cenferur faCtum fecundum difpofitionem, vel juris, vel ftatuti, fecundum quod vivitur in loco, ubi conditum eft teftamentum : \& ideo fi vocaret proximiores in fubfttutione, venirent utique, qui fecundum difpofitionem juris, quo vivitur indicto loco conditi teftamenti, teberent fuccedere.

Ego quoque in commentariis libri $2, ~ c a p, 4, n_{0} 32$. ©33. aap.26.num.43, ita quoque notavi, \& regulam eandem adduxi.

Quæ primò extenditut, ut procedat, etiam quoad jus municipale, ut fcilicet prafumi deceat, teftatorem voluiffe fuam difpofitionem effe conformemi ftatutis, \& legibus fuæ civitatis, \& ita tradunt poft Bartolum communiter Doctores, in dicta $l_{0}$. haredes met, $\mathbb{S}_{0}$ cum ita, num, 4, ubi Alexander, num, I I verfic. aut von violarentur, Alciatus, dicta prefumptione 32. numer, 1. ditto libro primo; de verborum fignificatione, numero 25. qui fic interpretatus eft Bartolum, indiafo I. cum ita. Ancharanus, Fulgofus, Corneus, Jafon, Socinus userque, Curtius fenior, Ruin ${ }_{6}$ Rubeus, Gozadinus, Nevizanus, Ripa, Parifius Craveta, Julius Clarus, \& Albert. Brunus, cumquibus fic refolvunt, \& latiùs explicart Menochs lib. 4o dicta prafunptione 102. nums 10 , ©0 duobus feqq, Mafcardus, tom. 3, concluf. 14t7, nuim. 6. \& 7. latè Mantica, de conjectur, ultim, volumt, lib, 6. titulo 7. per totum, ubi late probat, quod in ambiguis fic folet fieri interpreratio ultima voluntatis, ut \& moribus tur volu, 2 Itatuto conveniat, quia reftator prafumididt decifione 295 . lib. 2. Tiberius Decianus, in coinfilio primo, ex niumero 384, lib,1. Simonde Prextis, li-
quo vivit, quam ad jus commune, \& confequenter magis prefumitur fe conformare juri municipali, quam communi: idcirco interpretatioà ftatuto fumpta præfertur juri communi; fic fane tradiderunt Imola, in I. ultumas ff. de condit, demonftr. Tiberius Decianus, in conf. 26 . numero. 68. bo in conf. 5 Io numero 126. lib.2. Socinus uterque, Julius Clarus, Curtius, \& alii, cum quibus Mafcardus, dita conclefione 1417 . numero 7.8. ' 9 . Menochius, tibro 4 dicta prafumptione 102, num. 12 . Mantica, lib。6, dizto titulo 7. ex num. 7. Simonde Pratis, libro primo, dicta folutione $10, n u m+7$. \&8. Francifc, Vivius, dilla decifion, 295.n.2.63.
Extenditur etiam fecund eadern regula, \& prefumptio predi¿ta, ut idem fit inconfuerudine popu$\mathrm{li}_{\mathrm{i}}$, aut civitatis, ex qua quis ordinatus eft, vel inqua diu habitavit: nam cum ea videatur teftator fe conformare voluiffe in dubio, \& fecundum eam debet ejus voluntas intelligi; eft namque optima rei cujus. que interpres confuetudo, $l_{*}$ jam boc jure, ff.de vulg. . pup. fubfitut, L. . ervus plurimum, $\$$. vhimo. If. de legat. I。 l. fi quis vinum ff. de viro, tritic, do oleo legat. I, cum de lanionis, f. item cacabos, ss ibi Glof. in verbo, prafumptione, If de fundo inftructo, Io dominus ficho, S. te-

Aamento, \& ibi Glof, ff, de peciulio legato, l., í quando $l_{0}$ pediuslis, $\mathbb{I}_{0}$. Neratius, $l$, inter veffem, $f$ o de auro of ar= genito legato, Alexander, in conf. 9, col. 1. vol. 7. ubi dicit, quod voluntas teftatoris melius declaratur per confuetudinem loci, quam per flatutum, Craveta in confil. 77, num, 13. Socin, juri, in conf, 2 . num. 25 . lib.1. Cephalus, in conf. 96a numer, $\mathrm{H}_{3}$. © in conf. 146. num. 13 . libo I. \& hanc effe communem opinionem dixit Tiberius Decianus, in con $f_{6} \overline{3}$ i. $n, 144$ volumine primo. Rolandus, in confor 18+ numero 13. vol. 4. Mafcard, tomo 3. de probationibus, didas concinf. 1417. num, 10.11 1.12, ubi optimé declarat: \& ultra cum Simon de Prextis, lib. 1. drCla folutione 10, num. 7.

Extenditur tertio, teftatorem prafumi, voluiffe fuam difpofitionem effe conformem juri comimuni, etiam quando verba in fua generalitare repugnant, nam \& tunc generalitas illa reftringi debet, ut teftatoris difpofitio conformis fit difpolitioni legis,quod poft Burfatum, \&-alios ita tenuit, \& latius declaravit Menoch. Lib, 4, dicta prafumpt, 102, num. 14 , © n, 13 . extendit alio modo, ut ipfa regula locum habeat etiam, quaindo fermonis proprietas repugnat difpofitioni teftatoris, adhuc enim hoc in cafu prefumitur teftator voluiffe, fuam voluntarem effe conformem ipfi legi impropriando verba ipfa, dummodo aliàs verba conveniant; $;$ ita Atetinus, Socinus fenior, Ruinus, Rubeus, Ripa, Galiaula, \&\& Zanchius, quos Menoch, d, numer, I3, recenfuir: \& fubdit, quod hac opinio videtur magis recepta, \&e quod ipfe eami fequeretur; etfi contrariam opinionem, quod fcilicer ftandum fit proprietati verborum, non autem illa effe improprianda, ut teftatoris voluntas conformis fir difpofitioni legis probarunt Caftrenfis, Socinus, Alexander, Alciatus, Corneus, Ruinus, Curtius junior ${ }_{3}$ Socinus junior, Torniellus, \& Zanchius ab eo relati, Et fecundum hæc apparet (ut vides) quoad iftum articulum varios fuiffe, \&t contrarios Doctores, ut etiam conftat ex his, qua fctipfit Cardin, Mantica, de conjectur, u!timar, volunt, lib, 6, dicto tittlo 6, n. 2 I. quò loci ertuditè obfervavit, quod voluntas teftatoris in dubio debet intelligi fecundum mentem juris, fed jus commune aperte conftituit, quod non aliter fit recedendum à propria verborum fignificatione, quam fi manifefte appareat de contraria voluntate, $I_{+}$non aliter, ff. de legatis tertio, I. §i alii, fo de ufifructu legato. Unde prafata conjecturas quod teftator prafumitur fe voluiffe conformare cum difpofitione juris communis fequenda eft, cum verba non contradicunt; nam fi verba repugnant, hæe interpretatiolocum non habet, immò à proptia verborum fignificae tione non licet recedere propter illam conjeturam: ita fane Mantica, qui \& alios tefert ita tenentes Authores, \& fubdit, modicæ, aut nullius utilitatis videri conjecturam præfatam,quod teftator prefumis tur voluiffe fuam difpofitionem effe conformem lea gis difpofitioni, quam Doctores tanti faciunt, \& fapiflimè in refponfis adducunt, quia illa etiam circumferipta, talis prefumitur voluntas teftatotiss qualis ex verbis concipi poteft, d. $l_{\mathrm{b}}$ non aliter, $\mathcal{\text { o d. } l _ { 0 }}$ $f_{i}$ alii, in quo equidem mihi adrnodum placet Manticex, \& fequacium traditio, nam fi (ur ftatim dicetur) quotiefcunque de voluntate teftatoris contratia conftiterit, præfumptio predifta eliditur, nec locum obtinet (quod unanimiter omnes Authores probarunt) cum propria verborum fignificatio aliud fuadeat; fequitur manifefte, quod multo magis elidi debebit,nec eidem locus effe poterit; voluntas namque, ex quo ita manifeftari, ac demonftrari poteft, quam ex verbis prolatis, propriaque eorum fignificatione, non attenditur. Quod fi dixeris, Menochii fententiam poft alios fupra relatos, procedere poffe, quando adeffet alis conjectura, quæ hanc prefumptionem ex juris communis difpofitione refultantem corroborarer, nam tunc ambe tanquam fortiores
tollerent prafumptionem orientem ex fermonis proprietate, Et ita conciliavit Menochius ipfe, ubi /upra, dicto numero 13, in fine. Obftabit tunc, conjequram hujusmodi elidi debere per aliam, fcilicèt voluntatem talem effe prafumi, qualis ex verbis colligi poteft, cui propria etiam verborum fignificatio fuffragatur. Quod Mantica, ubi jupra, eruditè atque ingeniosè confideravit. Idcircò facilius \& verius res hec componi poterit, fi adhareamus verbis dize 1 . non a itter, nec aliass accipiendam prafumptionem prediđtam dixerimus, cìm proprietas verborum repugnat, quàm fi manifeftè, ac evidenter appareat, teflatorem voluiffe fuam difpofitionem conformem effe legi, vel juri communi, aliàs autem verborum erit proprietati flandum, juxta ea, que prioribus hujufe libri capitibus adnotavi, \&\& clare tenuis Mafcard.didida conculuf. 1417. .num, 15 s. in fine, expreffim Petrus Surdus in conf. 11 , 6 num. 97 , ilib. I . ubi in hac verba feripfit, Primo quod ita prafinmptio, quod teflator videatur accommodafe volumatem fuanm fecunndum leges, non procedit, quando proprictas verborum non patitur, \& quando offataris dippofitio non poreff illam recipere inuerpretationem, nija impropriando verba, turs enim verborum proprietes attenditur, ofr. ubi citas Alexand. Caftrenfem, Socinum, Alciatum, \& Ruinum ita renentes: $\&<$ mum, 68. adjicit, quod qualibet conjectura efficit, ut teftaror non videatur voluntatem fuam accommodaffe fecunduim leges; \& fic de facili ab ea conjeftura recedi ob aliam quamcunque contrariam, ut per Corneum, in confilio 83. columna 2. in fine, volumine 1. \& per
 refpondo.
Quartoे denique $\&$ ultimò extenditur cadem regula \& prefumptio prafata, quod teflator videatur voluiffe, fuam difpofitionem effe conformem juri communi, aut legi, etiam in cafu omiffo; nam \& tunc recipit interpretationem a legis difpofitione; ita Alciatus, d. prafiumpt. 32, num, 4o on verfic, Quarr. tus cafise eff, of in lib. I. de verborum fignificatione, num. 30. fequitur, \& exemplis comprobat Menoch, lib. 4. diid. prafumpt. IO2. num. 15 . fed tamen \& ultra cum adverte, quod Craveta, in conf. 180 , num. 4 . contrarium tenet, \& inquit, quod voluntas teffatoris cenfetur effe conformis juri communi in eo cafiu, in quo teftator loquitur, \& non ulterius, quia cafus omiffus (fubdit) habetur pro omiffo, $l$.f ficum dotem in principio, If. . bluto matrimonio, $l$. commodifime, If. de Liber, $G$ popfhum, \& Cravetam retulit Francifc. Maritica, iti, 6. dido otit. 6, num, 28. in fine, qui retius adverti, quod hoec conjectura, atque prafumptio, quod teftator videatur in dubio fe conformare cum difpofitione juris communis, non loquitur de cafu verbis omiffo, five an cenfeatur à teftatore difpofitum, vel non, id, de quo agitur; de quo tractatur in d.l. com. modijJmè, Sed loquitur, quando verba funt ambigua, \& poffunt multiplicem fenfum recipere, tunc namque rationabiliter dicitur, ut referantur ad intellectum juris communis, nifi alix conjectura fortiores hanc ipfam conjecturam excludant.
Tertiò praterè a atque principaliter conffituendum eft, à regula fuperiore, \& prafumptione predita, contrariis conjecturis atque prefumptionibus recedi, eciamfi ipfax non fint multum urgentes; quo-- niam levis reputatur \& frag lis, uf feribunt Corneus, Socinus uterque, Lancelot. Cravera, Zanchius, Rota Romana, \& Tiberius Decianus, cum quibus Menoch, d.prefinmpt, 102, num, 19. qui adjicit, mul-
tas effe tas effe conjeeturas, quibus ab hac prefumpprione receditur, \& quinque adduxit ex num. 20.1 sum feq. Mantica, $l$ lib. 6, , d, titi, 6. num, 21 , ubi feptem enumierat ca-
fus, in quibus fus, in quibus non prafumitur, quod teftator volue-
rit fe conformare cum dif rit fe conformare cum difpofitione juris communis,
Simon de Prater
 Soan, del Cafililo Lilutidid, Controve, Iurui. Tom,IV.

