# D. JOA N N I S <br> DEL CASTILLO SOTO MAYOR <br> QUOTIDIANARUM CONTROVERSIARUM IURIS 

LIBERPRIMUS. DE USUFRUCTU.

## C APUTI.

Ufusfructus formalis, \& caufalis diftinctio, qux gloffarum, Bartoli, \& communi Dotarum authoritate probatur, fed à Neotericis multis improbata eft, ab Authore jure, \& ratione fulcitur, \& quamplurimorum Scribentium fententia comprobatur. Duareni, Corrafij, Connani, Hotomanni, Eguinarij, Petri Gregorij, \&\& aliorum recentiorum argumentationibus pleniùs, \& diftinctè magis, quàm adhuc refpondetur: plures leges, qux ad hanc quxeftionem fpectant, dilucidè explanantur : \& nonhulla adnotata novè $a b$ Authore traduntur. Demum expreffum in jure, vel tacitum qualiter accipiatur, five quot modis expreffum quid dicatur, pleniffimè, remiffivè tamen, declaratum proponitur.

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

## - Defignificatione, proprietate, or virtute verbi Ufusfructus, remiflivè.

2 UJumfructum duplicem, caufalem, \& formalem; comsmunis Jententia confituit.
3 UJusfructus formalis, \& caufalis exempla ponuntur.
4. Ufusfructus eft fervitus perfonalis ita coharens perfo-

- ne, ut ab ea Separari non pofit : \& vide infra © 28. ex numis.
5 Uuusfructus quare dicatur fervitus perfonalis.
6 Ujusfructus formalis, © caufalis figna, \&o veftigia plura apud fureconfultos reperiri.
7 Pro communi fententia due leges ponderantur.
8 L. fi ita ftipulatus fuero, $126 . \int$. primo ff. de verborum obligationibus, pro communi expenditur.

9. Nec Authori placent, que ad illum textum magis fubriliter, quam verè Francifcus Connanus adnotavit.
10 Foannis Corrafij folutio ad textum, in dicto 5 . primo. fortiùs quam adhuc impugnata.
if Pro communi tres leges inducte.
${ }_{11} 12$ Dua alia leges pro communi expenduntuit.
13 . fi cum teftamento. If. fi fundum, ff. de exceptione rei judicatæ, multùm vigere pro cominuini.
14 Foannis Corrafii interpretationem ad illum textum ve-
ram non effe.
Joan, del Caftillo Quotid, Controv, Juris, Tom, $\boldsymbol{i}_{i}$

## 5 UJusfructus formalis, ou callfalis diftinctionem, $\log$ e

 quadam Partite probatam videri.16 Authores infiniti congeruntur in untim, qui caufalis, \& formalis ufüs frutus diftinctionem probarunt, \& numeris fequentibus.
17 Ufusfructus appellatione etiam caulalem fuftineri, of qui aliter à proprietate feparabilis non eft: Cartiumi Faniorem rectè confuluife.
18 Petri de Barbofa praftantij/mi furifconfulti laus.
19 Petrus Auguffinus Morla notatus, \& furto noviter convitus per Authorem.
20 Doctorem Efpino confuse $\delta$ intricatè loquatiom fuiffe in bac materia.
21 Borgninus Cavalcanus argutus ab Autbore, quod in hac quaftione nullum verbum foripferit.
22 Dominus Licentiatus Petrus de Tapia olim Salman-
 Bartholomai infignis Collega, © Authoris praceptor;
Bartholomai infignis Collega, ov Authoris praceptor;
nunc vero in fupremo Regia Senatu meritijfimus, \& preffantifimus Confiliarius exiftit.
23 Tituli ff. \& C. \& Inftitutionum, de ufufructu, toi quuntur de ufffructu formali; non de caufali.
24 Ufumfrutum unicum tantum effe, eumque formalem,
24 UJumfructum unicum tantum effe, eumque formalem,
25 Precipuum Neotericorum fundamentum adducitur : © refpondetur ad illud, infrà num. 34 .
26 Nonnulla argumenta, que contra communtem boc numero pracitantur, reducenda effe ad fundamentum fuperius, G ad illa fatisfactumi infráa, num. 35 .
27 Eguinarij Baronis contra communem verha quadami relata. 28 Petri Gregorij contra communmemi argumentario propofita, of ad illam novè fatiffactum ab Authore, infra num. 36.
29 Petri Coffalij verba quadam in hac materia proferuntur.
30 Francijci Conmani contra communiem ratio fecunda proo ponitur, © novè diluitur per Aurborem, infrà num. 37 . 31 L. quod rioftrum, ff. de ufuruatu, conmmaniter expendi folet contra comnuunem, \& refpondetur ad expendi folet contra commiunem, \& refpondetur ad
eam, infra, num. 39 .
32 L. cum in fundo. ff. de jure dotium, conitra comb munem ponderata, © novè fatisfactum ad illam, infrà num. 43.
33 Ultimum fundamentum contra communem adducitur;
34 \& commonani fententria num. 44. \& \& fecedendumnt. non efe, of pra-
34 A commanni fentenfria recedendum non efse, © prescipue Recentiorum argumentationi fatisfaçum.
35 Nomuullis rationibus addudtis fuprà conitra communom: refpondetur, anrar de mannau omatr, non de caujali.
fra num. 36 . , 4 -

## Quotidianarum Controverfiarum Iuris $\mathbf{L i b}$. 1.

ratus ab ea. Formalis ufusfructus dicitur, qui eff fepdratus à proprietate, nec poteft effe cum ipfa, ut inferius conftabit, \& ex aliis adnotavit Socinus junior

PRo perfecta, \& abfoluta iftius materix declaratione, primò premittendum eft, Interpretes noftros de fignificatione, proprietate, \& virtute verbi Ufufructus, multa tradidiffe, quar hic tran1 fcribere non effet opportunum : poterit tamen, cum Vide voluerit lector, legere apud Hotomannum, \& Brif ad fi. fonium in commentariis de verbis juris, © de verborum nem fignificatione, verbo Ufufruttus. Connanum commenin an tariorum juris lib. 4. cap. 1. in principio, of cap. 3. Joannotat. nem Garfiam, tradiatu de expenfis, \&o meliorationibus mot 1. cap. 1o. Bertachinum in Repertorio, 3. part. litt. V. verbo, Ufusfuctus, primo, \& nonnullis fequentibus. D. Ef pino in feculo reftamentorum, glofa 13. principali, de legato ujusfrutus num. 3. © $4 \cdot$ oे latius cap. Sequentib. declarabimus.
Secundò premittendum eft, Doctores noftros fa2 cilioris do etrinę, $\& \varepsilon$ diftinetionis adhibendę gratiâ, duplicem ufumfructum communiter conftituere; alterum appellant Caufalem, alterum verò Formalem. Caufalis ufusfrutus dicitur is, quem quilibet dominus habet in re propria, \& fic qui conjunctus eft cum proprietate: dicitur autem caufalis, quia dominij, \& proprietatis oscafione caufatur, nec eft diftinctus, \& fepa-
conflio 53. n.4. vol. pr. ©े confilio 1. num. 6. vol. 4. ut puta quoties alicujus fundi proprietas eft apud aliqué; apud alium verò ufusfructus ejufdem, id, quod multis modis contingere poteft, ut in J. 1. Infitutionum, de ufufructu. \& infra latiùs dicemus: \&c hic ufusfructus formalis perfonalis fervitus eft , ita cohęrens perfonę, ut ab ea feparari non poffit. l.t. ff. de e ervitutibus. l.4- ff.de 4 novationibus. l. recte dicimus. ff. de verberums fignificatione. I. fi cui fundes, Inftitutionum de legatis. Angelus conf. 153.n.2. Dynus de Muxello, in I. aquè fi agat, n. 4. Inflitur. de actionibus. Tellus Fernandez, in l. 3. Tauri, 3.P.n. II. Barbofa, in 1. fi alienam, n. 56.ff. foluto matrimonio, folio milhi 150 . \& his non relatis, Perrus Aus guftinus Morla, Emporij prima part. titulo 6. ff. de fervitutibus, queff. 1. num. 5. qui de hoc tractat ibi à numero primo, qua ratione dicitur fervitus perfonalis, \& quia à perfona, cui debetur, non à prædio ferviente nomen accipit: vel ideo, quia cum perfona extinguitur. l. ficuti. I. finali. ff. quibus modis ufufructus amirtatur : juncta Gloffa ordinaria ibi. l. corruptionem. C. de ufufructu. l. non folum. S. taleff. de liberatione legata. Bartolus, \& Doctores communiter, in dicta l.p.ff.de fervitutibus, ubi Joannes Corrafius, in principio. Dinus de Muxello, in difto $\int$ S. aquè fi agat, n. 8. \& Jafon ibi, num. 1 I. \& nullo relato Morla dicta queft. I. num. 5.\& latius comprobavimus infrà. Ufusfructus autem utriufque caufalis, \& formalis plura reperiuntur apud Jureconfultos figna \& veftigia, \& multorum refponfis predieta diftinctio comprobari poteft: inter alia tamé, primò probatur ex 1 . qui ufumfructum 58 .ff. de verborum obligationibus, © l.4. ff. de ufufructK, br quemadmodum quis utatur fr. ubi in eo, apud quem eft fundus pleno jure, fape confideratur ufusfructus etiam, \& fundus dari non intelligitur, fi ufusfructus detrahitur, \& fundus, \&c ufusfructus de per fe ut pars rei reputantur. Secundò probatur ex 1. . $f$ ita fipulatus fuero, 126 . S. 1.ff. de verborum obligationibus, quem textum ad hoc dixit meliorem de jure, Marianus Socinus junior, in lectura leg. 4. I. Cato.ff. de verborum obligationibus, $n$ n. 2, in fine, ${ }^{\text {ču }}$ num. 3. nam in illis verbis : Et minus eft in eo ufufructu, quem per fe quis promitrit, de ufufructu formali agitur: \& de caufali cum proprietate conjuneto in illis verbis: quam in eo qui proprietatem comitatur. Nec mihi placere poffunt, quæ ad illum textum magis fubtiliter, quàm verè confiderat Francifcus Connanus, Commentariorum juris, lib. 4. cap. 3. n. 7. Nec placet etiam Joannis Corrafij folutio, in dict. l. r.ff. de fervitutibus, n.3. ubi exiftimat, ufumfructum dici, five appellari, ibi facta relationead ftipulationis conceptionem; id quod fequenti confideratione evidenter deftruitur : nam etfi Jureconfultus in initio illius $\mathbb{S}$. propofuerit verba, quibus ftipulatio concepta eft, dicens quod Titius à Męvio fundún detrąto ufufructu ftipulatus eft, ab eodem poft ejufdé fundi ufumfructum : tamen in verbis fequentibus non fe refert ad ftipulationis conceptionem, fed potius declarat jus ambiguum, quod ex forma ftipulationis oriebatur; deciditque duas effe ftipulationes in ea fpecie, \& minus effe in eo ufufructu, quem per fe quis promittit, quàm in eo, qui proprietatem comitatur : pręterea in verficulo fequenti, Non idem contingit. aperte fentit Jureconfultus maximam effe differentiam inter uní, \& alterum ufumfructum, \& tamen non poteft fe referre ad ftipulationis conceptionem, fiquidem fundus de per fe fimpliciter, non derracto ufufructu, nec facta aliqua mentione illius, deductus fuit in ftipulationem. Vides ergo Corrafij folutionem fortiùs, atque fubtiliùs quàm adhuc impugnatam. Tertiò deinde communis fententia probatur, ex $l$. wfufructu, 58. ff. Soluto miat 1 trimonio. ubi ufufructu in dotem dato, fi divortium interveniat, nec proprietas rei fit apud maritum, vel mulierem, dubitat Juresonfulsus de modp reftitutionis, \&\%

3
$\qquad$


1s pro certo fupponit, potuiffe mulierem habere ufumfructum in ea re, in qua proprietatem habuit:. Et in l. Semproniuss Attratus, 26. ff. de uffiffrutan legato, in illis verbis: Sed bis cafibibus de fententian reffaroris quarendum eft; qui utique de co uffufrutiu detrahendo fenjit , qui ronjunctus effer baredis perfone. Et in 1 .S' ì ree 71 . $5 . f \mathrm{~A}$ Reo. If. de fidejuforibus. Inducendo cafum illius textus uti 20 inducit, \& intelligit eum Arias Pinellus, 2. part. log.t. C. de tonis maternis, num. 10. qui rettè affirmat, quod ibi non agitur de ufufrutu formali, fed de eo, qui cum dominio eft ; \& tamen ufustructus appellatur. Quartò probatur ex 1. ff itibi proprietas. ff. de enjufrictu accrefcen-
12 do, in illis verbis: Habemurs ego of Mevius trientes in
 in illis verbis: Ad te antem proprietas cum parte simidia uffusfrutus perrineat. Et l. fundus detraito 4.ff. fi ufisfructus petatur. ibi: Dixi interim cumm proprietate
33 ufinufrudum effe. Quintoे, ex $1 . f i$ cum teflamento 21.1 . Si fundum. If. de exceptione rei judicata. qui I. licet habeat fabrofum textum, \& in fefe intortum, nec congruè fummari poffit, ut in lefura ejufdem agnof cit exprefsè Udalricus Zafius : apertè probat communem diftintaionem, id, quod evidenter deducitur ex fictione cafus fecundum communem letuuram, de qua etiam Udalricus Zafius ibidem, juxta quam in eo textu ufusfruदtus dicitur apud dominum rei, decidit enim
${ }^{1}$ Jureconfultus Julianus, quod fie ego petija à te fundum judicio reali, quia meus effet, \& fuccubui per fententiam : \& deinde ufumfrutum ejufdem fundi petam, obflitit mihi exceptio rei judicatex, nam ex ea caufa petij ufumfructum caufalem, ex qua petieram pauloे ante fundum, unde meritoे repellor ; qui enim petit fundum effe fuum, is non poteft vendicare ufumfurAum caufalem tamquari fuum. Et in hoc primo cafu apertè loquitur Julianus de ufufruatu caufali cum proprietate conjuncto, ut rete intelligit gloffa in eo loco, verbo uffumfrutum: \& communiter declarant omnes. Subdit poftea Jureconfultus in verficulo. Sed $f i$ infimm frutuan cumm menss effer: Cafum diverfum, five ex diverfo; quid fic ego petij à te ufumfructum formalem per Confefforiam, qua afferui ufumfructum mihi deberi, \&\& fuccubui per fententiant: poftea proprietatem ejus fundi confequutus fum, quia à vero domino emi eam : quo cafu quia tu detines fundum, quem emi à vero domino, \& non permittis me frui re mea, quam emi, peto à te uffifrucuá caufalé per Negatoriam; Quęritur an mihiobftet exceptio rei judicate? \& refpondet Julianus non obftare exceptionem, quia fententia prior lata fuit fuper ufufructu formali, qui periit fatim cum primum res fuit fatta mea, etiam fi aliquod jus habuiffem; ergo jam ex nova caufa, novum ufumfructum peto, nempe caufalem : adeoे itaque clarè, \&\& exprefsè probatur in eo textu communis fententia, ut cavillari Confultus Julianus nullo modo poffit. Nec
24 vera eft Joannis Corrafii interpretatio, qui in L.1., n. 3 . ff. de fervitutibus. conftituit ufumfructum dici in illo S . facta relatione ad ineptam partis peritionem: quod duplici ratione, \& cum judicio convincit Arias Pinellus, dilt. 2. par. leg. I. C. de bonis maternis, n. 10. His addo tertiam, quod Jureconfultus nulla fąa relatione, nec reftrittione ad petitionem aptam, vel ineptam partiso regulam generalem quoad omnes conffituit; ut fcilicet is, qui fundum habet, ufumfrutum fuum vendicare non poffit. Sextò tandem, \& ultimo loco pro commu-
15 ni fententia expendi poteft Lex 24. in finalibus verbis, tit. 31. part. 3. que non obfuriè fentit, ufumfruatum apud eum refidere, penes quem proprietas alicujus rei
${ } 16$ pleno jure eft : \& ita prediêtam fententiam, \&\& divifionem formalis, \& caufalis ufusfructus, tenuit gloffa in diäa l.fi cum teffamento, dit. S. fif fundum, in principio, Infiriut. de uffructh. in 1. reete dicimus. ff. de verborum fignificatione. in dizt.l.fi ita fitipulatus. S. 1.ff. de verbor. obligation. in $L$. quod nofltrum, If. de ufif rutu. \& in in $1 . \operatorname{cicum}$ numrimiff.de jure dotium, \& fequuntur Bartolus, Paulus, Foan, del Caffillo Onotid, Controv, Juris. Tom, I.

Alexander, \& cateri Doctores communiter in diatis juribus. Idem Bartolus in $l$. unica, num. 4. If. de condictione ex lege. Baldus in 1 . quod in reivm. If. fi ufumfructum, in principio. ff. de legatis $\mathrm{I} . \& \mathrm{Q}$ in 1. . f ufusfructus, num. 1.ff. de jure dotitm. \& in l. neminem, num. 5. \& 6: C. de fecundis nuptiis. \& in L. ufufructu, in principio, verf. quarto pramitte. If. foluto matrimonio. Raphaël Fulgofius, in l.I. n. 6. If. de uffufructu bo quemadmodum quis utatur. Dinus de Muxello, in S. aque fi agat, numi. 23. \& Jafon ibi nam. 4. Inffitutionum de actionibus. Marianus Socinus junior, in 1.4. 1. Cato num. 2. in fine, \& num. 3.ff. de verborum obligationibus. Bertachinus, is repertorio, 3. part. litr. $V$. verb. Ufusfructus eff jus utendi, verficulo, fexto: : \& fequitur Cæpola, de fervitutibus urbanorum, cap. 4. num. 1. Florianus de S. Petro, in 1. prima. If. de ufufructu, num. 2. Gr 3. Udalricus Zafius, ad titulum If. de ufifractu, in principio, verficulo, ufusfructus duplex eft, folio mihi 184. \&e in dictal. fi cums teftamento. S. fi fundum. ff. de exceprione rei judicate, is initio illius \$. folio 129. Maranta in l. is poteft, nu,2 12: ff. de acquirenda bareditate. Antonius Negufanitius, de pignoribus, 3. membro 2. part. num. 9. © ro. Mudæus eodent tractatu. C. que res obligentiar, vel obligata cenfeantur, numer. 10. Joarines Sicardus's in rubrica C. de ufufructu, num. 6. Petrus Paulus. Parifius, in repetitione 1. re conjuncti.ff. de legatis 3. num. 35. Nicafius in principio Infitutionam, de ufufructu, num. 5. Sigifmundus Lofredus, in confil. 3.n. 12. 13.14.15.\& 16. Jacobus Mandellus de Alba, in confil. 1 ro. num. 3. \&cin confil. 322. num. 26. Petrus de Peralta, in l. Lucioff. deleg.2. num, 4. fol. 258 . \& in l.3. S. qui fideicommifam. ff. de baredibus inftituendis, num. I I. verfic. quo fuppofito, fol. 138. Antonius Gomez, tomi. 2.variarum, atap. 15 .de fervitutibus.nu.2. © 3. Arias Pinellus, qui in communem fententiam magis inclinat, dict. 2. part. leg. I. C. de bonis maternis, nkm. 9. ©́ 10. Additio Antonij Gomefij ubi fup. lit. B. fol. 353 . Caftillo, in l. 48. Tauri. verfic. quoad fecundum. D. Antonius de Padilla, in rubr. C. de fervitutibus. num. 7. Jacobus Cujacius, in $1 /$ qui ufumfractum. ff. de verbor, obligationibus, \& tract.5ad Africanum, pagin. 76. \& in recitationibus folemnibus ad lib. Digeforum, in l. interdum, 2 r. ff. de acquirenda poffesione, \& in $l$, ro. If. de ufufructul legato. Villalobos. communium opinionum, lit. V. verbo. UJusfructus. Cur- 177 , tius junior, in confl. 267. lib, 3.nu, 17. quo loco rectè confulendo adnotavit, Ufusfructus appellatione, etiam caufalem fuftineri, \&\& qui à proprietate aliter feparabilis non eft. Communem etiam tuentur Francifcus Mantica, de conjecturis ultimarum voluntatum, lib.9. tit. 5. num.7. Hieronymus Gabriel, in confil. 114.n.6. \& in conjfl. 184. num. 5. vol. 1. Joannes Cephalus, in confil. 399. num, 29. © num, 30. lib. 3. \&c in confil.126. num. II. © 12. lib. 1. Marcus Antonius Eugenius, in confil. 25.num. 52. lib. 1. Hippolytus Riminaldus, in confil. 633 . n. 55 . © 5 6. lib. 6. Jacobus de Carolis, 3 . colore pavonis. nu. 10 , in fine. fol. 115 . Mafcardus, to.2. de probationibus. concluf. 1426. Tellus Fernandez, in l. 3. Tauri. 3. part. num. 10. Joannes de Matienço, in l. 10. tit. 7. gloffa 1. num. 4. lib. 5. novia recopilationis. Joannes Marcus Aquilinus, in l. 2. §. © barum. 3.part num. I4. ff. de verborum obligationibus. Redoanus, tractatu de rebus Ecclefie non alienandis rubr. de fructibus Ecclefia alienandis. num. 9. fol, 46. \& nullo ex fuperio- 18 ribus relato, prętantiffimus Jureconfultus, atque eruditiffimus, 8 infignis Doctor Perrus de Barbofa, in $l$. ufufructu. 58. If. Joluto matrimonio. numer. 1. ubi dicit communem fententiam optimè defendi poffe. Vincentius Carrocius. tractatu de locato de conducto. tertio graduiperfonarum. quaff. 9. de ufufructu. n. 9. fol. mihi i8o. Petrus Auguftinus Morla, Emporij parr. 1. tit. 6.ff. de fervitutibus. quaft. I. qui difputat per quatuor columnas, ас nин, 7 . © n. 8. fuperiorem diftinctionem probat. Eo tamen loco (quod mirandum eft) prędictas columnas originaliter prout ibi jacent, ex privatis