Mafcard. tom, 3 dita concluf. 1417 , mum, is, ac ided ego eas ex propofito pratermitto, quod penes ipfos videri poffint, \&\& dumtaxat generaliter conffituerim
nonnulla, Inprimis, verborum proprietari notix figinificarimis, verborum proprietati, aut pro-
potius in propofito quam conjecturx huic, ut fuprà probavi, Deinde, priefumptionem hanc locum non habere, ubiexpref. fe effator aliud, vel aliter difpofuerit, ut ftatim obfervabo; \& Joannes Gutierrez tradidit, pradtuarum lii. 3. queff, 102. num, 14, five cum verba juri communi, aut legi convenire non poflunt. Denique, quando in contrarium de contraria voluntate teffatoris legitimè confliterit, aut aliæ conjectura, \&\& prefumptiones aliud fuadeant, quod Francifc. Mantica, lib, 6. diifo iit.6, num, 20. Simon de Pretis, diato num. 9. 't Io: \& Mafcardus, diäo num., I 5 . reatè animadvertunt; immò (quod magis eff) nec generalites habituram locum prafumptionem hatenus repetiram, nec veram effe, fed potius dicendum contrarium, fuadere videntur jura nonnulla, textus inquam in $L$.ex facio, $\mathbb{S}$. Si quis rog futus, ff. ad Trebilliarium, ubi conditio illa, i if ine liberis decefforit, trahitur ex verifimili mente teftatoris, etiam ad naturales liberos gravati; \& tamen fir teftator cenferetur fe conformare cam difpofitione juris communis, vel faturuti, non cenferetur de naturalibus intellexiffe, vel cogitaffe, qui de jure communi ab inteftato non fuccedunt: : textus eciam in iofi fuerit, in princip. If.de rechus dubiii, ubi reliftum uni ex cognatis, qui primus Capitolium afcenderit, non debetur alicui, fid duo fimul afcenderint; \& tamen fi videretur teflator fe conformare cum difpofitione juris communis, vel fatarti, deberetur proximiori in gradu, qui ab inteftato fuccederet: ex quo dici poteft primus, qui Capitolium afcenderit, cum nemo illum antecefferit, $l$. qui dues, in fine principii, of 10 duobus, in principio, ffo de vulso. cui, Deinp. (ublitut, \& tamen ibi dicitur non deberi alicui. Deinde, contra eandem conclufionem induci Folet text, in d. $l$, , hetrdes mei, S. . cum ita, ff. ad Treblllian. ubi neptis contra proprietarem, \& cum violaticne verborum admittitur ex mente teflatoris, $\& \%$ tamen fi cenferetur teflator, quod cum difpofitione juris communis fe conformare voluerit, aliud dicendum effec, Et ita hace jura contra communem Sctibentium fententiam ponderavit Camillus Gallinius, de verborum fignificatione, lib. Io, cap. 9. ex num, 7. ufque ad numermm 11. \& ante ipfum per ea. dem jura, \& rationes nonnollas minus veram putarunt predifam traditionem, \& regulam Caftren. fis, \& Imola in eoddet S. cum ita, Faber, fub num, 440 Ripa, fub num. 79. \&\& Torniellus, fub num, 153. quamobrem Alexander, ilidem num, 11 , fic in propo- concilinguendum, \& propofitam contratietatem tenciliandam putavit, quod dilpofitio teflatoris, aut tendit ad confervandum reflamentum, ne rumpatur, \& tunc fine duhio prafumitur voluiffe, quod fua difpofitio regatur à lege, ne teflamentum ipfum rumpatur, $\&$ ita probat textus cam Gloffa, in $10_{0} \mathrm{Ga} l_{-}$
 res omnes fequuntur : aut nulla fubeft neceffitas confervandi teflamentum, \& turc ruffus diftinguendum eff; aut violantur verba teftamenti, fi volumus infiftere difpofitioni juris communis, \& tunc ab hac conjectura receditur, \& verbis magis eff inharen. dum, ut colligitur ex cap. Rainaldus, $\sigma$ cap. Rainumtitus, de teffamentis, \& communi Interpretum fententia, in ditto S. quidam redte. Ex his etiam, quae fuprà diximus, ì propria fcilicet verborum fignifio catione non recedendum, five proprietatem diaæ conjefuræ pravalere: aut verò fif fequamur difpofio tionem juris communis,verba non violantur, \&\& tunc ampletenda eft hujurce capitis conjetura, \& conFequenter difpofitio teffatotis regulanda, \& interpretanda ef fecundum yerba, \& difpofitionem

## 338 Quotidianarum Controverfiarum Juris, Lib.IV.

legis, vel ftatuti : \& fic Alexander concludit ditito num. 11 . dicens, hæc effe quotidiana, \& utilia, \&c ab aliis non declarata, \& quod fi hæc habuiffet in aliquo cafu, emiffet magno pretio. Alexandrum autem fequuntur Socinus uterque, Ruinus, Curtius junior, \& Alciatus, cum quibus fic quoque tenuit Mantica, $l i b, 6$. diço tit, 6. num, 28. \& ultra eum Tiberius Decianus, in confil.47, num. 32 lib.3. Riminaldus fenior, in confil. 224, num. 78. lib. 2. Graffus, f. tefiamentum, quaft. 76. num. 27. \&v 28. Mafcardus, tom. 3. dicta concluf. 1417 , num. 15 . fed eam concordiam impugnavit Faber, in ditio $\$$. cum ita, fub num. 44. qui excitatur per textum, in eodem 5 . cum ita, quia fi teftator prefumeretur fe conformare cum difpofitione juris communis, quando verba non violantur, fequeretur inde, quod quando violarentur, non debetet cenferi cum difpofitione juris communis fe conformare voluiffe ; \& tamen in dicto $\mathbb{\int} . \mathrm{cum}$ ita, verba violantur, neptis enim admittitur contra proprietatem verborum, \& fermonis, quæ fi non admitteretur, teftator cenferetur fe conformare cum difpofitione juris communis, quia neptis ex primo filio predefuncto, fuiffet exclufa; ergo five verba violentur, five non, interpretamur mentem teftaroris non ex difpofitione legis, vel ftatuti, fed aliunde ex aliis conjetturis, quæ poffunt haberi: \& per eundem textum cum Fabro quoque Alexandri diftinctionem impugnavit $\mathrm{Ca}-$ millus Gallin, lib. 10. de verbor. fiphific, dito cap. 9. num. 12 . © num, 13 . \& 14. Fabri diftinctionem aliam adducit, ubi videri poterit. Berous verò (quem fuperiores non citant) in confil. 140. num. 2. lib, 2. \& cum eo Jofephus Ludovicus, dicta decifione Perufina 61, nam.46, aliter diftinguit, quod aut fit actus ex neceffitate, \&c tunc teftator prafumitur fecum difpofitione juris communis conformare voluiffe: aut fit ex voluntate, \& tunc non cenfetur fe conformare cum difpofitione juris communis, Quæ diftinctio abfolutè mihi difplicet ea ratione, quia fic fequeretur, prefumprionem præfatam inanem effe, \& nullius momenti in omnibus cafibus, in quibus teftator ex mera liberalitate, \& voluntate difponeret, ac ferè femper; quod effet maximum abfurdum: fienim verba funt ambigua, \& multiplicem poffunt fenfum habere, quare ad intellectum juris communis rationabiliter non poterunt, ac de9 bebunt referri? quocirca Camillus Gallinius, lib. 10 . de verborum fignificatione, cap. 10. aliter concludendum putat in hac materia; \& fic dicendum, quod aut verba reftatoris, de quorum interpretatione agitur, habent fymbolum cum juris communis conftitutione, aut repugnantiam, aut res prorfus verfatur in ambiguo: In primo cafu inquit, quod res omni anxietate vacat: quia in habentibus fymbolum, facilis eft tranlitus, $ו$. fi in rim $\mathbb{S}$, item quacunque, ff. de rei vendicatione, \& fic à jure communi interpretationem recipiunt, ac cum eo præfumendum eft, teftatorem fe conformare voluiffe. Secundò cafu quando refragantur verba teftatoris difpofitioni juris communis Camillus inquit advertendum effe: quia aut verfamur in his, qua pendent ab arbitrioteftatoris, \& tunc fervatur voluntas ejus abfque aliqua relatione ad jus commune, quia in arbitrariis voluntas habetur pro ratione, atque ex voluntate cêflare poteft juris communis difpofitio, ut $i b$, comprobavit exemplis nonnullis, n.6.7.e- 8, aut verfamur in his, qua preter, aut contra voluntarem teftatoris lex intucit, \& tunc voluntas teftatoris non attenditur, quam verba important; fed quod jure difpofitum eft, l. nemo poteft, cum ibi notatis, ff. de legat, 1. quinimo fi ea rejecta, actus ex difpofitione juris communis valere potef, habita relatione ad jus commune, ab eo moderationem, ac teriperamentum recipit, ut ipfe Camillus ${ }^{i b i}$ probat, Tertio vero \& ultimo cafu,
quando res verfatur prorfus in ambiguo, tune major eft difficultas hujus articuli, atque in eo confiftit punctus, \& nervus difficultatis, ut Camillus idem exiftimat, qui fic diftinguit: quod aut ambiguitas negotii oritur ex eo,quia concurfus rationum, utrinque ingruentium, vel conjecturarum, aut prafumptionum facit, ut non facilè ex verbis poffit elici mens defuncti, qualis fuerit: aut proficifritur ex eo, quod non poteft ob incertitudinem verborum excipi, an voluerit teftator contra, præter, vel fecundum jus commune difponere, Priore cafu Camillus ipfe obfervat quod fi verfamur in materia, de qua teftator liberam habeat difpofitionem, firationes magis præftant in unam partem, quàm in alteram, tunc illi adhærebimus parti, pro qua potentiores confluunt rationes : \& in iftis terminis dicit procedere textum, in dicta $l$, baredes mei, $\mathbb{S}$. cum i, i, ubi a verborum proprietate receditur ob efficaciam conjecturarum majorum, quæ pro mente defuncti contra verba, ac difpofitionem juris communis concurrebant: textus etiam in do l, ex failo, I. §. quis fogatus, \& omnes fere confiderationes, quæ fiunt pro opinione contra communem; quod fi pares fint rationes, tunc media via eligitur, prout juribus nonnullis probat eodem c. 10 . num, i2. fi autem verfemur in his, quæ ex neceffaria juris difpofitione funt implenda, tunc femper communi regulæ erit locus, ut cenfeatur teftator, fe cum difpofitione juris communis conformare voluiffe. Et ita inquit procedere Bartoli fententiam, \& communem, \& textum in ditio S. quidam rectie, dicta l. Gallus, \& in d. I. fi duo, ff. de acquir, hared. \& alia his fimilia jura, qua loquuntur in materia formali, aut aliàs neceffariò implenda, Pofteriore denique cafu, quando ob verborum incertirudinem, vel obfcuritatem non poteft certa conjici voluntas defuncti, \& fic res penitus pofita eft in ambiguo fatu, tunc Author metipfe, nulla facta diftinctione inter ea, quæ in libera ejusdem teftatoris difpofitione pofita funt; \& ea, quæ ex juris difpofitione neceflariò adimplenda funt; inquit,fe generaliter concipere conclufionem fecundum communem fententiam, videlicet teftatorem in dubio prafumi, voluiffe fe conformare cum difpofitione juris commanis, ex illàque ejus voluntatem recipere reftrictionem, declarationem, ac moderationem, \& ita procedere jura pro communi opix nione adducta; qua licèt pro majore parte loquantur in cafu neceffario, tamen idem eft in cafu non necef. fario: \& hactenus Camillus idem Gallinius,

Ego verò cum omnes huc ufque Scribentes Authores originaliter, \& ingenti ftudio, (ut moris habeo) pralegerim, cum etiam jura, \& rationes, quae ab eisdem expendi folent, in propofito diligenter confideraverim; fequentia crediderim in prefato articulo conftituenda, atque obfervanda fore, ex quibus dilucidè \& diftinctè magis, quàm antea fuiffer, explicatus manebit, Et primum quidem, altercationem pradietam minimé verfari in cafu, in quo expreffa \& manifefta fit teftatoris voluntas: tunc namque cum in clatis locus non fit interpretationi, nec conjeđturis, aut prefumptionibus; certi juris eft, voluntatem fequendam effe, nec inquirendum, an juris communis, five legis, aut fatuti municipalis conftitutioni conformis fit, necne. Et idem dicendum erit, quoties ita expreffa, aut manifefta non fit, fatis tamen in eo, de quo quaritur, five ambigitur, de voluntate conftare poffit: quotiefcumque enim de contratia voluntate conftiterit, non erit locus conjecturæ metipfi, quòd teftator præfumatur, fe cum difpofitione legis conformare voluiffe: ita fanè primum de voluntate expreffa adnotavit Simon de Pretis, de interpret, altimar, volumeat, lib, 1 , interpret, 1. dub. 4. ©olut, 10. n. 10. fol. 55. Joan. Gutierr, pralic. lib. 3. d. queff, 102, n. 14. \& apertè voluit Manticx, lib,6. de conjech, ultim, volunt, d, tit, 6, n, 20. Secundum

## De Conjectur. \& Interpret. ultim, volunt. Cap. $X X X V$.

autem de tacita voluntate, \& de conjecturis contrariis, generaliter tradidit Mafcardus, de concluf.417. num, 15 . Petrus Surdus, relatus fupr, num. 2 1. qui de facili recedi ab hac conjeCtura ob quamcunque aliam contrariam ftatuit: Mantica, cum aliis, ubi fuprà, num. 23. ubi quod hæc conjectura reputatur debilis, \& fragilis : \& ided alia contraria ab ea receditur: idem Mantica, ditco num, 20 . dum dixit, quod filex aliquid ftatuit per viam interpretationis voluntatis defuncti: tunc quidem illud haber locum, nifi voluntas teftatoris refragetue, quæ vel expreffa, vel tacita predominatur; 1 . jam boc jure, ad finem, ff. de vulg. Or pup. fuffit. \& fic cum conftat de voluntate teftatoris, non debet explicari, ut fit conformis difpofitioni juris : quod antea dixerat Socinus fenior, in $l .3$. num. 4. in fine, ff. de legats $3 . \&$ femper intelligendum erit, ubi teftator difponit de his, fuper quibus liberam difponendi facultatem habet, nec juris communis, aut legis conftitutioni alicui adhærere tenetur, prout dictum fuprà de expreffa voluntas te, declaravit Pretis ipfe, difto num, 10 . © num. I I. in fine, ibi: Intellige in habente poteflatem conficiendi actum, per quem fic quaritur fieri bujumodi redditio. Mantica etiam eodem tit. 6. libri 6. n. 18. ubi fcripfit, guod teftator prefumitur velle, quod jus difponit, cum lex aliquid conttituit per viam jurisdictionis, cui teftator non potuit derogare; \& fi teftator aliter ftatuir, ftandum ef legi; quia teftator debet difponere, ut dignum eft, quo ejus voluntas prolege fervetur. Eft quoque eodem in placito, \& dilucidè magis declarat Camill. Gallin, de verborum fignificatione, lib, 10. ditio cap. 10, num o.3. \& feq. ufque ad numerum 9. is namque Author optime conftituit (fed Manticam, Pratis, \& Mafcardum non citat) quòd quando refragantur verba teftatoris difpofitioni juris communis, \& fic difpofitionem teftatoris expreffam habemus; eft advertendum, quòd aut verfamur in his, quæ pendent ex arbitrie teftatoris, \& tunc fervatur voluntas ipfius abfque aliqua relatione ad jus commune, five non infpicitur, an jus commune habeat certas formulas, vel non, ut ipfe exemplificat: aut in his, quæ preter, aut contra voIuntatem teftatoris lex inducit, \&ztunc magis attendendum eft, quod à jure difpofitum eft, quàm quod à teftatore verbis expreffum fuit, vel a jure temperamentum, aut reformationem recipit teftatoris difpofrio, fi fieri poteft, aliàs fi ita refragentur verba, ut à jure communi reformationem nequeant recipere, quia jus commune refiftit annullando; tunc quidém actus efficietur nullius momenti, ut ipfe Author confirmat: \& convenit apertè Mantica, ubı fuprà, dum dixit, quod fi teftator aliter difpofuit, ftandum eft legi, quories lex ipfa per viam jurisdictionis aliquid ftatuit, Preris quoque convenit did. folut. 14.n.10. of II, \& hactenus de prima obfervatione, qua res relinquitur expreffe, aut conjecturatæ voluntati teftatoris, nifi lex refragetur.
Secundò deinde \& principaliter conftituo, quòd fiv verfemur in his,quæ ex neceffaria juris difpofitione, aut forma, impleri debent, nec aliter fieri, aut omitti poffunt; tunc proculdubio vera eft abfolutè regula, \& doctrina predicta, quod teftator prefumitur in dubio, fe cum difpofitione juris communis conformare voluiffe; \& ita procedit Bartoli, \& communis Interpretum fententia, in d. J. cum ita, textus quoque, in d. l. Gallus J .quidam redte, cum fua Gloffa, aliàs enim actus non valere, veluti in exemplo communi Doctorum, quando difpofitio tendit ad confervandum teftamentum, ne rumpatur, ut in eodem f. quid an redte, © in d. $l, f i d u o$, ff. de acquir, bered, \& in hoc cafu omnes etiam unanimiter conveniunt poft Alexand, in eodem $\mathbb{J}$. cum ita, $n_{2} I$, nam erfi aliqui de ipfius diffinctione dubitent in fecundo cafu, quando verba violantur, vel non, ue $\mathcal{F o a n}$, del Cajtillo Quotid, Controv. Juriu. Tom. IV.
fuprà recenfui, in hoc tamen primo nullús diffentit, $\&$ amplectuntur permulki relati per Manticam, $d_{0}$ tit. 6. num. 18. exprefsè Camillus Gallinius, diatd cap. 10, num. 13. quod fi teftator aliter difponerets idem dicendum effer, quòd fuprà dixi, legi, inquam, ftandum effe cum eadem diftinctione, an adtus $\ddagger$ jure annulletur, necne; five an poffit reformari, aut temperamentum recipere, vel non. Et comprobatur ex his, quæ alio cap. hriufle libri, of tractatus, Juprà tradidi, neminem prafumi elegiffe viam, per quam judicia ejus impugnentur, imò voluiffe, ut omni meliori modo, quo de jure poffint, effectum fortiantur, l. 3. ff. de miluart teflamento, Mantic, \$才. 3. tit. 4. num. 2 5. Joannes Vincent, Honded, in conf. 69. numero 62. lib. 2.