A
feriptis,
fariptis tranferipfit, quæ Salmantice publicè edita fucrunt olim, à Domino Licentiato Petro de Tapia, in leïura leg. I. ff. de fervitutibus. Tenet eriam communem Doator Efpino ( quii intricatè \& confusè loquitur in hac materia ) in Jpeculo teffamentrorum. glof/a 13 . principali de legato oufusfrutus. num.4. Mynfingerus in rubrica inffitur. de uffufrutu. n. 5 . qui etiam cum communi diftintione permanfit, de qua tamen Borgninú
${ }^{21}$ Cavalcanum nullum verbum frripfiffe, non poffum non mirari, quippe cum ipfe de hac materia plenum, \& integrum traetatum ediderit. Denique communem hanc opinionem probavit olim Dominus Licentiatus
${ }^{2} 2$ Petrus de Tapia, in leg.1.ff. de fervituribus. qui tunc Salmantice, Juris Cafarei publicus Moderator, Collegij Divi Barcholomaxi infignis Collega, \& Authoris preceptor erat; nunc verò in Supremo Regio Seniatu meritiffimus, \&c preftantiffimus Confiliarius exiftit.
23 Loquantur autem titul. ff. © C. C. Infititut. de uflut frut. de formali ufufructu, quia a proprietate diftinctus, \&. feparatus eft, non deufufuctu caufali: ut retè confiderat Pinellus, ubij fuprà, num. 9. \& tanquam indubitatum fupponunt omnes Doctores communiter, ut intelligit Udalricus Zafius, in duobus locis fuperiuss relatis. Balduinus, \& Mynfingerus, in rubrica, ơ in principio Inffitut, de uffifrutu. Cuiacius in ditad 1 .qui Iffiumfructumn. Idque ex definitione ufusfructus, \& modis omnibus, quibus ufusfructus conflituitur, \&\& finitur, fatis conftat apertè, Et de prima opinione hactenus.
Verimm fecundam , \& contrariam opinionem, ufumfructum unicum tantum effe, eumque formalem, \& proprium, contra communem tenet Alciatus in 1. recte dicimuss. ff. de verborum fignificatione. Francifcus Duarenus in dicta 1 I. f i 1 a fippulatus fuero. S. primo. ff. de verborum obligationibus. Joannes Corrafius in l. 1. num. 3. If. de fervitutibus. ©́ in $\mathbb{S}$. aquè $f$ i agat. codem nu. Inffit. de actionibus. G lib. 5. Mijcellan. cap. 3. Ferretus in 1.3. S. ex pluribus. ff. de acquirenda poffegione. \& in $l$. re conjuncti.ff. de legatis tertio. num. 24. Francifcus Connanus, commentariorum juris lib. 4. cap. 3. num. 6. \& neminem referens Joannes Parladorius, rerum quotidianarum. lib, ri. cap.4. in in fine. qui affirmant dominum fundi dumtaxat habere facultatem utendi, \& com moditatem, non ufumfrutum ; eofque fequutus eft noviffimè
(5) Antonius Pichardo in principio Infitutut, de uffffructu. $n$. 10. ơ 11. qui contra communem, unicum dumtaxat ${ }^{2} 5$ expendit fundamentum ; quod tamen tranfrcripfit à Connano. wbi fupra, dict. n. 6. Quia tametfi nemo non fruatur rebus fuis, quashaber, \&c poffidet, id tamen non aliquo jure certo, feparatoque, \&c quod rem ipfam afficiat aliqua tanquam fervitute, fed ut dominus, \& domini, poffefforifve authoritate facit. L.uti frui. 5.ff. fi ufusfuctus petatur. 1 . in re communi. ff. de fervitutibus arbanororum prediorum. Eandem etiam fententiam, contra communea, tuentur Budzus in principio Infititur. de uffifructu. $\begin{gathered} \\ \text { Francifuus Hotomannus. } i \text { ibid.verb. Alie- }\end{gathered}$ nis rebus, qui fuperiori ratione moventur, quod dominus proprietatis nullum jus habet, nec habere poteft in fe ipfo, \& a liud fit res, aliud utilitas rei, \& in qua re, quis plenum dominium habet, in eam fpeciale jus non
26 habet. Et ad hoc reduci debent alia , \& nonnulla fundamenta ; quæ contra communem ponderari folent, quod in re aliena tantum ufumfruetum conftitui, dixerit textus in 1.1 . ff. de elfufructu. Et in principioio Infitutut. coden tit., quafiin re propria ufusfructus effe non poffit, Item quod ufusfructus eft fervitus perfonalis, $L$ I. 1.ff.de fervitutibus. quæ in re propria non confiftit, ut certum eft: \& qui dominium alicujus rei habet, dicitur habere fupremum jus, \& poteftatem illius rei, ita quod non poffit habere aliquod jus extra dominium, ut Hotomannus dicebat. Deinde contra communem, fortiter
27 infiftit Eguinarius Baro in principio IMffiturt. de u/fufructu, Ubi re vera fubriliter loquitur, \& dicit quòd qui primus hanc diftinttionem ufusfructus fabrefecit, folus fibi videtur Julianum legiffe, ceteros tributum pe-
dibus iviffe in ejus fententia. Perrus Gregotius, in Sym-28 tagminate juris lib.4. cap. 3. de wiffruitu. nu, 2 part. 1. dicens fimpliciter, proprieque frufum dicendum effe id, quod Dottores ufumfrutum cauflem appellant: \&\& reddit rationem, quia frui eft re omnino gaudere, e2que potiri, ar dum addimus ufumfructum, demonftramus dominí non plene re potiri, fed uti ut fruaturtantum, \& ut fructus fit in ufu: quemadmodum plus eft frui quàm uti. Petrus Coffalius adver/ariorum juris.part. 2. ex lib. 7. Pandetarum in 1. 1. ff. de uffrufutu or quemadmodumn quis utatury. ubi dicit quod prędita a vocabula caufalis, \&\& formalis ufiusfutus putida fint, \&cà noftris hominibus, hoceft, à Neotericis non recepra. Et ultra prędietas rationes, alia deinde utitur Connanus drat. a. 30 3. num, 6. in fine. qui urrumque ufumfructum ineptè, \& barbarè \&\& nullo authore fic nominari, fequenti probat argumentatione.Nam fiea commoditas, quam dominus fruenda re fua habet, caufalis ufusfructus dicitur, quòd caufam à dominio ducat, ut communis interpretatur, quomodo appellabimus eum ufumfructum,quem habent poffeffores, feu bona fidei, feu mala fidei, $\& 8$ quicunque aliqua re ad fuam utilitatem utuntur, vel vi , vel clam, vel precario, vel commodato, aut locato? utuntur omnes itti, \& fruuntur quidem certe, atque in eo dominorum vicem, quamproximè accedunt. Et hoc eff fecundum fundamentum contra communem fententiam, quam defendimus. Tertium verò, 3 \& ultra recentiores omnes fupra relatos, deducitur ex l. quod nofram 70 . ff. de ufifrutitu. quem textum effe meliorem de jure pro Novioribus, rete ante alios adnotavit Arias Pinellus (fed ad illum non refpondet) dizt. 2.part. leg. I. C. de bonis maternis, n. 10. in ultimis verbis, \&\& Pinelli nulla mentione faeta, expenditetiam eum textum contra communé, Perrus Auguffinus Morla. Emporij 1.p. tit.6. dita.q.,., n.8. videtur enim Paalus aperte negare ufumfructum in eo, qui rei dominus eft, dum in hect verba fribit. Quod noffrum non eft, transferimus ad alium ; veluti is qui fundumi babet quamquam ufamfrutum non habeat, tamen ufumfructum cedere poreff. Quarto contra communem ponderari folet textus in $/$ coim in fundo , 81. If. de jure dotium. qui expreffim videtur probare idem, quod textas in diat. L. quod noffrum, dum dicit Triphonius Jureconfultus : Maritus tamen ufumfructum non habet, , Sed fuof fundo quafic dominus utitur. Et hunc textum contra communem, ex privatis fcriptis, que paffim \& frequenter tranfcribit; expreffim ponderavit Auguftinus Morla, dict. n. 8. verf. Et ponderandus eff textus. \& quamvis poftea in verficulo, Sed refpondendum eft, communem defendi poffe dixerit; ad eum non refpondet, multa potius fimul inculcat, nec diftinnè̀ diggrit ea. Quintò tandem \& ultimò, contra communem dici folet. Quod fi prefata diftinctio vera effet, apud Jureconfultos aliquando expreffa fuiffet, \&\& confequenter ufumfrutum caufalem excogitandum non fore, de quo expreffim cautum non eft, Quo argumento utebatur Joannes Corrafius, in dict. . . 1. nu\% 3. ff. de fervitutuibus. qui dum fubrilitates quarrit contra comunem, non acculandos Julianum, \& Julium Paulum Jureconfuitos Cribit, quod commoditatem, quam domini habent in re propria , ufumfrutum appellaverint, cam tamen ij propriè \& verè loquuti fuerint, ftriCamque juris rationem obfervaverint, ipfe verò captiose illorum verba retorqueat ; \& non excufandos, laudandos potius Jureconfultos excufare contendat: Quapropter à communi fententia nullo modo recedendum arbitror, tum quia magis communis eft, \&\& quia gloffa, Bartolus, \& a alij Doctores infiniti, , majoris authoritatis fequuntur illam, \& habet pro fe cafum pluriú legum, ideo omnino ampletenda eft. Ex dietis per $A_{-}$ lexandrum , in conf. 202, n. 7. vol. 7. Gozadinum courf. 39.n.15. Alphanum Collect.juris. 120 , in fine Barbatiam in confo 10. vol, 2. Pedroccham in conf. 20. nuw.146. Sociní juniorem, in conf. 63 . \& in conf. 111 . ,, 8, vol. 3 . Tum eciam, quia magis amica eft verbis carum legum, quas
in initio bujus capitis adduximus; \& quia ad leges, \& rationes contrarias refponderis \& fatisfieri congruenter poteft. Idcircò probari debet, ex congeftis per Pedroccham, in conf. 17 . à num, 110 . \& nu. 114 . Hippolyrum Riminaldum, in conf.417. num. 31. lib.4. Robertum Marantam in fuis difputationibus, difp. 10. nu. 38. Nee obftat primum, \& pręcipuum Neotericorum argumentum, quod ex Connano, \& aliis, adduximus fuprà n. 25. Quia libenter fatemur verum effe, quod dominus tametli fruatur rebus fuis, quas habet; \& poffidet, id tamen non jure fervitutis, five alio quocunque, quod rem ipfam afficiat, fed ut dominus, \& domini, poffefforifve authoritate : non tamen inde fequitur, $\mathrm{u}=$ fusfructus caufalis effectum ceffare: nam, \& fi dominus rebus fuis, quas habet, utatur tanquam dominus, ad* huc tamen dici poteft ufusfructus caufalis, qui ab eodem dominio, \&L proprietate, five illitus occafione cau-
5 fatur; ${ }^{\&}$ \& diverfus eft ab alio ufufructu, quem non domini habent in rebus alienis. Qua ratione refpondendum eft ad alia, quę contra communem adduximus fuprà $n u$. 35 . fi fateamur etiam habentem dominum alicujus rei habere fupremum jus, five poteftatem, non tamen ideo dominus definit habere jus ufusfructus caufalis, qui non eft extra dominium, fed potius pars dominij, \&r illius occafione caufatus. Nec implicat contraditionem, quòd quis fit dominus unius rei, \& in eadem plenè, \& integré ufumfructum confequatur; cùm imò potius ex eo, quòd fit dominus, talis ufusfructus cauferur: Nec fequitur etiam, ideo ufumfructurn caufalem non effe, quod ufusfructus diffiniatur ut fit jus alienis rebus utendi, © fruendi $\int$ alva rerum fubffantia, ibi enim tantum definitur ufusfructus formalis in alienis rebus confiftens; necideo excluditur caufalis, qui cum dominio, \&e proprietate conjungitur ; nec fpeciali, aut particulari definitione demonftrari debuit, cum non fit res à proprietate, \& dominio feparata, fed potius cum illis conjuncta, fic ut contineatur fub definitione dominii) , \& proprietatis, five facultatis illius, jus illud utendi, \& fruendi, \& ad libitum difponendi. Eft igitur hic ufusfruttus diverfus ab alio, qui fervitus dicitur in $l$. 1. © aliis. ff. de fervitutibus, \& in re propria non confiftit.
36 Non obftat deinde Petri Gregorij argumentatio contra communem, de qua nullus huc ufque mentionem facit, nec ad illam refpondet. Verum enim eft, quod dominus proprietatis fic fruitur, ut re omnino gaudeat, eaque potiatur (ut inquit Petrus Gregorius :) non tamen rectè infert ex eo, quod dicamus dominium proprietatis habere ufumfructum ipfum, non plenè \& integrè re frui, \& potiri, fed uti ut fruatur tantum, quia fic utitur ut utatur, \& fruatur plenè. Id quod demonftratur eo ipfo, quod talem ufumfructum caufalem vocamus, in eo enim à formali ufufructu diftinguitur, à proprietate feparatus eft, nec ita plenum jus tribuit. 7 Non obftat preterea, Francifci Connani alterà ratio contra communem, lib.4. dity. cap. 3. nu. 6. cuinullus adhuc refponfum prabnit: Sed non erit difficile refpondere, conftituendo prius generaliter, poffefforem bonæ, vel malæ fidei, vel vi, aut clam, vel precario, vel commodato, aut locato poffidentem, ab ufufructuario longè differre, nec ad dominorum vicem ita proximè accedere, (ut Connanus affirmat.) Deinde predictis perfonis titulum, five nomen non deficere, quo corum ufus, vel fruitio nominari poffit, ita ut neceffe non fit ufumfructum caufalem in omnibus conftituere. Nam in primis, $\& \&$ in fpecie loquendo, in poffeffore malæ fidei nullus ufusfructus confiderari debet, ut putà cùm ipfe nullos fructus fuos faciat, fed omnes cum ipfa re cogatur reftituere. l.fif fundum. l. certum. C. de rei vendicatione, l. 8. in fine, tit. 3. part. 5. l. 4. tit. 14- part. 6. Joannes Garfia, de expenfis of meliorationibus, c.23.n.42. \} fequentibus. Menoch. recuperanda poffesionis, remedio $15 . n, 601$. \& noviffime Antonius Pichardo, in $\mathbb{5}$. $\mathfrak{i} q u$ is à non domino, n. 16 . Infit, de rerum divifione, in quo ab
ufufructuario,tarh caufalí quàm formali mulition diffat, qui fructus ofnnes, \& alia quacenquie con.moda, quę ex re percipi poffunt, fua facit, ut inferiùs alio capite comprobabimus.In poffeffore vcrò bonæ fidei ufvinfructum caufaturn à dominio dicimus, quia quoad fructus attinet, domini loco eft, five apud illum effe dominium jus pręumit. l. bona fidei. ff. de atcquirerido rerum dominio. l. qui foit. S. bona fidei. ff. de tufuris, diat. l. certum. C. derei vendicatione. l. 39. tit. 28 . part. 3 . \& poft multos, quos refert, fic ex communi tradit Pichardus in diat. I.fi quis d̀ non domino, mu. 2. ơ multris fequentibus. Ideo, quia ad inftar domini, talis poffeffor bonæ fidei habetur aliquando; quoad aliquos juris effectus, ab ufufuctuario 3 differt: ut conflat ex $\mathbb{S}$. is vero, ad quem. Inffitut. de rerum divifione, ubi Minfingerus, mum. 2. fic adnotavit. Is verò, qui commodato, vel precario utitur, quiam diverfimode utatur ab eo, quicaufalem, vel formaleni ufumfructum habet, fatis conflat ex natura ufusfructus; \& modis omnibus, quibus conftituitur, \&\& finitur, \&c tempore, quo ipfe ufusfruetus durat, \&\& natura com modati, vel precarij), quod aliter conftituitur, \& durat; ut apparet ex his , quax poft ordinarios ibi relatos, de commodato, \& precario , plené fcribunt Covarruvias, variarum lib. 3. cap. 15. Menochius de arbirrad viis, lib. 2. cafu 22. © 23. © cafu 298. Antonius Gomez, tom. 2. variarum, cap. 7. num. 1, per totum. Cęterí autem , ut Coloni, \&\& Inquilini, ufumftuctum habent caufatum à dominio, quod eft apud eurn, cujus nomine ipfif fruuntur, ut in $l$ s non utitur. If. de ufufructu. Ideo ab eo, qui haber ufumfructum formalem diftinguuntur; ut infra dicemus, \& in terminis tradit Antonius Pichardo, in principio, Inftitut. de u(ufrutu, 1.23. © $^{2} 24$ deinde non etiam obftar dietal. quod nofrum. ff. de ufufru. Nam, qui pleno jure alicujus rei dominus eft, caufalem ufumfructum habet, non verò formalem, qui 3 (ut antea dictum eft ) apud dominum effe non poteft, cum res propria nemini ferviat : idcirco fi alicui concefferit ufumfructum, transfert in eum ufumfructum; quem ipfe non habebat, hoc eft, tfurmfructum formalem, habebat tamen dominium plenum rei, \& fic ufumfructum caufalem cum proprietate conjunctum, unde habilis erat ad transferendurn ufumfruetum formalem, feparando illum à proprierate. Uti fic \&c verè declarat Gloffa ibi ex fcholio ultimo, \&r fequuntur Albericus de Rofate, Angelus de Perufio, Jacobus de Ravenna, \& Florianus de Sancto Petro, ibidem, qui breviter, utiliter tamen diftinguit circa illam regulam, an \& quando poffit quis in alium transferre, quod ipfe non habet : diftinguir etiam Baldus in $l$, manumi $/ \int f=0$ enes. de juftitia of jure, nur. 13. G duobus sequentibus. ad quorum diftinctionem reduci deber regula leg. interdum, 21. ff. de acquirenda pofeffione, qua probatur, quod pofs feffionem ejus interdum tradimus, cujus ipfi non habe- 4 mus. Sicut etiam dominium proprietatis, quod quis non habet, interdum vendendo, \& tradendo alij prę- 41 bet. $l$. non eft novum. If. de acquirendo reram dominio $l .10$ S. ault.ff. quibus modis pignus vel hypotheca folvitur, \& nonnullis exemplis, ad explicationem ditę̨ legis, quę noftrum communem intellectum probant, confirmat Jacobus Cujacius, in recitationibus folemnibus, in libros Digeftorum ( quarum lecturam fummè lectori commendo) ad $l$. interdum. ff. de acquirenda poffeflione. 4 Non etiam obftat textus in difta. l.cum in fando, 8 r . ff. de jure dotium, ad quam omnium, qui huc ufque fcripferunt, nullus fatisfacit: folus Auguftinus Morla eam expendit contra communem, dilf. tit. 6.ff. de fer-4 vitutibus, quaft. 1, num. 7 . \& poftmodum, 1.8. cirsa finem, in confirmationem communis ponderat illam: fed revera non percipit veram rationem. Idcirco adnotandum, Jureconfulti Triphonij, illius legis authoris, mentem aliam fuiffe in illis verbis : Maritus tamen, $\sigma$ c. Dicit enim Confultus, quod fi mulier in fundo mariti habeat ufumfructum; \& dotis caufa, five nomine dotis dederit illum marito ; quòd etfi ab ea ufúsfructus dif
cefferit, maritus tamen non habet ufumfructum, fed fuo fundo quafi dominus utitur: hoc eft, non haber ufumfrutum formalem, quia non ex eo, quod fui fundi ufusfructus fibi in dotem datus fit, definit effe dominus ejufdem fundi maritus, quod effer neceffariī, ut formalem ufumfructum confequeretur, qui cum proprieate fubfiftere non poteft: \& fic maritus in propofita fpecie fuo fundo quafi dominus utitur, confequaucus per dotem plenam fundi proprietatem non feparatam ab ufufructu caufli, quem acquirit ex nova dotis conftitutione, antea enim ufusfructus ille erat formalis à proprietate feparatus, \& penes uxorem exiftěs, poftmodum verò per dotis conffitutionem conjunctus fuit cum proprietate, \& effetuus eft caufalis : \&chęc eft vera \& germana illius textus interpretatio, que fuit de mente gloffe, ibi, dum dixit: Ujumfruthm quantum ad formam babet, non tamen quantum ad curfam. Denique, \& ultimo loco non obftat ultimum argumentum, quod prędicta diftinctio, five vox ufusfruâus caufalis à Jureconfultis exprefla non fuerit, quia Recentiores precditit, qui contra communem fic argumétantur, noon reate inferunt unicum tantum ufumfrucum effe, \& cum formalem, \& non effe caufalem ufumfrucuum, eo quòd Jureconfulti exprefsè non dixerint de illo: quia fi prediita ratio vera effet, fequererur inde, dicendum effe, nec ufumfrutum formalem effe, fiquidem ufusfrutus formalis vox, non magis invenitur apud Jureconfuitos quam caufalis, ut pro communi confíderavit Pinellus diad. 2. part. leg. 1. C. de bonis funs , mu. 9 . \& ctamen negari non potelt, quin ufusfructus formalis fit: His addendum, \&e adnotandum duxi, quèd cum hẹc diftinctio caufalis, \&f formalis ufusfrutus, ex verbis \&e mente Jureconfuitorum, atque virtute eorum, five juris interpretatione colligatur, per6 inde haberi debet, ac fi expreffia fuiffer. Id, quod cla6 rè apparebit, fi prẹmittamus prius, expreffum in jure pluribus modis dici, vel accipi, quod pott alios multos rectè adnotarunt Tiberius Decianus, ref. 10. num. 15 . vol. 4 . Brunorus à ${ }^{\text {Sole }}$, in compendio refolutorio propofit. juris lit. E. verbo, expreffum, el primo, fol. 8r. \&c optimè declarat Menochius in conffl. 2 10. num. 28. 29. 30. of 31. lib. 3. Et quot modis Expreffum aliquid dica7 tur, vel Tacitum? magis in feecie, \& latiffime traAtants alios infinitos confulto preqtermitto, Andreas Tiraquellus (qui hac de re omnino videndus eft) poft leges connubbiales, verbo, expreer. gloff. 7. ì n. 81. fol, mibi 309. ufque ad finem rotiuss gloffa. Paulus Parifius, in repectitione legis, heredes. ff. de vulgari oे pupillari fubfititutione, numb. 46 . ©' fequentibus. Menochius, adipif cenda poffiff fionis, remedio 4. num. 215. ©' num. 226. © 232. Sfortia Oddi. compendiofa fulffitutionis, pralud. part. 2. quaft. 3. num. 2. Gulielmus Benedituus, in cap. Rainuntiius, de teffamentis, verbo. Si abbque liberis, el fecimdo, à nn. 14. Hieronymus Gabriel, in conffi. 169..n. 78 . vol. 1 . \& his non relatis; Velafquez de Avendanio, in
48 L 40 . Tauri, glof. 20. per totam. Camillus Gallinius (quem de hac re commendo letori) de verborum figni-
49 ficatione, lib, 2. cap. 8.9. 10.11. 615 . inter alia tamen, Expreffum dici folet id, quod ex verbis, vel virtute eorum coiligitur, five quod neceffariò importatur ex xerbis 1. cerrumm. If. fi certum petatur. I. nominatim. ff. de conditionn, © demomonftration. anththent. de haredibus s falcidia* 5. ivero exprefinim. Angelus confil. 33 1. An in inftitutione, num. 3. in princ. cujus meminit Simon de Prętis, de interpretat, ultimarumin voluntatum, lib. 3. Oolutione in. num. 7. fol. 148. Affliatis, decifion. 3. num. 5. Aimon.de anriquitate temporam, 1. part. qu. 4.n. 38 . fol. mibi 34 Joannes Cephalus, in confil. 150. num. . . 12 . Lib. $\mathbf{x}$. $\&$ in conf. 196. n. 12. lib. 2. Ubertinus Zuchardus in conf. 8. num. 19. vol. 1. Tiberius Decianus, refi.44. nu. 23. © n. 138. Greff. 80. n. 21. Grefp. $76 . n .4 .6$ vol. 4 . quo 50 loco plenè oftendit, Expreflum in fcriptis fatis dici illud, quod ex friptris colligi potelt: quod tener etiam Aldobrandinus in comf. 109.n. 7 . lib, 2. Anguiffola, in
conf. 66. num. 8 . \& in conf. 277. nn, 9. lib. r. Hieronymus Gabriel, in conf. 127. n. 41. lib. 1. Similiter Ex- 5 preffum eft, quod venit ex mente legis : Bartolus in ${ }^{5}$ 1.prator, in principio. If. de novi operis nunciat. Cephalus, in conf. 45 r.n. 30 . lib. 4 . Menochius, in conf. 235nu. 5r. lib. 3 . Petrus Surdus, in conf. 116.n. 57. lib. 1. Burfatus, in conf. 461. numer. 80. llb. 4. Anguiffola, in conf. 66. nui. 9. vol., 1. Francifcus Niconitius, fuper rulbrica. C. de edendo, num. 52. Hieronymus Gabriel, in conf. 14. num. 35.'心 num. 38. lib. 1. \& Expreffum, vel 5 fubintelletum à lege æquiparantur. Meno chius alios referens in conf. 95 . num. 15. lib. r. Unde cum preqfata divifio, five diftinctio communis, Caufalis, \& Formalis ufusfuctus fic colligatur, ut antea diximus, \&c conftat aperte ex his juribus, qux fuperiùs pro communi fententia expendimus, pluraque fint pradieta diftinđtionis apud Jureconfultos figna, veftigia, \&c conjettura ; perinde haberi debet, ac fià jure, vel à lege verbis fpecialibus expreffa fuiffer : ex his que frribunt Menochius, lib. I. prefumpt. 45. nu, 8. '̛' 9. Francifuus Mantica, de conjecturis nltimarrum volunitatum, lib. 6 . tir.1. $n, 8$. quod in noftra materia velut cogente ratione ipfa, \&\& lege: agnovit exprefsè Petrus Coftalius, adverfariorum part. 2. ex lib. 7. Pandect. in l. 1.ff. de ujufructu, © quemadmodumi quis utatur. Is enim, licet communem improbavit, quam defendinus; fatetur tamen quod res ipfa ex juris intellectu profecta eft, quo uterque ufusfructus defignatur. Et ita fecurè tenendo, ad nonnulla ex prediita refolutione inferri poteff.
Et primò infertur, ad explicationem textus in 1. uti 54 frui, 5.ff. fiuffrsfructus petatur; quam contra communem fere omnes Neoterici ponderarunt, ut conflat ex diatis fuprà num. 25 . inferentes ex illa, in rebus propriis ufumfruatum confiftere non poffe ; fribitur enim in eo textu: Uri frui jus fibi eff is folus poreft intendere qui habet uffunfructum: dominus antem fundi non poreff: quia qui habet proprietatem, utendi fruendi juss Separatuunn non babet, nec enmm poteff ei fundus fervire. Sed re vera textus hic communi non adverfatur, id quod clarè confat ex natura tituli cui fubjacet, juxxta quam intelligi deber de ufufructu formali, qui fervitus perfonalis eft, nec apuddominum effe poteft, quia res propria nemini fervit: non de ufufruatu caufali, qui cum dominio, \& proprietate conjunctus effe poteft, ur fape dit̂um eft, \& c intelligit gloffia, ibi fcholio I. © 2. Idcirco Jureconfuitus Ulipianus, non ineleganter regulam generalem in ea lege contituit, , uti frui jus fibi efle eum ollum intendere poffe: qui habet ufumfrutum, filiceet formalem, qui a proprietate diftinctus, \&\& feparatus eft, eumque pro fervitute ufusfrutus ationem confefforiam intentare poffe, dominum tamen fundi eam actionem intentare non poffe; quia fif ibi effe jus utendi, \&\& fruendi diceret, \& confefforiam attionem proponeret, jus fervitutis pratenderet, quod in re propria fubfiftere non poteft: non tamen negat Ulpianus,quòd dominus fundi ufumfructum non habeat, immò exprefse diciz in illis verbis : Qwis qui habet proprietatent, utendi fruendi jus feparatumm non babet.Et reddit rationem,quare domino, qui habet ufumfruetum cum proprietate conjunctum, actio confefforia non detur, quia licèt habeat ufumfrutuum, habet eum cum proprietate conjunctum, \& fic non haber jus utendi, \& fruendi feparatum: ideo càm fundus proprius nemini fervire poffit , atio confefforia non datur domino pro ufufructu cum proprietate conjuncto, qua pro ferviture conftituta competit 1. 2. l.4. $\mathbb{S}$. in confeforiam, cum $\mathbb{S S}$. (equentibus ff.fif frvitus vendicerar.Sed fí dominus re propria uti frui prohibeatur, licèt a(tione confefforia experiri non poffit, Lex confulit ei, ut actione injuriarum, \&\& aliis remediis contra prohibentem fe tueri poffit, ut dicit textus optimus in $l$. qui pendentem , 26 .ff. de actionibus empti, ibi. Caternum poff traditionem five lectam uvam calcare, five muffun cuehere probibeatur ; ad exbibendidm, vel imjuriaruin agere poterit, quemadmodum fi aliam quamlibet rens
fuam tollere probibeatur. \& in 1 . injuriaram, 13. If. ©i quis me probibeat ff. de injuruis, in illis verbis: Aut fi quis re meas uti me non permitrat, natis ơ hic injuriarum agi poteft. Et ita ex diattis juribus, quod actio injuriarum detur contra impedientem dominum uti re fua, docuit Innocentius in cap.dilectus, de appellationibus. Bald.in rubrica. C. de ufufructu, in fine. Bartol. n. 3. \& Paulus nu. 6. in diat. l. qui pendentem, idem Bartolus, num. 3. in ditf. IS. fi quis me probibeat. Ludovicus Gomezius, in §. aque fi agat. num, 2. © num. 3. Inftitut, de actionibus: Calcanus in conf. 90 . Menochius in conf. 226, n, 7. lib. 3. \& nullo ex his relato, nec ita radicitus explicata ratione textus in dict. l. uti frui. Petrus Auguftinus Morla, Emporij, 56 part. 1. tir. 6.ff. de fervitutibus, quaff. 1, nu. 8. verf. fed refpondendum eft in principio. Secundò infertur ad explicationem textus, alias difficilis, in l. fi ita fipulatus fuero. 126. S. 1.ff.de verborum obligationibus: de quo in favorem communis fuperius mentionem fecimus. Difficultas autern illius $\mathbb{f}$. ut alias confultò prętermittam, in eo confiftit; quòd quamvis debitor, partem de7 biti invito creditori folvere non poffit, I. quidam exijfimaverunt ff. fi certum petatur, I, tutor. I. Lucius.ff. de ufuris, l. acceptams. C. eodem tit. \& de hac regula poft ordinarios in dite. l. quidam exiffimaverunt. late agunt Socinus, regul. 75. Bernardus Diaz, regul. 106. Dueías regul. 158. Cẹpola, cautela 146. ad finem, ov cautela,2 57. Si tamen rei dividuę debitor, partem ejus folvat, folutione partis liberatur, quoad partem de voluntate creditoris folutam l. if ftipulatus fum. 9.I. 5. If. de folutionibus, tradit Bartolus in folemni reperitione leg. fipulationes non dividuntur, queff. 2, n. 22.ff. de verborum obligationibus, fed in diat. I. 1, refpondet Jureconfultus, quòd promittens fundum pleno jure, \& fic ufumfruatum, \& proprietatem, folvendo ufumfructum folum non liberatur, unde poftea amiffo ufufructu, fi promiffor proprietatem, abfque ufufructu tradiderit non liberatur, fed tenetur fundum pleno jure creditoris facere. Ideo pro vera refolutione animadvertendum eft, quòd regula diat. 5 . 15 . procedit, quando folvitur pars quotitativa rei debitæ, ut puta fí debeo decé , \& folvam quinque, vel fi debeo fundum, \& de voluntate creditoris dimidiam partem ipfius folvam; tunc enim quoad partem folutam liberor: ut magiftraliter diftinguens explicat Bartolus ubi fupra, dict. quaft. 2. \& Jalon in dict. l. fi ita ftipulatus fuero. I. I, n, 10. Ubidebitor non folvit ufumfrutum caufalem, quem debebat, fed formalem: ad quem obligatus non erat ; nam qui promifit fundú pleno jure, promifit ufumfrnctum caufalem cum proprietate tradendo facit eum formalem, \& fic non folvit, quod promifit, nec partem ejus; ac per confequens nec in totum, nec pro parte liberatur, quoufque fundum pleno jure creditori tradiderit, proutillum promifit: \& ita optimè declarat eum textum glof. ibi verbo, hic in nulla: verficulo. Sed dic quod bic caufalis: \& fequuntur Bartolus, Paulus, Aretinus, Alexander \& omnes communiter, fecundum Jafonem. ibi dict. $n$. 13. Ultimo infertur ad ea, quæ in hac materia, five in quętione noftra fcripfit Rebuffus in l. rette dicimus.ff. de verborum fignificatione, ibienim $n$, 2. communem diftinctionem caufalis, \& formalisufusfructus non probat ; nec etiam contrariam Recentiorum omninò amplectitur, fed novam doctrinam, aut diftinctionem (ut ipfe credit) adducit; re tamen vera (quod ultra alios animadverto ) nihil novum adducit, ne aliquid inauditum, aut incognitum proponit; in communem potius gloffarum, \& Bartoli fententiam, \& diftinctioné reincidit, licèt alio loquendi genere ufus fuerit: quod libenter admittet, qui ejufdem Authoris verba perlegezit.


C A P U T II
Ufumfructum alium conventionalem effe, alium legalem, cum fententia communi ; neturrum verò fąti, fed omnem juris; contra Florianum de Sancto Petro, nova Authoris confideratio, ubi novè etiam ad Leges per ipfum allegatas refpondetur. Quibus cafibus mulier, vel maritus tranfiens ad fecundas nuptias, ufumfructum dumtaxat habere debeat corum, quæ inter vivos, vel in ultima voluntate habuit à priori marito, vel ex fubftantia illius ex fucceffione filiorum; proprietatem verò filiis prioris matrimonij refervare tenetur, \& de materia legis famsina. C. de fecundis nuptiis. latiffimè tractatur : Infinite quaftiones in hac materia congeruntur, \& multa adnotantur novè , qua huc ufque fic refoluta non funt. Deinde, utrum confenfus matiti, vel filiotum, tacitus, five expreffus circa fecundas nuptias projudicet illis, ut amittant beneficium legis, plenè difgutitur : communis fententia defenditur ; ad rationes, quæ in contrarium per Sarmientum confiderantur, novè refpondetur, \& nonnulli cafus plenius, \& diftinctè magis quàm adhuc diftinguuntur. Demùm utrum mulier fecundò nubendo ufumfructum à marito fibi relietum amittar, 8 legatum ufusfructus uxori relictum, $f i c a-$ ftè, ơ honeftè vixerit, an etiam fecundò nubenti debeatur, breviter, \&s diltinctè explicatur.

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

1 UJusfrutlus alter conventionalis, alter legalis.
2 Ufusfructus alius juris, alius facti, ex fententia Floa riani de Sancto Petro, que improbatkr ; infrà n. 7.
3 Florianus de Sancto Petro nowé notatus per Autho
rem, quod leges nomuillas expendat, que fuperio-
-1ay rem diftinctionem probare non poffunt © illis nowe etiam fatisfactum ab Authore.
4 Legatum in annos fingulos relittum, legato ufusfructus fimile effe in eo, quod utrumsque morte legatarij finitur.
5 Sed non effe idem, quod legatkim ufisfructur, alias non diceretur fimile effe.
6 Et in plerifque difimile effe à legato ufuffinctus: que remifive traduntur.
7 Ujumfructum omnem juris effe, five à jure comfiturum; adverfus Florianum de Sancto Petro; nova Authos 1 ris confideratio in hac materia, prout hoc numero, \& fequenti declaratur.
8 UJusfructus conventionalis, of legalis exempla.
9 Mulier tranfiens ad fecundas nuptias, liberis exras. tibus, tenerur refervare filiis prioris matrimonij, non
(3. folum omnia bona, que babuit à priori marito, tithu
lo quocunque lucrativo; fed etiam quidquid per fucceflionem ab inteftato filiorum primi matrimonij conaSequuta eft: folo uffufradu iforum penes iffam remanente.
20 Proprietatem veroे, quam amistit fecundoे nubendo, ita tenetur refervare filiis prioris matrimonii fuperftitibus, ut non pofjit illam alienare, nec ullo modo in fraudem, aut prajudiciann filiorum difponere de fie millisy

## 8 Quotidianarum Controverfiarum luris. Lib. I.

milibus bonis ex paterna fubftantia provenientious, que refervari debent.
11 Mulier fecundo mubendo non perdit ea, que titulo lucrativo habuit à priori marito, vi'sex fucceffione filioram ex fubjtantia illius, cum filii prioris matrimoniv non exiftunt.
12 Piena fupradicta, coniugi ad fecundas nuptias tranfcunti impofita, \& favore filiorum introducta, ad nepotes quoque five in favorem illorum dirigitur: $\mathcal{O}$ flatutum in bac materia in parentibus, babet quoque locum in avo, \}o avia, © cateris afcendentibus.
$\$ 3$ Orod qualiter, or refpectu quorum bonorum intelligi debeat ; plenè \&̛ diftinctè declaratum traditur remiffivè.
14 Maritus tranfiens ad fecundas nuptias, tenetur refervare proprietatem bonorum, filiis prioris matrimonii, in quibus cafibus uxor refervare tenetur: © difpofitum in uxare in bac materia, babet quoque locum in marito, idque ex identitate rationis.
15 Mulier, vel maritus tranfiens ad fecundas nuptias, privatur proprietate bonorum paternorum, vel maternorum qua fibi provencraint per mortem filii, 心 hoc five mulier, aut maritus tranfierit ad fecunda vot, 3 , ante fucceßsionem vel pojf, quod latius tractatur remijfive.
16 Pane impofite fecindo nubenti, in odium fecundarum muptiarum quamvis de jure Canonico fint Jublate; paine timen, qua in favorem filiorum primi matrimoiiii apponuntur, \& refervationem proprietatis predictoruit bonorum inducunt, correctie non funt.
17 Circa eat, quid (uperizus dicta funt à num. 9. ©r materitivi $l$. foeminæ. C. de fecundis nuptiis. Tor Jolere dubiat proponi, quaftionefque excitari, ut infinitus fere fit illarum numerus; nibilominus tamen, diftinctè, \& plene onnubus fatisfieri poffe, fo authores plures, qui hoc numero pracitantur, attentè \&́ originaliter pralegantur.
18 Andrea Gaill, \& Joachimi Miningerii prattica obfervationes, erudite multum, \& utiles, © ab Authore commendate.
19 Letori non abfque utilitate maxima futurum, quod quafliones, qua in bac materia frequentius contingunt, hos capite breviter ; \& diftindte congerantur in anum ; \& qualiter Author circa carum refolutionem fe babiturus fit.
20 Parentes fecundo nubentes, de jure communi, or regio, qualiter filiis fuccedaht ab inteftato, atque ex teftamento; or quateneantur refervare filies prioris matrimonii, ex his, que babuerunt ab eifdem ab inteftato, vel ex doilatione, vel ex teftamento ; \&u qualiter diftingui debeat inter bona, qua filii babuerunt ג̀patre, vel à matre, vel afcendentibus, vel aliunde quafiverunt, remiflivè : plenè tamen traCtatum proponitur.
21 Bartol, in confil, 54 , in fin. lib. I, in $q$. Juperiori,reEtè difinxijfe tria jura.
22 Liberi diverfarum nuptiarum fi extent, qui diverfas matres, aut patres diverfos babuerunt, qualiter inter fe fuccedant.
23 Mater, vel pater, antequam tronfivet ad fecundas nuptias, fo alienaverit aliqua bona habita ex priori matrimonio titulo lucrative, vel ex fucceffone alicujus filij ex jubftantia conjug is pramortui, © poftea fecundo nupferit : an filii prioris matrimonii pradicta bona poßint a poffefforibus vendicare.
24 Donata uxori contemplatione maritr, ठo è contra, an debedut refervari, quo ad proprietatem filiis prioris matrimonii,$\sqrt{2}$ Jecunde contrabantur muptia.
25 Tr.anjiens ad fecunda vota, an anittat lucrum à lege, fou confuetudine conjugi delatum, o illud utrum refervari debeat filiis prioris matrimonii.
26 Filii prioris matrimonii, an babeant partem in lucris habitis ex fecundo matrimonio per patrem, aur matrem, qua jecundo nupfit

27 Mater pupillariter fubfituta filio fuo, fecundo wibendo, atrum teneatur refcrvare filiis prioris matrimonii bona, qua babuit ex fubftitutione.
28 Mater, que fecundo nupfit, wtrum pofit filiis fuis exemplariter fubftituere.
29 Mulier tranfiens ad fecundas nuprias, an teneatur refervare arrbas filtis prioris matrimonii, à quo procefferunt, \& in illis, vel in bonis, que refervari debent filiis prioris matrimonii, utrum pofjit aliquem ex illis meliorare, vel abfque regia facultate majoratum inftituere.
30 Mulier tranfiens ad fecundas nuptias, utrum pofjir relinquere plus filiis fecundi matrimonii, quam primi.

31 Mulier tranfiens ad fecundas nuptias, utrum amittat proprietatem donationis remuneratoria à marito fibi facte, teneaturque refervare illam filiis pricris matrimonii.
32 Difpofitionem legis, fceminæ. C. de fecundis nuptiis. locum fibi non vindicare, quando res pervenit ex bonis mariti ad mulierem titulo onerofo, ut emptionis, permutationis, vel alio fimili titulo.
33 Donatio remuneratoria titulum onerofum continere videtur.
134. Mulier tranfiens ad fectmdas nuptias, an amittat legatum in temunerationem fervitiorum à marito fibi relictum, of fic renetur refervare proprietatem filiis prioris matrinonii.
35 Maritus fi relinquat aliquid uxori, vel è contra uxor marito, in reftamento, utrum tenearur refervare ilIud filiis prioris matrimonii, fiad fecundas convolaverit muptias, idque de jure communi, or regiò tefolutum remijfive.
36 Pater habens filios ex primo matrimonio utrum poffit fecunde sxori ultra Quintmin ex cailfa remunerationis donare.
37 Mulier trarifiens ad fecundas nuptias, an teneatur refervare filiis prioris matrimonii fimul cum proprietate fructus, qui ex paterna fubftantia provenerunt, in specie bic propofita; ad quam in terminis expenditur, \& commendatur decifio 18. Vincent. de
-nax Franch. 1. part.
38 Pater fi moriatur ante perceptos fructus bonortms filii demortui, quorum proprietatem tenebatur reftituere filiis prioris matrimonii, utriom fruttus, qui
nondum percepti erant, pertinere debeant tantum ad filios prioris matrimonii, quibus proprietas refervari debuit, an etiam ad alios heredes patris, hoc eft,
folios, vel defcendentes alterius matrimonii : wbi Guidonis Papa refolutio probatur, © novè comprobatur.
39 Eructus pendentes partem rei effe, tritum dogma, of multis declaratum, atque exornatum remijfivè.
40 De fruitibus pendentibus idem judicandum effe, quod de ipfa proprietate rei.
41 Mulier tranifiens ad fecundas nuptias quantum poffit dare in dotem marito, \& maritus jecundo nubens uxori.
42 Maritus fi dotet filiam quam babuit ex prima uxore, de lucris acquifiti conftante fecundo matrimonio, qualiter fuccurrendum fit fecunde uxori.
43 Maritus, qui fecundò nupfit, fi alat filios prioris matrimonii ex bonis conftante fecundo matrimonio fila perlacratis, mulier ac haredes ejus, an repetere poffint dimidiam partem alimentoram.
44 Aliment a utrum praftari debeant filis prioris matrimonii ex dote matris, que contraxit fecundas nuprias.
45. Filia prioris matrimonii, à patre, qui fecundo nupfit, dotata, qualiter debeat dotem conferre; cum aliis multum ad propofitum nece/fariis remißive.
46 Dutum feu promiffum nomine arrharum à marito fecuido nubente, exiftentibus filiis prioris matrimonii utrum imputari debeat in Ouintum bonorum, an tanquam

- tanquam as alienim deditcendum fit de corpore bareditatis.


## 47 Ioannes Gutierrez laudatur.

48 Pater fi ex rebus, aut pecuniis filiorum primi matrimonij, majoratum inftituerit in perfona alicujus filii ex fecundo matrimonio, quid fieri debeat; remiflive.
49 Petrus de Peralta notatus, quod nimis indiftinctè, o generaliter conffituerit, videri patrem, qui exiftentibus filiis prioris matrimonii, melioravit filium cohmunem fecund matrimonii, propter deceptiones, \& blanditias uxoris potius quam ex mera voluntate feciffe: cum consingere poffit, quod talis medioratio ex voluntate abfoluta procefferit.
50 Parentes qui fecundas contraxerunt nuptias ntrum teneantur reftituere filiis prioris matrimonii nubentibus, ufumfructum, quem habent in bonis que propter fecundas nuptias refervari debent : an vero ufque ad mortem illo fruantur? melius quam adhuc explicatur: \& dubia Alphonfi Azevedo opinio redditur certa.
51 Quatuor fundamenta in quaftione fuperiori expendun51 Quatuor fundamenta in quajtione parentum, \& num. fequent.
52 Difpofitio nova do correctoria non extenditur.
53 Lex ubi enumerat aliquem cafum fpecifice, non licet
illam ad alios cafus extendere; fed illi cenfentur fub difpofitione juris communis remanere.
54 Legum correctio evitanda eft, ó lex que deviat à
jure communi, reftringenda eft, ut quanto minus
fieri pofjit recedatar à jure communi.
55. Lex nova in dubio non prafumitur corrigere velle legem antiquam.
56 Renunciatio filia jurata, utrùm extendatur ad bond, que acquiruntur filiis prioris matrimonii in penam fecundarum nuptiarum.
57 Filia ftatuto exclufa, odio fecundarum nuptiarum, quando fuccedat.
58 Filia prioris matrimonii acceptando legatum factum à parente cum onere plus noin petendi, an poflit petere
lucrum, quod fibi à lege refervatum eft per tranfitum parentum ad fecundas nuptias, ubi in terminis expenditur confilium Petri Surdi, of ad filium in

- Tertio bonorum, cum tali onere melioratum, niove infertur.