Tertiò \& principaliter conftituo, quod ubi difpofitio teftatoris, five id de quo quæritur, in ambiguo, aut in obfcuro eft; ita ut voluntas teftatori maniffeft, \& clara non fit, fed potius ambiguum, aut dubium contineat, quo cafu explicatio neceffaria eft, nee in his verfamur, in quibus teftator aliquid à lege inductum obfervare debuit, fed pro libitu \& voluntate difponere potuit, attamen de difpofitione ipfa dubitatur; tunc equidem ante alia in/piciendum erit, an ex aliis, quæ in eodem teftamento fcribuntur, vel dicuntur, vel etiam aliunde ; legitimè tamen poffit dubium, vel ambiguum declarari: ex multis namque declarari folet, de quibus per totum tractatum, atque ex eisdem forfan commodam declarationem recipiet: quòd fi non poffit, \& adeò obfcura, vel ambigua fit voluntas, ut multiplicem fenfum recipiat, tunc proculdubio rationabiliter dicitur, ut ad juris communis intellectum referatur difpofitio dubia, \& præfumatur teftator in cafu dubio, fe cum difpofitione juris communis conformare voluiffe, \& magis juri municipali, aut confuetudini fui loci, quam juri communi accedere. Et hæc omnia precitaty Authores mie hi clarè preftant: ac primum de conjecturis ex teftamento, vel aliunde, primo loco deducendis, Simon de Pratis, libro I. dida folutione 10, numero 10. Secundum de voluntate teftatoris eo cafu ex difpofitione juris, vel ftatuti interpretanda, omnes ferè juris Interpretes, qui in propofito loquuntur, \& qui in initio bujus cap. commemorantur : in terminis etiam adnotavit Camillus Gallinius, de verbor. jignificat. lib. 10. cap. 10. num. 14. Ulimum de ftatuto municipali, aut confuerudine loci teftatoris, juri, vel legi praferendis: Simon de Præetis, ubi Juprà, num. I I, \& cum aliis Francifc. Viv. decif,299. libro 4.
Quartò denique \& ultimò conftituo, ex diactis hactenus duabus precedentibus obfervationibus, temperandam, atque explicandam refolutionem il$\operatorname{lam}$ Beroi, dícto confitio 140. numero 40. litro 2. Jofephi Ludovici, deifione 61, numero 46. quod quardo teftator facit actum ex mera liberalitate, \& voluntate, non videatur fe conformare cum difpofitione juris communis : id namque ita abfolute tradirum (ut vides) repugnat omninò communibtw, \& $\&$ receptis Interpretum traditionibus, de quibus $\sqrt{\text { apprà }}$ nec ita abfolute procedere poteft. Intelligi ergo debebit (ne indiftinctè confaterur) in cafu, quo voluntas teftatoris fit clara, \& aperta, five talis, quod conjedturis, \& explicationi locus non fit: tune namque (ut numeris pre edenibus adnoravi) limitatur commune hoc Scribentium placitum, quod teftitor videatur in dubio, fe cum difpofitione juris communis conformare voluiffe: quoniam non in dubio, fed in claro fumus. Cæoterum etiam in cafu, quo teftator facit actum ex mera voluntate, five difponit fuper his, qui ab ejus arbitrio \& voluntate dependent, poterit prefaræ prefumptioni locus effe, \& erit regulariter ex commutii Doctorum
$\mathbf{U} \mathbf{u}$
fententia,

## 340 Quotidianarum Centroverfiarum Juris, Lib. IV. <br> plurimæ evitarentur, pratendentibus cohæredibus,

fententi: 5 ponamus, id de quo quaritur, five verba difpofitionis in ambiguo effe, vel in dubio: tunc enim ex conjęuris legitimis voluntas hæcc erit declar anda, atque interpretanda, \&\& non modice virtutis, \& effectus erit eadem conjetura, \& prafumprio, quod reftator in dubio videatur fe cum difpofitione legis conformare voluiffe, prout Camillus Gallin, dilido cap. 10 , in fin. voluit expreffim, \&e Mantica, lit. 6. ditito tit. 6. n. 28. quamvis Beroi placitum non adduxetint: \& de his hatenus.

Nunc verò, atque ex eisdem, quæ huc ufque adnotavimus, videlicet, quod cujuslibet di ponentis voluntas ex juris communis difpofitione colligi, \&\& explicari debet; \& talis prefumitur, qualis lex voluit; ut intelligutur fata cum ipfifmet qualitatibus quibus de jurefieri potuit, velà lege fubintelligatur juxta naturam aquus, qui gerebatur, infertur ad refolutionem, atque explicationem queftionis praticx, \& admodum affidua, atque in cafu ex facto occurrenti in Regio Hippalenfi Senatu definite: majoratus inquam irrevocabiliter ex Tertio \& Quinto bonorum inftiturus, urrùm revocetur bonis inflitutoris diminutis, vel debitis ab eo citra fraudem \& dolum poftmodum contraatis ; \& confequenter an debita contratta, etiam poft factam meliorationem, aut majoratum irrevocabilem, ante ipfum deducantur? Quo equidem in dubio partem affirmativam fuftinuit Senatus, \& debita deduci ante meliorationem, iplamque minuere, definitivè decidit.
decidque ur diftinctius appareat, premitrendum erit, Regif $H_{i}$ - quod anno Domini 1546. Joannes Martinez, \& Mapalenfis ria Fernandez uxor ejus, inter vivos, arque irrevocaSenatus biliter fecerunt meliorationem Tertii, \& remanentis, notanda Quintiomnium bonorum fuorum in favorem Ildenotanda fonfi Martinez, filii eorum majoris, \& defcendentium decififo, ab eo, \&\& in eorum defetum, in favorem filirfecundi, \& defcendentium ejusdem. Et ita pariter, atque in ipforum defectum in favorem aliorum fliorum, \& defcendentium, ut jure vinculi perpetui, \& cum claufulis confuetis prohibitionis alienationis, fubmiffionis, \&\& cateris haberentur, arque poffiderentur perpetuo bona ipfa meliorationis, five Tertium, \& remanens Quinti. Facta autem melioratione cum diais claufulis ordinariis, \& his etiam que irrevocabilitatem inducunt, videlicet Conftiuti, refervationis ufusfruaus, traditionis fripture, \& fimilibus, \&c affignata melioratione en el beredamiento de Saudim, fed traditione vera \& realiter interveniente, neque ex caufa onerofa ob matrimonium cum Tertio melioratione condita, ipfimer fundatores vinculi, \& filius prefarus major ildefonfus, primo loco vocatus impofuerunt fuper diÅo beredamiento de Saudin, anno Domini 1552, quatuor millium ducatorum cenfum \& tributum. Poftmodùm autem idem Joannes Martinez in extremis confitutus, eandem meliorationem, \& vinculi inflitutioiem non modò confirmavit, fed etiam eidem, \& bonis antea donatis alia quoque bona addidit, \& adjunxit, ut omnia per, tuò remanerent vinculo fubmiffa (ut dixi.) Ipfo autem fundatore, \& filio majore primò vocato pradefunctis, uxor preditta Maria Fernandez, cenfum recognovit in favorem Didaci Gonçalez Serrano, in cujus favorem ̀̀ principio impofitus fuerat, cum hypotheca, \& obligatione feeciali, del mi/mo beredamiento de Saudin, \& ipfa defun 1 t, \& marito jam antea premortuo (ut dixi) inter nepotem ipforum Joannem Martinez de Ribera, filium majotem Ildefonfi primò vocati (qui jam decefferat) \& alios fratres patris ipfius, filiosque fundatorum, cum de divifione, \& partitione hereditatis uurriusque, \& de pretio, ac aftimatione bonorum meliorationis traAaretur, ut dignofci commodè poffet, an excederent Tertium, \& remanens Quinti, nécne; ur lites quam-
ea bona meliorationis in magna quantítate Tertium, \& remanens Quinti excedere: inter ipfos transatione, \& pato inito conventum eft, quod Joannes ipfe Martinez de Ribera bona omnia pro melioratione afifignata recinerer pacifice, cum onere tamen folvendi dittum cenfum quatuor millium ducarorum, \&\& alio quoque onere, quorum refpetu, \& alia quoque certa bona affignata fibi fuere : que ipfe agnovit libenter, \& cenfum perfolvit, prout avi \& pater ejus perfolverant: tandern ipfo Joanne Martinez defunto, $D$. Joannes Martinez de Ribera, filius èjus \& fundatorum, pronepos, folvere, atque recognofcere cenfum ex eo renuerat (fed turor ejus nonnullis annis abfque controverfia perfolverat ) quod intenderet, faata inter vivos melioratione irrevocabili, a prediftis fundatotibus per viam vinculi, \& claufulis relatis adjeatis,non potuiffe poftmodùm fuper eis bonis cenfum, aut tributum imponi, nec onus aliquod conftitui: indéque \& confequenter nec debita coutrahi in prajudicium, aut diminutionem meliorationis: nec etiam tranfátionem feri à piafato fuccefflore. Econtratio auterin Perrus de Mallea, hujuce litis actor, \&e quiex dotis conftitatione in jus ditti Didaci Gonçalez de Serrano fuccefferat, ex eorecognofcendum, \&\& perfolvendum contendebat cenfum, quod fundatores, ac primus, \& fecundus fuccef-
for, sutor quogue C. folvifient, \& quod dieta melioratio Terium, \& remanens Quinti excederet, \& ideo transatio ufque adeò neccilaria \& utilis fuiffet, ut non aliz̀s confervari vinculum ipfum poffer, fed potius aut deftrue-
ret retur aut minueretur. Senatus autem contra diQum Joannem, $\&$ in favorem Petri de Mallea, ut cenfus perfolveretur, atque recognoferetur, \& tranfatio obfervaretur, definitivè pronuntiavit. Idque ut concludenter comprobetur, atque juftifictur, in primis conirariæ partis argumenta, \& rationes inferere placuit, \& poftmodùm Senatus rationes perpendere.

Pro parte ergo poffefforis dieti vinculi, $y$ del bere:damizinto de Saudin, fequentia magis videntur adftringere fundamenta, \& rationes. Et in primis, quòd el beredamiemo mifino, \& casera bona ibi contenta, erant bona majoratus, feu vinculi perpecuit, \& exprefsè alienari prohibita: ficque fupee eis cenfus imponi non potuir de jure. Sic fane, quod ubi teflator, aut inftitutor majoratus ex prefsé prohibuit bona alienari, in illis non poffit cenfus conflitui, eciam pro vita poffefforis, per text. in $L$ ultima, $C_{\text {. }}$ de rethis aliemis non alienaiv,, , cum pater, $\mathcal{I}$. liberti, $l$, peto, If. fratre, ff. de legatis fcuundo, \& ex relatione multorum Authorum obfervavit D. Felicianus de Solis, de confibus $h t$, 2. cap. 3. num, 17, videndus ex num, 15 . © num, 19, ubi ad id requirit licentiam \& facultatem Regiam : \& adjicit, quod licentia conceffa à Principe ad conftituendos reditus annuos fuper bonis majoratus,eorumque bonorum fuppofitio, ita demum locum habent, fi bona libera deficiant: \& citat quamplurimos Authores, ita tenentes: In additionibus quoque thri 2., app.4. Jub numer. 4 , in verficulo, fed antequim, folio 128 . fingulariter adnotavii Author ipfe,quod fi majorarus poffeffor ab'qué facultare Regia cenfum conftituat fuper bonis fui majoratus, exprefsè alienari prohibitis, cenfus conftitucio cenferi debeat fatat fuper his rebus, \&\% non fuper fructibus, ticque nec in fruatibus fuftineri valeat, ut latius ibidem probat: \& cafum ex fate occurrentem commemorat. Patet ergo fecundum hæe, quod nee cenfus imponi potuit, nec etiam hypotheca fuper dietis bonis, juxta refolutiones D . Feliciani, diatis in locis, cui convenit Cafpar Rodericus, in commentariis de annuis redititus, lib. 1. q. 14 . num, 9 , ubi eciam reàe probavit, quod alienare qui

## De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. $X X X V$ V.

non poreft, neque etiam poteft reditum, five cenfum conftituere: ex eadem ratione, quod prohibita alienatione, prohibetur \& hypotheca, \& rei obligatio, 37 do. I. firal. C. de rebus alte, non a ienan, I, I. S. eam rem, proce dere pignori obligart poffant: \&\& fubdit, id maxime procedere, quando alienatio principaliter prohibetur, favore alicujus, ut in cafu prefen i: quia tunc prohibitio extenditur ad hypothecam, ut latius ibi comprobat.
Secundd deinde facit, quod diatus filius major, primo loco vocatus ad meliorationem, \& vinculum, voluntariè confentit quidem impofitioni cenfus dictorum quatuor millium ducatorum; fic etiam filius ejus, fundatorum nepos, \& Rei nunc litigantis Tutor, voluntariè perfolvit reditus cenfus ejusdem. \&c transa38 Etionem fecit : poffeffor autem majoratus non poteft nocere fuccefforibus ex actu voluntario, $!$ peto, 5. fratre, ff. de legatis fecundo. Sicque neque compromittere, neque tranfigere in præjudicium fuccefforum: quoniam transactio eft actus voluntatis, l. fi didum, I. fi compromfero, ibi: Nulla entm necefiuate cogente id feci: If. de evictionibus: \& latius utrúmque comprobavit poft alios Authores, Ludovicus Molina, de Hitpanorum primogenis, libro 4. cap.9. maximè $t x$ hum, 7, atque ex num, io, ctum pituribus fequentibus, qui in fortioribus terminis, \&c multum ad propofitum noftum inquit num. 19. de rebus majoratus tranfigi non poffe, etiam ftante dubio, utrum bona fint majoratui fubjecta, vel non: fufficic enim. quod tanquam bona majoratus pecantur, vel habeantur. Et reddit concludentem rationem : nam aliàs femper poffer tranfigi, vel compromitti de re. bus majoratus, vel alienari prohibitis, cum compromiffum, vel tranfactio de re incerta, \& dubia fiant, prout $i b i$ latiùs probat.
Tertiò prætereà facit, quod majoratus fucceffor non tenetur ad folvenda debita inftitutoris contracta, poftquam majoratus ipfe irrevocabiliter conftitutus fuit : fic fanè fcriptum reliquit Ludovicus Molina, de Hijpanorum primogenius, lib. 1. caip. 10, numero I 1. ubi profitetur, quod in omnibus cafibus in quibus dixit, ac probavit numeris precedentibus, majoratus poffeflorem teneri ad debita majoratus inftitutoris perfolvenda, id intelligendum eff, nifi pof majoratus inftitutionem, qui virtute claufularum in eo appofitarum, vel aliàs irrevocabilis fit, debita contracta fint. Tunc enim ad ea majoratus poffeffor non tenebitur, prout ratione concludenti comprobat, \& fic pluries practicatum, ac intellectum vidiffe profitetur. Et conveniunt Pelaez à Mieres, de majoratu, quarta parte, quaftione 26. Matienzus, in 1. 6, tit. 7. gloffa 3 , ex num. 17. Go mum. 2 1. lib. 5, nova collett. Regiæ, Pater Ludovicus Molina, tom. 3. de jufitia © jure, dijputar. 640 . Or 64r. Hieronymus Cævallos, praítcarrum, combuun. contra commanes quafl. 636. ex num. 14. crum jeq. Cum ergo dictivinculi inftitutio, \& Tertii, \& remanentis Quinti melioratio irrevocabilis preceffiffet in cafu prefenti, \& poftmodün cenfus conftitutio fequuta fuerit, vi-detur-neceffariò dicendum, quod fucceffor majoratus, qui nunc litigat, ad redisus decurfos perfolvendos minimè teneatur, nec ad recognitionem cenfus
ipfius.
Rurfus \& quart facit, per traditionem inftrumenti, in quo continetur jus, vel titulus ipfius rei, quæ venditur, aut donatur, vel ex alia caufa alteri conceditur in emptionem, donatarium, vel recipientem tranfice in poffeffionem ipfius tei, \& per confequens dorninium, aut ufucapiendi conditionem, I. 1. C. de do a. Idque tam in rebus immobilibus, quam niobilibus, juxtal, 8 , mf. 30 . pairita 3 . \& refo \& idem efferonii Gomezii, m 1.45 . Tatm i, num, 56 . ter confetum de tiando traditur inftrumentum, novi. fa, toun ectum de titulo, caufa, vel contractu, per
quem tunc alienatur, vel quovis modo conceditur, juxta $l$. ipfam 8 . tif. 30 , paruta 3 . \& veriorem fententiam, quam etiam adducit Anton. Gomezius, ubi fuprà, num. 57. Tellus Fernandez, tu 1. 17. Tauri, num.ro 6 g . © feq . Ita fimiliter \& per ob'etvationem, aut retentionem ufusfructus, $I_{0}$ quisquis, $C$, de donat. l. 9. tit. 30. part. 3. \& latius explicat Antonius Go mezius, in ead, $l, 45$. Tauri, num, 63.64.\&65. Joannes Gutierrez, pradicarum, lib 3 . quaft. 55 . num. 5. ita denique \& per claufulam Conftituti: nam fi quis precedente titulo habili ad translationem dominii, putà venditionis, donationis, vel al erius fimilis alienet, aut donet rem fuam \& conftituat fe eam poffidere nomine ejus, cui conceditur, ftatim quæritur ei poffeffio, \& per confequens dominium, vel ufucae piendi conditio, nullo actu traditionis interveniente, $I$, quod meo, ff. de acquir, poffef. I. . in fine, $t t$. 30 . paruta 3. cum aliis juribus, quæ adducit, \& latius explicat Anton, Gomez, in d.l.45. Tauri, num. 78 . cum Jeq, ufque ad numerum 91. Joannes Gutierrez, practicar. lib. 3. d. queft. 65. num, 22. W trilus feq, ubi poft alios multos Authores obfervant, quod ex. traditione facta per conftiturum, æquè ac vera eraditione, majoratus, feu melioratio irrevocabilis efficitur: \& quod ex Conftituto acquiritur vera poffer. fio civilis, atque naturalis, etfi actus acquirendi fie fictus, \& nedum poffeffio, fed etiam dominium utile, atque directum: \& idem effe in aliis actibus fictis, ut latiùs ibi comprobat, Cum ergo melioratio Tertii, \& remanentis Quinti procísè \& irrevocabilis ex claufula Conftituti, \& tradizion is infturrenti, \& affignatio faca fuiffer en et dicho beredamic nto ofe Saudın, videtur quod fuper eo cenfus prædiftus imponi non potuit, nec hyporheca conftitui: quoniam rd alienationis fecien continet, \& alienatione prohibita, jus quoque cenfus, \& hypothece prohibitum cenfetur, ut jure, \& authoritate latiüs probavi fuprà, ad primum argumentum. Sed fic eft, quod fi melio. rationis affignatio fiat in re certa, \& tradatur poffef- poteft fira per parentem metiorantem alienarinon in 1 . 17. Tauri, ubi ita fcribit. num, 20, in v:rf non tamen poterit, particularem, wel Non tamen potertt all enare rem ipfoms tio, cum foito fit fucta tralitio, of on ea fit transltyas di minitum, ©o poff firo, of tradiuio, oc fit translatum 1. 7. Weliorationimm, gleffic 4. num. 2 , \&c. Angulus, in num. 3. G s. ubi fequitur An. 2, © in I. 3. gloffis 4 . ergo cenfus imponi non Antonium Gomezium: Uamue 70 , nee hypothen potuir fuper dieto be:e. obligantis nò fupotheca contrahi, cum in bonis domino pign fuerit, \& per al:um res aliena invito quibus ver gnori obligarı non poreft, ut in eisdem, in nata, \& in textus fingum titulo donationis translata; piobat predium 4 . 1 .is, \&a nemine ponderatus, in l. qui ipfis rerminis nof res $p$ gnors dita fit. Sic etiam in Vela fuez Avend dins ificultatem prefentiebate ibi. - (he Avendannus, $t n l, 21$. Taur; giefa 1: $n, 16$. ibi : Yuia cum quantilas quetc ifded it certs effet, a dumino praleganti, ex tempore quo pra egatiom irrevocis. bile, fit, exiret, nec bypotheca fubitci poctuit, Quintò pro eadem parte
Tertio, \& remanente Quinti or get, ham cum ex ftitutus fuiffet majoratus irr nium bonorum in elaufulis in majoratus irrevocabiliter ex dictis Saudin, nequignatio facta in dito beredamiento de etiam in pue potuit majoratus revocari, neque imponi prajudicium juris vocatorum ditus cenfus imponi, per quem in effectu revocarerur, ant minueretur majoratufmer ipfe: idque argumento textus, in I. pafects donatio, C. de donat. que f 46 mo io, cum aliis juribus, que adducit \& ita refolvit Anron, Gomez, in 1.17. Tauri, sum, 22, G im 1,40 , Mnron, 2. in five, ubi inquit in hanc thodum : Ex quiblus no

imcepit ab ipfo predeceffore d.bitore, tamen fi debita contraxit, pofquam mijoratus, ejus conftitutio fuit irrevocabiits mediante traditione, vel ex aliis cas is contentis is bis legibus Tauri, non tenetur fucceffor illa folvere: quia alius poffa per indirectum revocare majo - atum. Et idipfum tenuit Petrus de Peralta, in 1. 3. I. qui fideicommiffam, num, 124. If, de bared, infituuend. Matienzus, in l, 6, tit. 7. gloff. 3. numero 21. ibi : Secuado limitatur, fi confutuens majoraium debita contraxerit, poftquam majoratus effeClus fuerat irrevocabilis per traditionem, vel ex aliis cauffs contentis in l. 4. fapra eodem, ne per indirectum poffit majoratum revocare, \&c. Pater Ludovicus Molina, tom. 3. de jufitia of jure, traltatu 2. dijputatione 640 . num. 5. Pelaez à Mieres, de majoratu, primaparte, quaft. 24. num, 33. © 34. ubi idem refolvit, \& adjicit, quod in predicto cafu non poteft pater, qui fecit majoratum, vel meliorationem irrevocabilem obligare, hypothecare, vel vendere bona majoratus, aut meliorationis, aut aliàs de eis difponere in prajudicium priùs vocati. Refert, \& Iequitur Joannes Gutierrez, practicarum lib. 2. quafione 53 . ubi inquit, quòd cum melioratio efficitur irrevocabilis uno ex modis, de quibus dicta 1.17. Tauri, fi poftea inftituror ipfe majoratus contrahat debita, fucceffor ipfius non tenetur ea perfolvere: quia ficut non potelt inftitutor majoratus, vel meliorans, directè majoratum, aut meliorationem irrevocabilem effectam revocare, fic etiam non poterit id indirectè efficere, plura debita contrahendo in prejudicium majoratus fuccefforis, quod idem defendit conftanter Velafquez Avendannus, in diatal.21. Tauri, glof. 1. num, 1 5. O 16.
Sexto denique \& ultimò eadem pars probatur: quoniam dictus majoratus irrevocabilter conftitutus, neque ex confenfu etiam inftitutoris \& primò vocati fimul minui potuit, vel alterari, aut cenfus hypothecæ, \& impofitioni fubjici, ficque in cafu præfenti confenfus primi vocati, filii fcilicet majoris fundatorum, qui ipfimer hy potheræ confenfum adhibuit, cæteris fuccefforibus projudicium generare non valuit, ficuti ex Roderico Suarez, Tello Fernand. Anton, Gomezio, Molina, Mieres, \& Angulo, refolutive defendit Joannes Gutierrez, practuarum, lib 2. queft. 62. num. 4, ubi firmavit, quod meliorationem faciens irrevocabilem Tertii, vel Tertii \& Quinti cum vinculis \& fubmiffionibus, uno ex tribus modis, \& caufis, de quibus in d.1. 17 . Taym, non poteft poftea tollere vincula, \& fubmiffiones, nec in totum, nee in parte, nec refpectu alicujus rei in prejudicium fequentium vocatorum, etiam accedente confenfu primi meliorati, aut vocati. Et idipfum latius ego quoque probavi fuprà boc sodem lib. ©r rractatu, cap. 5. d. funitione prima, Sinatus Regij H (palerfis, ubi adduxi quamplurimos alios Authores, \& Additionatorem Gamæ, ad dectfionem 8. per totam, prima parte e patrem Lu dovic. Molinam, libro 2. de juftitia do jure, difputatione 265 . Fachineum, coniroverffarum juris, lib. 8 . cap. 8 .