59. Mulier tranfiens ad fectudas nuptias utrim teneatur
refervare filiis prioris matrimionii quartam partem, quam babuit ex bonis mariti divitis, quia pauper $\rightarrow$ erat.
60 Filius poft quami fucceffit patri, fo inflituta matre in legitima, reliquerit in teftantento tertiam partem bonorum fuorum alicui fratri, \& pofteat frater ifte ab inteftato decedat, or mater illi fuccedat, utrum illam tertiam partem, in qua frater primo defuncto fratri fucce $\int j i t$, teneatur mater, que fecindò nup $f i t$, aliis fratribus pradictorum, tanquam ex paterna fubftantia provenientem refervare; plenius quam adhuc explicatur, oo num. fequentibus.
6I Dictio, ex, caujamproximam, oo immediatam de $\rightarrow$ notat.
62 In favorem matris duo jura ponderata.
63 Renuucians cum juramento fucceffoni patris, vel matris, non excluditur à fucceffione fratris, nec cenfetur illi renunciaffe, tametfi frater parentibus fuccefferit, ふ illorum bona poffideat.
64 Hareditas poftquam eft adita, efficitiur proprium patrimonium adeuntis, nec dicitur amplius hareditas, id quod latius declaratur remijflvè
60. Leges, qua proptè tranfitum ad fecundas nuptias, mulierem privant proprietate cortim bonorum, que habuit à priori warito, vel à filiis ex paternis bonis, panales funt, \& odiofa, ac per confequens. ftrictam adnitrunt interpretationem, or reftringi debent.
66 Pro refolutione quaftionis propofita fupra num. 66. 66 Pro refolutione quaftionis propojira fupra num. $6 \sigma_{.}$
Joan. del Caftillo Quotid, Controv. Juris, Tom, $I_{0}$

Cornei conf. 28b. col. 2. lib, 1. expenditur, \& verba illius referuntur.
67 Alphonfum de Azevedo in quaftione fuperiori lapfums evidenter noveque adnotandum ab Authore.
68 Baldi doctrinam, authoris refolutioni contrarianis videri.
69 Sed illi optimè fatisfactum, conftitutumque, in matea ria panali caufam immediatam attendendam, ó non mediatam.
70 Pater, © mater fi in vita dotaverint aliquam filianí communem, or bac fine defcendentibus mortua fit, mortua jam matre, $\mathfrak{o c}$ fic folus pater eidem fucceffed rit, qui ante, vel poft facceffionem, fecundas contraxit nuptias, \& in Tertio, \& Ouinto bonorum fuosum melioravit inum ex filis, prioris, five fecundi matrimonii: utrum Tertium; © Ouintum deduci poffit ex bonis habitis ì filia : an vero ex reliquis bonis tantum parentis deducendum fit : ubi Alpbonfo de Azevedo opinio novè taxatir ó contruria concludenti ratione comprobatur.
71 Tertium bonorum fuorum fi filius aliciui reliquerit; utrùm illid deduci debeat de portionibus fratrumi prioris matrimonii, qua filio refervari debent, fi pai ter fecundo mupferit.
72 Conceffio, five difpofitio taxativè conceptre in favoremb alicujus, é filiorum ejus, utrum intelligatur tantums defiliis exiftentibus ex primo matrimonio, ut vel conceffio extinguatur filiis ex illo matrimonio finitis; vel pater non poffit in favorem filiorum fecundi matrimonii difpofitione, vel conceffione uti, of dthac re, \& maltis ad propofitum neceffariis commendatur Menoch. in conf. 40. \&r Petrus Surdus, in confs 72 . lib. I .
73 Teftator fi tegaverit alicui centum fi non babterit, vel non babendo filios, ó fi eos babuerit, ducenta; $U_{A}$ trùm videatur fentire de filiis etiam fecundi matrimonii.
74 Et $f 1$ fimpliciter filiis alicujus legatimn fattuint fit, ans intelligi debeat, tam de filiis fecundi, quàm primi matrimonii.
75 Uffusfuctus legatum uxori fimpliciter velictum, an fee cinde uxori debeatur; O de contrarietate Bald. © Alexand.
76 Borgnini Cavalcani opinio in quaftione fuperiori trad ditur.
77 Didaci Covarruvie, \&o aliorum Sententia contraria refertur \& probatur.
78 Mulier, qua poft mortem mariti luxuriosè, on parum pudice vivit, wtrim incurrat panas feciendo nubentis, quoad refervationem proprietatis bonorum provenientium ex fubflantia mariti; of alia fimilia.
79 Pater meliorare poteff inum ex filiis fuis quem uxor elegerit, five dare facultatem uxori meliorandi filium, quem voluerit, of melioratio, five electio ab uxore facta omnino fervanda eft.
80 Mulier tranfiens ad fecundas nuptias, facultatem teftandi fibi conceffam à marito, five jus exequendb teftamentum, aut eligendi ad majoratum, aut me= liorationem non amittir.
8i Secus tamen fi poft mortem mariti luxuriosè; of parum pudicè vivat.
82 Mulieffem poft mortem mariti luxuriofe viventem, variis panis à jure affectam fuiffe, multifque jams acquifitis ob inpudicitiam privari; de quibus law tiffime aduiun in mille locis remifflvè proponitur.
83 Maritus uxori in teftamento licentiam dare potefk impune tranfeundi ad fecondas niptias, é difponere, ne illa fecundo nubendo incidat in panam fecundarum nuptiarum.
84. Filii inter vivos, vel in ultima voluntate, ficut patet; predictam licent iam dare poffrent.
85 Mulier tranfiens ad fecundas nuptias de voluntate expreffa, five tatita mariti defuncti, vel è contra midi
,B ritus
to ritus，zvitat paenas fecundaram nuptiarum，\＆nu－ meris fequentibus．
86 Mulier fectundo nubendo infert injuriam priori mari－ to，cujus anima nuptiis repetitis contrijfattur．
87 Mulicrem nuptias repetentem triz negligere，videlicet Deum，defuncti memoriam，ơ dilectionem filiorum．
88 D．Francifai Sarmienti contra communtem opinio nova relata．
89 Bertrandum，of Ripam，fuperiorem fententian contra communem tentaffe prius，ultra Sarmientum ab Authore adnotatum．
90 A communi fententia recedendum non effe．
91 Precipuum fundamentum adducitur，quod D．Fran－ cifcus Sarmientus contra communem ponderavit．
92 Et adhuc militare rationem comnunem demonftratur \＆ad illud novè \＆́ verè refpondetur．
63 Malier tranfiens ad fecundas nuptias de voluntate fi－ liorum primi matrimonii，evitat pannas fecundarum nuptiarum；or magis diftintte infr．num． 110.
24 Confenfus filiorum tacitus idem operatur，quod expref－ fus in bac materia．
95 Et communis ratio refertur．
96 Domini Francifii Sarmienti contra communem opinio adducitur．
97 Et ad rationes，ou fundamenta illius novè，of fubtili－ ter re／pondetur．
98 Filii fecundis nuptius parentum，ex mult is videntur tacitè confentive，心 plures conjecture adducta re－ mijivè．
99 Filiifiprefentes fint，dum fecundum contrabitur ma－ trimonium，\＆nihil dicant，confentire cenfentur，\＆ ratificare fecundas nuptias，ut beneficio legum de fe－ crudis nuptiis utinon poffint，ex fententia Grati，心 aliorum．
1do Prefontiam folam filiorum non inducere ratificatio－ nein fecundarum nuptiarum parentum，cum Fo，mnne de Garonib．\＆aliis defenditur；o vide infr． num． 114.
IoI Prafens，\＆o tacens tunc videtur confentive actui，qui geritur，quoties ille refpicit meruin favorem，心 commodum tacentis．
102 Prafens，oo tacents in aitu fıbi prajudiciali non vide－ tur confentire，fed potius diffentire．
103 Prafens actui，ex quo injuria fibi irrogatur，confentire non videtur，fed potius diffentire．
104．Prafens，\＆े tacens nuinquan videtur confentive，quo－ ties debet reverentiam atum facienti，fed potius prafumitur propter metum reverentialem tacuiffe．
105 Prafens \＆tacens，qui non potuit impedire，ne actus qui gerebatur fieret，confentive non videtur，nec
5．etiam fi actum impedire potuit，ex fententia Baldi， que probatur．
106 Prafens，©́ tacenis fibi non prajudicat，quando fcit jus fuum durare．
107 Prafeus，\＆tacens，an \＆quando videatur confentire， vel diffentire actui coram fe gefto，reiniflve；plena
4n tamen minu ab aliis tractatum proponitur．
ros Pro refoltutione，\＆perfecta declaratione quaftionis
－propofita fuprà num．99．© confultationum Grati，心 aliorum，nonn ullos cafus diftinguendos effe，plenius © Gdiftinctè magis quam adbuc ex fententia Autboris．
109 Menoch．confil．237．lib．3．commendatum in bac materia，ćr illi plura addita per Authoren numeris
fequentibus．
110 Matri tranfeunti ad fectundas nuptias，fi filii atate majores exprefsè confenferunt，remittendo ei exprefsè oตnnem injuriam，vel omne jus fuum，mater fecun－ do nubendo nibil amittit，fed retinet proprietatem， quam morte mariti，vel filii jam acquiferat．
111 Et quid fi matrimonio fimpliciter，exprefsè tamen con－ 4．fentiunt，fed non renunciant exprefsè juri à lege fo－ bi tributo．
112 Matri fecundo nubenti utrium profit confenftrs filii pupilli，vel minoris，tutoris authoritate adbibita，co
cauf．t legitima interveniente：©ol quid fi carifa legiti－ ma non interveniat．
113 Andrea Gitill refolutio declarata．
114 Mulier fo contrahat fecundas nuptias filiis prefenti－ bus，C－tacentibus，nec exprefse，aut aliter confentien－ tibus，utrum ex fola prafentia excufetur à panis fe－ cundarum nuptiarum．
115 Donimum Francifoum Sarmientrm，ratione quadam impugnantem communem，lapfum fuiffe，novè de－ tectum ab Authore．
116 Mulier tranfiens ad fectundas muptias evitat panas fecundò uubentium，fi filii atate majores prafentes fuerint dum contrahebatur fecunduu matrimonium， \＆quanvis exprefse non confenferint，aut jura fua re－ mijerint ：actu tamen aliquo pofitivo exteriori alo tra prefentiam，fuum confenfum oftenderint．
117 Voluntas ex facto equè declaratur ac ex verbis．
I 8 Voluntas melius，ac expeditius datur intelligi rebus ipfis，feu faltis quam verbis；
I19 Cum facta effectum ipfum oftendant：verba verò all－ quando contra voluntatem proferentis fint．
120 Prafens，do tacens etiam in merè prajudicialibus con－ fentire videtur，quoties wiltra prafentiam，ex parte ipfius pofitivus actus exterior intervenit．
121 Prafentia inter conjunittos habetur pro confenfu，quan－
do comjunctus ultra prafontiam aliquid faceret，quod confenfum argueret．
122 Filii prefentes，qui nec exprefsè nec tacitè confenfe－ runt，dum fecuida contrabebantur muptia per paren－ tes，poftmodum tamen exprefsè，aut tacitè ratificarunt illas，fic amittunt beneficium legis，ac fi à principio fecundo matrimonio confenfum adhibuiffent．
123 Ouoad effectum hujus materia paria effe，filios ab initio expre／sè confentire，vel approbare fecundas muptias，vel ex poft facto ratificare illas．
124 Ratificationemwon folum expreffam，fed etiam taci－ tam filiis prejudicare；\＆o tacite ratificationis plura exempla adducta，remiffive．
125 Fatza fortiorem vatificationem inducunt quam verba．
126 Filii abjentes tempore，quo fectinde contrabebantur mupria，fi pofimodum exprefse，vel tacitè ratificent illas，beneficium legis amittunt．
$127^{-1}$ Uxor fecundo nubendo non amittit ufumfructum bo－ norum maritifimpliciter fibi relictum．
128 Uxor tranfiens ad fecundas nuptias，non amittit al－ fumfructum non fimpliciter，fed donec，quandiu，do quoufque ip $\sqrt{a}$ vixerit，fibi relictum．
129 Legatum ufusfructus omnium Gonorum uxoris re－ lictum，fub conditione，fi cafte \＆c honefte vixerit an perdatur per fecundas nuptias，ubi duc commu－
\＄h nes contraria referuntur；earum concordia rejicitur，
\＆Bartolifententia probatur．
130 Uxor ufufructuaria bonorum mariti reliča，donec quoufque \＆quandiu caftè，\＆honeftè vixerit，\＆ non mupferit，aut vitam vidualem fervaverit，an per tranfitum ad fecundas nuptias ufumfructum perce－ ptum teneatur reftituere，\＆dे quo tempore fructus percipiens non faciat eos fuos remiffive，plenè tamens © diffinctè tractatum．

USumfructum alium effe caufalem，alium formata lem，fuperiori capite plenè demonftravimus． Nunc vero ulterius conftituendum eft，alium effe Con－ ventionalem，alium vero Legalem ufumfruetum，id quod exantiquioribus agnoverunt exprefsè Guliel－ mus de Cuneo，Baldus，Angelus，in l．1．I．fi nfusfruttus If．ad l．f．dcidiam．Gozadinus in collf．94，n．37．quos fe－ quuti funt communem opinionem profitentes，\＆non－ nullis juribus comprobantes，Paulus de Montepico，in l．Titia cum teftamento．I．Titia cum nuberet．quaft．58．If． de legatis 2．Arias Pinellus 2．part．l．1．C．de bonis mater－ nis．i3．98．Antonius Gomezius tom．2，variar．cap．15．de fervitutibus．n．I，in finalib．verbis．Ludov．Molina de Hif－ panorum primogenits，lib，1，cap，27，num，I I．Joannes Gar～
fia．de expenfis or melioration，cap．11，n．1．verf．quod quidem de ufufructuarro dato．of num．7．Florianus de Sancto Petro．in rubrica ff．de nfufructu，of quemadmo－ unaw．nим．4．ubi n．6．materiam ufusfru－ ctus tractaturus，premittit，quod ufusfructus alius juris eft，\＆alius facti ：\＆ad id probandum tres leges ex－ pendit，quæ re vera，ut ultra alios animadverto，nullo modo prefatam diftinetionem probare poffunt．Nam in primis ex 1 ．／pecies．ff．de auro of argento legato，ad pro－ pofitum nihil congruè deduci potelt，utpote cìm Sca－ vola Jureconfultus dumtaxat dixerit，in cafu fibi con－ fulto，\＆in illa lege propofito，proprietatem legatam videri，addito onere fideicommiffi non tantum ufum－ fructum，nec verbum aliquod adjecerit，quod pręfatæ ufusfructus divifioni convenire poffit．Deinde in $l$ ．ufus－ fructus． 26 ．ff．de fipulatione fervorum，tantum docet Jure－ confultusPaulus，fervum hęreditarium inutiliter ufum－ fructum Itipulari，legari autem ei ufumfructum poffe： \＆reddit difcriminis rationem elegantem，ex qua etiam nihil deduci valet，quo poffit probari illius textus in－ ductio．Denique in l．legatum 10 ．ff．de capitis diminu－ tione，dum fribitur ：Quia tale legatum in fatto potius quam in jure confifitit ：quæ verba videantur aliquo mo－ do induci poffe，aur preedietum affumptum probare ： non tractabatur de ufufructu，five ufusfructus legato， fed de legato annuo，five in annos fingulos，aut menfes relito，quod quidem legatarii morte intercidit，capi－ tis tamen diminutione interveniente perfeverat，ut
4 ibi dicitur．Quamvis autem legatum in annos fingulos relictum，ufusfructus legato fimile fit in eo，quod u－
5 trumque legatum finitur morte legatarii：tamen non eft idem，quod legatum ufusfructus，alias non diceretur
6 fimile effe，in $l$ ．in fingulos，8．cum fimilibus．If．de annuis legatis．\＆in aliis plerifque diffimile eft à legato ufus－ fructus，ac primum in eo，quod ufusfructus capitis di－ minutione finitur．I．finitur，cum vulgatis，inffitut．de wfufructu．Sed legatum annuum capitis diminutione perfeverat，uti in ditta l．legatum，fcriptum eft，fecundo tertio，quarto，quinto，ac fexto；in aliis diffimile eft， quæ inferius fuo loco dicemus，\＆c eruditè congeffit in unum Jacobus Cujacius，in recitationibus folemnibus ad libros Digefforum ad l．in fingulos，per totam legem，ff．de annuis legatis，verius igitur eft adverfus Florianum，u－ fumfructum omnem juris effe，five à jure conftitutum
7 fuiffe，ut colligi poteft ex $\$$ ．1．© fequentibus．Inftitut．de ufufrutu；\＆modis omnibus，quibus ufusfruetus inci－ pit，\＆c conftituitur，progreditur，\＆durat，atque finitur， quos à jure ipfo conftitutos fuiffe nullus unquam nega－ vit：enimverò id ex eifdem juribus apertè colligitur． Differentia autem dumtaxat confiftit in hoc，quòd ufusfructus，quem Conventionalem vocant Doctores，
2．conftituitur à jure certis modis inter vivos，vel in ulti－ ma voluntate，facto tamen hominis interveniente fimul quod ad conftitutionem neceffarium eft．Alter verò ufusfructus，quem Legalem nominarunt Scribentes， fola legis difpofitione，eer voluntate，abfque facto aliquo hominis inducitur：quod evidentius conftabit redeun－ do ad ea，quæ fuperius incoepimus in initio bujus capitis quatenus dicebamus ufumfructum，alium Conventio－ nalem effe，alium Legalem．Ufusfructus conventiona－ lis eft ille，qui fumit initium ex hominis difpofitione， \＆conftitutione facta inter vivos，vel in ultima volur－ tate：à jure tamen ipfo originem，\＆t conftitutionem tra－ hit，id quod contingit，quoties fundi，vel alterius rei do－ minus，in eo ufumfructum alteri concedit，\＆nudam proprietatem penes fe retinet，ut colligitur exprefsè ex l．3．cum fequentibus．f．de ufufructu．ó \＄．I．Infiturut．codem $t$ ． L．regia 20. tit． 31 1．p．3．8cita intelligunt omnes Authores fupra in principio pręcitati．Legalis ufusfructus dicitur ille qui juris poteftate，\＆difpofitione inducitur，\＆ abfque aliquo facto feu difpofitione hominis defertur， ut anteà dixi．De quo duplex exemplum，primum，in conjuge tranfeunte ad fecundas nuptias，fecuridum in patre bonorum adventitiorum filii legitimo adminiftua－ Foan，del Caffillo Quot，Contr．Juris Tom，I
tore，\＆ufufructuario ；proponit Antohius Gomezius diat．cap． 15 ．de fervitutibus，n．1 in fine．licèt poffit ctiam legalis hic ufusfrutus，appellari Formalis，habito re－ fpettu ad proprietatem，quie eft penes filios，vel eifdem filiis refervari debet：ut cap．fequenti，in initio，adnota－ bimus：ubi de fecundo exemplo agendum eft，\＆e fic hunc ufumfructum formalem nuncupavit Joannes de Monte Sperello，in conf．97．n．9．lib．1．Nunc verò de pri－ mo exemplo tractabitur，\＆pro abfoluta，\＆c clara ejus explicatione conftituendum eft in primis：quod mulier tranfiens ad fecundas nuptias，liberis extantibus，tene－ tur refervare filiis prioris matrimonii non folum omnia bona，quæ habuit à priori marito，titulo quocunque lucrativo，fed etiam quicquid per fucceffionem ab in－ teftato filiorum primi matrimonii confequuta eft，folo ufufruetu iftorum bonorum penes ipfam remahente， per texturn in $l$ ．famina．C．de fecundis nuptiis，in $\mathbb{S}$ ．illud．$l$ ． generaliter，l．hac edïfali．authent．in donatione codem tit． textus in 5 ．fi vero expecter．in authent．de nuptiis．©o in l．mater．C．ad Senatufconfiltum Tertulliamum textus in f．profpeximus in authent．de non eligend．fecund，nubenri mulier．textus in S ．fed quod fancitum．© © in S ．venient，in authent．de nuptiis．1．1．tit．6． ．lib．3．fori．L． 26. tit． 13 ．part． 5 ． \＆poft gloflas，\＆ordinarios in dictis juribus，ex com－ muni omnium fententia fic adnotarunt Decius，in conf． 87．n．3．incipit Pro refolutione．Capra in conf．46．n． 5 Ruinus in conf． 113 ，in fine vol．2．Rolandus in conf． 95. in．8．volum， I \＆in conf． 8 1．n．2．＇́ 5．volum．3．Jacobus Mendellus de Alba．in conf．349．in princ．lib．2．Affli－ Etis，decif．75．Joannes Cephalus，in conf． 288 ．nam，2． 6 fequentibus．lib．2．Jacobus Menochius，in conf．237．n． 7. liib．3．Francifcus Burfatus，in comf． 12 ．à principio．lib．Io Hippolytus Riminaldus，in comf．251，in fine．lib．2．An－ tonius Gomez．in l．15．Tarri，in princ．Joannes Gutier－ rez，（qui nullum ex prædiatis refert）pradticarkm．lib． 2. quaft． 95 ，n．2．\＆lib．3．quaft． 43 ，n．23．Andreas Gaill． practic．obferv．lib．2．obf．98．n．r．Joachimus Minfingerus， fingularium obfervationtum centuria 5．obfervat．24．niu． 1. Proprietatem verò，quam amittit mulier fecurido nu－ bendo，ita tenetur refervare filiis prioris matrimonii fuperftitibus，ut non poffit illam alienare，nec ullo mo－ do in fraudem，aut prejudicium filiorum difponere de fimilibus bonis ex paterna fubitantia provenientibus， quæ refervari debent．textus eft in diaf．$l$ ．famine，ơ in diatis juribus．\＆in dict．l． 26. part．\＆tradunt omnes Do－ Ctores，quos nunc retuleram．Bertachinus in repertorio， 3 。 part．Lit．V．verbo，V x or fecundà nabit．verf．finali．Pinellus $z_{\text {。 }}$ p．leg．I．C．de bonis maternis nu． $37 . \& \mathrm{C}$ in $l$ ．altima，num． 2 。 eodem tit．Decius ditt．conf．87．n．3．Boërius，decif． 185. in princ．1．part．Dionyfius Pontanus confuet．Blefenf．tit．1． art．9．Sed cum filii prioris matrimonii non exiftunt mulier fecundò nubendo non perdit eas，quę titulo lu－ crativo habuit à priori marito，vel ex fucceffione filio－ rum ex fubftantia illius：ceffante ratione dittorum ju－ rium，textus eft in dizt．l．famine．in fine，C．de fecundis nuptiis．\＆in authent，de nuptiis，5．Ii vero expectet．Alex． in conf． 11 x．in princ．vol．2．Minfingerus，dicta obferv． ${ }^{24 . n .6 . \& \text { pro certo tradunt alii fuperius precitati ；at－}}$ que ita fuiffe judicatum in confilio Neapolitano，tefta－ tur Afflietis，deci． $6 \mathbf{1}$ ， $1.6 . \&$ confequenter in ufufructu， \＆proprictate pleno jure fuccedit，ut cum communi， contra aliam communem noviffimè defendit，fic tenen－ dum dicit，\＆rationem reddit Cavallos，pratikarumb quaftionum，five communiann contra communes queft．671． fol．mibi 267．vol，2．\＆ultra eum，Joannes Francifcus de Ponte．in conf．19．nam，64．lib．1．Tellus etiam Fernan－ dez．in l．6．Tauri．num．19．perdit tamen illa，cum nepo－ tes ex filiis exiftunt，licèt ipfifilii deficiant ；nam poena fupradicta，conjugi ad fecundas nuptias tranfeunti im－ pofita，\＆\＆favore filiorum introducta，ad nepotes quo－ que，five in favorem illorum dirigitur，\＆c ftatutum in hac materia in parentibus，habet quoque locum in avo， \＆avia，\＆ceeteris afcendentibus，eft enim eadem rab tio nepotum，\＆filiorum，aut parentum，\＆\＆afcenden＝


$\square$

> Quotidianarum Controverfiarum Yuris Lib. 1.

12
tium, \&e fic debet idem jus obfervari ex textu in dift. $l$. fomina. S. illud, in verf. nullam, 1. generaliter, l.in quibus, 1. b.ac rdiatali, , in authben. Lucrum., C.de fecundis nuptiis. Ě in fpecie fic frribunt Ripa in ditđa l.f feminc, num, ro. Bertrandus in conf. 92. in princ, num. 5 . \& in conffl. $\mathbf{1} 66$. in princ, num, 2. vol. I. Antonius Gabriel. communuizm conclufionum titulo de fecundis nupris, concluf. 1. num, 8 . Minfingerts centuria 5.06 fervat, 24. num. 4 . Tellus Fernandez in 1.6 . Tauri. nu, 20. Burfatus ditit. conf.12..n.9., ${ }_{l i b}$ n. Michael Grafus, receptarum fententiarrum S. juceceffio asb inteffato.quaff. 17, nu, 8. Menochius in conf. 155. 13 3 uik, $22 . \operatorname{lib}$. 2 .quod tamen qualiter, \& refpeetu quarum bonorum intelligi debeast, declarat Magiftraliter eruditiffimus Grégorius Lopez, in ditf.1.26.part.5.tit. 13. verbo, Fincana fius biios. Et eo non relato Joannes de Matienço. in 1 . 3 . fit, 1. glof.2.nu.45. lib.5, nova recopi-Lasionis. Alphonfus de Azevedo in 1.4 . eodem tit. ©́ lib. n. 58 . videndus etiam in $l$. 6.tit. $9 . \operatorname{lib}$. $5 . \mathrm{nu}, 2$.

14 Ex his apparet fuperiùs dita procedere non folum in uxore,verum etiam in marito;\& confequenter, quod maritus tranfiens ad fecundas nuptias, tenetur refervare - proprietatem bonorum filiis prioris matrimonii, in quibus cafibus uxor refervare tenetur; \& difpofitum in uxore in hac materia, habet quoque locum in marito, idque ex identitate rationis, per rextum in ditt. $\int . \int_{i}$ vero expetet, in authent. de nuptriis, ibi: Et bec commurnis mulieris, © viri multat fit pofirat. l. generaliter. C. de fecundis nupptis.glof.ditit. L.femina. S. illum. verbo poffefio. Bartolus ibiidem,icc. Baldus.nu. 3.idem Baldus, Boêrius, Paulus, Parifius, Oldradus, Decius, Capra, Socinus fenior, \& Cepola, in locis relatis ab Andrea Gaill, qui communem fententiam profitetur. lib. 2.dilit.obferv. 98. zum. 3. Gomez Arias.nu: 25. \& Tellus Fernandez, n, I. in dict. L.15.Tatrri. Villalobos, Antonius Gabriel. Alfanus, \& Alciarus, quos cum communi congeffit in unum Burfatus diut , conf. $\mathbf{1} 2, n 14$, 1 , ins fine. Rolandus optimé probans, in conf. 95 . a. nu. $8 . u /$ qute ad $n$. 14.6 7.43. © 50. lib. I. Antonius Galeatius Malvafia, in conf. 51 .n. $n$. 3 .lib. r. Joannes Cephalus in conf. 56 ri,n.r. of $n, 6$, lib. 4 . \& de jure hujus regni exprefse cavetur in dict. I. 15. Tauri. quæ hodie elt L. 4. tit. 1. lib. 5. nove collectionis. Apparet eciam, conclufionem in initio propofitam ficintelligendam fore, ut filicet mulier, vel maritus tranfiens ad fecundas nuptias, privetur proprietate bonorum paternorum, vel maternorum, qua fibi provetnerunt per mortem filii; five mulier, aut maritus tranfjerit ad fecunda vota ante fucceffionem, vel poft: fic poft Socinum, Aretinum, Ruinum \& alios, refolvit Rolandus, ditct. conf. 95. nam. 10. lib. 1. poft Boërium, Re alios plures, Gaill. ditct.obfervat. $98 . n$. 7 in in fine. Jacobus Mandellus de Alba, in conf. $346 . n$. 2 . lib. 1. Affliais decif. 75 , n. 4. Palacios Rubios, in L. T4. Tauri.n. 9. of in 1.15 . eodem $n$. ubi Didacus del Caftillo, in princ. verf. item $f$ iquis. \& Cifuentes melius diftinguens, $n, 2$. Alphonfus de Azevedo, in 1. 4.titi. . lib. 5 s.nove recoppila6 tionis num. 27. © 28. Et quamvis panax impofite fecundo nubenti, in odium lecundarum nuptiarum, de Jure Canonico fint fublare; per textum in cap. penult. or in cap. finali, de fecumdis nuptiis. \& latè comprobat Antonius Gabriel. Communium conclufionum titulo de fectundis smprtiis, concluf. 5 . Rolandus, dict, conf. $95 . n .6$. vol.1. Joannes de Matienço in L. .3.tit.1. glof. I. G feqq. tib. 5 .nova recopilationis. Et Alphonfus de Azevedo. iti. num,.,Afliatis.decif. 75 : in principio. Penæ tamen, quæ in favorem filiorum primi matrimonii apponuntur, \& Inefervationem proprietatis prędietorum bonorum inducunt, correftæ non funt: : ut docent Innocentius, in dict.cap. finali.per totum. Antonius de Butrio, num. 2. \&\% communiter Dottores. Antonius Gabriel ubi Juprà, Covarruvias. in 4.2. part.app.3.S. 9 , n. 4 of Seqq. Rolandus sbij fuprà, ,n. I4. Andreas Gaill. dict. obferv. 98 . nu. 8. Joannes Gutierrez. practicarum lib. 2, queft. 45. numb. $5,8 \mathrm{~K}$ in repetitione leg. Nemo poreft. ff. de legat. 1.
num, 20.Matienço, ubi fupr. glof. 2. anmi. 2. Cervantes in dict.l.15. Taurri, in princ. Joannes Francifcus de Ponte conf. 19. n. 62. © 6 63 . \& noviffimè cum hac communi contra aliam communem defendit Cavallos practicarum quaff. five communium contra communes.quisf. 742 . vol. 2. fol. 429 .
Secundò \&\& principaliter conflituendum eft, quòd 17 circa ea, que fuperius difta funt à num. 9.\& materiam dict. L.fermine, C. de fecundis nuptiis. tot folent dubia proponi,quaftionefque excitari,ut infinitus feré fit illarum numerus, nihilominus tamen, diftinntè \&\& plenè omnibus fatisfieri poffe, fi Authores plures, qui in unum à me congeftí funt, atque non mediocri labore evoluti,attentè \& originaliter pralegantur.Sunt igitur de hac materia onninò videndi, Anton. Cabriel.comm. conctuf.tir.de fecumdis nupriis, concl. 1. © © foquentibuss.Chaffancus in confuetud. Burgundia rub. 6. Des enfans, S. I. Boërius,decif. 18 5.per totam 186. 187. G' 199.'́ decif. 200.201. ©́ 203.1. part.Latifime Joannes deGarroni-
 mento.C. de fecundis suppriis; quę habentur Reperitionum JurisCivilis, vol.7. Fol..mibi 534 -1fque ad $562 . \mathrm{d}$ fol. 567 . $u /$ que ad 577 . optime Ripa, in repetit. ditt. l.f famina. eod. voll.fol. 562 . Joannes Nicolaus, in reperit. .l. generaliter, C.de fecundis nuppriis,ead, vol.7. foll. 577 . © ibid. Stephanus Bertrandus, in repertit.l., bac editaali, C.eod,titi. © Jub cod.vol.7.fol. 587 . Guillelmus Benedifus, in cap. Raia nuntius, de teflamentris, verbo, \& uxorem nomine Adelafiam, decif. 5 . ̀̀ n.8o.cum feqq. \& verbo, qui cum alia matrimonium contrabens, à num, 205. Vivius comm. opinionum. lit. M. concluf. 5. per totam, fol. mibi.... lit. B. à $n$. 13 . wfque ad $n .33$. optime Rolandus, in conf. 95. per torum lib. $1 . \&$ in conf. 8 I .per totum lib. 3. Menochius, in conf. 1 55.per tortum lib.2.6 conf. 237. per totum lib. 3 . Francifus Burfatus, in conf.12.per totum, lib.r.Tiberius Decianus, refp.44-ì princ.vol. 5. Jacobus Mandellus de Alba, in conf. 349. per torum, lib. 2. Hippolytus Riminaldus, in conf. 569. Per totum, lib.4. 8 in conf.2 84 .per torum, lib. 3 .Petrus Gregorius, in Symaggmate furispart.2.lib. 9. cap. 26.per rotum. Joannes Gutierrez, prat. lib. 2. q.95\& ilib. 3 . quef. 43 . \& in repetit.1.nemo poteft, ff. de legatisprimo, à nu, 17. cum fequentibus. Michael Grallus, receptar. fentent. S. facceffio ab inteffato, quaft.17.à nu. 4. ơ quaft. 25 .per totam, Jacobus Cancerius, variaur. refol. cap.5.a num. 19. cum Jequentions, noviffimè Additio ad decifiones Game, in addit. decif. 105 .1.part. \& commendo Andream Gail, \& Joachimum Minfingerum, quorum praticas obfervationes, eruditas multum, $\&$ c valde utiles exiftimo; illum, pratici.obfervat. lib. 2.quaff.98.per totam. iftum, eod. lii. Centuria 5. obfervat. 24. per rotam. Terrì̀ \&\& principaliter conftituendum eft, quòd etfí predicta materia trita fit, \&c multum tractata,ut patet 19 leftori: non abfque urilitate maxima futurum, fi hoc capite ( breviter tamen \&\& diatinctè, ) eas quaftiones proponamus, que in hac materia frequentius contingunts illud continuo obfervando, ut que ab aliis plenè refoluta fint,non trâfribamus: id enimà propofito noftro valde alienum eft, fed ad eos nos remittendo: in his duntaxat infiftamus, que aut diftinntè tradita non funt,five ratione juris accuratiùs perpenfa procedere, non poffe arbitramur. Sic enim eveniet, ut lectori in aliquibus profuturi fimus, in aliis vero quarendi alibi $\&$ inveniendi neceffitate eum excutiamus.
Primò igitur videndum eft ; quòd in hac materia 20 quotidie dubitari contingit. Qualiter de jure communi \& regio, parentes fecundo nubentes, filis fuccedant $a b$ inteftato,arque ex teftamento, \& qua teneantur refervare filis prioris matrimonii ex his, qua habuerunt ab eifdem ab inteftato, vel ex donatione, vel ex teftamento; \& qualiter diftingui debeat inter bona, qua filii habuerunt à patre, vel à matre, vel ab afcendentibus, vel aliunde quafiverunt; quam quaftionem tractarunt, \& $\&$ plenè refolvunt Guillelmus Benedict. in cap. Rainunutius,


$\square$

81．nfque ad n．92．Boärius decif．185．n．5．\＆ै 6．©́ num．17．© feqq．ठ deci）． 190.0 192．Palacios Rubios in $l$ ．15．Tauri，n．9．Tellus Fernandez omnino vi－ dendus in 1.6 ．Tauri，$n$. 17．18．6 feqq．Joannies de Ma－ tienço in l．3．tit．1，lib．5．nova recopil．glof．2．n．15．© 41．© 42．Petrus Gregorius in fyntagmiate juris 2．part． lib．9．cap，26，n，46． 6 47．Joannes Cephalus in conf． 288，m．6．lib．2，Burlatus in com．12．n，2．．i．6．1．\＆ in hac quaftione，tria jura magiftraliter diftinxit Bar－ tol．in $c \mathrm{n}$ ． 54 － in fin lib． I ．\＆f f quutus eft illum Meno－ chius，in conf．237．n．in．lib．3．\＆cum extant liberi diverfarum nuptiarum，qui diverfas matres，aut patres diverfos habuerunt，qualiter inter fe fuccedant；tradit Graffus $\mathbb{I}$. fucceflio ab inteftato，queft．17．n．1．2．© 3 ．
Secundò quæritur，fi mater，vel pater，antequam tranfiret ad fecuidas nuptias，alienaverit aliqua bona， habita ex priori matrimonio titulo lucrativo，vel ex fucceffione alicujus filii ex fubftantia conjugis premor－ tui，\＆\＆poftea fecundò nupferit，utrùm filii preedicta bo－ na，qua refervari debebăt ex decifione dictorum juriti，
－poffint à poffefforibus vindicare：de qua queftione， que frequenter occurrere poteft；vide Antonium Go－ mez in 1 ．15．Tauri，num．5．verfic．finali．\＆junge illi， quæ in fimili adnotarunt Ruinus in conf．58．col．2．lib． 5．Boërius decif．191．1．part，decif．Perufin．13．nu．18： verf．Quintò \＆aliter refpondetur．
Tertiò quaritur，utrum donata uxori contemplatio－ 4 ne mariti，\＆\＆è contra，refervari debeant quoad proprie－ tatem filiis prioris matrimonii， fi fecundę contrahantur nuptiæ？？Quam queftionem（alios plures，qui ab eifdem precitantur，confulto protermitto）tractant plene $\mathrm{Pa}-$ lacios Rubios n，12．Caftillo verfic，veruntamen nota， Antonius Gomez nu．7．in l．15．Tauri Guillelmus Be－ nedietus in cap．Rainuntius de teffam，verbo qui cum alia matrimonium contrabens，nn．198．verfic．quod fane intel－ Iigatis．Menochius in conf．155．nu．30．lib．2．Michael Graflus diat．I．fucceffio ab inteftat．quaft．17．nu．2．Vin－ centius de Franchis decif．18．nu．7．1．part．Sc his non relatis，Alphonfus de Azevedo in 1.4 ，tit，1，num． 42. lib．5．nova recopilationis．
Quartò quæritur，utrum mulier tranfiens ad fecunda 5 vota amittat lucrumà lege，feu confuerudine conjugi delatum，\＆\＆an illud refervari debeat filiis prioristmatri－ monii ？Quod poft alios ibi relatos abuidè refolvunt Boërius decif．185，n．7．Antonius Gabriel de fecundis nuptiis，concl． $1, n .15$ ．Guillelmus Benedictus difto verbo qui cum alia matrimonium contrabens，nu．205．\＆verbo Ó uxorem nomine Adelafiam 5．n．87．eleganter \＆z fub－ tiliter Arias Pinellus in $l$ ．ult，nu，I．of feqq．C．de bo－ nis maternis．Burfatus in confo 1 2．num．6．lib．1．Joannes
 num．2．Matienço in 1.6 ．tit．9．lib．5．glof． 2 i nu． 1 I ．in fine， © $n \boldsymbol{n} .3$ ．Graffus ditt．I．fucceffio ab inteftato．queft．17． nu．5．Petrus de Barbofa，in $I$ ．fi ab hoftibus，S．finali，$n$ ． 71 ．in fine，or n． 72 ．fol． 139 If．foluto matrimonio：
26 Quintò quaritur，utrùm filii prioris matrimonii ha－ beant partem in lucris habitis ex fecundò matrimo－ nio per patrem，aut matrem，quę fecundo nupfit？Quę quidem neceffaria eft，\＆c frequens quaftio，\＆omnes hujus regni Authores intactam eam relinquunt：folus Alphonfus de Azevedo tangit in 1．9．tit．9．lib．5．nove collectionis regia．ns． 5 ．\＆nihil refolvit，fed remittit fe ad Boërium，decif．203．num．2．ultra quem eft viden－ dus Michaël Graffus diat． $\int$ ．fuccelfio ab inteftato，quaft． 17．n．3．verf．in lucris vero habitis：ubi communem re－ folutionem tradit．
Sextò quæritur，utrùm mulier，quæ filio fuo impu－ beri pupiliariter fuit fubitituta per maritum，fecundo bona，quę habuit ex fubftitutione；filio pupillo pra－ defuncto，\＆c fic cafu fubftitutionis pupillaris eveniente？ In qua queftione contrarii extant Baldus，in conf． 42 ． ov in conf． $216 . l i b .3 . \& 6$ Aretinus in conf． 40 ．unde pro per－ fecta declaratione eft videndus Emmanuël Cofta．in
cap．fi pater，de tefamenitis in 6．3．pari，verbo．Conjen－ drmm，ubi eruditè loquitur，\＆nonnullos cafus diftinguit： 28 Et an ipfa mater，que fecundò nupfit，poffit filīis fuis exemplatiter fubitituere？tradit Angulo，ad leges melio－ rationum．l．3．tit．5．lib．5．glof．7．n． 6.