Cæterum fuperioribus omnibus minimè refragantibus, contrarium definivit juridicè Senatus in cafu propofito, \& falva caufa pergetuitatis diati vinculi in omnibus bonis vinculatis, teneri diçum D. Joarrnem Martinez de Ribera reditus decurfos cenfus perfolvere, $\& \varepsilon$ cenfum ipfum recognofcere; fieque tranfactionem inter fecundum fuccefforem, \& Glios primi fundatoris initam fervare; definitivè decrevir. Senatus autem decifio ex fequentibus comprobatur argumentis, \& rationibus.
Ac primum equidem, quoniam certi juris eft, ex legibu Taurs, of nove collectionis Regie, meliorationem Tertii bonorum, five Tertii \& Quinti ( idem enim jus eft in Quinto, quod in Tertio, quamvis de

Tertio leges loquantur) regulandam, \& confiderandam effe ad valorem bonorum tempore mortis meliorantis: \&z fic non folum Tertium, fedetiam Quintum regulandum eft fecundum tempus mortis: ita enim in Tertio difponitur, in I. 19. Tauri, ibi, Con $^{\text {a }}$ tanto que no excede al aicibo Tercio de lo que montares, - valiere la teriera parte de todos fus bienes al tiimpo de fu muerre, \&z in 1, 23. ibi : Si hiziene alguna mij jra del Tercto de fus bienes, que la tal mejora aya confideracion a lo que fus bienes valieren al tiempo de fu muerte, e no al tiempe que fe bizo la dicha mejora, quæ leges hodie funt $1,3,6 \mathrm{l} .7$, tit, 6. ll $6.5, \& \mathrm{x}$ in Tertio \& in Quinto fic notavit Tellus Fernand, in dict. 1.23. Tauri, num, 2, in illis verbis: Unde teneo, quod id quod in l. decima nona, 6 in bac $l_{4}$ difponnur, quod babeatur confideratio ad tempus mortis, fit in Quinfo, ficut in Tertio, fequitur Matiençus, in dicta l. 7, tit. 6. glofa prima, Azeved, in primapio, of in 1. 3. cod, titulo, b libro, num. 22. © fuprà boc eod. lib. quarto, cap. 16. num, 40, notavi: notavit quoque Angulus, in eadem 1 . 7. gioff. 2. ubi inquit num. 1. quod non folum Tertium, fed \& Quintum regulandum eft fecundum tempus mortis: \& num, 2, quod omnis Quota regulatur fecundum tempus mortis, ex ratione legis ejusdem: \& num. 3. quòd legitima regulatur, \& debetur fecundum Tempus mortis, $L$ Papinianus, I. quarta, fo de in fficiofo ieftamento, $l_{0}$, cum quaitur, Codo de mofficiofo uffamento, ov num. $4 *$ quod donatiorei certæ regulanda eft fecundum tempus mortis, ut appareat, on fit inofficiofa; cum talis donatio ad Tertum \& Quintum referatur; ut latins ibr: \& ante Angulum fuperiora hæc omnia ex aliis Authoribus tradidit Matiençus, m 1. 3. tit. 6. gloffa 4. per zotam. Et hoc quod melioratio Tertii, aut Tertii \& Quinti ad tempus mortis referatur, \& ad valorem bonorum eo tempore exiftentium; ufque adeo verum eft, ut dieis legibus dicentibus quoad meliorationem Tertii \& Quinti tempus mortis meliorantis expectandum effe, non valeat à meliorante, \& meliorato in præjudicium cateroum filiorum renuntiari; ficuti contra Tellum Fernandez eruditè defendit, \& ejusdem rationibus fatisfacit Ludovicus Molina, de Hifpanorum primogenis, lib. 4. cap. 2 a num. 83. per torum, cui junge Angulum, in 1.7 . me lior ationum, gloff. s. fol. 163 . Alvaradum, de conjecturata mente defunct, lib. 3. cap. 2, num. 58 . verflu $u$ O, ea tamen. Pac, Ludovic. Molin, tom. 3. de jufttr, © jure, difput. 587 . num. 0 . cum ergo ad tempus mortis melioratio Tertii, \& remanentis Quinti (de qua nunc agitur) referatur, \& deducto are alieno, quoniam bona intelliguntur femper deducto eo, $l$, fubfignatum, If. bona, ff. de verbor. fignificat, fequitur fane intelligendam eam neceffario fecundum valorem bonorum, quæ eo tempore exiftunt, juxta quem \& ceteri fratres Legitimas etiam habituri funt, ex eisdem legibus nunc relatis; atque confequenter minuendam meliorationem ipfam ex debitis ab inflitutore poftmodùm contractis, aut bonis ex cenfus impofitione ab eo diminutis; cùm idem potuerit, qui melioravit, debita contrahere, \& bona ad eum modum diminuere, ne corum adminiftratione privetur, qua jure fibi remanent, modo citra fraudem, \& dolum id faciat, prout fundamentis fequentibus obfervabitur, Nam quemadmodum melioratio debetur filio meliorato, etiam ex bonis poftmodumaugmentatis, \& ita commodo ejus cedit aug* mentum, fic etiam \& minuitur, fi bona quoquo modo diminuantur, ut diminutio æqualiter ad eum pertineat. Quod velut expreffim procedit de mente diAtarum legum, quæ tempus mortis meliorantis reficiunt; \& ex aliis hujus Regni Authoribus fpecificè probarunt Azeved, in lo3, tit, 6. lib. 5. num, 22, © 24. Ov tribus. fequentibus. Relati per Avendann. in $l_{2} 23$, Tauri, glo/. 1. Matienz, in eadem $l_{\text {. }}$ 3. glof. $4 \cdot$
num. 3. Alvarad. de conjedurata mente defuncti, lib. 3 . cap. 2. num. 58 . in fine, \& idipfum, quod augmentum, \& diminutio pertineat ad melioratum, etiam affignata melioratione in aliqua re, \& licèt melioratio irrevocabilis fit ex Conftituto, vel traditione feripturæ; refolvit Argul, in ipfa l. 3. meliorationum, glof 6 3. num, 4. 5. © 6. Mier. prima parte, queft. 52 . num. 1. 2. \& 3 .

Pretereà \& fecund facit, quod in cafu prefenti, quando in Tertio irrevocabiliter donato inter vives, \& de quo vinculum perpetuum favore omnium defcendentium conftitutum eft, dubium effe poffer, \& an refpectu, five in damnum ejus, as alienum, aut hypotheca cenfus contrahi potuerit ; refpectu tamen Quinti dubium effe non potuit, utpote cum ejus refpectu, \& cenfus ipfe conftitui, \& æs alienum contrahi poruiffet, atque etiam melioratio revocari quoad Quintum ipfum, ficque dicta cenfus impofitio ex valore Quinti, quod excedit dietam cenfus quantitatem, fuftineri debebit omnind: quod probatur evidenti ratione, nam in eodem cafu profenti melioratio, \& vinculum non fit fimpliciter de
Tertio \& Ouinto, fed Tertio, quod ex Quinto, fed Tertio, \& remanente Quinti, quod ex fcriptura inftitutionis vinculi expreffim apparet, \& fic quæcumque irrevocabilitas confideretur, etiam refpectu caufæ onerofæ matrimonii (quæ tamen non adfuit) ea extendi non poffer, vel effectum fuum operari ultra Tertium ipfum, de quo d.1. 17. Taw i loquitur, \& quoad remanens Quinti, cum melioratio in fe non includat totum Quintum, aut Quintum fimpliciter, fed remanens tantum (ut nunc dicebam ) \& fic manet predito fundatori hujus vinculi libera facultas dif ponendi fere de toto Quinto, nec difpofitio Quinti ejusdem dici poterit revocatio illius, cum non Quintum, fed remanens fuerit donatum, \& cum poffet meliorans de eo difponere in vita, \& in morte, \& per viam donationis, \& legati, multo fortius per viam contractus id efficere potuit ; prout ita in fortioribus terminis, \& facta melioratione Tertii, \& remanentis Quintiex caufa onerofa matrimonii, probavi, \& fundavi fuprà boc eodem libro, ©r tradiatu, cap. 16. num. II. Wi 150 agnovit Joann, Gutierr, prastia 33 . \& non obfcure numero finali, in finalibus verbisa, An, lib. 2. quaft. 50 . liorationum, glolf. 2. legis prime, ultra quos animad. vertebam, verbum illud, remanente, verificari in qualiber parte, etiam minima, quoniam idem fignificat, quod rifiduum, aut reliquum, quod etiam in minima parte verificatur, ut per Tiraquellum, in $I_{0}$ fi unquam, verbo, omnia, vel aliquam partim, num. 16 . 6 17. Menochium, in confil. 4, num. 18. Go in confilio 32. num. 9. ov in confil. 71 . num, 17. © in conf. 90. num. 94 . lib. I. \& probatur per textum, in $l_{\text {. }}$ fervum filii, $\mathbb{I}$. Pretor ait, ubi Bartolus, \& Doctores, ff. de acquirenda bareditate, ad Clementinam primam, de foro competenti, \& facit textus, im l, refriptum, ff. de bis quibus ut indigni, or in l.4. S. lege Fulin, ff. ad legem Juliam peculatus, \&' in $l_{0}$ ex pluribus, ff. de acceptilationibus; imò quod magis eft, reliqui, vel refidui appellatione, etiam nihil continetur, five fignificatur, l. qui non miltabat, f. fina'i, ff. dc hared, inftit, ibi: refidua portio non invenitur, \& verè dicitur de quacumque parte, five portione, qua fupereft, prout ipfe Tiraquellus latiùs oftendit ubi fupra, \&r dicto Cap. 16. num. 23. annotavit, or num. 19. in fine, expendi textum fingularem in l, item quod Sabinus $17+5$. unde idem, verfixislo, aliter atque, If. de bered. inflit. in illis verbis : Aliter atque fi ita foripififet expleto à fe, ex reliqua parte bares effo, quoniam cum nibil cum textum induxi parte bares inflitutus eff. Prout etiam commemoravi Rebuffum, in l, poteff reliqui rum appellatio, in verficulo, maipit, I. poteff reliquo-
fignificit. qui in hunc modum fcripfit: Si quipiamm effet infitutuus in reliqua parte, fi nibil fupereff, in mibil videtur inftututus. Et vide rodem cap. 16. nto mero 26. ubi fingulariter obfervavi, quod donatio, vel melioratio ad eum modum, \& remanentis Quinti facta, eft in effelu melioratio Tertii fimpliciter, $\& 2$ Quinti cum refervatione difponendi de eo pro arbitrio meliorantis: quoniam verba ea nihil aliud denotant, nec inducere poffunt; \& apertè inouunt, refervare fibi meliorantem ipfum, \& in fua voluntate reponere, quid ex Quinto remanfurum, fta ut nihil remanere, ex ejus voluntare dependeat, ut latius ibt dixi. Nunc verò \& ad propofitum noftrum addiderim, idipfum \&̇̀ refpectu Tertii juridicè quo que dici debere in cafu profenti, etiam claufula Conftituti, aur refervationis ufusfiuctus appofita, vel traditione fcripturà interveniente, dummodo caufa onerofa matrimonii femper excipiatur, ut infrà dicetur. Nam fi difponentis voluntas explicatur eo modo, quo explicatur difpofitio legis, \& videtur difponens cogitare id, quod lex ipfa difponit, \& velle difponere juxta leges ejus loci, aut provincix, in qua difponit; \& fic omnis difpofitio, quæ fimpliciter proferrur, veftitur à jure communi, \& fe. cundum ipfum intelligi, reftringi, \& ampliari debet, prout fupra boc eodem capite, ex num. 1. ufque ad nuv. 18. latiffimé probavi, ex legibus autem hujus Regni precitatis 19.\&23. Tatrr, quæ hodie funt leges 3 . © 7. tit. 6، lib, s. nove colleat. Regia, ad vae lorem bonorum tempore mortis ufqueaded confideratio habetur, ut eo tempore facultatum æftimatio infpiciatur precipuè, ut fuprà probavi num. 47. © Seq. \& ultrà relatos ibi tenuit Joannes Gutierrez, practicarum, lib. 3. quaft. 102, num, 4. 10, \& 150 latè Mieres, de majoratu, prima partes, quef. 52 . pla* num equidem fit, difponentem, qui meliorationem conficit (tarmetfi id non exprefferit) juxta legum earundem Tauri difpofitionem, \& qualitates meliorare videri, nee fibi velle adimere eam facultatem, quæ ex legibus ipfis conceffa videtur, dum tempus ipfum mortis, \& non aliud, excepta caufa dotis refpiciunt, \& fic minuendi (citra fraudem tamen, \& dolum) poteftate non reftringun. tur, nam id ex natura legali ipfius rei, quæ agitur, venit, ut fcilicèt Tertium confiderato tempore mortis videatar donatum, ut infrà quogue
dicetur dicetur.
Rurfus \& tertiò, atque pro validitate dietæ transe actionis, aut pactionis initæ à dicto Jonne Martinez de Ribera, fundatorum nepote, \& præfati vind culi fucceffore fecundo, non leviter urget, quod folutioni, atque impofitioni diati cenfus non folum remanfit obligatum totum ferè Quintum, ex ratione propofita, quod in melioratione contineatur dumtaxat remanens folum, quod etiam verificatur in minima parte, ut dixi; fed etiam obligata manferunt bona illa, quæ poft meliorationem faetam inter vivos; \& cenfus impofitionem, augmentata fuerunt per fundatorem eundem atque addita vinculo eidem: Ac eciam ea, quæ ex caufa transactionis, aut pactionis, ipfimet Joanni Martinez cum dietis oneribus adjudicata fuere tempore divifionis. Ita pariter \& obligata remanfit Legitima filii meliorati (ficuti \& cateræ aliorum filiorum legitimæ remanferunt obligatæ) cum illa à principio liberè, \& abfque ullo onere ei fuiffet relicta, \& \&s alienum pracedat ufque adeò legitimam, ut non fit, nee debeatur legitima, nifi deducto are alieno; quoniam

[^2] illa adverfus creditores non detrahitur, $l$. Papiniantus, S. quarta, If. de inoficiofo tefamento. Baldus, in $l_{0}$ finali, I. in computatione, C. de jure deliberandi, , \&e cum aliis Authoribus tradidit Cacheranus, decifione 148. num. 12, Rolandus, de confectione inverte tarii, quinta parte, queft. 3. num, 8, \& g. folio 160

## 344 <br> Quotidianarum Controverfiarum Juris, Lib. IV.

Andreas Fachineus, controverfiarum jurris, lib. 4o capite 34. colum. 1. Ajora, de partitionibus, cap. 2.11, 23. of lib. 3. cap 5. quotidianar, har. controverfiar, jur. numero 25 . notavi. Pofito ergo quod dicti vinculi inftitutio, \& melioratio relata, omnimodo irrevocabilis fuiffer direftè \& indirętè ( cujus contrarium defenditur infra) ex eo cenfus impofitio defendi neceffariò debuiffet, quod tot bona ultra Tertium fucceffores habuerint, ficque liberari non deberet diCtus D. Joannes Martinez, offerens folum bona addita \& augmentata, cum carera quoque obligata fint (ut dixi) ac inaliis omnibus (quando Tertium excipi debuiffet, qugd infra negatur) onus, \& gravamen impofitionis tributi de jure fubfifteret, argumento textas, in $l_{\text {. }}$ famus, $\mathbb{S} . \mathrm{cum}$ autem, $C_{\text {. de inoffi- }}$ ciofo teftamento, \&c eorum qua multum ad propofitum oblervarunt Alexander, in confil. 20. lib. 3. Parifius, in confil. 33, num. 78. lib. 3. Corneus in confilio 228. liib. 4o Rodericus Suarez, in $l$. quoniam in prioribus, ampliatione 6. Ludovic. Molin. de $\mathrm{H}_{2} \mathrm{pa-}$ norum prmogenis, lib. 2s cap. 1o num, 29. © cap. 11 . num. 8. Matiençus: in $l .2$. tit. 6 gloff . 3 . num. 3, in fi$n e$, lib. 5, nove colleta. Regie. Joannes Gutierrez, praClicarum lib. 3.quaft 58 . numero 5. © num, 14. cum feq. \& hrec quidem, pofito etiam(ut nunc dicebam) quod Tertium irrevocabile effet, verè tamen me-
Ioratio irrevocabiliter ex Tertio \& Quinto facta, non impedit, quin catera bona meliorantis, \& debitis poftmodùm contradtis minuantur, \& graventur. Imò \& melioratió ipfa minuitur, ut inferiùs probatur,\&s caufa onerofa matrimonii dumtaxatexcipitur.
Quartò etiam pro eadem parte, tot, tantorúmque annorum obfervatio adftringit, apparet namque triginta abhinc annis ita obfervatum, ut ab Authore contenditur \& reditus dieti cenfus folutos, exaetosq; pacificé ufque ad ańum 1601 .quæ equidem obfervatio non leve preftat fundamentum, ac etiam urgentiffimam prebet prefumptionem ad probandum, \& inftitutorem dicti vinculi abfque injuria cenfum impofuiffe fuper dicto beredamiento de Salldin, \& filium primo loco vocatum, abfque injuria etiam carterorum vocitorum, confenfiffe cenfus ejusdem impofitioni ; filium quoque ipfius primi vocati cum ceteris cohæredibus, filiis fundatorum, tempore divifions bonorum facte, \& tranfactionis, aut pactionis initæ, omnia legitime, atque ex neceffariis caufis, \& quod aliorum filiorum Legitimis alias prajudicium inferebatur, five non aliàs vinculum infui integritate confervati poterat, id geffiffe, \& tranfactionem feciffe, Quod affumptum ex multis comprobari, atque confirmari poffet, fed aliis fcienter confultoque omiffis, ex quamplurimorum juris 56 Interpretum traditionibus, qui obfervationem diuturnam operari quamplurima, ac maximè prefumptionem actus ritè \& utiliter ac ita gefti; ut ab eo recedendum non fit; \& declarate, ac tollere omnem dubitationem: variis in cafibus, \& ex decem, aut viginti annorum transcurfu(quanto magis ex triginta annorum lapiu) fic affeverarunt \& exornarunt dilucide; ac inter alios Decius pleniffimè in con/. 284 . Et protenui, ubi multa tradidit, quæ propofito noftro mireconveniunt: PaulusCaftrenfis, in conf. 348. columnafina $i, l i b$. 1. Signorolus, in confil. S1. per totum, ubi multa cumulat de obfervantia, Craveta, in confil. 101. num. 3. © 4. © in conf. 158. in principio. Socinus fenior, in confil, 145. lib. 1. Menochius, in confil. 341 . num, 23. lib.4. Sylvefter Aldobrandinus, in confit. 100. num, 56 . © feq. Tiberius Decianus, in confil 44 num, 6. cmm pluribus feq. libro. 2. Hippolyt. Riminald, inconf. 352 . nam. 84 , li bro 4 Petr. Surd, in conf. 4260 fub num. 5. lib. 3. Go decifione 226. nam. 9. '心 decif. 234, nam. 9. Cæfat Batzius, decifione Bononia 125. numero 9. Joannes

Botta in confl., 18. ex num. 34. cum feq. Cardinalis Dominicus Thufcus, pradicarum conclufionum juris, tome 5 . litera. 0 , condufione 59. fol.1022. Huc facit etiam Ludovic. Molin. de Hipanorum primogentix, lib. 3 cap 13. num 49. Tiber. Decian, in confilto 24. ex num. 27 , lib. 1. © in confil. 3 1. num. 15 3.eod, lib. 1. Joachimus Minfingerus, practicar. obfervat, obfervat. 75 . fic quoque ex diutumitate temporis, præfumi etiam omnia legitimè \& utiliter gefta, \& pof. feffionem, quam quis habet juftificari ; per text. in I. fi filuus, C. de petitione bereditatiu, tradiderunt Interpretes noftri, mille in locis, \& quod attinet ad propofitum preefens, exornarunt nonnullis Alexander, in confilio 13. columina 4. voluminie 4. Decius, in confilio 36. columna prima. Baldus, de prafcriptionibus, prima parte tertix partis, verficulo dicimo quarto. Aimon Craveta, de antiguitate temperis, in 2. © 3. part. Modernus, in confuet. Parifien, titulo primo, §. $5.1 x$ num. 59 . 4 §que ad numerum 66. Ferdinandus Loazes, in allegatione pro villa Demula, in prima dubitatione, in refponfione ad quartum, num. $5:$ Marc, Anton. Eugen, in confil.8, ex n.7. cum feq, ubi feptem modis limitat textum in dicta l. fí filius, de qua etiam Jofeph. Mafcard, tom. 3. de probat, concluf. 1317, © 1362 . Burgos de Paz, in conf. $15 . n u-$ mero 28. Jacobus Menochius, lib. 3 prafumpt. 13 I. by 132, Blafius Florez Diaz de Mena, variarum quafionum, cap. 23.

Deinde \& quintò, atque non eundo per alias ambages, Interpretum hujus Regni decifiones, atque refolutiones adfunt expreffæ in eisdem, in quibus verfamur terminis, quod filicet majoratus, irrevocabiliter ex Tertio \& Quinto inftitutus, revocerur, aut minuatur, bonis inftitutoris diminutis, vel debitis ab eo citra fraudem \& dolum poftmodum contractis; fic fane refolvunt Anton, Gomez, in $l_{0} 17$. Tauri, num. 17 , in fine, Didac. Caftell, in 1.23. Tauri, in principio, Ludovicus Molina, de Hißpanorum primogeniis, lib, 4, cap.2, num. 82, ubi fingularitet, atque in hunc modum reliquit fcriptum : Secunaus cafius, ex quo majoratus femel perfette, abfque Regia tamen facultate inflitutus, revocari, fen limitari potef, eft diminutio bonorum infitutoris ex poff facto contingens: cum enim valor Tertii b Quinti fecundum tempus mortis afitimandus, atque confiderandus fit ex l.23. Tauri, que hodie off lo 7, tit, 6. lib, 5. in nova legum Reg. collect, confequens eff, ut fico tempore bona majoratus inflitutorín diminuta fint; majoratus etimm aliàs irrevocabilis effectus, diminuendiw fit pro rata diminutionis patrimonii ipfrus infitutoris, quod ex dol. 23. Tauri, palam deducitur. Ex quo infertur unum fatis fingulare, quod quamvis dici foleat, quod majoratus fucceffor non teneatur ad debita pof majoratum offedum irrevocabilem ab ipffus inflitutore coniralta : pro-
 ligendum of, quando majoratus ex Regia facultate infututus fuit, vel etiam absque illa ab eo, qui nec flior, nec alios defcendentes babebat : fecus autem quando ab eo, qui liberos habebat, inflitutus fuir ex tertia of quinta bonorum parentis portione abfque Regia facthltate. Eo namque cafiu, cùm Tertium ©े Qxintum fecundum valorem bonorum, que tempore moriis fupererunt, confiderandum fit, conffat ipffum majoratum pro rata debitorum, que infitutor denud contraxit, diminuendum effe : ficque in effectu ad eadem debita perfolvenda majoratus fuccefforem adfrituum remanere. Hactenus Ludov. Molin, qui (ut vides) fpecificè decidit cafum noftrum prefentem, prout Senatus decidit, \& non modò authoritate \& praftantia, fed etiam ratione illa concludenti, quam affignat, fuperat opinionis contrariz Authores, relatos /upr, $n .45 . \& \mathrm{M} 0-$ linam fequitur Joann. Gutiers, de juramento confiro matorio, tertia parte, cap. 150 num. 33 , in verficalo, matorio, tertia parte, cap, 15 . num. 33 . ilitar, lib. 2 .
que limitatio, Nec contrarium tenuit practian
quaft. $53^{*}$

## De Conjectur. \& Interpret. ultim. volunt. Cap. $X X X V$ V.

quaff. 53. (ut exiftimant nonnulli) nam licet ex numero 2. cum his Authoribus, quos dicto numero 45. præcitavi, videatur tenere, majoratus fuccefforem teneri ad debita inftitutoris contraça poft factum majaratum, aut meliorationem irrevocabilem uno ex tribus modis, de quibus in dict,l. 17. Taui, ftatim tamen in finalibus verbis fequitur expreffim fuperiorem Molinæ diftinationem, \& inquit in hæc verba, Sed in hoc tenenda eft diftinatio, quam ibi cum judicto obfervavit idem Molina, libro 4. cap. 2, numero 82. intelligens, quod predixerat priori loco fupra citato. Sequitur quoque Molinam ipfum Angulus ad 1.5 . meliorationum, glofsa 4. numero ptimo, © 2 . folio 133.
 l. s. fic fcribit: Nam prelega:um non deducitur ante as alienum, quemadmodum eo legatum, $I$. fucieffores, $l$. imponenda, $C_{0}$ ad lexem falcidiam, l. liete, ubi Baldus, in fine, $C_{\text {. }}$ ut in poffeflion. legat. maxime cum Terturm Sit quota bonorum, l. fubfignatum, S. bona, ff. de virbor, fignificat. Ó intellige, dibita bac prius effe deducenda: non folum, que contracia fueruht per meliorantem ante factam meliorationem, fed etiam que cautfata fuerunt poft factam meliorationem, quantumsturque irrevocabilem : dum tamen debita nectefaria fuerint citra dolum, \& fraudandi animum contracta, Nam cum melioratio fit judicanda focundum bona relicta tempore mortis, interim melioranti libıra adminiftratio non interdicitur, ut dicam in 1. 7. infra glo $\sqrt{a} 2$ 2. licèt contrarium inadvertenter tradiderit Mieres, prima parte primog. queft. 24. num. $35 . \&$ in $d_{0} 1.7$. glof. 40 num, 1 . in hunc modum inquit: Al tiempo de fu muerte; poterit ergo pater interm dijponere de bonis, feu quovis titulo alienare, omni fraude reflante, quod eft notabile. Nam re vera donatio tenuit à principio irrevocabiliter, $l_{2}$ prima, Jupra, \& tamen invito donatario pofisile eff, quod donatio evanefcat, fi parentis facultates ceffante fraude decreverint; nam filius alienata revocare non poterit, Et hoc tenuit Caftillo bic in principio, G Gomez in $1.1 \%$. Tauri, numero 20. Et hactenus Angulus, qui (ut ex verbis appareţ relatis) Molinam non commemorat. Et ipfum Molinam non citat, fed idem tenet fpecifice, Alvaradus, de conjecturata mente defuncti, lib. 3. cap. 2, n. 56, in verf, ea tamen, ubi in hæe verba fripfit: Ea tamen que diximus circa diminutionem, vel extinctionem meliorationis jain facte, eo caju intellige, quo mortis patris tempore bova ejus diminuta non reperiustur: caterum fi diminula repcriantur, cum ex lo 23. Tauri, que bodie in nova legum recollectione babetur in 1.7. tit. 6. lib. 5. valor Tertii \& \& Quinti fecundum sempus mortis confiderari debeat, diminutio es pòt facto contingens, ipfas meliorationes, \& majoratus infitutuiones ufque ad tempus difponentis mortis minuit, easque ad ejus patrimonium reducit : ex debitis ergo tam ex contradibus quìm ex deliciss pofeà oritu, meliorationis, vel majorice amè fucle diminutio fit, ut fliorums legitime omni tempore falve fint, of in earum fratudem aliquid fieri non poffir, ut v vificentur verba notabilis, of ad boc novè conjiderate legis 8. tit, 4. part. 5. ibi: En tal manera que todavia fia en faivo a los brios la fu parte legitima tambion en vida de fu padre, como defpues de fu murre. Apertè etiam idipfum quod Molina refolvit, Azeved, prefentit, in $l_{0}$ 3. tit, 6. lib. 5. nove collect, Reg. n. 22. © feq, \& 1 j ornnes (ut vides) fie firmiter afterunt, \& cafum marrimonii, cujus caufa fit majoratus, aut melioratio, femper excipiunt poft Molin, d. n. 82. cap. 2. ilibri 4 , ut flatim dicetur.
Ex his autem \& verbis fuperioribus Molinæ ipflius, \& fequacium, deftruitur evidenter fententia contraria Vela (q. Avend, in $l, 21$. Tauri, glof. 1, ne 16. qui nurquam potuit refpondere fund amento relato, quo MoIina juridicè, \& erudite infiftit, atque innititur, videlicet quod $f 1$ melioratio regulanda eft ex quantitate bonorum, quæ tempore mortis meliorantis forent, juxta $i_{1} 19$. O $_{2} 3$.Taurt, quantumcunque irrevocabilis Joan, del Caftullo Quotid, Controv, Juru, Tom. IV.
fit,neceffario debent ex ea deduci debita poftmodùm contracta, quamvis in rotum meliorationem extinguant: nam cum ipfe id fateatur, prour negari non poffe, agnovit expreffim did. $n_{0} 1 \leqslant$. inde, $\&$ in neceffatiam confequentiam deftruitur folutio, quam tradit nec aliquo pacto ipfa admitti valet, Non etiam ali* quid urget ratio illa, qua contrariæ opinionis fectatores adducuntur præcipuè, quod /cilicer donatio perfecta revocari non poffit aliquo modo, nec per viam alterius donationis, aut contractus \& fic quod melioratio facta uni filio, vel defcendenti irrevocabiliter cum claufula Conftituri, \& traditionis fcripturæ, cum fir perfecta, \& irrevocabilis, non poffunt eam extinguere, aut minucre debita poftmodum contracta. Nam pro vera explicatione animadverre dum erit, quod quamvis in did. l. 1 7. Tauri æquiparentur modi illi conftitutionum meliorationis ut quilibet corumt irrevocabilitatem inducat, in uno tamen dumtaxat cafu æqualiter ea æquiparatio procedit, ut fcilicèt non poffit inftitutor exprefsè revocare meliorationem, nec eam diminuere, quocunque ex illis cafibus (ut dixi ) fed non procedit in aliis cal bus in quibus ex difpofitione legis, atque ex natura meliorationis ipfius, revocatio, \& diminutio permittitur ; fepè enim multa quæ directè, aut etiam exprefsè prohibentur, tacitè, vel per obliquum admittuntur, / I.ff.de authoruate tutorum $l_{0}$ nonnunquam, ff. de cond. © demonft. \& fic uno dumtaxat eorum cafu irrevocabilis eft omninò melioratio Tertii,aut Tertii \& Qu nti,quando fcilicet ex caufa onerofa matrimonii facta fuerit, eo namque cafu diminutio poftmodum contingens, non poteft meliorationtem, vel majoratum minuere, nec alterare: cum melioratus poffit eligere, ut valor Tertii \& Quinti non fecundum tempus mortis, fed fecundum tempus factæ meliorationis confideretur, quod fpecialiter favore matrimonii difpofitum eft, in 1.29. Taur, quæ eft t .3 . tit. 8 . lib. So nove collect. R'es. \&t fic minui non poteff, nec fubjicitur debitis poftmodùm contractis ab inftitutore, vel meliofante. Quod fecuseft in aliis meliorationibus, in quibus valor Tertii \& Quinti confideratur fecundum tempus mortis meliorantis, nectantus favor conceditur, prout Lud. ipfe Molin, $l_{0}$, eod, c, 2, n. 82 , in ver., bec tamen omnia. fingulariter animadvertit. Sequuntur, i\& latius declarant Matiençus, in 1.3 . titi. $6 . \mathrm{glof} / 4 .$, © in $l_{+} 3$, tit. $8 . \mathrm{glof} / .9$, lib. s. nova collect, Regie, Azeved، ibidem, Ajora, de partitionibus, tirtia parte, quaffo 26. ad finein, verfic. fed quid fi judex è contratio, Angulus, in 1, 6. meliorationum, glof. I. ex num, 10. fol. $14 \circ$. o in 1.7 . giofa 2. num. 6. fol. 15 6. © 157 . Burgos de Paz, in confil. 14. num.62. quamvis hanc opinionem apud fe fcrupulo non carere dixerit Joannes Gutierreż, pram Cticar, lib. 3. qua/f. 102. num, 10. ut ibi videri poterit, Dicendum itaque erit, ejusmodi majoratus, aut meliorationes, etiam irrevocabiliter factas, extra cafum fpecialem matrimonii non remanere perfectas: five non perfici quoad eum effectum, ut diminutionis bonorum periculo non fubjaceant ufque ad mortemt meliorantium_quia tempus ipfum mortis ref piciunt, \& cum id infit ex fua natura legali five à lege induAa, non quidem immutatur ex dictis cl ufulis Conftituti, refervationis ufusfructus, aur traditionis inftrumenti. Quod cum videret Velafq. Avend, negari non poffe, (ut fuprà dicebam;) fubdit d to num. 16 . quod fua opinio maximè procedit in donatione; \& melioratione facta ex caufa matrimonii cumt tertio. Quo equidem cafu id admittimus, fed aliis cafibus negamus, quamvis ergo perfectæ remaneant meliorationes ipfre quoad Tertium \& Quinium; tamen Tertium idem \& Quintum in quantitate, \& valore certum non eft, cum ex tempore mortis veniat certificandum ; \& fic fubjacent femper diminutionis, aut extinctionis periculo, fi nulla, vel minora bona fuperfint tempore mortis : ficut $\&$