Septimò quęritur，utrum mulier tranfiehs ad fecuti－29 das nuptias，teneatur refervare arrhas filiis prioris ma－ trimonii，à quo procefferunt：$\& \varepsilon$ in illis，vel in bonis； quę refervari debent predictis filiis priotis matrimonii， an ipfa，vel maritus fupertes poffit aliquem ex illis me－ liorare，vel abfque regia facultate majoratum inftitue－ re？de quibus omnibus poft Rodericum Suarez，Tel－ lum Fernandez，Covarruviam \＆alios；funt videndi Ludovicus Molina，de Hifpanoram primogentis．lib． 2 ．cap； 10．n．59．G Seqq．Mieres de majeratu，part．1：queft． $54{ }^{\circ}$ Joann．de Matienço．in l．3．tit．1．glof．2，n．4，2．Alphonfus de Azevedo in 1．4．ejufd．titml．© lib，n．4．nfque ad n． 9. Menochius，in conf．161．n．8．lib．2，Alvarus Valafcus，con－ fultat，16．per totam．Joannes Gutierrez，prafticarums lib．2．quaff． 8.8 Clib ． 3 ．quaff． 43 ．n，24．© 25 ．Angulo ad leges meliorationum．l．2．tit．5．glof．1．num． 1 t．
Octavò quaritur，utrùm mulier tranfiens ad fecuri－ das nuptias，poffit relinquere plus filiis fecundi ma－ trimonii，quam primi？In qua quęft．Scriptores noftri contrarii nimis exiftunt；nam partem affirmattivam quòd poffit，tenuetunt Baldus in l．1．queff．2．C．de inoff－ ciofis dotibus，\＆c in conf．22．lib．4．Decius in conf． 246.1 .3 ． $\& \mathrm{in}$ conf． 557 ．Aimon．Craveta；in conf． 40 ．© conf． 193. nu．10．Tiberius Decianus，re／p．35．nu，24．lib．1．Guil－ lelmus Beriedictuś，in cap．Raimuntirts，de teffamentiso verbo．qui cuin alit matrimonium contrabens，num． 80 Borgninus Cavalcanus，de ufufrudu mulieri relitto．n．85． Sed negativam，quòd non poffit， tenent idem Baldus fi－ bi contrarius，in conf． 16 r．lib．r．Bertrandus．in 1. hac edias Aali，n．44．C．de fecundis nuptiis．Boërius，decif．201．Ans tonius Gabriel．tit．de fecundis nupriiis．concluy．4，n，444 Hippolytus Riminaldus．in conffi24i，n． 38 ．lib．2．Sed pro vera refolutione，\＆utriufque partis ratione，vide omninò Antonium Thefaurum．decif．Pedemont．170， per totam．ubi iftam quaftionem plenius，ac elegantius invenies tractatam \＆refolutam，\＆multis modis de－ claratam \＆limitatam ：idcircò in ea amplius infiftere neceffe non eft：
Nonò quęritur，utrùm mulier tranfiens ad fecuidas nuptias，amittat proprietatem donationis remunerato－ riæ à marito fibi factæ，teneaturque refervare illam filiis prioris matrimonii？In qua non teneri；pof alios mul－ tos refpondent Palacios Rubios in reperit．rub．de donat． inter．S．50．n．35．verf．pro complemento．of in 1．14．Taluris nu．8．\＆\＆Didacus del Caftillo．ibi，nu．2．Covarru，in 4．2．p．c．3．5．3．n．3．Antonius Gabriel．de fecundis nuptiis， concluf．2，nu．39．Baëça．de non meliorandis diotis ratione filiabus．c． 17. ．n． 5 ．fol．119．Menoch．in conf． 155 ．à n．6．lib．2， Alphonfus de Azevedo．in 1．4．tit．1．n．23．lib．5．nove recopilat．Et ratio eft，quia difpofitio diat．l．famine，lo－ cum fibi vindicare non poteft，quando res pervenit ex bonis mariti ad mulierem titulo onerofo，v．g．emptio－ nis，permutationis，vel alio fimili titulos ut docuit Bal－ dus．in 1 ．famina，2．lect．\＆in aathent．in donat，in fines C．de fecundis nupriis．\＆fequuntur Romianus．in conf／ 219．Bertrand．in conf．212，vol．2．\＆e alios referens Anto－ nius Gabriel．ubi fupra，nu．40，eruditè Menoch．diäta conf．155．à nu．6．ufque ad num．II．At donatio remune－ ratoria titulum onerofum continere videtur，ut poft Tiraquellam，\＆alios fundat Menochius ubi fuprà； nu．8．Baęça de non meliorandis，cap．17．num．15．Tho－ mas Grammaticus．conf．civili 15 3．ubi probat，quòd ${ }^{3}$ mulier tranfiens ad fecundas nuptias ；non amittit le－ gatum in remunerationem fervitiorum，à marito fibi relictum；\＆e fic fion tenetur refervare proprictatem ejus，filiis prioris matrimoniii ：Antơnius Gabriel，diaf． num． 40 ．Simon de Ptretis videndus omninò de inter－ pretatione ult．voluntatum．lib，4．dubit，10．n． 121 1．fol． 350 ． Alias tamen fi maritus relinquat aliquid uxorin tefta－ 35
mento, vel è contra uxor marito, utrùm teneatur refervareillud filiis prioris matrimonii, fi ad fecundas convolaverit nuptias? Optime \& breviter tractat, \&c refolvit de jure communi, \& regio, Joannes Gutierrez. praiticarum lib. 2. queft. 95.n.4. per torum, cui junge Joannem de Matienço. in l.3.tit.1. glof. 2.n. 15. lib. 5 . 36 nover recopilat. Et fimiliter, urùm pater habens filios ex primo matrimonio, poffit fecundæ uxori ex caufa remunerationis, ultra Quintum donare? difputat noviffimè Cævallos pradticarum quaffionsun ; five communium contra commumes. quaft. 273. per tatam. fol. 376.0 377. ubi latè agit, \& dicit : hanc quæftionem fape \& fæpiffimè contingere de facto; \& pluries de ea fuiffe interrogatum: \& tandem non poffe patrem, ultra Quintum donare, etiam fi ipfe valde fenex effet, \& mulier, cum qua contrahebat nobilis, vel pulcherrima uxor.

Decimò quæritur, utrùm mulier tranfiens ad fecun37 das nuptias, teneatur refervare filiis prioris matrimonii fimul cum proprietate fructus, qui ex paterna fubftontia provenerunt; \& fic an hi fructus dicantur etiam paterna fucceffio, utputà cùm mater, quææ fecundò nupfit: mortuo filio, aliis fratribus fuperfitibus, fucceffit illi in ufufructu tantùm corum bonorum, que ex paterna fubftantia provenerunt; quamvis in aliis bonis, aliundequefitis pleno jure fuccedat? uti ex communi fcriptum relinquunt in hac materia Vivius commanium opinionum, lib. 1. verb. mulier ad fecundas. n. 10: Ripa. in ditat. l. femine. n. 52. \& cum aliis adnotarunt Francifcus Burfatus. in conf. 2. nu. 2. lib. 1. Vincentius de Franchis. decif. 18 in princ. 1. part. Michael Graflus, reecptarum fententiarum. S. fucceffio ab inteffato. quef. 17. nut. 4. © quaft. 25. eod. nu. Ponamus ergo, quod remanferunt filii fub tutela probi \& diligentis viri, vel ejufdem matris, quę etiam diligens fuit, atque ex fructibus paternę fubttantię fecit multas emptiones annuorum introituum, cenfuum, \& aliarum rerum; mortuus deinde fuit unus ex filis, \& mater, quæ fecundo nupfit, venit ad fucceffionem filii mortui, de jure communi cum filiis eifdemque fratribus fuperftitibus (ut inquit Vincentius de Franchis) fed de jure hujus Regni ipfa fola fine aliis filiis. ex l.7. Tauri, que hodie eft $l$. 4. tit.8.lib. 5 nove recopilat. Dubitatur tunc, an mater in prediatis rebus emptis exfructibus paternæ fubftan2. tiæ fuccedat tantum in ufufructu, quemadmodum in obventis filio principaliter ex paterna fubftantia, fic ut proprietatem etiam corum refervare teneatur filiis prioris matrimonii: an verò in ufufructu, \& proprietate fimul pleno jure fuccedat, nec ad refervationem proprietatis adifringi debeat? Quam quaftionem in terminis difputat ad utramque partem Vincentius de Franchis, decif. 8. à princ, I. part, tandem nu. 10. (\&c merito quidem ftricta juris ratione rectè confiderata) dicit, quod Regium confilium Neapolitanum in favorem matris judicavit: ut ibi latiùs videri poterit. Undecimò quæritur, \&c ifta eft neceffaria, \&c utilis
quaflio, quę frequenter evenire poteft, \&c per omnes omiffa;fi pater, qui fecundas contraxerat nuptias filio fuccefferit, \& mortuus fit ante perceptos fructus bonorum predicti fiii demortui, quorum proprietatem tenebatur reftituere, five refervare aliis filiis prioris matrimonii: utrùm fructus, qui nondum percepti erant, pertinere debeant ad filios tantùm prioris matrimonii, quibus proprietas refervari debuit, an etiam ad alios hæredes patris, hoceft, filios, vel defcendentes alterius matrimonii? In quo dubio fructus nondum perceptos pertinere tantim ad filios prioris matrimonii, quibus earum rerum ex quibus fructus percipiuntur, proprietas refervari debuit; nee habere partem alios filios, five hęredes patris, confuluit Guido Papæ. in conf. 170, 3.part. \& fequutus eft illum Chaffaneus in confuetudinibus Burgundia. rubrica 6. S. 7. in fine. fol.mibi. 224. ubi dicit heec verba. Ex quo dixi in cafu emergenti, quod fecunda uxor, aut filii fecunde uxoris mortuo patre corum non poterant aliquid querelare in arreragiis redituum pro-
venientinarit ex bonis maternis filiorum primi matrimonii nondum perceptis, © levatis, aut folitis tempore mortis corump patris. Idem eriam tenet Avendañus refp. 5.n. 5. verf.ex ifla conclufione infero. Idque veriffimum mihi videtur, \& comprobari poteft ex fequentibus. Primd, quia tritum, \&c omnibus compertum dogma eft, frutuus pendentes partem rei effe, 1 . fructus pendenies.ff. de rei vendicatione l.ult tima $\mathbb{I}$. fructus $f$ f.que in fraudem creditorum, cum infinitis congeftis de hac regula per Tira-t ${ }^{\circ}$ quellum, de retractu lignagier. S.1.glof. 7. n. 37. b feqq. \& de retrattu conventionali. 5. 5.glof. 4. Covarruvias: 2 variarum. lib. 1. cap. 15 . © cap. 3- n. 1. ©' 2. codem lib. Antonium Gomez. tom. 2. refol. cap. 2. n. 11 , Molinam de Hıfpanoruin pramogeniis lib. 3. cap, 11. Mieres de Majorata. 4.part. queft. 24.D. Francifcum Sarmientum quis omnino videndus eft, Selectarum lib. 6. cap. 15. per totum. Jofephum Ludovicum decif. Perufina. 79. © 83. part. 2. Ântonium Thefaurum decif. Pedemontana $55^{\circ}$ per totam. Barbofam, inl. divortio. 2. part. n. 8 r. ¿́ feqq. fol. 972 .ff. Oluto matrimonio. Ex quibus apparet evidenter, \&\& quamplurimis comprobatur, de his fructibus pendentibus idem dicendum, aut judicandí effe, quod de ipfa proprietate rei ; \& confequenter, quod pertinent tantum ad filios prioris matrimonii, quibus proprietas refervari debuit: ex dictis etiam per Tiraquellum, ubi fuprà, num. 37. Secundò comprobatur ex eo, quod certum eft, \& fæpiffimè in hac materia repetitum, parentes tranfeuntes ad fecundas nuptias, frui duntaxat ufufructu bonorum provenientium ex fubftantia conjugis premortui, proprietatem verò filiis refervandam effe illæfam; unde neceffarium eft dicere, ut mortuis ipfis parentibus, fructus, qui eo tempore pendentes remanferint, ad eos dumtaxat pertineant,ad quos proprietas pertinebat, non ad alios patris hæredes: per textum, in $l$. defunctia $f$.de ufufruit. \& in $l$. fi ufufrutuarius meffemi. ff. quibus modis ufusfrucus amittatur. S. is vero. Inftitut. de rerum divifione. l. 3. tit.8.part. 5. \& fuo loco plenius probavimus.

Duodecimò quæritur, mulier tranfiens ad fecundas nuptias, quantum poffit dare in dotem marito;\& maritus fecundò nubens, uxori? Quod aperire neceffarium erit propter ea, quæ infra dicentur: \& \& dubitationem diituit texrus in $l$. hac edittali. C. de fecundis nuptiis. ubi deciditur, quòd conjux non poteft quocunque titulo in fecundum conjugem transferre plus, quàm reliquerit uni ex filiis prioris marrimonii, cui minus reliquerit : \&s quod ultra dederit non valet.Et illa decifio procedit tam in foeminis, quam in mafculis. Petrus de Ancharano, in cap. fuper. de fecundis nuptiis, Antonius Gabriel, referens plures, communium concluf. tit. de fecundis nuptiis. concluf. $4, n .3$. ubi de hac quaftione latiùs tractat. Gulielmus Benediatus in cap. Rainuntius, de teftam. verb. qui cums alia matrimonium contrabens. n. 80 . Petrus Pechius, traittat. de teftam, conjugum, lib. 2. cap. 10. Joannes de Matienço. in l. 3. tit. 1. glof. 2. nu. 6. lib.5.nova recopilat. Hippolytus Riminaldus, latè agens de materia text. ditt. $l$. hac editali. in confil. 406. per totum. lib.4. Joannes Francifcus de Ponte. in confil. 35 per totum lib. I. Id tamen intelligendum eft, cum mulier,quę fecundò nupfit, liberos habeat, \&\& pactum apponat ut vir lucretur dotem: quòd fí tale paçum non appofuerit, liberè poteft omnia bona in dotem dare, \&c valebit conftitutio,five datio dotis omnium bonorum in vita mulieris,nec revocabitur per difpofitionem diEtæ legis bac editalti: : nec filiis prioris matrimonii competet aliquod remedium ante mortem matris; illâ tamen mortuâ, incipiet competere remedium, \&\& provifo legis illius. Ut docent gloffa ibi verbo. dividi. Baldus, \& Bartolus in fecunda lectura, in princ. idem Bald. in l. ea lege.C. de condiftione ex lege. Angelus, in I. optime. in autbent. de nuptiis. Bertrand. in diat.l.bac ediatali. n. 28. Craveta, in conf. 142, \& multis relatis Antonius Gabriel, de fecundis nuptiiis. conclu. 4. n.52.53. © 54. Baëça de non meliorandis dosis ratione filiabus, cap. 10. $n 4,62$.
ni. 62. fol. 69. むr cap. 16. n. 39. \& 40. \&s vide Riminaldum, \& Joannem Francifcum de Ponte abi fuprà. Decimo tertio quęritur, fi maritus dotet filiam, quam habuit ex prima uxore, de lucris, aut bonis acquifitis conftante fecundo matrimonio; qualiter fuccurrendum fit fecundę uxori ? Et vera refolutio fit, quod talis conftitutio dotis non valebit quoad partem uxoris, quafi data de bonis alienis; \& fic dimidia pars dotis, fecundæ uxori debebitur, vel habebunt ipfa, aut heredes ejus rātundem de bonis fuperlucratis, \& fic tenebitur pater in fuam partem,totum illud imputare, quod in dotem dedit, ita ut dos non defraudetur, nec fecundæ uxori pre-- judicium fiat. Sic refolvunt, \& plenius confirmant Palacios Rubios, in repetit. rubr. de donat. inter. If. 62.n. ult. © S. 66. n. 18.Antonius Gomez, in l. 50, Tauri n.25.Joannes de Matienço.in l.3.tit.9.glef.7.n.7. lib. 5 .nova recopilat. Alphonfus de Azevedo inl.9. ejurd. tit.'́ lib.n.22.Joan. Gutierrez. pratticarum lib. 2. quaft. 127. n.4.Eruditè, \&c plenè Barbofa,4.part. leg.prime.ff.

43 foluto matrimonio n. 39 .fol. 385 . Idemque dicendum eft, fi maritus, qui fecundò nupfit, alat filios prioris matrimonii, ex bonis fuperlucratis conftante fecundo matrimonio: poffunt enim mulier, ac hæredes ejus repetere dimidiam partem talium alimentorum, quia liberi prioris matrimonii funt alendi ex bonis mariti, non ex bonis fecundę uxoris,nec onus alimentandi imputa$x$ debet in focietate particularisquax eft inter virum, \&c uxorem, ut poft Baldum, Socinum,\& Bertrandum,rete adnotavitBurgos de Pace.civilium. q. 8.n. 18, cui junge

$$
44
$$ 149.ubi plenè difputat, utifurn filiis priotis matrimonii preftari debeant alimenta ex dote matris, quæ contraxit fecundas nuptias. Vide etiam Ayoram, de partit. 3.part.quaff. 2. \& 13 .Ubi dicit nonnulla ad propofitum \& plenè agit, fi filia prioris matrimonii dotata fuerit à

45 patre, qui fecundò nupfit, qualiter debeat dotem conferre; cum aliis in idem neceffariis, \&\& quę frequenter occurrunt in praxi. Similiter an datum, feu promiffum nomine arrharum, à marito fecundò nubente, exiftentibus filiis prioris matrimonii; imputari debeat in Quintum bonorum, vel tanquam æs alienum deducen-
dum fit de corpore hæreditatis, tractat optime Hifpa-
nus nofter Joannes Gutierrez, vir quidem, \& eruditus multum, \& virtute fumma condecoratus, praticicarum lib.3.quaft.43. ubi affirmat de hac quaftione fæpe feinterrogatum ita confuluiffe.
Decimo quarto querritur, fi pater ex rebus, 8 aut pecuniis filiorum prioris matrimonii majoratum inftituerit in perfona alicujus filii ex fecundo matrimo-
voluntate talem filium melioraffe: neć etiamícriminofum effe, judicium poftremum mariti in fe provocare mulierem, aut blanditiis movere illum ad meliorandum : Ut utrumque \& jurium, \&c Authorum relatione comprobarunt Francifcus Mantica, de conjecturis ultimarum voluntatum. lit. 2.tit. 7. fol. 33. Petaus Pechiuss de teffam, conjug. lib. 1. cap. 3 . fol. 12 .

Decimo quinto quæritur, utrum parentes, qui fecundas cōtraxerunt nuptias, teneantur reftituere filiis prioris matrimonii, ftatim quòd ipfi filii nupferint, ufumfructum, quem habent in bonis, quiæ propter fecundas nuptias refervari deberit, ut fic ad iftum etiain cafuim, \&e ad hæe bona extendatur difpofitio legis 48. Tauri : an verò ufque ad mortem illo fruantur? Quam quæftionem movet folus Alphonfus de Azevedo in 1. 4. 56 1. n. 34. lib. 5. nove recopilat.atque in ea nimis dubie, \&c trepidanter procedit,cogitandum relinquit, nec certum quid aufus eft affirmare. Ego autem fecure dicendum exiftimo, patrem, feu matrem fecundò nubentes, non teneri reffituere hujufmodi ufumfructum etiam poft defponfationes, \&c velationes filiorum, riec privari illo quoufque mortui fint. Id quod evidenter probari poteft ex fequentibus. Primò, quia decifiolegis 48.Tauri. qux hodie eft 1. 9. tit. 1. de los cafamientos, lib. 5. nova recopilat, dumtaxat venit decidere id, quod in ea lege continetur, in ufufruttu adventitiorum, qui patri competit : nec ejus intentio eft aliquid ftatuere in ufufruAtu parentibus competenti in prædictis bonis, quax propter tranfitum ad fecundas nuptias refervari debent ; eò magis quòd ille ufusfructus finitur, five cum proprietate (quæ eft penes filios ex nova conftitutione Imperatorum) confolidatur per niatrimonium filiorum , licet pater fecundò non nupferit, ita quod caufa immediata predictæ confolidationis, eft matrimonium filiorum. Nam per matrimonium ipflus parentis ufusfructus adventitiorum non feparatur ab eo: ut eft text. in l. Altim. C. de bonis maternis. \&c ex communi adnotavit Joannes Guttierez practicar,lib.2. quaft. 95.n.12. Hic verò ufusfructus incipit patri comperere per tranfitum ad fecundas nuptias, ita quòd caufa immediata productionis ejus, fit fecundum mattimonium parentum ; aliàs enim fi ipfi fecundo non nupfiffent, non folum fruerentur ufufructu, fed integrè rebus omnibus, quamvis filii matrimonio fe copulaffent. Deniq; ufusfructus adventitiorum conceditur patri per legem, in premium, aut prerogativam patriæ poteftatis, ut cap. feq, dicemus: alter vero uffisfructus, de quo tractamus; in peenam datur fecundo conjugi, propter fecundas ruptias,propter quas ipfe proprietate venit privandus,
$\qquad$


[^0] K



 ?

 .






nio, quid fieri debeat. Et pro vera refolutione, eft videndus poft Gregorium Lopez, ibi relatum, Alvaradus de conjecturata mente defuncti lib.2. cap. 4, n, 21. fol, mihi 111 ,cui junge Petrum de Peralta, in 1 ./í quis, in princ. te-
ftam. $n, 219$.f. .de leg. 3 . Ubi inter ali divit unumi miranftam.n. 219 .ff. de leg. 3. Ubi inter alia dixit unumi mirandum, videri patrem, qui exiftentibus filiis prioris matrimonii, melioravit filium communem fecundi matrimonii, propter deceptiones, \& blanditias uxoris, potius quam ex mera volunitate feciffe, \& quod hee fit prafumptio juris \& de jure.Sed contra eum merito infurgit Alvaradus, didt.tract, de conjecturata mente defun-cti.lib.2.cap.3.n.44-45. © 46. fol. mibi 68. paffim enim contingit, tales meliorationes affidua potius importtnitate, \& blanditiis uxoris, quam ex voluntate fieri;non tamen ita generalitet ea prefumptio accipienda eft,ut inde regulariter conftituendum fit, omnes meliorationes ob predictam rationem irritandas fore; cum frequenter etiam ex mera voluntate procedant. Id quod pendet ex refolutione eorum, quæ ad explicationem tituli,\& legum, ff. ©ै C. fi quis aliquem teffari prohibuerit. tradunt Scribentes in mille locis, quæ infrà lib. 2. à me congerentur in unum. Pro nunc tamen non erit preetermittendum, in dubio prafumendum non effe, blanditiis aut calliditatemulieris, maritum ad meliorandum filium fecundi matrimonii motum fuiffe, fed fua potius \& fic inter unum \& alterum ufumfructum, \&t decifionem diftæ legis Regiæ ad noftrum cafum, eft maxima differentia. Secundo probatur ex textu, ( ad quem mirandum eft non attendiffe Azevedium) in dita 1. fomina. C. de fecundis nuptiis. decidit enim pręfentem dubitationem, dum inquit: Atque babeant poteflatend poffidendi tantum, drque fruendi in diem vira. Et confirmatur in l. 26, sit. 31. partita, 5. ibi: En falvo fincan a fus fios del primer morido, e devenlas cobrar e aver defpues de la muerte de fu madre. Tertiò dato, quòd predietorum jurium decifio deficeret; ex co probari poffet, quòd cum regulariter lucra nuptialia, five ea, quæ ex fucceffione filiorum provenicbant, acquirerentur parentibus, jure feciali, \&c in peenam fecundarum nuptiarum inducta fuit refervatio proprietatis rema nente folo ufufructu penes parentes. ex diala l. famines cum aliis ejusdem tituli; unde confequens eft, in perpetuum debere remanere illum ufque ad mortem, nee regulari debere ad fimilitudinem alterius ufusfructus adventitioram. Quartò denique, \& ultimò probatur, quia decifio dita. l. 48. © leg. 47. Tanri, correctoria elt juris communis, ut putà cum de jure communi non liberaretur filius à patris poteftate per matrimonium, nee deberet illi reftitui ufusfructus, ut cap. feq. adnotabimus, cùm de ufufruetu adventitiorum traetamus: ergo wikle?

52 dietal. 48. Tauri. cum fit difpofitio nova, \&\& correitoria, non deber extendi ad alios cafus, nec ad alia bona quam ad ea, dequibus ibi nominatim fir mentio: $l$. jus fingulare. l. quod vero contra ff. de leg. I. fi vero. I. de viro. ff. foluto matrima, ubi late notant Doctores. cap. confitut. ubi advertit gloff. de regul. lib. 6. \& plene agit Tiraquellus in $l$. $j i$ unquam. verbo, libertis. $C$. de revocandis donation, num. 23.Mieres, de major. in initio 1.part.n.11. Barbofa, in 1.fi conffante e in princ.ff. 0 oluto matrim. n. 101 . 53 fol. 56 r . \&c ubi lex enumerat aliquem cafum fpecificè, non licet illam ad alios cafus extendere, fed illi cenfentur fub difpofitione juris communis remanere : ut poft Baldum, \&z alios frribit ThomasGrammaticus confil.civili $76 . n$. 1. quia legum correctio evitanda eft, \& lex 4 quę deviat à jure communi, reftringenda eft, ut quanto minus fieri poffit, recedatur à jure communi : per textum ins cap. cum dilectus, ubi notant Dottores, de confuetudine, Corneus, in conf. 1. col, 4. infine libr. 2. \& confilio 180.n. 3. lib. 3. Craveta, latè comprobans, de antiq. temp, in princ. $n .42$. \& in conf. 307. n. 4. Menoch. de recuper, poffef. remedio 9. n. 385 . \& n. 387.
2) velle legem antiquam : Cephalus, qui refert alios, in conf. 343 . num. 19. © in conf. 43 I. n. 30 . of 3 1. lib. 3 .
56 Decimo fexto quaritur, utrum renunciatio filiæ jurata juxta formam cap. quamvis pactum. de pattis. lib. 6. extendatur ad illa bona, quæ acquiruntur, five refervantur filiis prioris matrimonii, in peenam patris, vel matris, tranfeuntis ad fecundas nuptias? De qua quaeftione funt videndi Oldradus, in conf. 294, incipit, Eltra dict. Guido Papar, queft. 228.Decius, in conf. 205. num. 2. Roland. in conf. 95 , num. 36. © nit. 40. © 41 , Gulielmus Benedict, in cap. Rainuntius, de teftament. verb. duas babens filias. n. 288. Covarru, ini cap. quamvi pactum, de patitis, in 6.3.part. J. 3.n. 1. Joannes Cephalus, in conf. 288. n. 25.lib.2. Francifcus Burfatus, in conf. 12.n. 13.lib. 1. Joannes Guttierrez, praticar: tib. 3-queff. 8o. n. 4. Joachimus Minfingerus, qui poft Paulum Caftrenfem, \& Decium, communem fententiam utiliter declarat, fingularium obfervation. cent. 5.0bferv. 24. n. 3. Andreas Gaill, pratt. obferv. lib. 2. obferv.98.n. to. ubi m. 9. poit Salicetum, Decium, exclufa odio fecundarum nuptiarum fuccedat. Decimo feptimo quæritur, utrùm filia prioris matrimonii,acceptando legatum factum à parente, cum onere plus non petendi, petere poffit lucrum, quod à lege fibi refervatum eft, ex decifione dietæ legis famine: an verò per dittam acceptationem præjudicet fibi in illo? In qua queftione Bertrandus, in $I$. hac edittali. verf. $\rho 1$ vero plus, num. 6. C. de fecund is nuptiis. poft Baldum $i b i$ relatum affirmat, poffe nihilominus filiam petere lucrum, quod fibi à lege refervatum eft per tranfitum parentis ad fecunda vota: \& fequutus eft illos, \& latius comprobat Petrus Surdus, in conf. 45 . numer. 54. lib. 1. Ubi declarat hoceffe verum, quamvis pater adjecerit, quod fi plus petat privat filiam relieto. Et reddit sationem, quòd ubi onus à jure rejicitur, perinde eft, ac fi legatum effet fimplex, \&factum fine onere: quod eft fingulare, \& extraordinarium in hac materia, poteftque ex co inferri ad filium melioratum in Tertio bonorum parentis, juxta difpofitionem legum hujus segni cum tali onere, \&s explicari juxta ea, quæ predicti adducunt.
Decimo octavo quæritur, utrùm mulier tranfiens ad
59 fecundas nuptias, teneatur refervare filiis prioris matrimonii quartam partem, quam habuit ex bonis mariti divitis predefuncti,quia pauper erat; juxta decifionem textus in authent.praterea. C. unde vir, or uxor. Quam quaiftionem movet, \& refolvit in terminis Hippolytus Riminaldus, in conf. 542. n. 18. © 19. lib. I.
Decimo nono queritur, fi filius poftquam fucceffit patri fuo, inftituta matre in legitima, reliquerit in teftamento tertiam partem bonorum fuorum alicuif fratri,
\& poftea frater ifte ab inteftato decedat, \& mater illi fuccedar, utrum illam tertiam partem, in qua frater, primo defuncto fratri fucceffit, teneatur mater, quæ fecundò nupfit, aliis fratribus prædi̇torum, tanquam ex paterna fubftantia provenientern refervare? Et in hac queftione, quæ revera difficilis eft, ego in ea opinione fum, ut exittimem quòd mater ad hujufmodi refervationem non teneatur: id quod ex fequentibus non obfcurè comprobari poteft. Et in primis ex eo, quod cùm hæctertia pars non provenerit ex fubftantia patris, fed ex patrimonio fratris dimanaverit, refervari non debet, tametfi mater ad fecundas convolaverit nuptias. Ex dietis fup, n. 37. \& his, que fribunt Ripa, in l. famin. 1. 52.C. de fecundis nuptiiis. Graffus, I. fucceff. ab inteftato. queff. 25.n.4. Vincentius de Franchis, decif. 18. inprinc. I. part. Quod autem ex paterna 61 fubftantia non videatur provenire, fuadet natura diCtionis, ex, qua caufam proximam, \& immediatam denotat. $l$. y. ubi advertit Baldus, C. fi fervus extero. l. co tempore.ff. de pecul. I. r. I. ex incend. \& ibi adnotavit Bartol, n. 1.ff.ff. de incendio, ruina, naufragio. Baldus, in l.ex hoc jure. col. 6. \& ibi Jafon, in princ. ff. de juff. © jure: idem Jafon per illum textum. $l$. non dubium n. 23. C. de leg. Corneus, in comf. 286. col. 1. verf. oo infuper \& col. 2. in princ. vol. 1. Petrus de Peralta, in l. fi cui certam. n. 3. in fin. © in in haredem, n. 10.ff. de leg.2. Thomas Doccius, in conf. 52. n. 5. Joannes de Montefperello, in conf. 152.n.2. Antonius Galeatius Malvaffia, in conf. 1 00.n. 29.6 36.Cephal. in conf. 379 ,n. 33 . lib.3. Menoch.in conf. 152 2.n.42. lib.2, at in authent.ex te-62 ftamiento C.de fecund.nuptiiis.or in $\$$. binc nos in authent.de nuptiis.ftatutum eft, ut mater fuccedendo ab inteftato filiis, folum ea bona teneatur refervare aliis filiis prioris matrimonii, quæ ipfi ex paterna fubftantia habuerunt ; ergo confequens eft, quod cum predietus filius, tertiam illam partem à fratre potius, atque ex teftamen- + to illius, quàm à patre, vel ex difpofitione ejufdem acquifierit; non tam ex paterna fubftantia, quàm ex fraterna dicatur provenire: \& inde fit quòd mater non teneatur refervare illam ex fuperiori ratione.

- Secundò probatur ex co, quòd filius renuncians e-63 tiam cum juramento fucceflioni patris, vel matris, non excluditur à fucceffione fratris, nec cenfetur illi renunciaffe: tamerfi frater parentibus fuccefferit, \& illorum bona poffideat: uti infinita antiquorum allegatione probantes animadvertunt, \& latiùs fundant Antonius Gomez, in l. 22.Tauri. n. 13. per totum. Covarruvias, in c.quamris patum, de pact.in 6.3.part.S.3.n.2.\& Joannes Gutierrez, ibi. verbo, omnino fervari debet. num. 7. © 8. \& pract. lib. 3.queft. 80. n. 5. Menchaca, de fucceffion, creat.lib.2. 5. 18, n, 176. Mieres, de majoratu. 4 . part. quaft. 19. n. 12. Graffus, receptar. entent. J. fuccef. ab inteflato. queft. 10. n, 16. qui reddunt communiter eam rationem, quòd hæreditas poftquam eft adita, ef- $\sigma$ ficitur proprium patrimonium adeuntis, nec dicitur amplius hæreditas: per textum in $l$. Sed fi plures, I. filio impuberi, ff.de vulg.G pupill. fubfitut .l. jius qui in provins cia, S. finali.ff. Ii certum petatur. I. I. Injfitut, de baredum qualitate, ơ differentia. per quae jura, fic docuit gloffa ordinaria in $l$. I. $I$. veteres verb. per unum, verf. at pof aditam.f. de acquirenda poffefs. quam fequuntur infiniti relati à fuperioribus: Menoch, in conf, 124 . nu. 5. lib. 2. ó conf. $50 . n u, 16.6$ conf. 77. nu, 7, lib, 1. Cephalus, in conf.493.n.41. © 42 , © conf. 489, n. 73 . © 74 . lib. 40 Petrus de Peralta, in l. 3. 厄. qui fideicommifam, ff. de heredib.inffit.n.110.fol,2 25 .Graflus, IS. bareditas, quaft. 2. пи. т. Barbofa, videndus omnino de hac re, 4 .part. rubr.ff. fol, matrim. n. 19. © 20. fol. 156. unde in fpecie propofita, poftquam illa tertia pars confufa fuit cum patrimonio unius fratris ex teftamento, \& difpofitione alterius, jam definit effe ex bonis patris; \& ad watrem, tanquam ex bonis filii mortui pervenit, ex fupradictis, \& his, qua multum ad propofitum fcripferunt Menoch, in conf. $160, n, 3$. lib, 2. Joannes Ce -
phalus,

De Vfufructu.
phalus, in confil. 145. num. 18. lib.1 ac per confequens refervari non debet.
65 fitum ad fecundas, quoniam leges, qua propter trantate eorum bonorum, que habuit à priori marito,vel à filiis ex paternis bonis : pcenales funt, \&c odiofæ, ac per 18 confequens ftrictam admittunt interpretationem, \&c reftringi debent. Sic fcripfit Ripa. in diet.l. famina.n. 34 \& Joannes de Garronibus in authent.ex teftam. num. 29 C. de fecundis nupriis Romanus, in confil 405 .n. 2. Corneus, in confil. 286 .col.2.in princ. lib.1. Joannes Cephalus, in confil. 288. num. 9.lib. 2. Menochius, in conf. 155.
a8 n.7. lib. 2. Vincentius de Franchis decif. 18 .num.6. 1. p. Cùm ergo prædictæ leges loquantur folum in acquifitis, five habitis à filiis ex paterna fubftantia, intelligi debent dumtaxat in illis, non autem in acquifitis, five habitis ab aliquo fratre, five ex fucceffione illius.

Ultimò pro hac opinione venit ponderandus textus in authent. de non eligend.fecundo nubent.mulier.in $\mathbb{S}$.antenuptiali, ubi per argumentum ab fpeciali donationis ante nuptias, conftat, non teneri matrem fuccedentem in cæteris bonis, quæ filius habuit ab alio fratre, ad refervandum ea aliis filiis, cum non ex paterna fubftantia, fed fraterna potius acquifita dicantur. Unde in terminis noftris, licèt non ita fundent, iftam opinionem tenuerunt Joannes de Garronibus, in dift.authent. ex teftam. num. 25.8 poft Imolam, \& Florianum ibi relatos Cor-
66 neus in confil. 286 .colum. 2, lib. 1 .ubi dicit fugularia verbá, \& qua adeo expreffa funt, ut hoc loco inferere ea voluerim. Et in fimili confuluit Imola, quod fi ex primo matrimonio remanferunt tres filij, qui fuccefferunt patri, deceffit unus, fuccefferunt of alij duo cum matre, vel fine, non refert; deceffit alter, cui fucceffit pro dimidia ejus mater, que prius, vel poftea, ad fecunda vota tranfiverat, invenit in hereditate filij partem tertiam hareditatis paterne ex fua immediata fucceffione; item invenit partem alterius tertia partis bonorum pateriorum, in qua fuccefferat filius pradefunctus: mater ipfa fecundis nuptiis involuta, non perdit proprietatem illius partis bonorum, olim partis, quam filius fecundo loco mortuus quafiverat ex fucceffione, quam fecerat filio predefuincto, quia non dicitur provenire ex paterna fubftantia.

Nec huic refolutioni obftat $l$, 15. Tauri, qua hodie eft l.4. tit. 1.lib.5. collect.regia. Quatenus probatur ibi teneri parentes fecundò nubentes refervare omnia, quæ ex fucceffione à filis habuerint: Quia refpondendum eft,quod prædictæleges regiæ in nihilo alterarunt,feu mutarunt jus commune, folum enim determinant id, quod erat dubium, an pater tranfiens ad fecundas nuptias, deberet refervare filiis, quod ex fucceffione alicujus acquifierat, ficut mater tenebatur; nihil tamen decreverunt in contrarium juris antea ftatuti.Prout exprefsè adnotavit Palacios Rubios, legis illius confultor. ibid.\& in $l .14$. Tauri unde cum attento jure communi concludenter fatis probatum fuerit, non teneri matrem ad refervationem prædittæ partis; idem etiam \&c de jureregio dicendú erit. Ex hisjapparet, in noftra quaeftione errore manifefto lapfum fuiffe Alphonf.de Azevedo, qui Cornei nulla facta mentione, nec contraria opinio67 ne aliter comprobata, debere matrem in cafu fuperiori refervare prædictam partem aliis fratribus, five filiis communibus illius matrimonij, affirmavit in l.4.tit.r. num. 55. lib.5.nova recopilat. Fallitur namque apertè ex adhuc dictis, cùm predicta pars ex paterna fubftantia non dicatur provenire, effectaque fuerit jam proprium patrimonium alterius filij. Potuiffet tamen ipfe quod filentio prætermittit, pro fua opinione ponderare fingularem doctrinam Bald.in autbent.ex teftamento, C. de fecundis nuptiis. Ubi docuit originem bonorum attendendam effe in hac materia, quoad obligationem incumbentem parentibus,refervandi, vel non refervandi illa; quæ fi vera eft, videretur alicui dicendum in cafunoftro; ex paterna fubftantia,origine confiderata, partem illam proveniffe; quamvis ex uno fratre, atque difpofitione Foan, deb Caftillo Qqotid, Controv. Furis. Tom I

Caput II.
illius ad alterum, \&cpoftmodum ex illo ab inteftato ad matrem pervenerit. Sed pro vera refolutione confti- 69 tuendum erit,originem confiderari mediate, \& immediatê : quamvis igitur in materia favorabili largè intelligi poflit, ut mediatà, \&c immediata caufa comprehendatur ; in materia tamen poenali \& ftrieta, qualis eft ifta, fola immediata caufa attendenda eft: quod in ma: teria, \& terminis dict.leg.famina. fic explicavit Vincentius de Franchis, decif. 18. n. 8. 6-9. r. parí. Corneus's dict.confil. 286 .colum. 2, lib, 1.\&E generaliter, quod caufa immediata attendi debeat, tradit Oldradus, inconfil. 27 : Aimon. Craveta, in confil. 43. Cerbantes in l. 16. Taurfo num. 23.
Vigefimo loco quæritur fi pater \& mater in vita dotaverint aliquam filiam communem, \& hæc fine de- 7 fcendentibus mortua fit, mortua jam matre, \&c fic folus pater eidem fuccefferit, qui ante, vel poft fucceffionem fecundas contraxit nuptias, \& in Tertio \&c Quinto bonorum fuorum melioravit unum ex filiis prioris, five fecundi matrimonij, verùm Tertium, \& Quintum deduci poffit ex bonis habitis à filia; an verò ex reliquis bonis tantum parentis deducendum fit. In qua quæftione Alphonfus de Azevedo in l.4.tit. 1. num. 57. Lib. 5 b nova recopilar. In ea fuit opinione, ut fecurè crediderit, quòd cùm bona, quæ in dotem data fuerunt filiæ, effeeta fuerint unum patrimonium ipfius cum aliis bonis, neque poffit pars a parte feparari, cùm refervetur proprietas illorum filiis prioris matrimonij, \&c ufusfructus confolidetur poft mortem patris,quod non poffit Tertium \& Quintum ab illis feparari, \&s confequenter ex reliquis bonis parentis deducenda erit melioratio. In quo etiam manifeftè deceptus eft Azevedius; idqué concludenti ratione oftendi poteft, (ut alia confultò atque ex propofito prætermittam.) nam dimidia pars hujufmodi dotis, à principio, ex bonis,\& fubftantia patris profecta fuit, unde cum pater poftea fuccedit in illa, pleno jure, \& abfque aliqua obligatione refervationis fuccedere debet. Enim verò pater fuccedens filio, id dum taxat refervare tenetur, fi fecundò nupferit, quod à filiis ex fubftantia conjugis premortuæ acquifierit, per textum in dict. l. famine, of in aurb. ex reftam. C.de fecundis mupt. \& fic declarant Ripa ibi. num. 52. Gratus, in confil. 35. nmm. ro.vol. I. Vivius communium opinion.lib. Id verb. mulier ad fecundas nuptias. num. 10. Burfatus int confil. 12. num. 2. lib.1. Graflus $\$$. fucceffio ab inteft.q. 17 num. 4. ergo folum partem dimidiam ex bonis uxoris profectam, tenebitur pater refervare, non verò fuam partem ex qua etiam Tertium \& Quintum deduci debet.Quòd fi filius Tertium bonorum fuorum alicui reliquerit, de portionibus fratrum prioris matrimonij, quæ illi filio refervari debent, fi pater ad fecundas convolaverit nuptias, utrùm Tertium deduci debeat. Poft Tellum Fernandez, tractat in terminis, \&c dicit de ${ }^{7}$ facto fuiffe femel controverfum Velafquez de Avendaño in l. 6. Tauri gloff. 1o. num. 3. qui latius videri poterit, cùm neceffe fuerit.

Vigefimo primo quaeritur, utrùm conceffio, five difpofitio taxativè concepta, in favorem alicujus, \& filio- 7 हे rum ejus, intelligenda fit de filiis tantum exiftentibus ex primo matrimonio, ut vel conceffio extinguatur filiis ex illo matrimonio finitis, vel pater non poffit in favoré filiorum fecundi matrimonij difpofitione, vel conceffione uti? De qua qualtione, \& multis ad propofitum valde neceffariis, \& quæ frequenter occurrere poffunt, commendo lectori Menochium comfil. 40. per totum lib. 1. Perrum Surdum conf. 72 .per totum eod, lie. Ia ubi latè \&c eruditè loquitur de predictis : difputat etiá, An legatum factum alicui conditionaliter, comprehendat filios tam fecundi quàm primi matrimonij? ut putà fi teftator legaverit alicui centum, fi non habuerit, vel non habendo filios; \& fi eos habuerit, ducenta ; an te- 73 ftator videatur fentire de filiis ex ea uxore, quam tunc legatarius habebat in matrimonio, an etiā de filiis fufceptis ex uxore, quam defuncta prima fuperinduxit?Si-74
militer utrùm legatum fimpliciter factum filis alicujus, intelligendum fit, tam de filiis fecundi, quàm primi matrimonij, ut $i b i$ videri poterit: quibus junge Borgninum Cavalcanum de ufufruttu mulieri relitio. à num. 195. u'que ad num. 198.fol.milhi 387 .ubi dicit nonnulla ad propofitum præcedentium: difputat etiam, utrim ufusfructus legatum factum uxori fimpliciter, 75 debeatur fecundæ uxori, ut putà fi teltator fub nomine appellativo, \& non proprio, uxori reliquerit ufumfruCtum omnium bonorum, \&c poftmodùm aliam duxerit Baldi,\& Alexandri, contrarietatem; demum fuam fen6 tentiam interponit, verba legati diligenter attendenda fecundæ conveniant ; in dubio autem ubi de mente teftatoris aliter non conftiterit, an de prima tantí uxore, vel de fecunda cogitaverit,fecundæ ctiam uxori legatú deberi. Contrarium tamen, imo in dubio tale legatum fecundæ uxori non deberi, nifi aliam fuiffe mentem teftatoris aliunde conftare poffit,cum Baldo defendunt 77 Covarruvias, Petrus Pechius , \& alij(quos ipfe Cavalcanus non refert) Covarruvias, inquam in cap. requifffi. de teft.n.3.verf. Quartò eadē.\& difputatione prahabita huic fententiæ fubfrripfit Petrus Pechius, tr. de teftam. conjuguim, l. 1. cap. 16 . in fine.videndus per torum fol. 56. \& uitra eos, in hanc partem, \& opinionem Baldi clare inclinat, \&\& eruditè loquitur Paulus de Montepico, in $l$. Titia cum teftam. S.Titian cum nuberet.n.109.verf.ego Jalva pace.ff. de leg.2.ubi diftinguendo in fuperiori quaftione egregie docuit, quòd fif is teftator tunc habebat uxorem, cum teftamentum fecit; de ea folum credatur intellexiffe, \&L ad eam fermonem fuum reftrinxiffe, cum fortè ejus benemerita confideraverit, quæ benemerita uxoris future, quam nondum duxerat, nec cognoverat confiderare non potuit, nec ad illam affectionem aliquam habere, ut in fimili cafu confideravit Albanus, couf. 85 .num. 9.8 in noftro fequutus Picum, fic declarat Menochius conf.40.num. 13 . © ' num. 37 .verf.non etiam repugnat illa dodrima l. i. In dubio ergo non cenfentur de fecunda uxore cogitaffe, quam nondum cognoverat; nifí verba teftamenti talia fint, quòd fecundæ etiam uxori accomiodari poffint, ut infra latius in annoationibus ad finem libri dicetur.
Q 78 Vigefimo fecundo quæritur, utrum mulier poft mortem mariti luxuriosè, \&\& parum pudicè vivens, incurrat peenas fecundò nubentis; quoad refervationem proprietatis bonorum provenientiú ex fubftantia mariti; \& alia fimilia? Et Bartolus, in. l. bis folis in fine. C. de revocandis donat. per illum textum : docuit omnes poenas impofitas fecundò nubentibus etiam locum habere in his, quæ inhonefte vivunt. Panormitanus, in cap. uxoratus,num. 2, de converfione conjug atorum. Brunus in tratt. ftatutorum art. $7 . n .304 . \&$ confequenter, que fuperius dicta funt ànum. 9. de refervatione proprietatis, quax fieri debet filiis prioris matrimonij per tranfitum ad fecundas nuptias, circa materiam textus in diit. I.fomine.etiam locum habent in muliere non tran-
t feunte ad fecundas nuprias, fed aliàs luxuriosè vivente poft mortem mariti, Quod etiam voluit Joannes de Garronibus in suth hent. ex teftamento, n.30. C.de fecund is мuptiis.\& Alexan. in appoft. ad Bartolum in diat. $l$. famina. \& fequuntur Joach. Minfingerus, cent. 5. obfervat, 24. n.5. Andreas Gaill. pratticarum obfervat. lib. 2. obfervat. 68, num, 15.16. '6 17. Similiter fi pater, aut maritus dederit facultatem uxori meliorandi unum ex filis, quem voluerit, quod facere poteft; \& melioratio five electio ab uxore facta omnino obferváda eft: 79 Irt poft Rodericum Suarez, \& alios affirmant Covar, in cap. cum tibi,de teftam.n. 11 . verf.fecundò poteft. Alvaradus de Conjecturata mente defundilili. 2. cap. 2. num. 38. Joannes Guttierrez pratticarum lib. 2.queft. 42 . num. 2, idque veriffimum eft, ex his, quæ fcripferunt Molina, de Hifpanorum primogeniis, lib.2. Cap.4. num. 3. 'o multis so feqq . Mieres de Majoratu, 1. pait.quaft. 48 . \& polt mor-
tem viri uxor ipfa ad fecundas tranfeat nuptias; facuitatem teftandi à marito fibi concefflam, five jus exequendi teftamentum, aut eligendi ad majoratum, aut meliorationem non amittit: Cifuentes in 1.30 . Tauri, nuim.4. Gregorius Lopez, in l.2.tit.1o.part.6.glof.penult. in fine.Alvaradus diat.cap. 2. n, 40. Joannes Guttierrez canon.qq. lib. 2.cap,12.n. 12 . Angulo ad leg. meliorat. l. 3. (a) glof. 7.n.5. fi tamen polt mortem mariti luxuriosè, \& 8 inhonefte vivat, facultatem teftandi, five jus eligendi amittit. Cifuentes dict. num. 4. Petrus de Peralta, in $l$. cum quidam. n.8.ff.de leg.2.Alvaradus ditc.cap, 2, n. 39 . Mieres dc Majorath, 1. part. quaft. 48. num. 43 . 'f 44 . Joannes Guttierrez num. 12 .diat.cap. 12 . canon.lil.2. Nec 82 novum eft in jure, mulierem poft mortem mariti luxuriosè viventem, variis multifque pøenis puniri,\& juribus jam acquifitis ob impudicitiam privari, de quibus pleniflima mantu fcribunt Palacios Rubios, de donat. intter.in rub. $\mathbb{S} .67 .68 .683$. Covarruvias in 4.2.part.capp.7. 5.6. Aviles in capitulis Pratorū, in proamio glof. 1. à n. 36. cum multis feqq. Antonius Gabriel lib. 3. tit, de fecundis nuptiiis, concluf.8.Antonius Gomez inl. 53.Tauri,num. 80. \& in $l .80$. num. 70 . Gulielmus Benedituis, in cap. Rainuntius de teftam. verbo qui cum alia matrimonium contrabens,à n.200. Tellus Fernandez in l. 6.Tauri à n. 21. Cofta. in cap. fi pater.de teftam. in 6.à num. 32. cum multis feqq.in verbo legavit, $1 . p$. Molina, de primogeniis lib. Ia. cap.9.a num.48. Mieres de Majoratu, 1.part. queft. 48. aे num. 40. Pinellus, in l. ult. num. 9. © feqq. C.de bonis maternis Padilla, in l. fideicommiffum per totam legeni. C. de fideiconmij $/ \mathrm{lis}$, Graffus $\mathbb{J}$. fucceffio ab inteffato, quaft. 26. Matienço, in l.5.tit.9.glof.4.per totam lib.5. 心 ibi.Azevedius, \& in i.4.tit. I. eod.lib. $5 . a \mathrm{a}$ num. 11 . ufque ad num. 20 o Sfortia Oddi, conf. 85 . per totum Barbofa, 1.part. leg. 2 . ff. foluto matrimonio.num, 65. fol.609. Angulo ad leg.meliorat. l. 2. tit. 5. glof. 1. n.12. '̛ glof.7.num. 5. Joannes Guttierrez. Canonicarum lib. 2. cap. 12, per totum Jacobus Cancerius, variarum refol.cap.9.de dote, © donatione propter nuptius, n. 69. © n. 74. © feqq. Petrus Surdus, tradt. de alim. tit. 7. quaft. 24. per totam. \& his non relatis, noviffimè Cævallos, practicarum quaftionum, five communium contra communes, quaft. 798 . volamine 2 . fol. 349.

Vigefimo tertio quaritur, utràm mulier contrahens fecundas nuptias de confenfu mariti predefuncti, aut filiorum, excufetur à poena fecundò nubentibus impofita, prefertim refervationis proprietatis, quæ filiis prioris matrimonii fieri debet?Et pro clarâ abfolutâque explicatione ; conftituendum duxi primò, quòd maritus potelt in teftamento licentiam dare uxori impune tranfeundi ad fecundas nuprias, \& efficere, atque difponere, ne illa fecundò nubendo, incidat in poenam fecundarum nuptiarum. Ut de hoc eft gloff. juncto text. in verf.five vir.in $\$$.duo igitur in authent. de nuptiis, \&\& docnit Baldus, per illum textum, in l.filium quem habentem,n.4, C. familia ercifcunda, ubi fequuntur Paulus, \& Jafon, col. 6, \& Joannes Corrafius, num. 63 , Joannes de Garronibus, in l. 1. num. 78. gxm Jeqq.C. de fecundis nuptiis, Ripa. in l. famine, num. 25 , ced. tit. Rolandus, referens alios plures, conf. 81, num. 12. lib. 3, \& ultra cum Cremenfis fingul. 740 Si marirus.Socinus, in regul. 331, Mulier qua, in fecunda fallentia. Gualdenfis, de arre teffandi, tit.6, cautela. 18 , mum. 2, Simon de Prexis, de interpretatione ult imarum voluntatum. Lib.4, dubit.10,num. $118,119$. \& 120 , fol.mibi 350 , © in conf. 117 , num, 31 , ov num. 74, lib. I, Joannes Cephalus, conf. 59. num. 7, lib.1, Nec in hoc difcrepat ullus, omnes verò ut indubitatum fupponunt quorum faciam ftatim mentionem. Similiter filii 8 predictam licentiam dare poffunt exprefsè, ficut pater inter vivos, vel in ultima voluntate ex mille authoribus, qui congeruntur à fuperioribus, \& per Menochiít, conf. 237 , num. 16 , , 19, lib.3, Burfatum, conf. 12 , num. 41 , lib. 1, Hippolytum Riminaldum, conf. 569,à num. 102, lib. 5 , Pancirolum, conf. 99, num. 3, '心 5 , lib. 1, de quo 85 ctiam nullus unquam dubitavit. Hoc fuppofito, quòd
mulier tranfiens ad fecundas nuptias de voluntate ex－ preffa five tacita mariti defuncti，vel è contrà，maritus； evitet peenas fecundarum nuptiarum，nec proprietate é refervare teneatur，pleno potiùs jure fuccedar，\＆ac－ quifita à conjuge pramortuo，five à filiis ex fubftantia illius，quoad proprietatem \＆ufumfructum confervet， tenent Baldus，in 1．I，col． 3 ，verf．Fed pone．C．de fecund is nupriis，© in l． 2 ，col．finali．in princ．C．de indita vidui－ zat，tollenda．Decius in rub．C．de fecundis nuptils，colum． penult．© in cap．Ecclefia fancte Maria，de conflitut： num．35，\＆per plures rationes defendunt Romanus conf． 219 ，num． 2 ，${ }^{\circ} 5$ ，incipit，Ex themate confultationis． Decius in conf．620，num．4，Natta，conf．466，nurm．2，Cre－ menfis．fingul． 75 ，Cæpola，cattela．336，Romanus，fin－ gul．251，incipit，Tif cis quod fi mulier．ubi diftinguit， utrum uxor intra annum luetus，an verò poftea nubat： ut primo cafu non evitet panas juris comunis propter confenfum maritijaltero verò impunita maneat．Quod tenet etiam，\＆hujus diftinctionis rationem reddit Gu－ lielmus Benedictus，in cap．Rainuntius．de teffam．verbo， ＇qui cum alia matrimoniuin contrabens．num．207，208，心 209，Andreas Gaill．lib．2．obfervat． 98 ，numi．18，Minfing． fingularium obfervationum cent． 5 ，obfervat， 24 ，nitm． 7 ， Rolandus conf． 95 ，nium． 20 ，© 21 1，lib． 1 ，心＇conf． 83 ，num 12 © 13 ，lib． 3 ，Corrafius Mif cellaneor．lib． 3 ，cap． 1, mem． 12 ，
10. Simon de Pratis lib．4，dubit． 10 ，n． 118 ，fol． 35 ，Graffus I，fucceffio ab inteftato，queft． 17 ，num． 6 ，Burfatus diat． conf．I 2 ，num． 4 I ，lib．I，Joannes de Matienço inl．3，tit． t ， glof．2，num． 43 ，lib． 5 ，novad recopilat．qui omnes hujus re－ 6 folutionis eam rationem affignant，quòd mulier fecun－ ma nuptiis repetitis contriftatur． $\mathbb{I}$ ，que vero nunc．verf． nos igitur，in authent．de nuptiis．© in $\mathfrak{I}$ ，fin aitem tute－ lam，ibidem．ubi dicitur，mulierem nuptias repetentem， tria negligere；videlicet Deum，defuncti memoriam， \＆dilectionem filiorum ；\＆propter hoc eft impofita perna mulieri fecundò nubenti：quæ ratio ceffat，quando de volútate viri，vel ècōtra，maritus de volítate uxoris， fecído loço fe cónubio cợjungit，quia marito voléti \＆ cōfentiêti nulla fit injuria，$l$ ．cüd donationis，$C$ ．de trañ $\int a c t$. l．1， $\int$ ，uff ；adeo ff．de injur．c．Cient．de reg．jur．li，$\sigma$ ，V erī có－ tra hanc communem \＆receptam omnium fententiam
conftanter infurgit，\＆fubriliter impugnar eamt conftanter infurgit，\＆fubtiliter impugnat eam，Do－
minus Francifc．Sarmientus，felectaram interpiret． minus Francifc．Sarmientus，felectaram interpret．lib．I， 89 ut mulier fecundò nubat，non prejudicare filiis，nec excufare mulierem，nec mutare jus ；\＆quamvis ipfe non referat illos，idem ante eum tentarunt etiam Ber－ trand．in conf． 280 ，volum， 2 ，\＆\＆Ripa，in l．famine．queff．II C，de fectundis nuptiiis，quorum ad hoc meminit Joachi－ mus Minfingerus，ing qularium obfervat．cent． 5 ，objerv． 24 ，
$n .7$ ，in fin．qui tamen aे communi opinione recejdendum non effe dicit，quod etiá ego libenter affererem，præfer－ tim cum videar，fuperiorem fententiem ita commu－ nem effe，ut mille authores eam fequuti fint，nec ullus in effettu firmiter（ excepto Sarmiento）ab ea diffen－
21 tiat：eo etiam，quòd dato，quòd verum effet precipuú fundamentum，quo utebatur contra communem Sar－ mientus dita．num． 3 ，quod predictum fatutum non fue－ rit in poenam ob injuriam；fed quia æquitati naturali， \＆rationi confonum eft，ut bona laboribus prioris viri quæfita，non cedant in utilitatem vitrici，vel ejus filio－ rum，fed referventur aliis filiis alterius matrimonij ： adhuc militat fuperior ratio，quæ pro communiaddu－ tu in $S$ ，proppeximus，in authent，de non eligend．fecund． mubend．mulier．\＆in $\mathfrak{J}$ ，fed quod fancitum；or in $\mathbb{J}$ ，ve－
＊01 nient．in authent．de nuptiss．Et cörraria procedit interim， dum in dubio fumus，nec aliter nobis conftat de vo－ luntate mariti prodefuncti；tunc enim iniquum effer， bona laboribus illius quaefita，in aliorum utilitatem ce－ dere：ubi verò maritus ipfe aliter voluerit fic exprimen－ do verbis expreffis，aut aliafimilia apponendo，ex qui－ bus legitime de voluntate ipfius conftare poffit，predi－ Toan，del Caftillo Quotid，controv，Juris Tomi $\mathrm{I}_{6}$
¿aa ratio contraria omninò ceffat．Quis enim iniquum judicabit voluntatem teftatoris obfervari，five mulie－ rem nubentem de volintate ejufdem，poenas pradictas evitare ！aut qua iniquitas confiderari poterit in hoc， quod Bona prioris viri laboribus quafita，pleno jureu－ xori referventur；vel ab illa in alios filios tranfeant，fi totum hoc non prater；aut contra voluntatem acqui－ rencis，fed ex voluntate potius illius contingit？Hoc plane iniquitas non eft；maxime（ ad quod nunquani advertit D．Francif．Sarmientus ubi fup．）cum alia via fuccurfum fit filiis prioris mattimonija a jure ipfo；quo manus \＆poteltas fecundò nubentis reftrieta eft ex de－ cifione leg．hac editaali．C．de feciindis muptiis ubi feri－ ptum，\＆ftaturum fuit，quòd conjux fupertes non poffit quocunque titulo，in fecundum conjugem trans－ ferre plus，quam reliquerit uni ex filiis prioris matri－ monij，cui minus reliquerit：quemadmodum cum Ari－ tonio Gabriele，Craveta，Benedieto，Riminaldo， Baêça，\＆a aliiis fuperiùs diximus ：\＆legibus hujus re－ gni，donationibus propter nuptias，arrharum promiffiod ni，\＆c inter vivos，atque in ultima voluntate difpofitio－ ni certus modus difponendi，\＆procedendi prefixus fit， quo filii fuis legitimis defraudari minime poffunt．De－ inde fimiliter，cum nori polfit mulier，qua fectindò nu－ pfit，relinquere plus filiis fecundi matrimonij quàm pri－ mi ut cum una communi，contra aliam communem in－ finitos referens defendit Antonius Thefaurus，décif．Peo demontana 170，num．4，tribus feqq．© nuni．II，ubi or multis feqq．argumentis，que pro contraria parte expendi poffunt，pleniffime fatisfacit，\＆plures am－ pliationes tradit à num． 25 ，Vel faltem de jure fegio， certus ordo datus fit，\＆e de jure etiam communi fta－ tutum fuerit，qualiter fuccedere debeant liberi diverfa－ rum nuptiarum，qui diverfos patres，aut matres diver fas habuerunt，\＆quo ordine bona diftingui debeant， ut omnibus jus fuum remaneat illefum：ficuti cum Graffo， $\mathfrak{J}$ ，fuccefio ab inteffato，queft． 17, à $n .1$ ，fu－ perius diximus \＆hactenus，de licentia mariti，five uxoris defunctæ．
Quoad filios verò，fimiliter conftituendum eft，quòd mulier tranfiens ad fecundas nuptias de voluntate fi－ liorum primi matrimotiii，evitat pœenas fecundarum nuptiarum ：nec eft locus tune decifioni textus in dit．$l$ ． femine．cum fimilibus．Quod probatur authoritate gl． in $\mathrm{J}, \mathrm{t}$ ，in verb．copulantur，in auth，de hon elig．fecund．nub． mulier．quam fequuntur Angelus，\＆Bald．ibi．Idem Angelus，Roman．Nicolaus de Ubaldis，Barbatia，Ca－ pola，Ludovicus Bologninus Mathefilanus，Jafon，Pra－ pofitus，Decius，Socinus，Joannes deAmicis，Ripa，Joan－ nes de Garronibus，Parifius，Corraffus，Socinus ju－ nior，Mandofius，Boërius，Gratus，\＆Alexander de $\mathrm{N} æ-$ vo：quos ita tenendo congefferunt in unum Menoch． conf． 155 ，num． 1 3，lib． 2 ，Burfatus，conf． 12 ，mum． 41, ， 42 ， lib． 1, \＆ultra eos，Rolandus，conf． 95, mum． 16, lib． 1 ， © conif． 8 r ，ì num．ro，lib．3．Gulielmus Benedictus，in cap．Rainuntius，de teffament．verbo．qui cum alia ma－ trim．contrabens．num，202，Antonius Gabriel，lib．3， tit．de fecund，nuptiis．concl．r，mum．29，© 33，Simon de Pratis，de interpret，ult．volunitatum．lib． 4 ，dubitat．IO， num． 120 ，fol． 350 ，Cifuentes，in l． 14 ，Tauri．Immitatione． 2 ， Antonius Gomez，in l．15，Tauri num，6，in fine．Padilla，inf t．cumi donationis，num．5，C．de tramjactionibus．Matienço， in 1 ． 3 ，tir． 1 ，glof． $2, n .43$ ，lib． 5 ，nove recopilationis．Alphion－ fus de Azevedo，in 1．4，codem tit．© lib．num．36，む 37， Joannes Guttierrez，ill repetit．l．nemno potef，ff．de legatis， primo，num．18，Pancirolus，conf． 99 ，num． 3 ，© n． 5 ，hib．I， Hippolytus Riminaldus，conf． 569, n．170，lib．5，Petrus Gregorius，in fyntag．juris，lib． 9, cap． 26, mum． 54, part．2，
 fio ab inteftato．quaff． 17 ，num． 7,6 quaft． 25 ，num． 8, Plaça in epitome delictorum cap． 45 ，num． I ，verf．que reor intcl－ ligenda fore．Joachimus Minfingerus fung guatar．ob fervat． centuria $5,0 b$ fer． $24, n, 8$ ，Andreas Gail．pradi．objer．lib． 2 ； obferviat． $98, n, 19$, O $^{20} 2$, Qui omnes in hoc conveniurit， $C_{2}$
quòd

## 20 Quotidianarum Controverfiarum Iuris Lib. I.

quòd in propofita fecie, \&c in hac materià, idem ope94 retur confenfus tacitus filiorum, quod expreffus. Ut in terminis poft Baldum, Gratum, Decium, Parifium, \& Boërium, adnotarunt Menochius didt. conf. 165.n. 16. lib. 2. Burfatus dit.conf. 12,n.4 , lib. 1, Rolandus, Riminaldus, Pancirolus, Surdus, Prætis, BenediAtus, Graffus, 95 \& reliqui ubi fuprà. Et hujus refolutionis ratióem fimilem precedenti reddunt, quòd injuria, quæ irrogatur filiis propter fecundas nuptias, propter quam fecundò nubens poenas illas incurrit, S. Oolutio, in autbent, de nuptiis. S. proppeximus in autb. de nos eligend. Secund, nubent. mulier. tollitur confenfu liberorum, per regulam, quòd confentientibus, \& volentibus non fit injuria: c. ©cienti. de regulis juris, in 6 . Sed in hoc cafu, ficut in precedenti de confenfu mariti, contra communem infurgit etiam Sarmientus, dict. cap. 4 , num. 1 , 心 2, num. 3, verf. nuptiis © o num. 4, \&x filium, qui confentit fecuncis tere legis beneficium, conftanter affirmat, per nonnullas rationes ibi propofiras, qua licèt graviter urgere videantur, non debebit tamen propter eas à communi opinione recedi:cum tanta fit authoritas, \& tantus numerus eorum, qui receptam \& communem fententiam tuenturgmaxime cum fatisfieri poffit rationibus in contrarium ponderatis ab eo, ex his, que ipfe eod. cap. Ccri-
pfit contra communem, quæ contra eum retorqueri poterunt. Nam fi verum eft, quod ipfe affirmavit ibi, diat. num. 3, verf. non obfat ratio. rationem legum loquentium de fecundis nuptiis, non fundari in peenam ob injuriam; fed quia equitati naturali, \&r rationi confonum eft, ut bona laboribus prioris viri quefita, non cedant in utilitatem vitrici, vel filiorum ejus, led referventur filiis alterius matrimonii prioris: fequitur inde, quòd cum obligatio prædiełæ refervationis, \& caufa incurrendarum aliarum poenarum (utcunque fit) contingat propter culpam, five ingratitudinem, aut injuriam in contrahendis fecundis nuptiis commiflam, (quod negari non poteft) rette ac comunter Dottores conftituerint, mulierem ipfam, pcenam aliquam pati non debere, ex his nuptiis, quibus filii expressè, aut tacitè confenfum adhibuerunt. Nec rationi naturali,aut æquitati repugnat, ut bona alterius matrimonii,filiis ejufdem non reerventur, ex voluntate ipforum contracto matrimonio ; quòd fi non contraheretur, refervari non deberent, aut quibusipfi,\& juri in proprium favorem introducto, jure ipfo non contradicente, nec ratione aliqua repugnante, rectè renunciare potuerunt: \&- per confenfum adhibitum fic renunciare voluife viIf funt, ur aliam interpretationem fumere iniquum effet, \& ab omni ratione alienum; ut ftatim dicam. Ex quo refponderi poteft ad alias rationes ejufdem contra communem ; quia verum ett filios, quinuptiis matris confenferunt, feciffe id, quod jure divino \& humano facere debuerunt, fuo honori confuluife, \& opera mifericordix in eo exercuiffe; non tamen inde fequitur, quod dici poffit,temerè ipfos filios à lucro legis ex eo repelli, cum non temerè, fed juftè potius, atque ex voluntate \& confenfu fuo repellantur: \& magis temerarium yideri poffer, quod mater fic contrahendo de confenfu filiorum, poenas incurreret, quas fi incurrere exiftimaret, forfitan matrimonium non contraxiffet; \&e fic matrimonio ipfo decipi illam contingeret, quæ, de confenfu filiorum contrahendo, quod nullam penam fubitura effet, probabiliter, credere potuit. Et fic tenédo cum communi, advertendum erit, quòd filii ubi exprefsè nor confentirent fecundis nuptiis parentil, tacite confentire videntur ex multis conjecturis; quas erudite confiderarunt, \& congefferunt in unum Rolandus dict. conf. $81, n, 2 \bullet$, © feqq. Lib. 3 , \& diti.conf. $95, n, 13$, \& feqq.
 lib. 3 , Menochius, conf. 155 , à n. 16 , ufque ad n.22, mum. 31 , © 33 , lib. 2, , con con .237, num. $4,5, \sigma 6, \& \mathrm{a}$ an. 24 to ufque ad nume. 33 , lib. 3 , Simon de Prætis, Surdus, \& Burfatus, ubi Juprà, Hippolytus Riminaldus, inconf. 569.à uito $102_{2}$
cum feqq. lib. 5 , inter alias tamen, Gratus conf. $83, n, 18$, Itb. 2 , refpondit, quòd $\mathrm{fi}_{1}$ filii præfentes fint, dum fe-99 cundum contrahitur matrimonium per parentes, $\& \&$ nihil dicant, confentire videntur, \& ratificare fecundas nuptias, ut beneficio de fecundis nuptiis difta elegis, famine. cum fimilibus, uti non poffint : \&c fufficere hoc tenuerunt etiam Decius, in rub. C. de fecundis nuptiis, colum. ultima, verf. © in tali cafil oे in conf. 206, num 7 , verf. © non eundo. Angelus, in conf. 396, Doctor infignis, colum. 2, Cum quibus tranfeunt ferè omnes Authores, quos fuprà num. 93, præcitavimus, \&\& in terminis fequuntur illos Rolandus ditct.conf 95, num, 23, 心 24 Menochius, dit. conf. $155 . \mu .21$, Burfatus, conf. $12, n, 41$, lii. 1, Cæterum Dominus Francifcus Sarmientus, ditt. 100 cap. 4, num. 1. in fine. miratur ( \& meritò quidem) voluiffe Doctores communiter, prefentiam folam filiorum in ditto matrimonio fibi præjudicare, aut illam inducere poffe ratificationem fecundarum nuptiarum, ut beneficio de fecundis nuptiis uti non poffint : \& contrarium rectius tentavit Joannes de Garronibus ; fed illínon retulit Sarmientus, in rub. C.de fecundis nuptiis. num. 118 , cui acceffit exprefse Menochius fibi contrarius, conf. 237.num. 2 5.0ั 26. lib. 3. Hippolytus Riminaldus, conf. 569 ,num.177.178.0. 179. lib. 5 - quorum opinio veriffima mihi videtur ex fequentibus. Primò, nam \& fi prafens \& tacens confentire videatur a\&tui, qui geritur, quoties ille refpicit merum favorem, \&C commodum ipfius, ut latius probat Bartolus in l. que dotis.num. 2 I.ff. Olato matrimonio, receptus communiter fecundum Jafonem ibi.num. 70 .\& Claudium.num. 20 Andream ab Exea de pactis is à $n, 15$. Cephalum, conf. 235 , num. 29, lib. 2 , Burfatum, comf. 32 , num. 38 , lib. 1, Tamen in actu fibi prejudiciali, non videtur confentire,fed potius diffentire. $l$. filius familiss $£$. invitus, ubi gloffa ff. de procur atoribus. Bartolus, in diat. I. que dotis. num. 25 receptus communiter fecundum Jafonem ibi. num, 94s Panormitanus, in cap. non imjuffe. num. 7. de procuratoribus. Mantua fingul. 130, num. 1 , Baldus, Salicetus, Paulus, Alexander, Tiraquellus, ©orneus, Currius junior, Crotus, Ruinus,Suarez, Guido Papæ, Caffađorus, BelIonius, Aftlictis, Curtius fenior, Cornelius, Benincaffius, \& Achilles Perfonalis, quos fic tenendo, in multis locis congeflit in unum Vincentius Carrocius, tradt. de locato $\begin{gathered} \\ \text { conducto. de præfente locationi, \& tacente, }\end{gathered}$ quaft. 3 , num, 2 . fol, mibi 49 , colum. 3 , Guillelmus de Perufio, inter conf. altim. volunt. conf. 79. num. 12 , of 13 , lib. 1 , Decianus, refponf. 117 , num. 54 , lib. 3, Menochius, lib. 3, prafumpt. 42 .num. 24, Petrus Surdus, conf. 45 ,num. 45 , lib. 1, ergo filii, etfi prefentes fuerint fecundis nuptiis parentum, non ex hoc videntur illis confentire, ut beneficium legis amittant, quod in eorum favorem introductum eft. Et hujus opinionis hanc effe veram \&c foli- ${ }^{\circ}$ dam rationem dicit Menochius, diat. comf. 2 37, num. 26 , lib. 3, prater ea, \& ultra eum, quia mater fecundò nubendo, infert injuriam marito defuncto, filiis prioris matrimonii, ut fuprà diximus. Et probant Decius,cornfil. 205 , m. 4, Rolandus, coinf. 81 , ,num, 12 , lib. 3, Menochius conf. 155 .mum. 14 , li . 2 , Burfatus, diat.conf. 12 , Antonius Galeatius Malvaffia, conf. II, num. 6, © 7 7.volum. 1 , unde filij, erfi præfentes fuerint fecundis nuptiis; tacendo non videntur illas approbare, aut ratificare, ex alia Doctorum theorica in hac materia; quòd prefens actui, ex quo injuria fibi irrogatur, \& tacens, confentire non videatur, fed potius diffentire. Felinus, in cap, nonne, num. 13, de prafimpt. Ancharanus, conf. 169 , in prin. $\mathrm{De}-\mathrm{Ec}$ cius, conf. 661 1, num. 10, Deinde filii, ex alio confentire non videntur etfi præfentes \& tacentes exiftant, quòd patri aut matri fecundò nubenti, reverentiam debeant: 104 at prefens \& tacens nunquam videtur confentire, quoties debet reverentiam ąum facienti : fed potius præfumitur propter metum reverentialem tacuiffe, ut communem effe omnium fententiam profitentur Felin, ins cap. caufam matrimonij, num 4, de officio delegati. Crotus, in $l_{0}$, non folum S . marte, mam, 101 , ff, de novi operis numcid1, mot T ( bouie:

BUAH
tione. Barbofa, in l. que dotis num. 169 .ff. ©oluto matrimoo:1 nio. \& ultra eos Aftlictis decif. 58, num. 3. Hippolyrus Riminaldus (qui in terminis noftris fic argumentatur) dict.conf. $569 . a$ num. 177 , lib. 5 , idem Barbofa, in l.2.ejufd. tit. $\int$, finali.num. 8 , Denique cum matrimonium confenfu contrahentium, \&\& forma à jure requifita perficiatur, nec poffint filii præfentes illud impedire, nullo modo videntur confentire : ut in cafu noftro confiderabat Gafpar Baërius, de non meliorandis dotis ratione filiabus.
105 cap .10. yym. 79 , quia prefens \&e tacens, qui non potuit impedire, ne actus, qui gerebatur, fieret; confentire non videtur in præjudicium juris fibi competentis : ut tenet Bartolus, in dilc.l. que dotis n. 2 , ubi dicit communiter receptum, Jafon n. 76 . Alex. in l.\&liberta n.9.ff.foluto matrimonio. Cavalcanus, decif. $33, n, 15,1$, part. Joannes
${ }^{5} 51$ Cephalus, conf. 589, n.ult .lib. 4, Padilla, in $1 . q u o t i e s ~ a b ~ o m b-~$ nibus,n. 6. C. de fideicommifis, Petrus Surdus, confil. 45num. 47 , lib.1, Joannes Vincentius Hondedei. conf. 91 , num. 91 , lib. I, imò, quod magis eft, five agatur de prajudicio perfonali, five reali, prefens \&ctacens, etiam fi potuit actum impedire, in prejudicialibus non videtur confentire : ex doctrina Baldi in l.fif ciens, colum. finali. C. ad Velleianum : quam effe magis communiter receptam teftatur Bolognetus, in dit. l. que dotis.num. 125 . ubi eleganter comprobat eam Barbofa. num. 160 , verf. nihilom inus circa preditita. fol. 744, Maximè quando fcit jus fuum durare, quo cafu prefens \& tacens confentire non videtur, nec fibi tacendo præjudicat:ut multis probant Malcardus, de probationibus, tom. 2, concluf. 1224 , num. 51 , Petrus Surdus, tratt.de alimentis tit. 1 , quaff.42, nium. 102, Camillus Gallinius, de verbor. fignificat. lib. 5 , cap.19, num. 181, ơ num, 222, \&\& Barbofa, in ditt. l. que dotis. qui à num, 51 . verf ulterius quarit Bartolus, ©́ multis num.feq $q$.pleniffime agit, an, \&c quando prefens \&t tacens videatur confentire, vel diffentire actui coram fe getto, cui junge, ultra relatos $i b_{i}$, Petrum Cenedum, in Collectaneis ad jus_Canonic. collectaneo 9. ad decret. n. 4, Menochium, lib. 6, prefump.99, per totam Fulvium Pacianum Mutinenfem tract. de probationibus lib.1, cap.29, of 30 , D. Francifcuur Sarmiento in 1 . Titia cum teftam. If, Lucia Titia, per totum Iy,ff.de leg. 2, fol. mihi 120, Hieronymum Albanum, in additione Barroli ad l. que dotis, ff. Soluto matrimonio. per totam legem. Jacobum Concenatium, fingularium quef.juris lib. $\mathbf{1}$, queft. 9 , \& lib. 2 , quaft. 19,D.Ferdinandum de Mendoça.difputat.juris civilis.lib. 2. cap. 4 , num. 37, , © feqq. Joannem Marcum Aquilinum in rub. ff. de verb. obligat. à num. 37, ufque ad num. 46 , ubi latè agit de prediêtis,\&\& de intellectu I. qui patitur ff.mandatil.l.f remunerandi, I, fi paffus. eod. tit. '̈ l. donati. I, Jpecies. ff. de donat. Joannes Garfia,de nobil: 109 glof .8, num. 5 , ex quibus conftat apertè, fuperiorem fententiam Grati, \&c aliorum, fuftineri minime poffe, pro-
${ }^{2}-4$ ut infrà latiuss probabitur. Unde mihi de hac reaffidue cogitanti, \& ftrictam juris rationem attentè confideranti, videbatur in hac queftione diftinguendum effe, fequentibus conclufionibus adhibitis, five nonnullis cafibus diftinctis, quibus tota difficultas ceffabit, \& majori diftinctione, quàm adhuc, prefens controverfia exToo planabitur. Deinde multo pòt pralegi Menoch. conf. 237, à num. 17, ufque ad num. 34, lib: 3, ubi eruditè, \&o notanter loquitur, \& nonnullos etiam cafus diftinguit, fed non ita plenè, ut num. feqq. adnotabitur. Primus igitur cafus fit, quando filii ætate majores, exprefsè confenferint matri tranfeunti ad fecundas nue prias, \& ei remiferint exprefsè injuriam omnem, vel omne jus fuum; hoc enim cafu, mater fecundò nubendo nihil amittit, fed retinet in proprietate \&\& ufufructu omnia bona, quæ ex priori marito, vel ex fucceffione filiorum ex paterna fubftantia jam acquifierat, \& hoc virtute expreffe renunciationis, vel remiffionis: Ita in terminis hujus cafus docuit Angelus, in confil. 396, DoCor infignis colum 4, num. 4 , verfic: bec autem regulafallit. \& fequutus eft illum Decius in confil. 209, num. 7, verfic. \& non eundo. Menochius etiam, qui duplici ra-
tione comprobat, ditt.conf. 237 , num. 16,17 , or 18 , ilib. 3 i \& in hoc cafu omnes utriufque juris Interpretes conveniunt, tam in lecturis,quam in refponfis, \& confultationibus', nec ullus diffentit: ut conflat ex omnibus relatis fuprà num. 93 . \&े 94. qui in fortioribus terminis; à pernis fecundarum nuptiarum parentes liberant :ids que propter confenfum filiorú tacitum, vel expreflium; nuptiis adhibitum,etiam jure competenti non remiflo, vel injuria : Et quarmvis in hoc contra communemitenuerit Sarmientus, ut fuprà vidimus; tamen in noftro cafu, cum filius exprefsè dicit, quod remittit matri jus fibi competens, ex dietis legibus, matrem impunè contrahere fecundas nuptias admifit exprefsè, felectarums dicto capit. 4, num. 4, verfic. denique nifı filius exprefse dicat.
Secundus cafus fit, quando filii ætate majores matri- II $i$ monio fimpliciter, exprefsè tamen, confentiunt,fed non renunciant exprefse juri à lege fibi tributo. Et in hoc cafu dicendum eft idem, quod in fuperiori; eo enim ipfo, quòd confentiunt exprefsè, parentes ad fecundas convolare nuptias, jus fuum remififfe videntur; ideò sur, talis confenfus expreffus filiorum efficit, ut mater fecun- 9, is dò nubens liberetur ab obligatione refervandi propric- - tinc. tatem eorum, quæ alias refer vare teneretur, fi abfque confenfu \& voluntate filiorum nupfiffet:\& in hoc cafu fic verè præfentit glofl. in $\mathfrak{J}$, 1 , in verbo copulantur in autbent. de non eligends 2 , nubent. \&\& apertiüs Romanus, Jafon, Nicolaus de Ubaldis, Decius, Cremenfis, Boërius, Joannes de Garronibus, Ripa, \&c alii, quos in terminis noftris loquendo adduxit Menoch.didt.conf. 237 , num. 19 , lib. 3, ubi, \& num. feqq. veram \& concludentem rationem affignat, ut $i b i$ videri poterit : ne in his infiftamus, quæ per alium rectè fcripta funt. Hunc etiam cafum indiftincte probarunt omnes Authores, qui hucufque de hac materia tractarunt, ut conftat ex infinitis relatis fuprà num. 93,0694, folus impugnat Sarmientus dict.cap. 4 , num. 1 , 心 2 , 心 num. 4 , cui fatisfactum fuit fuprà num. 97 , Et quod duobus cafibus fuperioribus, in filiis majoribus dictum eft, diceridum eft etiam in filiis pupillis, vel minoribus,quando fcilicet filii pupilli funt, vel minores ; \& exprefse confentiunt, folemniter adhibita tutoris, vel curatoris authoritate; \& id quidem fiat juftis omninò de caufis: Tunc enim renunciando exprefsè juri fuo,vel matrimonio exprefsè confentiens do,mater nihil amittit, ex quo nupfit ex legitimo filiorum confenfu, unde fecus erit quando nulla urgente caufa legitima, nec utili pupillo, aut minori, confenfus predictus adhibeatur, vel expreffa renunciatio juris competentis fiat, etiam cum auctoritate tutoris vel curatoris.Sic poft Angelum,Baldum Novellum, \& Joannem de Garronibus, tradit Menochius ; \& jure fundat 11 ;, diat. conf. 237 , mum, 2 r. 22, \& 23 . \& cultra eum idem admittit,fed nullum refert Andreas Gaill, prath. obfervat: obfer. 98 , num. 22, ,lib. 2 , ubi dicit ceffare etiam poenas Ef vi. fecundò nubentium, fi liberis in pupillari ætate adhuc ommiexiftentibus, muliet ex confenfu propinquorum, \&\& tu- $n 0$ toris, nuptias repetat : \& movetur argumento textus, pett. in $l .2$, $\mathcal{W}$ in l. finali.C. de adoptionibus,l.nec hi. S, © pri- Summum $L$, quod nec curatoris,ff. eodem tit. Id tamen intelligi decifo debet (ut fuperiüs declaratum eft ) fij juftis \&x utilibus ${ }_{\mathrm{p}}^{\mathrm{pos}}$ caufis intervenientibus fiat; aliàs enim folus propin- toquorum confenfus, \& tutoris auctoritas non fufficeret. ${ }^{\text {tamb }}$ Sufficere etiam tutoris filii impuberis confenfum, dixit Joachimus' Minfingerus, fingul. abfervatt cent. 5 , obfervat. $24, n, 9$, qui fe remittit ad declarationem Bertrandi conf. 58 , col, finali. lib: 1 .

Tertius cafus fir (de quo plene actum eft fupra à IIf n. 99 , cum feqq. ) quando filii, etiam ætate majores, erfi prafentes fuerint tempore, quo matrimonium fecundum celebratur, exprefsè non confenferunt fecundis nuptiis, tacuerunt potius, \& nihil dixerunt, aut eg runt, quo corum animus, \& voluntas elici valeat:tunc enim ex fola prefentia fibi non prejudicant, nec matrimonio confentire videntur ; idcirco parentes ex fola
prefentia filiorum, à peenis fecundarum nuptiarum non excufantur: ex diatis fuprà à num. 99,100 , et feqq. \& his, quæ fcripfit Menochius lib. 3, prafumpt. 29, num. 90 , Mafcardus, de probat. tom. 2 , conclaf. 1224, à num, 29, Item etiam, quia aliud eft honorare matrem, \& fecundas ejus nuptias, illifque affittere: aliud jurifuo renunciare: ut refte adnotavit Parifienfis, in annotar. ad Decium, in conf. 205, verb. volente,et in rub. C. de fecuridis nuptiiss.col.ult. quod in dubio prefumendum non eft,Ripa, in l. fi unquam.C.de revocandis donat. queft. 42, num. 108 , in fine. Cephalus, conf. 445 , num. 2 , lib. 3 , nec proteftatio in contrarium, ex parte filiorum fuit necef faria, ur jus fuum refervaretur illafum. Aretinus in conf. 241, Fattion ita proponitur. col., finali, Rubeus, in conf. 125.Prajens caffus.nMm. 5.\& ita argumentatur Baëça. de non meliorandis dotis ratione filiabus, cap, 10.n. 59. \& multis eleganter comprobat Joannes Cephalus; conf. 590 .num. 12 , et quatuor feqq. lib. 4 . \&c faciunt refoluta per Vincentium Carrocium, tract. de locato et conduEto. quaft. 3. de prafente locationi et tacente. fol. mihi 49.
115 col. 3 . in quo deceptus fuit manifefte D. Francifcus Sarmientus, dill.aup. 4.num. 2.qui arguens contra commu-
nem,3z contendens probare, quod tacitus confenfus filiorum non prajudicet illis : ex eo probabat, quòd fi confenfus tacitus filiorum noceret, nunquam legibus de fecundis nuptiis locus effet; nifi ubi filius exprefsè \& impiè contradixiffet, cùm tamen ubi filij fecundis nuptiis exprefsè non cófenferint, aut alio legitimo modo confenfum non oftenderint, nulla proteftatio neceffaria fit, ut legibus de fecundis nuptiis locus effe poffit,ex relatis fuprà;\& quia in terminis noftris, folam prefentiam filiorum, \& taciturnitatem minimè fufficere in prejudicium filiorum, tametfi nulla contradictio intervenerit, probarunt exprefsè Joannes de Garronibus; \& alii relati fuprà num. 100. Boërius decif. I 85. num. 23. verf. © f $f$ e effent majores, \& verf. aliats prafentia ©. taciturnitas. Parif. in annotat. ad Decium, in diat. cour. 205, Fulgofuus, in conf.63. Baeça dict. cap, 10.n.78. Hippolytus Riminaldus, in conf. 569 . num. 177. © duobus feqq. lib. 5, \& ita tenendum eft, quicquid Gratus, Rolandus, Burfatus, \& a alii in contrarium confuluerint.
116 Quartus cafus fit, quando filii æetate majores, prefentes fuerint, dum contrahitur fecundum matrimonium, \&c quamvis exprefsè non confenferint, aut jura fua non remiferint exprefsè, aliquo tamen facto, feu actu pofitivo exteriori ultra prefentiam, fuam voluntatem \& confenfum oftendant : tunc enim tacitè confentire videbuntur, \&\& fibi prejudicabunt, ex quo gefunt actum, ex quo voluntas eorum arguitur, \& quige2 it ri ab eis non potuiffet, nee debuiffet, fi fecundis nuptiis confenfurm non preftitiffent. Id quod efficaciter probatur ratione fequenti,nam fif ifili fecundis nuptiis exprefsè confentirent verbis, nullus ambigit', quin fibi prexjudicarent, ut fuprà diftum eft: ergo idem dicendum eft fi factis confenfum oftendant, quia voluntas ex fa-
417 Ato, æquè declaratur ac ex verbis: l.P.talus.ff.rem ratam haberi ; \& latius probant Tiraquellus, int traid. de jure Conftituti.3.part.limit. 30. num. 12 . Craveta, conf. 59 .n. 5 Cephalus, comf. 15 3.num.3.lib.2. © conf. 35 2.num.6.lib.3Thomas Grammaticus, conf. crimin. I 3. num.3. Menochius, confil. 1 10, num, 1 . © confil. 121 . num. 90 . lib.2. Imò meliùs, ac expeditius, voluntas viyentis aut mofientis, datur intelligi, rebus ipfis feu factis, quàm verbis : I.fi tamen $\$$.ei qui.ff, de adilitio editao, \&e notat gloffa, ubi allegat multa jura, in l. recufari.ff. de adquirenda hareditate. \& plenius declarant Petrus de Peralta, in l.coun fundus, num. 5. fol. 138. et in I. Lucius. La prima, num. 11 . fol. 240. et in l.cum ita legatur. $\$$.fpecies n.4fol.348.ff.de leg. 2. Aymon Craveta, in rub. ff.de leg. I . Phim. 139 .et num, 168 .cum facta effectum ipfum oftendant; verba verò aliquando contra voluntatem profe--rentis fint: ut egregiè probat textus, in cap. dilecti filit, © $\mathrm{\sigma l}, 2$, \& ibi notat Decius in fecundo notabili, de appellat.

Socinus junior, in conf. 38 , num. 13, lib. I. Gozadinus in conf. 101 , num. 3 , Menochius, confil. 5 , num. 16 , lib. it, De- 120 inde quia prefens \& tacens, etiam in mere prejudicialibes confentire videtur, quoties ultra prafentiam, ex parte ipfius, pofitivus aliquis actus exterior intervenit: l. filius familins.ff. ad Macedonianum, Clem. I, de procturatoribus. Abbas, in cap. cum virum, in tertio notabili, de regular. \& in cap. non injufte: col. pemult. de procirr. Jafon in 1 , que dot is. num. 90 , of 99 ,ff. folut. matrim. Corferus in fingularibus fuis, in verb. taciturnitus. Cravata de antiquitate temporum 1 , part.queft. $5, n .23$,fol. 4 I , Galiaula in rub. de verb. obligat.nuan. 62, \&c ibi Alciatus, nuim. 6, ad fin. Mafcardus dee probat.tom. 3 , concl. 1219 , num. $51,8 \mathrm{C}$ late confirmat Exea de patitis, a num. 50 , Forcatulus dia$\log .52$, num. 3 , ad fin. \& prefentia inter conjunctos habetur pro confenfu, quando conjunctus ultra prefentiam aliquid faceret, quod confenfum argueret,fecundum Jafonem, \& Alciatum, in l.cum proponas, filios, C. de pactis. eundem Jafonem, in confil. 3, circa primum. col. 4 , verfic. © dum fucceffivè lib. $1, \&$ plenius comprobat Tiraquellus, de retraitu lignagier. glof. 9, mum, 158 , fol. 140, Denique ex his, qua in terminis hujus cafus adnotarunt Boërius, decif. 185, num. 20, \& Decius in petrus conf. 206, col, 2. Parifius conf. 29, num. 84, lib. 3, Surd, de

Quintus cafus fit, quādo filij prafentes fuerunt, dum $\begin{aligned} & \text { cif, } 9, \text {,ex } \\ & \text { num, } 12 \text {. }\end{aligned}$ fecundæ contrahebantur nuptiæ per parentes, nec ex-122 preffe aut tacitè cófenferunt illis, poftmodùm tamē exprefsè,aut tacitè ratificarunt eas:tunc enim fic amittunt beneficium legis, ac fi à principio fecundo matrimonio confenfum adhibuiffent.Paria enim funt, quoad effectú 123 hujus materiæ, \& quaftiōis noftræ, vel ab initio exprefsè confentire, \& approbare fecúdas nuptias, vel ex poftfacto ratificare illas, utroque enim cafu beneficio legis privantur filij fic ratificantes:Angelus dict.conf.: 96, Doator infignis Joan. de Garronibus in rubr. C. de fecundis nupt tiis $n$. 116 ,Boër.deci.. $185, n .23$, in princ. Ant.GabrieI referens alios com. op in. Lib. 3 , tit. de fecundis nuptiis, concl. .1, n. 36, Modernus Parifienf. de inoffic. donat. n. 77, Baëza de non melior and is dotis ratione filiabus, cap. 10, num. 96, Et hoc præjudicium fic eveniet filis, fi ipfi exprefsè ratificent fecundas nuptias, aut fialiquid gerant,ex quo illas approbare \& ratificare tacitè videätur:ut putà quia dum vivunt de iftis fecundis nuptiis non conqueruntur, vel quia familiariter cum matre vivunt, \&c cohabitant, vel quia diligunt matrem,\& virricum, vel eis in vita aliquid donant, vel in teftamento relinquunt, \& aliis fimilibus conjecturis, quas cumularunt Roland.con $\int .8 \mathbf{r}$, num. 13 , © feqq. lib. $3, \mathcal{\text { o conf. } 9 5 \text { , num. } 2 0 \text { , \& feqq. lib. } 1 \text { , } , ~}$ Decius comf. 20 , num. 5 , 6 , ó 7 , Parifius conf. 29 , à $n .82$, lib. 3, Menochius conf. 155 , d num, 16, mnm. 2 , ' coiff. 237 , $^{2}$ n. 27, lib. 3 , Burfatus conf. $12, n .42$, lib. 1, Surdus conf. 91 , $n .21$, \& $22, l i b_{1}$, Et ratio eft in promptu, quia fir ratificatio verbis expreffis facta fufficiens elt, fufficere 12 etiam debet ratificatio, quæ ex factis colligatur, quia facta fortiorem ratificationem inducunt, quàm verba: Abbas, in conf. 116 , in 2, part. \& ex Jafone, Tiraquello, \&
 Menochius, conf. 507 , num. 15, lib. 6,
Sextus \& ultimus cafus fir, quando filij prafentes 126 non fuerint dum contrahitur fecundum matrimonium, imò abfentes, fic ut nec exprefsè nec tacitè fecundis nuptiis confentire potuerint; nam fi poftea de illis fadi certiores, injuriam omnem, aut jus fuum exprefsè remiferint, res erit omninò clara, cùm ex fua renunciatione fibi prajudicent, \& ratificatio fequens idem operari potens fit, ficut confenfus precedens operaretur, ex dietis fuprà.Enimverò abfentia, vel prefentia in hoc nihil mutat ; confenfus, aut ratificatio totum efficit. Idémque dicendum eft, fi tacitæ ratificationis figna \&r conjecture probabiles interveniant, de quibus cafu precedenti acuum fuit; aliàs, his deficientibus, cum filij abfentes fuerint tempore nuptiarum, nec aliquis confenfus allegari poffit, decifio ditt. l. famine. remanebit intacta ; \& conjux tranfiens ad fecundas nuptias
incurret
incurret poenas illius legis, \& fimilium jurium.Id quod certum elt ex omnibus Authoribus, quos in hae quaftione ab initio precitavimus, qui unanimiter, ut filii amittant beneficium legis, aliqueni confenfum requirunt. Et confirmari poteft ex dittis per Menochium, dit. conf. 2 37.mum. 27. © 28. lib. 3. Et de his hattenus, quæ non funt contemnenda, fed riotanda potius ; nam ut vides plenius; \&\& diftincte magis; quàm adhuc remanent declarata.

Quod ad aliud verò, utrùm uxor fecundò nubendo, amittat ufumfructum bonorum fimpliciter fibi relictum? Dicendum eft; legatum ufusfructus omnium bonorum à marito uxori relitum, perpetuum effe pro te.pore vitæ, riec per tranfitum ad fecundas nuptias amitti:quando non adjetta conditione aliqua viduitatis, fed fimpliciter, ut dictum eft,relinquitur: per textum in f . fi vero olum ufumfructum, in authent. de nuptiis, ubi glof. in verbo. manere, rationem affignat :textus in anthent. boc locum.C. fi mulier fecundoे nupferit.Boërius decif. 193. num. 2. © 3. Craveta conf. 36 . Parifius conf. 95. num. 17. © feqq. vol. 1. Joannes de Garronibus, in l. r. num. 16. C. de fectindis nuptiis, Oetavianus Amadæus, \& alij quos fictenendo retulit Borgninus Cavalcanus, de ufufructu mulieri relicto. num. 113 -fol,297. ubi dicit, quòd per adulterium \& inceltum, cum proprietate confolidabitur ftatim ufusfructus, exiftens penes mulierem. Quod confirmari poteft ex infinitis, qua remiffivè congeffimus fuprà num. 82. Idem etiam, quòd per fecundas nuptias legaram fic fimpliciter relictum non amittatur, tenet Hippolytus, fingulari 577 . incipit, Mulier contrabendo. urm. 9. Gulielmus Benedietus, in cap. Rainuntius, de teftament. verbo. qui cum alia matrimonium contrahens. num. 198. Andreas Gaill. lib. 2. obfer. 24. num. 24. Antonius Galeatius Malvaffia, in conf. 51. num. 9. ubi rectè probat, uxorem tranfeuntem ad fecundas nuptias, ufumfructum à marito præmortuo fibi relictum non amittere; nec pariter obventum fibi in bonis filij predefuncti: \& idem in marito di328 cendum effe. Quod procedit etiam fi non fimpliciter ufumfructum reliquerit maritus, fed donec, quandiu; \& quoufque uxor vixerit, adhuc enim per tranfitum ad fecundas nuptias, mulier non amittet illum, ex quo teftator de vita viduali mentionem non fecit, ut per Federicum de Senis. in confil. 36.Cafus. ad finem. Joannem de Garronibus in diaf. l. 1. nums, 26. verf. Jed palchrum dubium eft. quos fequutus eft Cavalcanus, ditt. num. 115 . in fin. fol. 298.

- Quoad ultimum denique, conflituendum eft, lega129 tum ufusfructus omnium bonorum uxori relictum,fub conditione, Si caftè \& honeffè vixerit, non adjecto, fi in viduitate permanferis : non amitti per tranfitum ad fecundas nuptias, quia mulier fecundò nubendo, non dicitur inhonefte vivere : textus in l. 2.C. de indiťa viduitate tollenda, \& ita tenet Bartolus in l. mulier. If. cum proponeretur. argumento illius textus, ff. ad Trebellianum. \& fequuntur plures relati per Hippolytum, qui ipfe Bartoli fententiam probat, fingulari.577. Everardus, loco 91 . col.5. Felinus, in cap. cum fit, num. 13 .de foro competenti. Palacios Rubios, in rubr. de donation. inter. 5. 12. in princip. \& communem opinionem dicit Claudius, in dit. J. cum proponeretur. Exprefsè etiam probarunt hanc partem Corfetus in receptorio ad Abbatem. in verb. ufumfructum bonorum meorum. Borgninus Cavalcanus, de ufufruftu muliers reliťo. num. 114. fol. 298. Andreas Gaill. pract. obfervat. lib.2.obferv.98. num. 25. Gulielmus Benedictus, in dif, cap. Rainumtius, verbo. qui cum alia matrimonium contrahens, $n .212$ \& ita tenendum eft, quicquid contrarium, fecundò nubendo amittere uxorem tale legatum, tenuerint alij, quos fequuti de communi opinione teftantur Gualdenfis, de arte teftandi tit. 6. cautela 39. num. 4. Bermundus de publicis concubinis, col. 193. Nec placere poteft Angeli, \& Alexandri concordia, in diat. S. cum proponeretur, Quòd fi prodieta conditio adjecta fuerit à nado
rito defuncto, vel filio ejus; procedat hasc fecunda opinio : fi verò à patre, vel alio extraneo prioris viri non confanguineo, tunc Bartoli fententia procedat, Nam re veła hujufmodi diftinctio ex capite defcendit, non ex juris ratione: nec fundamentum habet : quamvis probaverint eam Covarruvias, Graffus, Menchaca, Decius, Joannes de Garronibus, Palacios Rubios, Padilla , Baëça, Doctor Efpino, \& alii, quos ita diftinguens congeffit in unum noviffime Cævallos, pratt. quaf. five communium conitra communes quaft. Ig1. num. 3. \& 4. tom. 1. fol. milhi 238. Et quamvis in pradiধta contrarietate, fic concordandas opiniones dixerit Menchaca, de fuccef. progref. lib. 3. 5. 27. de legatiso num. 29. fol. mibi 179. poftmodum tamen, fub eodem num. in verf. of noftra fententia retenta ; Bartoli opinionem indiftinetè videtur admittere. Pro qua, concludenter urget ratio confiderata per eundem ibi, in verf. nam communis opinio eft. Quòd fi uxor ufufruEtuaria bonorum mariti relicta fit, Donee, quoufque, \& quandiu caftè, © boneftè vixerit, © non nupfêrit, aut vitam vidualem fervaverit : an per tranfitum ad fecundas nuptias, ufumfructum perceptum teneatur reftituere, \& à quo tempore fruetus percipiens non faciat fuos. Tractat plene, \& utiliter Borgninus Cavalcanus, de ufufructa mulieri relitto. à num. 115. fol. 299. ufque ad num, 124, ubi tres cafus diftinguit, ut ibi videri poterit, ne, quæ ab codem in hac materia reetè fcripta funt, repetamus


## C A P U T I II.

## Ufumfructum in bonis adventitiis filiorum ex

 legis difpofitione parentibus comperentem, legalem nuncupari communiter, formalem etiam \& proprium ufumfructum dici poffe; ubi recepra Doctorum fententia probarur; \&c Neoterici cujufdam argumentis contra communem, novè, \& concludenter refpondetur: de ufufructu adventitiorum, \& decifione leg. 47. or +8 . Tauri, nonnulla diftinctè, \&c dilucidè magis, quàm adhuc traduntur. Pater legitimus adminiftrator filij in poteftate, aut tutor, vel curator filij emancipati, utrum inventarium conficere, ac fatifdationem praftare teneatur, in judicio, vel extra, virtute legalis adminiftrationis, quæ poffis exerceri : \& an bona immobilia abique decreto glienare, plena, \& diftincta manu tractatur. Demum focietas tacita quando, five ex quibus conjecturis, tacite cenfeatur contracta, aut continuata ; remiffivè, pleniffimè tamen ab aliis actum proponitur.SUMMARIUM.
1 Patri, de jure antiquo, in folidum acquirebantur bona adventitia filiorum, tamn quoad dominium, quam ad uf fumf ructum.
2 Hodie tamen ex nova Fuffiniani conflitutione, ufurs fructus duintaxat corum acquiritur, quorum anten plenum dominiumi acquirebatsi.
3 Arias Pinelliss laudatur.
4 Pinellumn reatè improbaffe eos, qui dz jure Digefforum crediderunt, in jolidum notn acquiri parentibus bona advenititia filiorum.
5 Commiunem allegationem legis, placet ff. de acquirenda hereditate, falfam effe; nec probare id, ad quod precitatur communiter.
6 Patri de jure autiquo ante novam: Imperatorum cono 4143

## BUAH

4. novè notatus per Authorem.

Patria poreflas bafis eft, ac fundamentum acquifitionis ufusfruट̆us adventitiorum.
De patria poteftare, \& infinitis effectibus illius, remiffivè, pleniffimè tamen actum proponitur.
to Pater in omnibus cafibus, in quibus baber ufumfructum, efficitur per legem legitimus adminiftrator bonorum filij; ©̛ ram in judicio,quàm extra,omnia poteft gerere, nec ad fufcipiendiam, \&̀ gerendam adminiftrationem, decretum, aut facultatem judicis tenetur requirere.
11 Pater legitimus adminiftrator bonorum filij, expedit pro filio omnia, etiam fpeciale mandatum exigentia.
12 Habet enim à lege majorem authoritatem, quam cateri alij adminijftratores.
13 Filiusfanilias fine confenfu o voluntate patris ftare non poreft in judicio, quando patri quaritur ufus-
11 fructus do de materia legis finalis. I. neceffitate. C. de bonis quæ liberis, remijfive.
14. Filiusfamilias fine confenfuc voluntate patris, utrim in judicio flatre poffit in adventitiis, in quibus pater ipfe non habet ufumfructum, nec adminiffrationem: ubi due communes contraria referinitur, \&o Bart. fententia probatur.
15 Verus traditur, of communis fenfus leg. fin. 1 . neceffitate. C. de bonis quæ liberis.
16 Ut filiusfanilias in juducio effe poffit, utrum confenfus patris à principio intervenire debeat ad validitatem judicij; an verò fufficiat, quod ex poff facto ante finitum judicium accedat, ubi duc opiniones referuntur ; \& fententia gloffa recipitur.
17 Patris confenfus an fufficiat, quod tempore litis conteflute accedat.
18 Pater ubi agit nomine filij, vel filius de confenfut patris, qualiter libellus formari debeat, remifive.
Pater legitimus adminiftrator bonorum filij, utrum pojfit citra confenfum fili in judicio agere, \& actiones movere; ©jfifilius fit abjens, an cautio de rato ab eo exigatur? remiffive.

- Filias utrim citari debeat, quando agitur caufa ad euin fpectans fuper bonis adventitiis? remijfive.
21 Pater legitimus adminiftrator bonorum filij, utrum abfque confenfu illius poffit ante, ob poft litem conteftatam procuratorem conflituere? remi/Jive.
22 Pater legitimus adminiftrator, utruin jura filiorum remirtere poffit, five inftrumentum publicum in eorum prajudicium approbare? Et bac de re commendatum Menoch. confil. 279. lih, 3 .
Pater utrum poffit dividere bona adventitia, ex hareditate matris inter ip os filios? remiffivè.

24. Ujusfructus in bonis adventitiis filiorum patri compen tens; legalis communiter muncupatur.
25 Et formalis etiam dici poteft : \& num. 27. \& fequentibus.
Ujitsfructus competens parentibus ad fecundas nuptias tranfeuntibus fuper bonis refervandus, formalis dici poteft, \& qua ratione.
Ufusfructus, qui olim acquirebatur patri in bonis adventitiis filiorum, erat caufalis; hodie tamen factus eft formalis: Vera ratio redditur; \& foam. de Monte Sperel. confll. novè expenditur.
28 UJumfructum adventitiorum patri competentem callfalem effe, of nonformalem, ex fententia Emmanuelis de Caftro.
Oue per authorem improbatur, illius argumentationibus novè, לo concludenter refpondetur.
30
Emmanuelem de Cafiro arguentem contra communem lapfum fuife, nova Authoris confideratio.
31 Nec illius argumentum pravalere contra commanem, nove eriam ab Authore adnotatum.

32 Legem, Jus publicum. ff. de pactis. ex mente comm muni fingulariter declaratam per Menchacam.
33 UJumfrucium adventitiorum, verum \& formalem ufumfructum effe, contra Emmanuelem Mendez cum fententia communi, melius quàm adhuc probatum, ơ numeris fequentibus.
34 De alio ufufructu, ad ufumfructum adventitiorum regulariter arguendum non effe.
35 Sunt enim inter unum of alterum :ufumfructum nonnulla, \& notabiles differentia.
36 UfusfruCtus adventitiorum, quem pater habet; porenm tior eft alio ufufructu in multis.
37 Negari tamen non poteft, quin ufusfructus ipfe adventitiorum, verus ufusfructus, \& formalis dici pofo fit; \& ratio redditur.
38 Ufusfructus adventitiontm fapè, of fimpliciter vocatur ufusfructus in multis juribus.
39 Emmanuelis de Caftro folutio ad nonnullas leges concludenter, © nove confutata per Authorem,
40 Inter ufumfructum, aut jus uf usfructus, \& commoditatem, maximam differentiam effe.
41 Verba, que in lege, fatuto, aut alia difpofitione proferuntur, non funt improprianda; fed propriè do ftrittè, atque in potiori fignificatu accipienda.
42 Verbum ufuefrultus, in quacunque difpofitione, propriè fignificat plenum, verum, \& integrum ufumfructum,
43 Patria poteftas morte diffolvitur.
44 Ufisfruttus patri quafitus in bonis adventitiis, durat etiam mortuo filio.
45 Patria poteftas, que ad acquifitionem ufusfructus adventitiormm requiritur, fufficit, fi tempore acquifitionis interveniat, of poftquam femel eft operata offectum, quamvis ceffet, ઠ finiatur, non extinguitur ufusfructus femel quefirus.
46 Pro communi ftrictum argumentum expenditur.
47 Emmanuelis de Caftro folutio, in hac mareria, novè ima - pugnatur, \& num. feqq.