## 346 Quotidianarum Controverfiarum Juris, Lib. IV.

commodo augmenti, ut fuprà dicebam. Augmenti enim, \&\& diminutionis par caufa, æqualisque conditio eft.
Hac quidem cum ita fe habeant, non modò conveniunt opportunè cafui prafenti, fed etiam expreffimeum confirmant, \&decidunt; tut porecum melioration non fuerit facta ex caufa onerofa matrimonii cum tertio initi, nec eriam rei certa poffeffio tradita, fed duntaxat affignatio fata en el heredamiento de Sauadin, pro melioratione Tertii, \& remanentis Quinti cum claufula Conftituti, \& refervationis ufusfructus, \& fic refpiciat tempus mottis meliorantis juxta valorem bonorum, deducto ære alieno, ex dicto 5. bova leg. fibfignatum, ff. de verborum figniff. cat. \& cum ita pariter legitime filiorum non confiderentur nifi deducto are alieno, I. Papinianus, S. quarta, ff. de inofficiofo teflamento. Si ex folis legitimis ipfis deducerentur debita per inftitutorem man joratus, aut meliorantem poft majoratum inftiturum, aut meliorationem factam contracta; evenire equidem poffet, quòd legitimæ remanerent confumpre, meliorationes autem integre. Ex quo duo abfurda, \&z juri contraria fequerentur; ac Primum ex eo, quod cum meliorationes, \& legitimæ confiderentur juxta valorem bonorum tempore mortis, \& fic tempusipfum æqualiter refpiciant; diverfimode de meliorationibus, quam de legitimis dijudicaretur ; càm tamen habeant quoad hoc, unam \& eandem naturam, \& legum difpofitionem, Secundum etiam abfurdum, \& majus daretur, quod contra regulas omnes juris, caufa lucrativa, fcilicet majoratus, aut meliorationis veniret proferenda onerofæ, fcilicer legitimæ; cum tamen legitimæ meliorationibus praferantur, nec in prejudicium ipfarum fubliftant, in imponenda, $I$. fuceefores, C. ad legem falcidam, $l$. lucet ubi Baldus, $C$. ut in poffoflonem legatum. Et hacc funt notanda, quia fingularia, nee ita diftinctè \& fecificè traduntur per Angulum, in ditta L. 5. meliorationam, gloffa 4 , quamvis ipfe fic prefentiat.

Sextò denique \& ultimò facit, meliorationem in caufa prefenti factamfuiffe (ut fæpe dixi) ex Tertio, \& remanente Quinti omnium bonorum, \& affignationem en el beredamiento de Satuadin, cum claufula Conftituti, \& refervationis ufusfiuctus: fiergo probarum fuerit, affignationem revocari poruiffe, licet melioratio alias irrevocabilis fit ex Conftituto, vel traditione feripruræ; planum equidem erit multo magis fuper re ipfa affignata cenfum, aut hypothecam conftitui potuiffe, Quod ergo affignatio revosari poffit, in terminis tenuit Andr. Angulus, in $L_{6}$ tertia, meliorationum, gloffa fecunda, numero quarto, foLio 83. nam cumin eo textu dicatur, quod melioratio poteft affignari in re certa, vel parte bonorum, dummodo res affignata non excedat valorem Tertii \& Quinti refpectu temporis mortis $;$ in huncmodum vocari poterit per affignantem : cum non confiftat in eâ fubfantia meiorationis, licet melioratio alias irrevocabilis fit ex Confituto, vel traditione fcripture. Sed $f i$ effet ejusidem rei aflignate traditio faida, revocari non poffet afienatio, cum in eam fit jam fubfantia donationis transfufa, of de ea effet judicandum, tanquam fripfa donata effer, ut, bene probat Tellus, in 1. 20. Tau$r \hat{i}$, numero 14 , nam oum revocari non poffit ajfignatio in re afignata, l. perfecta donatio, C. de donat. que fuo modo ơ perit, augetur, vel diminuitur lucro, vel damno donataii, vt \&r quavis alia res donata per feliè: Argumento 1. prime, cum aliis, C. de peric, Wi consmo. rei vivendi juxta did. I. parfeda donatio, Si tamen res affignata minus valeat quam donatio, fuppleri delest, quemadmodum of debet diminui, fi valeat plus, ut dicam infra glofts fexta: nam tradutio rei afignata folum operatur perfectionem quoad fuam partem; in reliquo prior donatio quota fupplenda erit, ©cro Ecce ubi ex-
preffim afferit, ac in eisdem terminis noftris, quod affio gnatio revecati poreft, licet aliàs melioratio irrevocabilis fit ex Conffituto, vel traditione firiptura, quano do in affignatione non confifit fubfantia meliorationis, ut in cafu noftro prafenti, Nec contradicit ab ipfomes Angulo refolutum \& feriprum in l. Septima, gloffa quarta, numero quarto, quia iti loquitur in donations certæ rei, cujus verè vel fietè fit tradita poffeffio, de qua pater difponere non poteft. Nos autem loquimur (ficutidem Author, ubi (uprà) in melioratione Tertij, aut Tertij \& Quinti, pro qua affignatio fit in recerta : tune namque poteft affignatio revocari, licer melioratio aliàs irrevocabilis fit, cum non confiftat in ea meliorationis fubftantis, Contra tamen fi effet ejusdem rei affignater traditio facta, ut inquit Angulus ftatim, vel fi donatio effet certæ rei \& fictè etiam per claufulam Conftituti fieret traditio, ut ibi, quia fubftantia meliorationis non modo in ea confiftit, fed etiam in ea duntaxat facta eft melioratio: ut ipfe Angulas iterum repetit gleffa ferta, I, tertia, ubi vide \& in lo quarta, gloffa quarta. Et hactenus de fundamentis decifionis Senatus, quif fienter, atque confulłò articuli alterius, utrum fcilicet melioratus ipfe \& fucceffores probare tenerentur, quod bona affignata pro melioratione, non excedebant Tertium \& Quintum, \& legitimam; an fratris non meliorati; difputationem, \& \&tractum omifit, quod non ex parte fratrum, aut defcendentium de exceffu opponeretur, fed ex parte duntaxat creditoris, pro redditibus, \& recognitione cenfus agentis, qui cum creditor effet, \& bona intelligi debearit deducto ære. alieno, in exceffu non infiftebat, fed in jure fuo, atque in pactione tempore divifionis inita, fundamentum precipuum faciebat. De exceffu ergo, aut de non exceffu, nee de articulo preditto inveftigare neceffe non fuit, de quo tamen videndus erit Pelaez à Mieres, de majoratu, prima parte, quaflione 52 , numera duodecimo, qui quoad arrhas, \& quoad dotis conftitutionem, dubium excitavit numeris feqq. \& junge Joannem Gutierrez, de juramento confirmatorio, prima parte, capite primo, ex numero vigefimo tertio, ufque ad numerum 31 . \& practicarum libro tertio, quafione 40. Angulum, in I. Jeptima, gloffa fecunda, numero I I.

Nec obftant argumenta pro contraria parte addncta: Non obftar primum; quoniam refpondetur, veriffimum effe, quod à poffeffore majoratus non poreft cenfus, neque hypotheca impopi in bonis exprefsè alienari prohibitis,etiam pro vita poffefforis, ficut Felicianus, \& Rodericus in argumento relati, affirmarunt juridicè ; Sed ab inftitutore ipfo majoratus inter defcendentes per viam meliorationis Tertii \& Quinti, \& non ex caufa onerofa matrimonii, imponi poreft de jure, etiam poft majoratum ipfum irrevocabiliter conftitutum ex claufula Conftituti, vel refervationis ufusfructus, aut traditionis fcriptu$\boldsymbol{r x}$ : quia ficut debitis poftmodùm contractis $\mathrm{mi}-$ nuere poteft meliorationem, modo citra dolum \&e fraudem id efficiat, ut fuprà diধtum eft, ita quoque $\& \subset$ cenfum imponere. Sicque maxima differentia eft, an cenfus imponatur ab inftitutore per viam meliorationis, vel ab alio poffeffore; poffeffor namque alius majoratus non poteft in præjudicium fuccefforum cenfum, aut hypothecam, vel jus aliud imponere, aut conftituere, ut per Felicianum eundem poft alios multos diefis in lociu, Primus autem inftitutor poteft, fi non ex facultate Regia, neque inter extraneos, fed inter defcendentes per viam meliorationis, \&\& non ex caufa onerofa matrimonii majoratum, feu vinculum inftituerit, ut ex Molina, \& aliis fuprà refolvi,

Non obftat fecundum argumentum; quoniam refpondetur, poffeflorē majoratus regulariter non poffe nocere fuccefforibus ex adtu voluntario, ficque nec tranfigere fuper bonis majoratus, etiam fante dubio,

## De Conjectur. \& Interpret. ultim, volunt. Cap. $X X X V$.

ut in argumento ex Ludov, Molinæ obfervationibus tradidi,id tamen limitari debere dupliciter, proutego exiftimo, à primum quidem juxa fuperiora, quando ex natura difpofitionis, \&\& actus qui geritur, prout eft melioratio, Tertii) \& Quinti,quæ ad tempus mortis, \& juxta valorem bonorum tunc exiftentium refertur, id tacitè ineffet, quod ab aliquo fucceffore tranfaAtum, velut receffitate cogente confirmatum fuiffet, tunc raamq; non tam videtur tranfigi quam id probari,quod ab inftitutore ex legum earundem hujus Regni permiffione effici potuit juridicè, \& \& a fuccefforibus debuit obfervari, quamvis tempore divifionis bonorum, pactio ea, five tranfactionon interveniret, Et ita primus alus infituroris potius infpicitur, quàm fequens tranfactionis, vel ratificationis fuccefforis cujufvis. Idque maximè in cafu prafenti, in quo aliàs inequalicas maxima refultaret inter flios fundatorum propter exceffum meliorationis \& damnum legitime eorum, ut fuprà dixi.
Secundò deinde, quoniam fuptr bonis majoratus tranfigi jure poteft absque Regia facultate, quando
 fattio proceffit, \&c majoratus bona in fua integritate remanent, prout in cafu prafenti manferunt, nam fi tranfaiatioea (quæ potius tempore divifionis bonorum inter omnes coh heredes conventio, five concordia quedam dici deber) non fieret, melioratio dîta in exceffu Tertiij evanefceret, nec vinculi inftitutio in omnibus effetum fortiretur, immè maxima in parte corrueres, fif jure fuo omnes fliji fundatorum uterentur, \& legitimas cum effetu deducerent, Tranfatio ergo, propter quam non modo aliquid ex bonis majoratus detrahitur, vel diminuitur, fed potius vinculum ipfum cum omnibus fuis bonis confervatur integrum \& illefum, ficque ad confervationem, non ad diminutionem, ve! deftrutionem tendit, ab omnibus deber fuccefforibus unanimiter obfervari, propter utilitatem, qua hinc inde evfultat, \& ditam caufam neceffariam fatisfactionis legitimæ caterorum filiorum, ad quam fundatores ippi tenebantur: ficuti urumquue probatur ex traditionibus Moline, de Hippanorum primogeniuis, tio bro quarto, capite nono, numero vigefimo ficundo, 'o virefimo terio, of vigefimo fexto, ubi dixit tranFactionem, feu compromiffum fuper bonis majoratus admitti, dummodo res majoratus apud pofferforem maneant, pecunia, vel alia readverfario data, ficuti conftat ex verbis diliti numeri 22. ubi citat textum, in 1 . fi profundo, C. de tranfadioribius óv dicto numero fexto, adducit declarationem quandam, quee propofitum noftrum fingulariter confirmat, utpote cum in terminis cafus prafentis, bona meliorationis, non tanquam majoratus, aut vinculi, fed ranquam libera, nec majoratui fubje eđa peterentur.Confirmantur etiam verba illa ultima numeri 27 . dum dicit ipfe Molina: Portriit tamen bes limitatio procecere, quando is, qui peciit rens majoratatus, illams tanquam liberam pofjider: dummodo utroque cafiu res apud eum, qui jure majorathus illamp petit, vel pofidet, maneat, Alterum autem probatur, ex obfervationibus ejufdem Molinæ, libro primo, cap cie decimo, © libro quarto, capite quatto, num, 82. \& fequacium, quos spprà retuli $;$ fucceffores inquam, \& poffeffores $^{\text {and }}$ majoratus teneri perfolvere debita, ad qua ipfe infituutor tenebatur, vel ab eo contracta, Sane cum Fundatores dieti vinculi quafi debitores effent legitimæaliorum filiorum, nan potuerunt excedendo dittum Tertium \&\& Quintum, legitimas eorum gra. vare, aut minuere: \& confequenter debitum fatisfaAtionis legitimarum ip:arum, à ditoo fucceffore le. gitimè fieri \&fuper dubio ad modum relatum trantaAum. Filij namque poffunt reclamare adverfus affignationem rei pro melioratione relicax, fi ex ea ladüntur in legitimis, prout ex multis obfervavit Aze-