48 Legis 4 . C. de bonis quæ liberis decifionem (quane las tumvis illa nova fit) fortirer urgere pro communi; acuta Authoris confideratio.
49 Ufusfructus adventitiorum materiam latiffimam effe,
1 or infinitas continere quaftiones, o de illis plene actum à multis ; remiflive.
50 Nicolai Boërij decifiones duodecim expenduntur,
quibus tota fere ufusfructus adventitiorum materia comprehenditur.
51 Petri Surdi confil. I16. lib. 1. commendatum in bac materia.
52 Hieronymi Gabriel. confil.162. lib. 2. notandum effe fis in bac materia.
53 Bergninum Cavalcanum, de ufufructu adventitiorum, involuta atque confufa manu tractaffe.
54. Ufusfructus adventitiorum patri non quaritur, quoties bona ea lege, of conditione filio donantur, aut in reftamento relinquuntur, ne patri quaratur ufusfructus, \&o de hoc latims actum remiffive proponitar.
55 UJusfructus adventitiorum acquifitionem probibitam fuiffe patri ; ex quibus conjecturis conftare poffit ubi expreffa probibitio facta non eft.
56 Ujusfructus adventitiorum non queritur patri, quando coiltat quoquo modo, ex conjecturis de voluntate relinquentis.
57 Dummodo verba talia fint, ex quibus nihil aliud quam perceptionis ufusfructus probibitio deduci po $\int$ it.
58 Ufusfructus adventitiorum acquifitione probibita, nec commoditatem pater habebit.
59 Ufusfructus acquifitione prohibita patri per teftatorem, utrum etiam facultas adminiftrandi probibita cenfeatur? © numeris fequentibus.
60 Pater, quamvis in bonis adventitiis filij non fit conftitutus ufufructuarius : attamen quando non eff fufpectus à teftatore, vel al lege, erit in ipfis dativus, non legitimus adminiffrator*

61 PA
6. Patri volenti magis concedendam adminiftrationem, quam curatori dativo, in rebus, in quibus patri non quaritur ujusfrutus.
62. Caldas Lufitani opinio, in quaftione propofita, fuprì geturm. 59.
63 Francifci Burrfati, or Caldas Pereire refolutiones in tiil quaflione fuperiori, noviter conciliate, of declavicita.
64 Foannis Francifi ide Ponte fententia in bac materia expenditur, ơ novè per Autlorem declaratur,
65 Pater legitimus adminijftrator filiifamilias minoris, o in poteffate exiftentis, utrimm bana ipfius abfque decreto alienare poffit : ubi infiniti congeruntur, qui de has queftione tradtarunt.
66 Rlema of diffincta refolutia quaftionis fuperioris ut baberi poffit (ex mente omnium, qui hucufque foripferunt ) nonnullos cafus diftinguendos effe.
67 Odavius Simoncellus, in refolutione, io tractatu queh fionis pracedentis, cateros omnes antecellit.
68 Pater legitimus filiifamilias minoris adminiftrator, diA bana mobilia ab/que decreto alienare poteff.
69 Pater. legirimus udminifrator filij exiftentis in poteftate, ratione uffus ructurs ffbi competentis; o nuliti the fubfiflente suufa neceffaria of legitima; bona ip1. fin fus immobilizi non alienat. Zo fs, in quemt pater alienavit bona immobilia filij, non
, P poterit condemmationem evitare, nifif probet aliena-
Wh tionem ex legitima \& neceffaria caufa factam
10. fuife.

71 Pater legitimus adminiffrator filij in potefate exi-
1 If Itentis, neceffaria aliqua ex caufa ipfins filij, utrum alienare poffit bona immobilia abfque decreto: ubi Azonis opinio contra Salicetum defenditur.
72 Pater tutor, aut curator filij emancipati, fi res immin mobiles filij alienare velit, requiritur neceffariò ju-
42 in dicis decretum cum debita caufa cognitione.
73 Filius: vivo patre, utrùm poffit refoindere alienatio-
43 nem adventitiorum iे patre factam, of agere etiam

1. contra tertios poffeffores, of an in bonis alienatis concedatur hyporheca contra bonat patris? remiflivè.
74 Pater legitimuss adminiffrator fitijifamilias, 'utrùm 2.pofit bona adventitia illius abfque decireto locare? 10. remiffivè.

75 Filius, aut filia de jure commani, per matrimonium sà poteftate patris noon liberatur.
76 UJusfructus adventitiorum, de jure communi conferva-
-3 in tur patri, etiame fi filius, vel filia fit conjugatus, vel
77 Filius, vel filia de jure hujus regni, per marrinoonium
(i) or velationem a porefate patris tiberatur, or pro ${ }^{3} 3$ in emancipato habertir.
78 Et bujas decifionis regie, maximos effectus, bo queftioNi. nes nonnullas congeftas in anum, remiflive.
79. Filio uxorato © velato ftatim tenetur pater ufumfrut. . Clum advensitiorum liberum dimittere, nec aliquid 4 40 retinere pangef.
8o Filius etiane fi contraxerit matrimonium abfque connod fenfu patris, pater non babebir ufumfructum bono20n rum ejus ex decifione legis 48 . Tauris fed tenebitur
is s. liberum, © integrum illum dimittere. ov numeris (19) fequentibus.

85 Lex genevaliter loquens generaliter debet intelligi, of
feco bimes idafies comprehendit, etiam fi major ratio mi-
25. litaret in uno, quam in altero. ov de bac regula plene ib actum renifive.
82. Lex, von quiod dicit, videtur fupponere non effe neceffarium.
83 Matrimonium confractum ablque confenfu patris de
3 Fure Canonico vilidam of legitimum off etiam in fo-
a anve ro fecmlari, nec liceiria partis requiritur, licet aliud effet de fure Civili.
84 Legis permifione qui utituir, non debet in aliquo
gravari.
85 Pater legitimus adminiftrator, of ufufructuarius bo85 Pater legitimus adminiffrator, of ufufructuarius bo-
Joan, del Caftillo Quotid,Controv. Juris Lib.I, norum adventitiorum filij fatifdare won tenetur, nec de utendo, ©o fruendo arbitrio boni viri, nec de reffituendis rebus finito ufffruth, nec adminiffrationis rationein reddere deber, nec aliis oneribus gravari.
86 Lex enim, que de patre erga filios maximam confie dentiam babet, © Pr prafumit illum anagis diligere
atiof filios, quam fe ipfoms, ơfemper capere bonum confilium pro filiis, hoc onns ei remitrit.
87 Pater legitimus adminiffrator, utrum inventarium conficere debeat de bonis filij, wbi dua communes contraria referuntur.
88 Doctores nonnullos (qui inventarium, cam bonorum defcriptione confundunt ) refte notatos per Molinam, idque concludenter oftenfum per Authorem, of numer. fequenti,
89 Inventarium tutoris, baredis, ufufructuarij, \& alterius cujuscunque adminiftratoris qua foleminitate confici debeat? remifivè.
90 Pater legitimus adminijftrator, dato quod verum fit, quòd inventarism tonficere non teneatur de bonis fi$l_{i j}$, tenetur ad minus deforiptionem bonorum fatere, oo de effectu, oo forma illius.
21 Pater legitimus adminiftrator tenetur in confcientis defariptionem facere de bonis filij.
92Pater tranfiens ad fecundas nuptias, non amitrit u* fumfrutumn fibi quafitum in bonis adventitiis filiorum, nec legitimam adminiftrationem.
93 Pater tranfiens ad fecundas nuptius, utrum teneatur inventarium conficere, © de confervandis, ac refti-AL- tuendis bontis, fatifdationem praftare; plenius, \&o dijfinate magis quam adbuc explicatur, of numeris fequentibus.
94 Avias Pinellus of foannes de Matienco notati per Authorem, quod in quaftione fuperiori, nimis indifinctè © generaliter locati fint.
95 Alphonfi de Azevedo refolutio, in quaffione propofitta,
1 fuprà num. 93 .probatar; ơnovè declarata per Autherem, \&z numer. fequentibus.
96 Pater tranfiens ad fecundiss nuptias, compelli poteft, ut bonorum etiam immobilium filioram, defcriptionems quandam fieri patiatur.
97 Satifdationem qui exigere non poreft bonorum deforim ptionem fieri petere poreft.
98 Pater tranfiens ad fecundas nuptias, utrum de bonis mobilibus fatisdare, ac inventarium conficere debeat.
99 Patri dijipanti, five dilapidanti bona filij, utràm bo3. vorum adminiftratio axferenda fit? abi Alphonfus 4. de Azevedo novè notatur per Authorem.

100 Pater afufrutfu adventitiorum utrùm privari debeat, quando illi auf ertur adminiffratio bonorum.
101 Ufufructuarius fi non uratur, of fruatur arbitrio bo-
पail ni viri, aut diffipet res, in quibus afumfruitum ha-
viniobet, aufertur ei jus ufusfructus; \& per proprieta-

- vilium expelli poteft.

102 Habens utile dominium alicujus rei, privatur illo, fi male fe gefferit circa' rem.
103 Vafallus, qui male utitur re feudali, co malè trā̄as fendum, privatur illo.
104 Conductor, qui male verfatus fuerit circa rem conductam!, privatur illa.
105 Jure fibi competenti, qui aburtitur, privatur eo, idque multis exornatum © declaratum, remiffivè.
106 Materitraijitins ad fecundas nuptias, utrùm teneatur t. inventaritim conficere, ac fatisdationem praftare de 44. Bonis ;quie filïs refcrvari debent.

107 Pater adminifthans boria filij emiancipati, aut filit in poteftate, quorum uffomfructum non baber, tenetur rationem adminijttrationis'reddere, cavere, ac alia a onerafubire, prout quilibet alius adminiftrator.
108: Inventarium etiam conficere deber.
109 Inventarij confettio cos tangit, qui rationem reddere tenentur.

D
110 Pater

## Quotidianarum Controverfiarum luris. Lib. I.

110 Pater ex legis difpofitione legitimus eft tutor filij emancipati, filij autem in poreftate conffituti, legitimus adminiftrator.
111 Pater non definit effe tutor filij emancipati, licèt ad fecundas convolaverit nuptias.
112 Pater tutor, vel cusrator filij emancipati, inventarium conficere, adminifitrationis rationem reddere, ơ reliqua facere tenetur, add que alij tutores, vel curatores adffringuntur, ó bona ejufdem pro adminiftratione tacitè obligantur.
113 Mater tutrix filiorum, inventarium conficere, fatifdare, rationem adminiffrationis reddere, of reliqua facere tenetur, quibus alij tutores gravantur.
114 Legitimus tutor fatiddare tenetur.
115 Pater legitimus tutor filij emancipati, utrum fatisdare teneatur? latius, quam adhuc explicatur, or numeris fequentibus, ubi Alberici de Rofate diftinutio probatur.
116 Referens aliquid fimpliciter, nec approbans, nec reprobans, videtur illud approbare.
117 Doctor Spino, in quaftione fuperiori, novè \& r rectè argutus, ơ notatus per Authorem.
II 8 Pater cium ex legis difpofitione filiorum bona adminifirat, non cenferur cum illis infocietate vivere, aut durare, of confequenter, non tenetur lucra cum illis communicare, ơ fi bona fimul poffederit, \& magna lucra acquifiverit, of num. fequent.
119 Societas non folum exprefse contrabitur, per pactum, vel flipulationem, fed etiam tacitè, tacito conjenfu, fignis, factis, vel aliter declarato.
120 Societas tacitè contratta cenfetur inter fratres, vel nepotem ơ patruim, qui diu fimul habitant, \&̛ nulla anquam inter fe reddita ratione omnia bona retinent communia.
121 Societas tacita, utrimn contralta videatur inter haredes conjugis premortui, © conjugem fuperftitem, bonis fimul remanentibus, of non divifis.
122 Societas tacita, quando, five ex quibus conjecturis conitracta, aut continuata cenfeatur, tam inter minores, quam inter majores, ut lucrorum of damnorum communicatio fieri debeat? remifilivè ; pleniJimè tamen actum proponitur.
123 Societas tacita, ut contracta, feu continuata cenfeatur, tria copulative requirantur.
124. Societas tacitè contracta non cenfetur, ubi poteft alia ratio, quàm focietatis contracte confiderario

SEcundū exemplum ufusfructus legalis, (quod huic capiti in initio præcedentis refervatí fuit)proponit Antonius Gomez tom. 2. variarum, cap. 15 . de fervit.n.1. in fin . in patre legitimo adminiftratore, \& ufufructuario bonorum adventitiorum filij. Et liset hæec materia trita fit, \&\& vulgata; utilis tamen eft, \& neceffaria : idcirco hoc loco omnino pratermitti non poteft : breviter tamen de ipfa agendum erit, ut quæ in mille locis traduntur ab aliis, in unum congefta inveniri poffint, illifque fimul nonnulla novè adnotata, fivé diftinctè magis, \& clariùs quàm adhuc refoluta adjungantur. Atque ut de hac re cognitio, \& refolutio radicituls percipiatur, conftituendum eft primò; quod olim de jure antiquo, ante noviorum Cæfarum decifiones, patri in folidum, five pleno jure acquirebantur bona adventitia filiorum, tam quoad dominium, aut proprietaté, quàm ad ufumfructum : poftmodùm verò Juftinianus ftatuit, quòd fí quis filiusfamilias, aliquid fibi acquifierit, qui-
2 bufcunque de caufis, dummodo non fit ex fubftantia ejus, cujus in poteftate fit, 'id fuis parentibus non in plenum, ficut antea fancitum erat ; fed ufque ad ufumfruCtum tantum acquirat, fic ut hodie ufusfructus dumtaxat eorum acquiratur parenti,quorum antea plenum dominium acquirebatur. Utramque conclufionem probat textus in $l$. cum oportet. © in lege finali. C. de bonis que liberis, in l. I ff. fi quis à parente fuerit manumijfus, l. filia licet. C. de collat, l, quaritur, ff. de bonis
libertorum. in $\mathrm{J}, \mathrm{I}$, Inftitut. per quas perfonias nobis acquivitur. cum alliis in idem ponderatis per eruditiffimum, \& fubriliffimum Pinellum 1. par. l. 1, C. de bonis niaternis. à num. 9. ufque ad num. 19, quo loco plura \& \& novè, \& doctè animadvertit. Primò enim, rectè improbat nonnullos Authores, \& illorum rationibus fatisfacit, qui de jure Digeftorum, falsò, decepti crediderunt, in folidum non acquiri ${ }^{4}$ parentibus bona adventitia filioram : cùm contrarium \&\& communi Doctorum fententia receptum fit, \& expreffa multorum jurium decifione probetur. Secundò, cum Polito meritò improbat communem, \& vulgatam allegationem $l$. placer. ff. de acquirenda baredirate.cum qua noviffimè (male tamen) tranfivit etiam Antonius Pichardo. in If, Igitur liberi veffri, num. I, Inftitut. per quas perfonas nobis acquiritur:: \& ante eum Caldas Pereira in l. fi curatorem habens. verbo lafis, $n .120, \& 121$, (alios plures confultò prætermitto, qui in codem errore fuerunt(nam lex illa non probat regulam, ad quam citatur comuniter, nec dicit omnia per filium patri acquiri,fed dumtaxat, quod ubi fit ea acquifitio,fit fine ullo intervallo, ut nec momento jus fit penes filium : ut etiam docuerunt Bartolus, Albericus,\& Cumanus, quos retulit Pinellus abi fuprà, \& ultra eum eleganter Marianus Socinus, in repet. l. cum filio familias, num. 1, ff. de leg. 1, quæ habetur Repetitionum juris civilis, vol. 4 , fol.mibi 87 , \& fic fuperiorem refolutionem, quod olim parentibus in folidum adventitia acquirerentur, hodie verò ufusfructus dumtaxat eorum, \& proprietas filiis refervetur; ut certam \& indubitatam tradiderunt poft alios multos ibi relatos, Caldas ditt. verb. læfis, $n .121$, verf. que eff communis fententia, Menochius, Antonius Gomez, \&\& Joannes de Matienço, in locis relatis per Antonium Pichardo, in didt. S, igitur liberi veftri,num. 2 , in fin. Alphonfus de Azevedo in l. 9, tit. 1, 1.8 , lib. 5 , nova recopil.\& ultra eos Gregorius Lopez, per illum textum (qui jus commune confirmat) in $l .5$, tit. 17 , partit. 4 , verbo, el ufffruthu. Bertachinus in repertor. 3, patt. litt.P. ver..pater ufufrutuarius. fol. mibs 12 , in antiquis. Vivius commun. opinion, litt. F. verfo filio quaritur dominium in adventitiis.fol. 55, © litr. P.concl. 3 , verf. pater habet ufumfrudum. fol. 99. Jacobus Mandellus de Alba. in conf. 241, n. 22 , lib. 2 , in conf. $112, n .4$, lib. 1 , Joannes Cephalus in comf. $467,11.82$, lib. 4 , Antonius Galeatius Malvaffia in conf. $51, n, 2$, vol. 1 , Cerbantes in 1.5 , Tanri,n. $3,4,6-5$, Mendez de Caftro in repet.dict. legis, cum oportet.C.de bonis qua liberis. 1 . part num, 1. © 2 , part. num. 74, Quod Juftinianus introduxit, excitatus exēplo 6 aliorum Imperatorum, qui in bonis maternis, \& materni generis jus novum ftatuerunt in lib. $\mathbf{I}$, of 2 , C.de bonis maternis. Nam cum patri de jure antiquo bona materna omnino, five in folidú acquirerentur, quoad dominium, \& ufumfructum : quòd ufusfructus tantum eorū bonorum patri acquireretur, \& proprietas filiorum effet, in diatis juribus decreverunt: ut communem fententiam probans defendit conftanter Arias Pinellus, \& contrariæ partis argumentis plenè fatisfacit, dit. I, I, part. l. I.C.de bonis maternis ex n. 19 ,uf que ad $34, \& \%$ fequuntur Menchaca de fuccef. creatione, lib. $\mathbf{I}, \$ . \mathbf{1}, m .9$, latè $\mathrm{Pe}-$ reira, in repetit. dict.leg is, $f$ curatorem habens, verbo læfis, à n.122, fol mibi 350 ,ulque ad num. 126 . Unde adnotandum erit, Joannem de Matienço in $l .9$, tit. $\mathbf{I}$, glof. $\mathbf{I}, n .2$, lib. 5. lapfum fuiffe, afferendo tenuiffe Pinellum contra communem in cafu fuperiori acquifitionis bonorum maternorí: non folum enim communem improbavit, immò illam amplectitur, \& ab aliorum calumniis, \& impugnationibus defendit. Ut conftat apertè ex difto num 19 . (quo loco citatur per Matiençum) \& dicit, Nos communem ut verifimam amplectimur.
Eft autem prædictæ acquifitionis ufusfructus adventitiorum, bafis ac fundamentum patria poteftas, $l .1, C$. de bonis maternis, l. cum oportet. C. de bonis que liberis, I. igitur liberi veftri : per quas perfonas nobis acquiritur , l.patre furiofo, in fin.ff. de bis qui funt fui vel alieni juris. ex quibus, \& aliis juribus fic obfervant, poft ordinarios $i b$ i

Antonius Gomez in l.48.Tauri n.5. Joannes Gutierrez in repet. ad text. in S. Jui, Inftitur, de hared. qualitate of differentia,n. 26 .Alphonfus de Azevedo in diat.l.9.,tit.1. Jib.5.n.1. © 8. Jacobus Menochius in conf. 279. n.33. © 34.lib.3. Joannes de Monte Sperello in conf. 5.n.10.in fin. ov in conf. 124.n.5.Petrus Surdus in conf.116. n.2. lib. 1. \& hoc modo loquendi ufus eft Pinellus 2.part.xub.C.de bonis matern. in princ.ante num. I. ubi à n. I, cum multis feqq. de patria poteftate, \& infinitis effectibus illius,
9 multa notanda dicit, \& junge illi Caldas diat. verbo læfis, n. I21. © verbo fine curatore, n. 38. 39. © 40. Vaconium à Vacuna,declaration, juris lib. 1. declarat. 8. de patria potefata. Connanum commentar. juris civilis lib. 2, cap. 13, de patria poteftate, per totum. Perrum Gregorium in Syntag.juris lib. 11 , cap.5, \&o $6, \&$ pleniùs cap. 8, per totum, part. 2, Joannem Corrafium (qui patriæ poteftatis effectus decem congerit) in l. qui liberos, ff. de situ nuptiar. à n. 7 , ufque ad $n, 17$, Cujacium in recitat. folemn. ad libros Codicis, ad tit. C.de patria poteftate, in rubr. ©́ in l. ult. per totum, fol. mibi 994, Sebaftianum Monticulum, qui 34 , effectus patriæ poteftatis adducit, tract. de patria poteft. cap.1, cumm eqq. qui habetur 8, vol, trattatuum fol, mihi 133 3part.2, Alcanium Clementium (qui cumulat etiam infinitos) eod.trati. cap. 6, effectu $I$, $2,3,4,5,6$, of eqq. qui habetur cod.vol. 8, part.2. fol. 104. \& propter hanc patriā poteftatem, propter quam pa-
10 ter ufumfructum confequitur, in omnibus cafibus, in quibus illum habet; efficitur per legem, legitimus adminiftrator bonorú filii,\& tam in judicio, quàm extra, omnia poteft gerere, nec ad fufcipiendam \& gerendam adminiftrationem, decretum, aut facultatem judicis tenetur requirere. Per textum in l. 1, C. de bonis maternis, of in l. cum oportet, IJ, ult.C. de bonis qua liberis.Bartolus in l. pater qui Caftrenfe, num. 2. ff. de caftrenfi peculio. \& poft alios plures Bertachinus in repert. 3, part. littera $P$. verf. pater adminiftrator. Tiraquellus de leg. comutb. glof. 5,num, 4, Chaflaneus in confuetud. Burgund, rubr.6. Des enfans. $\mathbb{J}, 5, n .2$, Antonius Gomez in 1.48 , Tauri,n. 14, Arias Pinellus 2 ,part. $l$. 1, C.de bonis maternis, num. 63, Caldas in diat. l. fi curatorem babens, verbo, contractum fecifti,n.5.verf. fi autem pater tutor non fit, in fin. fol. 136 , of verbo lefis $n, 1$, 33 , Paulus Parifius in conf. $157, n .21$, Lib. 4, Craveta in conf. 74,n.1, Mendez de Caftro in repet. ditt. l.cum oportet.2. part.n. 121 1, Menochius in conf. 179, n.41, © 45, lib. 3, Barbofa in l. 3, n. 7, ff. foluto matrimonio. Joannes Francifcus de Ponte in conf. 31 , num. 3 , \& expedit profilio omnia, etiam feciale mandatum
II exigentia: ut ex multis probat Burfatus in con $f .2 \mathrm{t}, n .4$, lib. I, habet enim à lege majorem authoritatem, quàm
12 crereri alii adminiftratores:ut ex aliis adnotavitJ Jacobus Mandellus de Alba, in conf. $286 . n, 6$, lib. 2 , unde filiusfa-
13 milias, fine cōfenfu, \& voluntate patris ftare non poteft in judicio, quoties patri quæritur ufusfructus.Per textum in l. fin. S, neceffitate. C. de bonis que liberis $l .7$, tit. 2, partit. 3, \& Gregorius Lopez ibi glof. 1, Speculator, tit.de actore. S, expedit. col. 10 , verf. ex bis infertur. Aretinus in conf. 72 , Socinus regula 195, Menochius recuperande poffeffonis remed. 15, n. 305, Vivius communium, litt. F. opin. 7 , verf. filius, fol.mihis 48 , Jofephus Ludovicus decif. Perufina 13, in princ. I, part. Doctor Paz in praxi $\mathbf{1}$,part. $\mathbf{1}$, tom.2,temp.num. 14, Mendez in diat. L. cum oportet. 2, part. num. 1 33, Barbofa in $l .2$, 5 , quod fi in patris, $n$. 91 , ff. Soluto matrimonio. Fabius Turretus in conf. 20,n.1, latè Caballinus Milleloquio 14,6,per totum.part. 2 \& hoc eft certiffimum.Sed in adventitiis, in quibus pa-
44 ter ipfe non habet ufumfructum nec adminiftrationem, utrum filiusfamilias fine confenfu,\& voluntate ejufdem

- patris, in judicio ftare poffit, totum dubium eft: gloffa tamen in dict.l.final.verfic. neceffitate. verbo, imponemda. etiam in hoc cafu confenfum patris requirit : \& illam fequuti funt infiniti, quos in unum congefferunt Jofephus Ludovicus, diat. decif. 13, n. 6, Doetor Paz, mbi upra num. 16, of 17, Menochius, dial. num. 305,
1: Mendez, in diat. l. cum oportet. num 1 34, Et ratio hujus 4 Joan. del Caftillo Quotid,Controv. Juris Lib, I,
communis colligitur ex his, quæ in hac queftionceruditè tradit Barbofa, in dict. JS, quod fi in patris. $.1,2$, ff. foluto matrimonio. num. 3 , 4, \& 5, Verum contraria fententia verior eft,\&c renenda, imo, quod in his in quibus patri non quarritur ufusfructus, poffit filiusfamilias in patris poteftate conftitutus; in judicio, \&c extra judicium agere abfque patris confenfu, \& de eis rebus ad libitum difponere, juxta textum in authent. ut liceat matri, of avie, in princ. collat. 8 , in cap. fin. ad fin. ac judiciis, in $\sigma$, defendunt Bartolus in diat. S5, necef. fitate, num. 2, Gomezius in $\mathbb{S}$, actiones num. 17, Infitut. de actionibus Palacios Rubios in repetit, rubr. de donat. inter 5,49, num, 9 , Aftlietis decif. 180. num. 3, \&c alii relati per Mendez in dict. l. cum oportet. 2, part. n. 134, Petrum de Barbofa (qui in hac opinione firmiter refidet ) in dict. $\mathbb{I}$, quod fi in parris simm. 19 , \& in $l .3, n, 4$, © feqq. \& num. 7, , 8, ff. folut, matrim. \& tenent etiam Beccius in confl. 97, num. 12, lib. 1, Petrus Surdus in conf. 216, num. 21, lib. 1.
Nec obftat textus in dicc. 5 , neceffitate. ubi etiam in his, in quibus pater non habet ufumfructum, non admittitur filiusfamilias ad agendum citra patris confenfum. Quia refpondendū eft, quòd fuperior refolutio \&c opinio Bartoli procedit, ubi à principio ufusfructus nō fuit quæfitus patri, nec potuit quæri : tunc enim fine confenfu patris filius agere poteft : cæterùm in adventitiis, in quibus pater potuiffet habere ufumfructum fi yoluiffet, \&\& privatur eo fua voluntate, vel ex difpofitione legis, tunc filius agere non poterit citra confenfum patris, fed ipfius voluntas, \& confenfus in fignum repudiationis requiritur:\& ita declarat Otto.gloflator antiquus relatus per gloffam in dict. $\$$, nececfjitate: ubi fequiltur Bartolus num. 2, © 11 , \& alij plures : \& eft recepta interpretatio, fecundum Ripam in $l .1, \$$, fuit quefitum, n. 3 ,ff. ad Trebellianum.\& eleganter comprobat eam Barbofa in dict. S, quod fi patris, num. 19, \&2 latius in l. 3, n. 7 , © 8 sff, oluto matrimonio. \& ante ipfum Mendez in dict.l.cum oportet, 2,part.n.134, \& ad validitatem judicij, utrùm confenfus patris à principio intervenire debeat, ut filiusfamilias in judicio effe poffit : an verò fufficiat, quod ex pòft facto ante finitum judicium accedar? Tractant Bartolus in dicto $\overline{5}$,neceffitate, $n .11$, Rota decif. $175, n, 2$, in novin. Capreolus in $l .1, n, 22$, ffo de julrifdict. omnium judicum. Ancharanus conf. 337, in fine. Afflictis decif. 8o, ad fin. qui poftalios in ea fuerunt opinione, ut voluerint quòd fufficiat confenfus poftmodum accedens;atque ex illo confirmari judicium afferuerint. Gloffa tamen in dict. S, neceffitate. Sentit predietum confenfum à principio intervenire debere, aliàs irritari judicium fine fpe reconvalefcentia. Et eam fequuti funt Baldus ibi. \& Paulus num, II, \& effe receptam, \& communem opinionem teftatur Jafon in $l$. fi quis mibi bona. S, juffum. num. 20, ff. te acquir. hared: Vantius de nullitat. pag. 327, num. 44, \& veriorem exiftimat, \& fortiffimis fundamentis comprobat eam Pe trus de Barbofa in 1.3 , num. 8, os 9, ff. Soluto matrimonio. fol. 779 , Idémque cum aliis ibi relatis tenet Jofephus Ludovicus decif. 13 , num. 2 , Ubi ex mente Aretini, Alexandri, Angeli, Alciati, \& aliorum exiftimat, quòd patris confenfus, \& authoritas faltem tempore litis cōteftate intervenire debet, aliàs proceffus irritabitur, etiam fi pater poft litis conteftationem acta per filium ratificaverit. Libellus autem, qualiter formari debeat, ubi pater agit nomine filij, vel filius de confenfu pa- 18 tris in adventitiis: tradit Doctor Paz, in praxi, 1 , part. 1, tom, 2, temp. num. 19, Sed elegantius ${ }_{2}$ atque utilius Arias Pinellus (quem ipfe non refert) 2 , part. leg. I. C. de bonis maternis. num. 64, o6 65 , per totum, \&8 an pater legitimus adminiftrator bonorum filij, citra con-19, fenfum ipfius, poffit in judicio agere, \& actiones movere:\& fi filius fit abfens, cautio de rato ab eo exigatur; \& de intellectu leg. fin. J, thi autem in unum. C. de bonis qua liberis,poft alios agunt idem Pinellus, dict. 2, part. leg. 1, C. de bonis maternis num. 66 ,per torum. Barbofa, .

[^1][^2]

 - $t$7

[^3]


$\square$

[^4]

4 in diat. l. 3.ff.foluto matrimonio. num, 40, of 41, \& ulua relatos ibi.Menchaca de fucceff. creat. lib. $1,5,6$, mam. 53 , verf. redeunio ad illum articulam de poteftate teftatoris. Menochius, in comf. $279, n .37$, lib. 3 , Burfatus in conf. 357 , nium. 18, lib. 4 , quibus junge noviffimè Additionatorem decifionum Gammx in addit. ad decifion. 77, ubi tractat \& multos alios refert in idem, utrum filius citari debeat, quando agitur caufa ad eum feetans, fuI per bonis adventitiis, vel fufficiat cum folo patre agi. Similiter utrum pater legitimus adminiftrator bonorum filij abfque confenfu illius poffit ante \& . poft litem conteftatam procuratorem conftituere? Tradunt Bertachinus in repertorio, 3. part. lit. P. verf. pater adminiftrator, in fine. verf. pater adiminiftrator poreft confita tuere procuratorem Pinellus, 2, part. leg. 1, C. de bonis thaternis. num. 65 . Menchaca de fucceff. creat.lib.1, If, $G_{5}$ in fin. Jofephus Ludovicus diat decif. 13.n. 6, Chaffaneus in confuetud. Burgund. rubr. 6, $5,8 . \mathrm{gloffa}$. \&c auffi le, \&cc. in fine. Villalobos commum, opin. verbo, pater
12n.49. © 50 , Jacobus Mandellus de Alba in conf. 286,
22 num 6. lij. 2, Burfatus in conf. 133 , num. 61 , lib. 2, Plene Afcanius Clementius tract. de patria poteff. cap. 6, effeitu 12. num. 18. verf. ultimo quaro. Et an poffit jura filiorum remittere, vel fuper illis tranfigere, aut inftrumentum publicum in corum prajudicium approbare? Eft fingularis, \& non vulgata qualtio, in qua fingulariter, atque ex propofito loquutus eft Menochius in conf. 279 . tib. 3, cui junge Jacobí Mandellum de Alba (qui in terminis loquitur) in conf. 286, num. 15. lib. 2, Joannem Cephalum in conf. 24, num. 22, ©。 seqq. ঢn n. 26, © 29, tib. I, Additionatorem ad decifionem Gammæ 373.2,
23 part. fol 433 , Denique utrum poffit dividere bona adventitia ex hereditate matris fua voluntate inter ipfos filios? tractat idem Menochius in conf.279, fupra relato. n. 43 , cui junge Tiraquellum in prafat. leg.f unquam. C. de revocaed donat. num 3 I .