vedus, in 1 , tertias, titrylo fexto, libro quinto, numero primo. Et melioratio revocatur, quatenus Tertium \& Quintum excedit, ut per Matiençum, in diatal. tertia, titulo fexto, glofa tertia, numero primo. Angulum, ibidem, gloffa fexta, namero feande, forio 115 . Probasur denique ex refolutione ejusdem Moline, de Hipaloruan primogeniis, libro primo, capite Io. ex numero vigefino, cum fequentiins, bona filicet majoratus alienari prohibita, poffe alienari, feu obligari, atque hypothece fubjici ex caufa neceffaria: \&\& numero vigefimo primo, verba quadam profert, que eriam recenfuit pater Ludovicus Molina tomo utrio, de jufitiac $o$ jure, difputation, 641. Fub namero quarto, folifo 596. \& multum ad propofitum noftrum, \&s confirmationem dite transaationis faciunt: Nic enim credendum off, majoratus infitutuorem, guii res majoan , atuss probibuit alienari, ut perpetuo in faimilia conf(rivaco. rentur, voluiffe factere dippofitionem, ex qua ipfe cerriuant, atque deffruantur, imo cenfendus of ea bona permijifl: in


Non obftat tertium argumentum, cui in terminis refpondit Ludovicus iple Molina, de Hijpanaryun primogennis, ltbro quarro, cappte fecundo, numero 28. fapè citato, id enim intelligendum, quando majoratus ex Regia facultate inftitutus fuit, vel etiam abfque illa ab eo, qui nee filios, nec alios defcendentes habebat: fecus autem, quando ab eo, qui liberos habebat, inftitutus fuit, ex tertia \& quinta bonorum parentis portione abfque Regia facultare. Eo namque cafus, cum Terrium \& Quintum fecundum valorem bonorum, que tempore mortis fupereiunt, confiderandum fit ; conftat ipfum majoratum pro rata debitorum, quæ inftuturor denuó contraxit, diminuendum effe: ficque in effectu ad eadem debita perfolvenda, majoratus fuccefforem adfriitum remanere. Et Molinam fequuti fuere omnes relati Suprà numero 58.

Non obftat quartum argumentum; quoniam rePponderur, id quod de traditione inftrumenti, refervationis ufuf fuctus, \& claufula Conftituti dictum eft in argumento ; verum effe, \& communiter receptum, atque fingulariter explanatum per Tellum, in L. dxcima feptima Tauri, ex numero decimo fexto, cumn multis fequentibus, Joannem Gutierrez, praficarrum libro tertio, quaftione 6 g . Angulum, in 1. prima meliorationum, glofa odava, Ge glofa nona, ubi late de traditione inftrumenti, Ceterum in cafu pre*ditto, \& quoad effetum propofirum, nequaquam officere Antonii Gomezii, \& Andr. Angul. obfervationes in argumento relatas; propterea quod ipfí loquuntur, quando cum affignatione rei fuit fata traditio realis \&\& vera: \&c tunc res ipfa aff grata \&c tradita alienari non poteft; \&\& fialienatur, revocari valer per filium melioratum, us iidem probarunt Authores: non verò loquuntur, quando traditio fuis fieta per claufulam Conffitati, vel tiaditionis inftrumenti, \& infuper in affignatione non confiffis fubftantia meliorationis, quia melioratio fuit ex Tertio \& Quinto, aut ex Tertio, \& affignatio facta in aliqua re cum claufula Conffituti; vel traditionefcriptura; \& fic res verè remanfit penes melioran${ }_{\mathrm{R}}^{\mathrm{t}} \mathrm{m}$, licet fàè in melioratum tranfire videretur. Ratio eft, ham licet vera \& reslis traditio, \& fiè a per traditionem inftrumenti, aut claufulam Conflituti æquiparentur in diata l, decima feptima Taurr, quoad irrevocabilitatem, ut nec una, nec altera revocari poffit exprefse per meliorantem : non tamen quoad effecum pradifum adminiftrationis, \& alienationis, aut obligationis bonorum, quando verè res remanfit penes eum, qui melioravi, \&c pofto modum alienavit, feu obligavit tem, in qua licèt affignatio fâta, non tamen fubftantia meliorationis collata ; quia traditio vera \&\& realis, majoris ef $\mathrm{X} \times 2 \quad$ virtutis
virratis \& effefus, quàm feat. Et multum interef, an in affignatione confiftat fubfantia meliorationis, ut quando rei affignate traditio faca fuit; an in ea non confiftat fubftantia meliorationis, licèt melioratio alids irrevocabilis fit ex Conffituto, vel traditione frriptura: ut ex Angulo in 1.3. glof 122 . ex nu-
 Sic fanè Ludovic. Molina, \&e fequaces relati fuprà, etiam majoratum,aut meliorationem irrevocabilem, afferunt revocari, bonis inftitutoris diminutis, vel debitis ab eo poftmodum contractis; \& loquuntur generaliter, etiam in terminis claufulx Conffituti, vel traditionis inftrumenti, cum dixerint generaliter, eam fententiam procedere, quocunque modo irrevocabilis fit \& cafum onerofum matrimonii excipiunt, etfi in eo traditio non interveniat. Antonius etiam Gomezius, \& Angulus cafum traditionis realis excipiunt, ut alienatio à parente meliorante facta, vel non valeat cum effectu, vel revocari poffit, nec de fietaloquuntur; aut fi aliquando de fía, quando rei certæ melioratio facta eft, \& in ea fubftantia meliorationis ipfius collata, ut hoc eriam modo explicari valeat Angulus, in $1.7 \cdot 8$ gof $f_{4} 4$. num, 4. verfic. nec obfatat, aliter eciam declaravi fuprì.
Prateres \& fecundo refpondeo, quod leges Tauri, qux habuerunt refpeaum ad aftimationem, \& valorem Terrii \& Quinti bonorum fecundum tempus mortis teffatoris ; inde \& quafi in neceffariam confequentiam eam diminutionem, etiam per alienationem quovis modo, admitrunt, quam ipfe Molina, \&\& fequaces niff in cafu onerofo matrimonii non excipiunt, uctupra dicebam. Antonius autem Gomezius, \& Angulus alienationem revocari poffe flatuerunt in eafu prediâo verte traditionis, \& affignationis rei, quæ pro fubftantia traditur meliorationis, In cafu autem prafenti traditio realis non intervenit (ut fapè diaum eft) fed affignatio duntaxat melioration is, in quam fubftantia ipfius non confercbatur, cum traditione fîa claufule Conflituri, \& fic ditta alienatio per hypothecam, \& cenfus impofitionem impediri non debuit, juxta unius \& alterius opinionis Sectatores.

Rurfus \& tertiò refpondetur concludenter, quod quando per viam hypothece, \& impofitionis tributi in dicto heredamiento de Saudin, fuftineri non poffet, nec deberet cenfus impofitio, quod traditio ficia interveniffet (cujus contrarium verius eft) alienatio impediri non debuiffer, five fuftineri deberet ex eo tranfactio, vel patio, quod cum negari non poffit, quin ex ipfa cenfus impofitione, tempore mortis fundatorum, bona corum diminuta fint in ea quantitate, minui quoque deberet Tertium, \& remanens Quinti, ut in eo quod excedit affignatio tempore mortis, Tertium \&\& Quintum, habita relatione ad xftimationem eo tempore, minuarur etiam jus meliorati, \&e pro melioratione, \& pro legitima, \& pro bonis addiris, vel augmentatis, confequatur duntaxat valorem juxta tempus mortis, quo tempore attento, cum ea bona excedant jura prediêta; propter diftam diminutionem, minui quoque debent necer. fariò, \& ita in effectu, quando el ditbo beredamiento de Sanudin quedaffoibre, y fobre el no pudieffe auer impieffo uenfo, ni tribưo, ex cateris bonis, \&\& ex corpore, \& valore hareditatis ita diminutio contingeret, ut pro rata diminutionem pateretur \& tanto minus confequeretur melioratus, nam aliàs legitimæ aliorum filiorum defraudarentur omnino, \& maximum damnum paterentur, cum ipfe folx diminutionem fubirent, quod effet maximum abfurdum, ut fuprà obfervavi dilucide. Et ob hanc rationem Ludovic. Molina, libro 4. cap. 2. dita num, 82. femper arque generaliter conftituit, majoratum irrevocabilem ex Tertio \& Quinto inflitutum, revocari bonis inftitutoris diminutis, \& debitis ab eo poftmodum
contraatis, nee in confideratione habuit, quod res
tradita fuiffer, vel non: tradiaf fuifeet, vel non: quamvis interveniente vera Gomezius fumptum propofitum nunc, agnofcunt libenter, nec diminutionem meliorationis pro rata diminutionis, alienationis, aut debitorum denegant, quamvis revocandi alienationem facultatem concedant ; fane expreffis verbis flatuir Anton. Gomezius, in dita l. 17. Tauri, numero 20. fequitur Angulus, in dita, 6.7 . gloffa quarta, numero feundo, ibi: Quij jabjungit idem effe, cetiampi melioratio fir afignata in aliqua re jpeciali, cujus fit tradita pooffficio: nam licet ea alienari non pof $\mathrm{Jit}_{\text {te }}$ ex quo per traditionems tranfivit in doninium, $G$ poffifionem filie: tamen fi habiro refpectu ad bona, que pater reliquit sempere mortis, Terium of Quintum non capit talem rens aflignatam: defalatio fert habirto refpectu ad illud tempus: \& iterum numero quarto, ibi: in donatione autem rei cirta, uyjus vere, vel faied fit tradita poofifio, lict de ea pater non pofit dijponere, redutio autem fiet ad valorems bonorum fecandum tempus morisis, ut hic.
Sic fane, atque ex pradiatis omnibus, \& difpofitione legum hujus Regni, \& quia à dominio \& poreflate meliorancis, vere res non recedit, fed penes eum remanet, facta traditione ex clanfula Conflituti, hy potheca fuper re affignata cadere poreft, quax fiatè duntaxat in dominium alterius tranfit, Sicque non urget in contrarium textus, in dicta 1 , qua pradium, $C$. fi res aliena pignori deat fit. Quia loguitur in donatione certer rei,cum vera \& \&reali ipfius traditione, ut conflat ibi; in fliumn à fe titutio donationis translatum. Ruo cafiu cum jure pignoris retinere non poffint, nil1 quæ obligatis in bonis fuerint; merito obligatio non tener. Secus autem in cafu prafenti, ur nunc dicebam, ubi traditio eff fiea, \& res penes meliorantem vere remaner. Secus etiam in terminis legum hujus Regni de melioratione loquentium, que diverfam continent rationem quoad diminutionem, cum valorem bonorum tempore mortis meliorantis refpicians.

Non obftat quintum argumentum, quoniam re- 65 fpondetur, fententiam illam Antonii Gomezii,\&fequacium, de qua fuprà, mamero 45. '̛ fequenibus, veram non effe, \& contrariam Ludovici Moline, \& aliorum, de qua fuprà, ex numero 58 . cum fequernibus, veriorem, idque ex rationibus ibidem adductis, \& quia diea melioratio, aut majoratus, quantumcunque irrevocabiliter conftiturus fuerit; non tamen perficitur irrevocabiliter quoad eum effetum ufque ad tempus mortis majoratum inftituentis,quo tempore valor bonorum infpicitur ex difpofitione legis, quex ex pradiatis claufulis traditionis ficte alterari non poteft, quoniam de natura ineft, \&e velut conditionaliter ; conditio autem legalis femp er habetur pro expreffa, ut in noftris terminis confideravit Angulus in 5.7 . giofa 4, num, $10,6 \mathrm{ec}$.
Non obfat fextum argumentum: quoniam re- 6 fpondetur, verififimum effe id, quod ex Joanne Gutierrez, \& aliis, ibl propofuiu, caterum cafus prafentis refolutionem, \&\& Regii Hifpalenfis Senatus decifionem nequaquam reffagari, aut in contrarium tendere, majoratus namque, five meliotatio irrevocabiliter fata, quamvis etiam accedente confenfu primi vocati, aut meliorati, revocari non poffir, nec alterari in prajudicium fequentium vocatorum; minui tamen deber de jure, atque ex difpofitione legis, quæ valorem bonorum meliorationis, \& legitimarum juxta tempus mortis meliorantis confideravit, ficque quafi in neceflariam confequentiam, non modò debitis poftmodüm contratis refifiti, fed virtualiter diminutionem eorum caufa contingentem admitrtit, ut numeris pra.edentibus latiùs probavi,
capUT


[^0]:    ${ }_{17}$ Tafta

[^1]:    

[^2]:    54