Hic ergo ufusfructus, qui ratione \& virtute patriæ poteftatis, in bonis adventitiis filiorum patri competit; quòd legalis fit, adnotarunt exprefsè in hac materia, \&\& fic communiter nominarunt eum Baldus, \&\& Angelus, in I. 1, I, fi ufissfructus, ff. ad legem falcidiam. Paulus de Montepico in l. Titiar cum teflamento. If, Titia cum nuberet, gueff. $58, f$. de legatis fecundo. \& poft alios plures Anton, Gomez.tom. 2 , variar. cap. 15 , de fervitut. $n . \mathbf{I}_{2}$ inf fine. A rias Pinellus 1. part: leg. 1. C. de bonis maternis. is princ. Molina de Hipanorum primogenis. Lib. 1, c.27, num.II, Joannes Garfia de expenf. ©̛́ meliorat. cap. 10 , niam. 2, 心- cap. 11, in princ. Qui tamen formalis ufusfru${ }^{5}$ ctus dici poteft, \& fic nuncupari folet à multis, habito refpectuad proprietatem, qur penes filios remanet, \&quia ab ipfa proprictate vel dominio feparatus, defertur à lege parentibus. Id quod communi confenfu videntur omnes Doctores admittere : Et poft Baldum, Corneum, Novellum, Palacios Rubios, \& Didacum del Caftillo, fic advertit Pinellus 2, part. diat. leg. 1, $C$. de bonis maternis nem. 16. ubi poft Picum, Ripam, \&
26 alios relatos conflituit idem in parentibus tranfeuntibus ad fecundas nuptias, ut dicatur ufusfructus forsealis, quem ipfi habent fuper bonis, quæ filiis prioris matrimonij refervari debent. Idem etiam, quod ufusfruetus adventitiorum dici poffit formalis, animadvertunt Antonius Gomez in l. 48 , Tauri num. 2, Joannes Garfia.dit.cap.10, mum.2.\& alij referendi infrà à 1.33 , Joañes de Monte Sperello(quem hucufque nullus precitavit, in conf. 97. nem. 9. lib. 1, ubi rectè adnotavit, 27 quod ufusfruetus, qui olim acquirebatur patri in bonis adventitiis filiorum, erat caufalis: quia fimul cum dominio aut proprietate quærebatur; hodie tamen fa-
${ }^{2}$ Aus eft formalis, quia fine dominio, aut proprietate acotuifitur. Enim verò proprietas five dominium, ex nova Imperatorum conftitutione penes filios remanet, \& folis ufusfructus parentibus defertur. Unde confiderabam, \& novè , \& verè , Emmanuelis Mendez de
28 Caftro opinionem omninò contrariam in hac materia,
nulla juris ratione fuftineri poffe: Is enim in repetit. leg.cum oportot. C. de bonis qualiberis, 2, partiex th. 107 ufgue ad num. 112, non folum tentare, fed \& afferere duo conrendit: que mihi nullo pacto probari poffunt, Primum enim credit unum, quod eft omnino falfum, feilicet ufumfructum adventitiorum parentibus competentem, caufalem effe, \& non formalem. Idque apertè conftat ex his, que communi omnium refolutio ne, in cap. 1. bujus libri adnotavimus. Si enim ufusfructus caufalis vocatur, qui cum dominio, \& proprietate conjungitur, \& illius occafione caufatur, ut ibi diximus; quomodo hic ufusfructus parentibus conceffus, caufalis dici poterit, qui non dominij,aut proprietatis filiorum occafione caufatur, fed patrix poteftatis virture \& jure, conftituitur per legem : alias fi patria poreftas deficeret, quid proprietas filiorum caufaret. Nec aliquid urget ratio, qua fuadetur ipfe principaliter: Quod cum ufusfructus adventitiorum acquiratur ratione patrix poteftatis, remanente in hoc difpofitione juris antiqui : confequens erit, ut prius filio, deinde patri acquiratur. Quemadmodum \& olim proprietas ipfa acquirebatur; ac propterea penes patrem non fit verus ufusfructus formalis, fed folum caufalis, nam is tantum ad filium feetat cum fit dominus rei. Sed quid ad rem praditta ratio,que(ut dixi) nihil adftringit, dato enim pro vero, quod bona adventitia priùs filis,\& deinde parentibus acquirantur: non fequitur inde, quod ufusfructus (quià perfona filij ex legis dif pofitione tranfit in patrem) caufalis dici poffit,cum pehes patrem non fit proprietas, cujus ratione caufari poffit, illa potius penes filios ex ejufdem legis precepto, \&t voluntate remanferit : \& quamvis à principio , caufalis folus ufusfructus penes filium effet, utpote dominum rei,non fequitur etiam caufalem ufumfructum fuiffe translatum in patrem; non enim novum, eft in jure, ut quod non habemus, aliis tradendo transferamus in ipfos, ut probavimus fuprà cap. 1. bujus libri, Nam \& dominus rei pleno jure transferendo ufumfructum in alium, transfert formalem ufumfructum, quem non habebat; ut isquit textus inl. quod noftrum. ff. de ufufructu. Habebat tamen caufalem, qui feparatus à proprietate factus eft formalis, ut dict. cap. $\mathbf{1}$, cum gloffa ibi. latius oftendimus. Et hæc eft concludens ratio contra predictum Authoré, aut aliàs fatendum erit omnem ufumfructum caufalem effe, (quod tentari non póteft (cumab initio ufusfructus cumproprietate fit penes dominum, quo tempore caufalis eft, poftmodùm verò à proprietate feparetur, \&\& certis,à jureque conftitutis modis in alios transferatur, \& conftituatur, quo tempore ufusfructus formalis efficitur, jufque alienis rebus utendi, \& fruendi dicitur. Nec attenditur, quod ab initio penes dominum cum proprietate, aut dominio fuerit, fed quod nunc à proprietate feparatus,certífque modis conftitutus, penes alium fit. Ut certum eft, \& ita aperta jurium decifióe probatum, ut de hoc amplius hallucinari non debeat. In quo decipitur iterum idem Mendez diff. 2.part.num. III. arguit enim contra communem, quod fi hic ufusfructus formalis effet, verè, \& propriè diftingueretur à proprietate, \&c effer res maximè diverfa, quod utrumque fatendum erat potiùs ; cùm certum fit, talem ufumfruAum diftingui à proprietate, quæ penes filios remanet, \& effe rem diverfam, ut de fe patet. Nec prævalere poteft illius argumentum contra communem, quod ex $l$. jus publicum. ff. de pactis, deducitur. Nam refponderi, \& fatisfieri poteft ex his, quæ docuerunt Bartolus, \&e omnes Dotores communiter ibi. \& refolutis per Menchacam,de fucceff.creat. lib.1, §. 3 .num. 7 .ex verf. pro refolutione ergo barum rationum. ufque ad numer. II. quo loco latè, \&c utiliter declarat regulam diad. leg. Fus publicum, atque ex his, quæ adducit, ibidem. num. 8. in fine ver. quoddam enim eft inductum. \& nam. 9. omnino diluitur argumentum prediati Moderni a Deinde \&\& fecundo, credit ipfe Mendez, ufumfructum 3

adventitiorum; hon effe verum ufumfructum formalem, nec ita nuncupari poffe : quod etiam admitti non poteft. Nam etfi verum fit, de alio ufufructu, ad hinc, quem pater habet in bonis adventitiis filiorum, regulariter arguendum non effe; ut cum judicio advertit Pinellus 2, part. l. 1, , C. de bonis maternis, $n$. 16 , funt enim in-
35 ter unum, \& alterum ufumfruttum, nonnullx, \&C notabiles differentiæ, quas profequuntur ij Authores, quos 6 ftatim referam,\& latiùs Pinellus ex did. n. $16, \&$ ufus6 fructus adventitiorum, quem pater habet, potentior eft alio ufufructu in multis, ut conftat apertè ex L.cum oportet, If non autem, ibi : plenifimam poteffatem, l. fin. I. ult, C. de bonis qua liberis. Pinellus omninò videndus, ditata 2. part. l. 1, ex num. 16 , cum multis feqq. Molina de Hifpanorum primogeniis lib.1, cap.27,num1.11, Joannes Garfia tratt. de expenf. © meliorat, cap. 10, num. 1, in fin. of num, 2, \& cap. 11 , in print. © num. feqq. Negari tamen non poteft, quin ufusfructus ipfe adventitiorum verus ufusfructus, \& formalis dici poffit: tum quia alteri ufufructui affimilatur in multis, \&c ab ipfa proprietate diftinctus, \& feparatus eft, \& eft jus alienis rebus utendi, \& fruendi propter patriam poteftatem, $\mathfrak{F}$, lva rerum fubftantia, quæ confervari indemnis debet, ut certum eft. Tumetiam, quia ufusfructus fimpliciter vocatur in multis juribus;quod non contingeret, fi verus ufusfrufapè, \& fimpliciter ufusfructus vocatur is, qui in bonis advêtitiis filiorum, à lege parêtibus defertur: I.cum oportet. C. de bonis que liberis $l$. 1, © 2 2, C. de bonis maternis. S., igitur liberi veftri. Inflitut. per quas petfonas nobis ecquiritur. I. $5,6,67$, tit. 17.part.4.ex quibus juribus ut indubitatum id admittunt Pinellus, Molina, \& J Joan© nes Garfia ubi fuprà. Antonius Gomez, in l.6. Tauri.n. 12, \& 13 , Matienço in $l .$, , tit. I, glof. 1 , in fin. \& in $l .4$, tit. 3. gloff. 3. © 4. lib. 5, nova recoppl. Rojas in epitome fucceffionum, cap, 29, num, 23 , © feq. Joannes Guttierrez practic. lib. 2.queft. 40. Antonius Thefaurus decif, Pedemoitana. 156,Alvarus. Valafcus confultat. 69, Caldas Pereira in l. ff curatorem habăs verbo, lafis.n. $110, \& \&$ eqqq. Cephalus in conf. 467. num. 82, lib. 4, Hieronymus Gabriel, in comf. 162 . per torum, lib, 2. Burfatus in conf. 133, num. 61 , lib, 2.Petrus Surdus in conf. 116 .num. 3.ن feqq. Lib. 1, Antonius Galeatius Malvaffia in conf. 5 I, num. 2 , vol. 1 ,
39 Nec fuftineri poteft folutio, quam ad dittas leges adducit Mendez, ubi fuprà, dift. 2. par. num. 1 ro, quod intelligi debeant, non de vero \& proprio ufufruetu, fed de commoditate tantum, quæ lato modo ufusfructus appellari folet. Nam id fallum effe, fatis conftatex eo, quod in:er. ufumfructum, feu jus ufusfructus, \& commoditatem, maximam effe differentiam aperte probavimus ad finem hujus libri, in explicat, l. ult, C. de uflufructu, ubi adnotavimus alia, quibus communis(quam defendimus) non mediocriter comprobatur; \&\& in explicat, ad text. in $\mathfrak{f}$, finitur. Infiturt. de ufufrutth. \& pro nunc, fic in terminis obfervavit (ubi refert alios Joannes Cephal. in conf. 157, num.6.in fin. G num. 7. lib. 2, \& quia verbum ufusfructus, quod in juribus fuperiüs adductis frpè repetitum eft, intelligendum eft potius, \&\& accipiendum verè \& propriè,pro ufufructu vero com-
41 petenti patri in bonis adventitiis filiorí, quàm impropriè, pro commoditare, five facultate fructuum percipiendorum. Verba enim, qux in lege, ftatuto, aut alia difpofitione proferuntur, non funt improprianda, fed propriè \&ftrictè, atque in potiori fignificatu accipiéda: uti fribunt, \& latiùs comprobant Decius in conf.276, In caufa quæ Lucæ.num.9, Rolandus in couf. 44, num. 13, \& in conf. 68, num. 15, vol. 3, Cephalus in conf. 82 , num. 12, lib.1, \& in cons. 303 , num. 66, \& in conf. 405 , num. 24, lib.3, Hippolytus Riminaldus in conf. 454 , num. 22,
42 lib. 4, Marcus Antonius Eugenius in comf. 18 , num. 15,80 in conf. 48 ,num. 2, Joannes Francifcus de Ponte in conf. 30, num. $42, \&$ in terminis noftris,quod verbum Ufusfructus, in quacunque difpofitione, proprie fignificet fundamentis oftendit Antonius Galeatius Malvaffia in conf. 49 , num. 7 , in fine © num. 8 ; 心े 9 , lib. Is

Denique, nam licèt verum fit, quod patria poteftas 43 morte diffolvitur, per textum in princ. Inffitut. quitists modis jus patria poreftatis folvitur. L. fi ira, ff. quando dies legati cedat, Cajus, lib. 1, Inftit. tit. 6, Ulpianus in fragmentis, tit. 10, verf. morre © or tit. 23 , Julius Paulus lio. 2, fententiarrom. tit. 25 , Merochius in conf. 15 1. num. 10; Lib. 2,Antonius Pichardus in diat. princ. quibus modis jus patria poteftatis folvitur, num.x. tamen ufusfructus patri quefitus vivo filio in bonis advētitiis, non finitur mortuo illo, fed durat in vita patris,etiam poft niortem filij. 44 L.4, C. de bonis que liberis. l. ult. C. ad Tertulliknum. i. relt. in fin. C. communnia de facceff. Quia patria poteftas, quæ ad adquifitionem ufusfruatus adventitiorí requiritur, fufficit fi tempore acquifitionis interveniat, \&c poftquam femel eft operata effectum, quamvis ceffet, \& finiatur, non extinguitur ufusfructus femel quaefitus: ut utrumque poft gloffam, Baldum , \& alios antiquos ibi relatos, probarunt Antonius Gomez. in l. 6.Taurin. $11, \mathrm{G}$ in $l .48$, nam. 5 , verf. nec obftat praditis. Pinellus 1, part. l.I, C.de bonis maternis.num. 39 , 由' 42 .Menchaca de fucceff.progrefflib. 1, $\mathbb{S}, \mathrm{I}$, num. 38 , Molina de HiPpanorum primogeniis. lib. $1 ;$ cap. 19, num. 20,6 lib. 2 , cap. 9, num. 24, Joannes Guttierrez. pract. Lib. 3, queft. $78, n$. 3. © in repet. ad text. in I, fui, de baredum qualitate of differentia. num. 24; © 26 , Matieriço, in 1.9 , sit. 1, lib. 5, nova collect. regia, gloff. 1 , num. 6, \& hisnon relatis, Azevedius ibinum. I , in fin. Sfortia Oddi in conf. $5^{\mathrm{t}}$, num. 4, lib. I, Petrus Surdus in conf. 116, maim. 46,6 , 47,4 $l i b .1$, hoc autem proprium eft, \& peculiare proprij \&\& veri ufusfructus formalis, quòd morte finiatur, juxta textum in $\$$. finitur. de ufiffuctu, cum aliis vulgatis. Non autem folius comoditatis, quả refpicit perfonam illius, qui habet jus ipfum principale $l$. ineceffario $\$$. finali. If. de periculo, ©o commodo rei vendita. \&c infrà alio capite pleniùs dicetur : ergo fi pater haberet folam commoditatem, extingui deberet illa mortuo filio, \& penes ipfum patrem non duraret.
Nec fatisfacit folutio Mendez Lufitani dift. 2. part. 47 خ́ leg. cum oportet, mum. 109,nam dato pro vero, quod in d.l. 4, C. de bonis. qua liberis, noviter concelfis fuerit patri ufusfructus, quandia pater ipfe vivat : videbatur enim ceffante patria poteftate, quòd ceffare deberet etiam ufusfructus, qui ràtione patriæ poteftatis cöceditur, ut ipfe dicit, \& tamen contrarium noviter deciditur in eo textu.Adhuc tamen fi verum amamus, fa- 4 tendum erit,militare, \&c fortiter adftringere illius legis, \& fimilium jurium decifionem, (quantumvis illa nova fit ) lex enim illa, quax patri per tempus vitæ ufumfructum adventitiorum concedit, non tantum pro vita filij; certa eft alia lege, verum ufumfructum conceffum fuiffe patri,non folam commoditatem; alias enim non decideret id, quod commoditati tantum ufusfruAus repugnaret, aut decidendi contrarium, aliquan rationem exprimeret. Ex quibus communis fententia fortius, \&t melius, quàm adhuc, remanet comprobata.
Secundò \& principaliter conftituendum eft, ufusfru\&us adventitiorum materiam latiffimami effe, \&c infi- ${ }^{4}$ nitas continere quaeftiones, quæ cum ex propofito hoc loco tractarinon debeant:non inutile futurum erit, fi lectorem fidelitate, $\&$ veritate, (ominia enim originaliter praelegimus)ad eos remittamus, qui plenius, aut diftinctè magis fractarunt. Idcirco de hoc ufufructu le= gali, \& quibus cafibus patri competat, vel non, aut in quibus bonis, quo tempore duret, quibus ex caufis finiatur, \& qualiter parentes fe habere debeant circa curam \& adminiftrationemi bonorum, \& qualiter filiis obligati remaneant ; funt videndi ex propofito, atque originaliter, Áriss Pinellus (qui cereris omnibus elegantius atque fubtilius tractar. ) $i, 2, i$ 3 3, part, leg. is C. de bonis maternis, Antonius Gomez, inl. 48: Tauri,
per totam. Matiençus, \&\& Azevedius, in l. 9, tit. 1, lib. 5 , nova recopil. Chaffancus in confuetud. Burgund. rub. 6, Des enfans, $\mathrm{IV}_{2} 5$, per totum, Menchaca, de fucceff. creat. lib. $1, f, f, 10$, ad $l$. quoniam in prioribus. num. 234,0 235, latiùs de fucceff. progreff. lib. I, I, 1 , à num. 8, cum multis seqq. Molina de Hifpanorum primogeniis.lib. $\mathbf{1}$, cap. 19, à num. 18 , ufque ad n. 37 , Mieres, de majoratu.part. 2, quaft. 3,num. 14, Caldas Pereira, qui latiffimè agit, in l. fi curatoren habens, verbo, lafis. ex num. 121 , wfque ad num.153, Joannes Guttierrez.de juramento confirmatorio. 1. part. cap. $4 \mathbf{1}$, à n. Io , , $\begin{gathered}\text { in repet.cap. quamvis pactum de }\end{gathered}$ pact. in 6 , verbo, nullum ad bona paterna regreffum. per totum, Joannes Garfia tract. de expenfis. cap. 10, ì n. 2 , of num. 45 , of 46 , \&o cap. 11, num. 11, of num. 24, Alvarus Valafcus confult. 69, per totam.Rolandus. conf. 95, à num. 43, lib. 1, Caballinus milleloquio 551, per totum. part. 2. Aldobrandinus in conf. 24, à princ. ơ ins conf. 52 , num. 15 , or in conf. 65 , lib. 1, Emmanuel Mendez de Caftro in repetit. dill. leg. cum, oportet. C. de bonis qua liberis, 2, part. de bonis adventitiis per totam. à num. 73 , ufque ad num. 140, Ludovicus Molina, è focietate Jefu Religiofus de juffitia © ' jure, tract.2, dijp.8, DoCtor Spino, in fpeculo, gloff. rabr. 4o part. à num. 14. 50 funt etiam videndæ decifiones duodecim Nicolai Boërij, quibus tota ferè ufusfructus adventitiorum materia comprehenditur, decif. inquam 25 , \&\& 61 , per totam. e- decif. $85,190,193,194,195,196,197,198,8 \times 199$, 51 of decif. 172 , Petrus Surdus, qui eruditè, \& utiliter loquitur in hac materia in confil. 116, fere per totum, lib. 1, Hieronym. Gabriel, in conf. 162 ,per totum.lib.2, quod eft fingulare confilium, \& notandum in hac ma53 teria ; Borgninus Cavalcanus (qui parum diftincté lo53 quitur, \&c involuta atque confufa manu de hac materia tractar) de ufufructu mulieri relicto, à numer. 179, fol. 370 , ufque ad num. 195 , Inter alia tamen notandum eft, quòd ufusfructus adventitiorum patri non quaritur, quoties bona ea lege \& conditione filio donantur, aut in teftamento relinquuntur, ne patri quæraturufusfructus corum; nam ex prohibitione perceptionis ufusfructus, ceffant omnia, quæ adhuc dicta funt: per

- textum in authent. excipitur. C. de bonis que liberis. \& in authent. ut liceat matri © avia. verf. 1 , collat. 8 , per qua jura fic tenent gloffa, \& communiter omnes Doctores, ibi. \& alibi fæps, quos in unum congefferunt, \&e latiùs declararunt corum materiam Antonius Gomez. in $l .48$, Tauri, num, 10, verf. Tertio principaliter. Molina de Hifpanorum primogeniis lib. 1, cap. 19, à num. 30 , Mieres, de majorat.part. 2, quaft. 3, num. 14, Menchaca de fucceff. creat. lib. $1, \int, 10$, ad $l$. quoniam in prioribus. numer. 234 , et 235 , \& de fucceff. progreff. bib. 3, 5, 26, num. 32, Joannes Guttierrez in dict.cap. quamois pad̃um. verbo, nullum ad bona paterna regref fum. ì nam. 18 , cumf feqq. Caldas Pereira, qui latè agit, dit. verbo, lafis. à num. 144, ufque ad num. 148, Et ubi expreffa prohibitio facta non eft; ex quibus conjecturis
55 deduci, aut conftare poffit, ufusfructus adventitiorum acquifitionem prohibitam fuiffe patri; tradit notanter Petrus Surdus dia. conf. 116, lib. 1, num. 11 , of 12,
 \& 70 , qui coin. 143 , num. 21, lib. 1, poft Hieronymum Gabrielem in conf. 118, num. 12, Beccium in conf. 97 , ${ }_{5} 6 n, 6$, rectè probavit, quòd ufusfructus adventitiorum non queritur patri, quando conftat quoquo modo, etiam ex conjecturis, de voluntate relinquentis : nedum quomodo prohibitio fpecifice facta fuit. Id quod intelligi debet, dummodò verba talia fint, ex quibus nihil aliud, quàm perceptionis ufusfructus prohibitio deduci pofit ; ut poft Cumanum, Caftrenfem, Aretinum, Socinú, \&c alios, anteà adnotaverat Molina, de primogeniis. lib. 1, cap. 19, num. 31 , \& ipfum non referens, Caldas diat. verbo læfis, num. 145 , \& alias conjecturas prohibitionis confiderarunt Menchaca de fucceff. progreff. lib. 3, diaf. J, 26 , num. 32, Alvaradus, de conjectiuzata moute defuncti, lib. 2, cap. 3 , num, 106 , fol, mihi. 79.
videndus etiam lib. 4 , cap.3, num. 6 .fol. 167 , nec commoditatem habebit pater, ufusfructus perceptione prohibita : ut cum aliis contra Angelum, rectè defendit Molina, lib. r. cap. 19, num. 33, \&\& latiùs fundans Caldas diat. verbo, lsefis, num. 145 , verf. licet autem bujufmodi prohibitio. ufque ad num. 146, ubi argumentis contrarix partis fatisfacit : \& junge illis idem tenentes Pe trum Surdum in dict. conf. 116, num. 73 , lib. 1. Hieronymum Gabrielem in conf. 118. num, 12, in fin. © n. 13, lib. 1. '̛ comf. 162 , à $n .16$, uf que ad $n .22$, 心 n.31,lib. 2, Licèt autem prohibita fie patri ufusfructus acquifitio per teftatorem in bonis filij, non cenfetur ei prohibita facultas adminiftrandi predicta bona, etiam ex prefumpta mente teftantis, quoties nulla legis, vel teftatoris fufpicio concurrit: \& fic quoties patri ufusfruttus acquifitio prohibeatur, non quia teftatori, vel legi fit fufpequs, fed potius pro utilitate filij, ut filio plenius confulatur, non folum in proprietate, fed etiam in ufufructu bonorum adminiftratio non tollitur, quamvis ufusfructus acquifitio fit prohibita. Ita eleganter explicat Corneus in l. cum non folum. S, fin autem, in fecunda. num. 3, C. de bonis qua liberis. \& fequitur Cagnolus referens alios, in l. frater à fratre. num. $\mathbf{1 6 1} \mathbf{I}$,ff. de condiftione indebiti, Beroius in conf. 1 39, vol. 2, \& latius comprobans, cum aliis eruditè confuluit in terminis Francifcus Burfatus in conf. 133 , nam. 39 , ऊ 40 , Є̛ n. 56.6 6 57 , lib.1, ubi poft Azonem, Bartolum, Baldum, Angelum, Corneum \& alios; rectè conftituit num. 31, quod pater, quamvis in bonis filij adventitiis non fit conftitutus ufufructuarius : Attamen quando non eft fufpectus à teftatore, vel à lege, erit in ipfis dativus, non legitimus adminiftrator, \&f fic omnia adminiftrabit, licet ex lege, vel ex pacto, nullus ei ufusfructus qua- $6 \mathbf{1}$ ratur. Et confirmatur ex fingulari doctrina Aretini in $\mathbb{I}$, pupillus.num. 6, Inftitut. de inutilibus fipulationibus. ubi fripfit: quòd in rebus, in quibus patri non quæritur ufusfructus, ipfi volenti, magis adminiftratio concedenda eft, quam curatori dativo : quem refert idem Burfatus, ubi fup. numer. 57 , \&c num. 53 , o feqq. nonnullis comprobat rationibus. Contrarium tamen, 62 predictisnon relatis, imò quod in cafu, quo ex prohibitione relinquentis non acquiritur ufusfructus patri, curator dari debeat hujufmodi bonis, filio minore exiftente, nec pater effe poffit legitimus adminiftrator, ex Gloffa, Caftrenfi, \& Saliceto, credit verius, \& plenius fundat Caldas Pereira dict. verbo læfis, n.147, fol. 372, ubi in verf. nec in contrarium urget textus, fic diftinguit: uti colligi poteft ex folutione per cundem tradita, fi recte perpendatur: Quòd regulariter, ubi ufusfructus acquifitio patri prohibetur per teftatorem lex illum fufpectum judicat, ideò adminiftratorem eum effe ipfil legi repugnat ; ceterùm quando non prohibetur illi ufusfructus acquifitio, fed ipfe fponte recufat ufumfruaum habere, ut in cafu leg. ult. S, fin aurem in Jecunda,C. de bonis que liberis. tunc neque legi, neque teftatori eff fufpectus, \& legitimam adminiftrationem confequitur.
Unde pro vera refolutione cogitabam dici poffe, inter 63 Burfatum, \&\& Caldam nullam contrarietatem effe, eorí potius refolutiones fic declarari, \& conciliari poffe; QuòdCaldas loquutus fuerit in terminis Saliceti,\& Caftrenfis, hoc eft, quod regulariter, cùm pater privatur ufufructu per teftatorem, aufertur eidem adminiftratio bonorum ob prefumptam fufpicionem, ut per Ruinum in conf. 24, num.8. vol. 5, \& tenet etiam idem Burfatus diat. conf, 133, num. 96 , qui cod, num. © num. Sequenti, limitat in cafu, quo loquuti fumus fuprà, in principio, ut non procedat, quoties patri ufusfructus acquifitio prohibetur, non quia legi, vel teftatori fufpectus fit, fed potius in favorem filij, ut pleniùs illi coffulatur non folum in proprietate, fed etiam in ufufructu : quiaifto cafu, licèt patri ufusfructus auferatur, non tamen bonorum adminiftratio; quia nulla legis vel teftatoris fufpicio concurrit;de quo duplex|proponit exemplum.

[^5]



$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$






[^6]Primum, quando exprefsè dixit teftator velle preedictá acquifitionem prohibere, ut pleniùs confultum fit flio in proprietate,\& in ufufructu.Secundum, quoties pater - erat incertus, vel incognitus teftatori,\& ufusfructus ac* quifitionem prohibuit, tunc enim non potuit per teftatorem fufpectus judicari, \&\& confequenter nec adminiftratio ei debet auferri, argumento legis fecunde $\mathbb{I}$, voluntatem ff. foluto matrimonio. aliàs regulariter, adminiftratio parri non competit, ufusfructus acquifitióe prohibita. Quamvis in hoc contrà tenuerit Crotus in $l$. frater à fratre.ff.de condiđtione indebiti, num. 50 ,fed malè quidem, uti ultra relatos fupra, conftat ex his, quæ noviffimè fcripfit Joannes Francifcus de Ponte in confil. 19 4 num. 29, ' in confil. 31 , num. 3.64 , ubi poft alios fecurè tradit: quod pater, fi velit, femper erit legitimus adminiftrator, etiam in his in quibus ipfi non queritur ufusfruetus, quando ufusfruetus non acquiritur ex difpofitione legis, fecus tamen quando ex difpofitione hominis ; quia dum homo prohibet, videtur de patre diffidere, \& durius a gitur cum lege, quàm cum homine, ut apud ipfum latiùs videri poterit.Sic tamen explicari debet, ut cum Burfato ( qui ab eodem non citatur)confentiat, ut fuperiùs conittituimus; nifi teftator ut confuleret filio, non propter aliquam diffidentiam, aut fufpicionem patris,nifi ufusfructus acquifitionem prohiberet.
$\$ 5 \mathrm{Et}$ cum ufusfructus acquifitio prohibita non eft, utrùm pater legitimus adminiftrator filiifamilias minoxis, \& in poteftate exiftentis, bona ipfius abfque decreto alienare poffit. Difputarunt pleniffimé Salicetus, Curtius, Jafon, \& \&alij, in l. prafes. C. de tranfattionibus. \& poft alios antiquos Tiraquel. in prafatione legis $\sqrt{2}$ unquam. C. de revocandis donationibus. num. 28 , ver ficul. fic quoque. Chaffaneus in confuetudinibus Burgundia, rub. $6,5,5$, glo $\int f$ I , num. 14, Guilielmus Benedictus in cap. Rainuntius, de teftament. verb, duas babens filias, num. 255, Natta in confil. 179,num. 7, lib. 1, Covarruvias variarum.lib. 1, cap. 8, num. 5, Antonius Gomez. in 1.48, Tauri num. 18, Pinellus 3, part. legis, 1, C. de bonis maternis. num. 21 , verf. ex hac autem regula. of num. 22, of 24 , © num. 30 , Menchaca de fucce/fionum creatione lib. 1, S, 10, num. 80 , \& n. 418 , © de fucceffonuin refolutione. lib. $2, \$, 12$, num. 17 , Loriotus de confanguin. axiomate 40, Quefada diverfarum quaftionum juris. cap. 11, num. 11, verficul. qui tamen are alieno. Parifius in confilio. 101, sum. 38, lib. I, Rolandus in confil. 99, num. 39, lib. I, Alciatus in refporfo 358, per totum. Nicol. Vigel. If. lib. 18, par. 2, cap. 6. regula, 1, exceptione. 6. Hieronymus Gabriel in confll. 36 , num. $3 \mathbf{1}$, lib. $\mathbf{1}$, Joannes de Arno, in fuis dialogis.dialogo 3 I , incipit, Pater. Joannes Antonius Trigona fingulari. 2 2, Villalobos. communium opinionum.
${ }^{5}$ litera. P. num. 63. Simoncellus. de decretis. lib. 3. titul. 8. prima infpectione. à principio, fol. mihi. 372. \& 373, Mafcardus. de probationibus. tomo 3, concluf. 1 149. num. 18, Cephalus in confil. 467. num. 41, lib. 4, Menochius de arbitrariis. lib. 2. centuria, 2, cafu. 171 1, num. 540 of in conf. 279, num.45. libro 3. '心 in confilio.442. num. 3, lib. 5. Andreas Gaill.praãicarum obfervationum. lib. 2, obfervatione. 72 , num. 14, Minfingerus fingularium ob fervationum centur. 5 . ob fervatione $6 \mathbf{1}$.per totam. Jofephus Ludovicus decifione Perufina. $13, n .11, \mathbf{1}$, parte. Caldas Pereira in $l$. .f curatorem babens.verbo.contractú fecifti.n. 5 , verf. qui tamen are alieno. ơ verbo. læfis, $n$. 139, Mendez de Caftro in repectitione d.leg.cum oportet; 2.part. num. 12 I . quibus omnibus attente, atque originaliter pralectis, ut
66 dehac re plena, \& clara refolutio haberi poffit : ex mente fuperiorum fequentes cafus conftituendi funt ; uti nonnullos diftinguit Otavius Simoncellus diato
67 trattatu de decret. lib. 3, titulo 6. infpectione 1, à principio.qui tractatu, \& refolutione hujus quaftionis, cateros omnes antecellit.

Sit igitur primus cafus, qui communi omnium con-
68 fenfu probatur, ( fed à Simoncello loco relato pretermittitur) quando pater legitimus filifamilias minoris
adminittrator, intendit alienare böa mobilia illius: que cafu decretum judicis neceffarium non eft, fed libere illa alienare poteft : ut teftatur Jafon in l. prajes. num. 5 . C. de tranjattionibus. \&o tenuit Azo in fumma. C. de bonis que liberis. verfic, nec puto quod in alienatione mobilium. quos fequutus eft Joachimus Minfingerus fing glariumi obfervationum centuria 5, dicta obfervatione 61, num, 1s \& ut indubitatum fupponunt omnes authores;quos fuperius retulimus : dumtaxat enim proponunt dubium in bonis immobilibus, nee de mobilibus aliquid dubitarunt.

Secundus cafus fit, quando pater legitimus adminiftrator filij exiftentis in poteftare, ratione ufusfructus fibi competentis, \& nulla fubfiftente caufa neceffaria \& legitima, intendit alienare bona immobilia ipfius: \& tunc non poteft ; per textum in $l, 1, \sigma_{2}$, 6 in l.ult. C. de bonis matern. © in l. finali. If, ipfum astemi, verf. non autem. ©f I , fins autem as alienum. C. de bonis qua lia beris. Baldus in $l .1$, fub num. I, ff. de rebus corum. \&e pleniùs confirmant Pinellus 3, part. leg. I, C. de bonis maternis. ex numer. 21 , ufque ad num. 25 , Simoncellus ubi fuprà num. 2, 6 3s ubi poft Bartolum, Alexandrum, \& Pinellum ubi fup, num. 23, rectè probavit, quòd is, in quem pater alienavit immobilia, non poterit vitare condemnationem, nifi probet alienationem ex legitima \& neceffaria caufa factam fuiffe : \& in dubio fundata erit intentio filij vendiciantis rem alienatam, ex ratione adducta per Pinellum,dict.num. 13, Et in hoc fecundo cafu nuilus Scribentium diffentit; omnes potius unanimiter probarunt eum. Id quod ex relatis fu/rà num. 65 , \& cafu fequenti referendis, conftat aperte. Hunc etiam cafum probavit expreffe Azo, in fumima, C. de bonis qua liberis. num. 9 , nee dixit patrem libere alienare adventitia bona filiorum, (prout nonnulli putant) immò abfque legitima caufa non poffe feripfit, ut ftatim dicemus ; \& cum judicio advertit Pinellus dicto 3, part. num. 21 ,
Tertius cafus fit, quando pater legitimus adminiffrator filii in poteftate exiftentis, necellaria aliqua ex caufa, ut puta aris alieni, aut fimili alia legitima caufa, bona imobilia filijabfque decreto alienare contendit. Quo cafu duæ funt contrarix, aut invicem repugnantes opiniones.Salicetus enim in dict. L.prafes C.de tranfs actionibus : quem fequuntur nonnulli, ( qui à fuperioribus præcitantur ) quod etiam in terminis hujus cafus decretum judicis neceffarium fit, conftanter afferuit, \& ejus opinionem legendo, \& difputando teneri poffe dixit Jafon in eadem l.prafes.num. 5. \& Curtius junior。 num. 15, Crotus in l. frater à fratre. num. 31, Azo verà in fumma rubr. C. de bonis qua liberis, $n .9$, \& IT , verf: ơ pro confervatione contrariú docuit, \& non effe necef farium decretum, quando pater fic alienat ex neceffaria caufa, dixit apertè: \& hanc partem effe veriorem \& magis communem, conftat ex infinitis Authoribus, quos tenendo eam congefferunt Pinellus ubi fup. $v_{2} 2 I_{\text {, }}$ Mafcardus tom.3, dict. concluf. 1149 , num. 18, Afcanius Clementius tract. de patria poteffate cap. 6, effectu 12 s num. 6 , © 10, Gaill.diat. obfervat.72, numi, 14, Minfingerusedict. objervat. 6 I , nam. 2 , \& 3 , Simoncellus dict. ine Spectione 1, num 0 , Jofephus Ludovicus, Rolandus, Menochius, Cephalus, Covarruvias, Caldas Pereira, \&C alij relati fup. num, 65, Joannes Antonius Trigona fine gulari 22 , ubi juribus \& rationibus contrariæ partis fa* tisfacit, Pinellus etiam locofapè relato, num, 22.6 23 , \& fic hec opinio ita communi Scribentium placito re. sepra eft, ut contraria obtinere non poffit.

Quartus cafus fit, quando pater tutor aut curator eft filij emancipati ; quo cafu fir res immobiles filij alienare ${ }^{72}$ velit, requiritur neceffariò judicis decretí cum debita caufæ cognitione, \& alias folennitates tenetur ipfe ob* fervare, quibus alij tutores, aut curatores adftringuntur : per textum in l. fipupilloruim. S, fi pater. ff, de rebus corum. et in l . cmm emancipatis, C.de pradiis minorum. \& fic obfervant Bartolus, Baldus, Alexander, Paulus

Joannes,

Joa nnes Baptiffa Caccialupus, \& Menochius, quos ita tenendo congefit Simoncellus, diiza infpectione prima. num. 1, , $c$ ultra eum latius comprobant Quefada, diverfarum queftionum furis cap. 11, num. 11, verficulo, quod fi pater tutor fit. Rolandus ditoo conf.99, mumi 39, Caldas Percira in ditas 1.fi curratorem habenss, verbo. hafis. nuith. 139 , verf. ceteram $j i$ pater non legitimam. Cavalcanus de turrore © curatore, num. 29, Andreas Gaill, ditatabbervatione 72 , num. 14, o 15 , libro fecundo.
Quintus cafus eft ad declarationem praseedentium nellins, Icclicet, cum alienatio rite facta non fuerit, \& juxta ea, que cafibus precedentibus refoluta funt; utrum filius vivo patre réfcindere poffit alienationem adventitiorum ab ipfo patre fatam, \&c agere etiam contra tertios poffeffores, \& an in bonis alienatis concedatur hypotheca contra bona parris? In quo amplius non infítof fcio enim hac de re plene atum \& diftinctè refolutum per Hippolytum fingulari finali. Nattam in confilio 214. lib. 1 , Covarruv. refolutionum lib. 1. cap. 8 , nimer. 5. Pinellum 3. parte leg. prime. C. de bonis maternis, num. 740 o in authent. niff tricenmale. num. 44, G45. ejuifdem titult. Alvarus Valafcus confultatione 69 , num. 16 . © num. 23.Jofephus Ludavicus decif. 13 .n. 5 . G) feq7. Menochius in conf: 279 . num. 34 . 1 ib . 3 ,2\& commendo Jacobum Mandellum de Alba in conf. $144 . \grave{a}$ princ. lib. $\mathbf{1}$,
Sextus \& ultimus cafus fit, cum quieritur, utrùm ea, creto in alienatione adventitiorum, procedat etiam in locatione ; \& fic an pater legitimus adminiftrator filij familias, poffit bona illius, abfque decreto locare, vel abfque caufa legitima? Quod tractat plené Pinellus 3. part. leg. I, C. de bonis maternis. num. 63 , © $64, \&$ illius refolutionem fequutus elt Cavalcanus de ufufruCtu mulieri relitito num. 176 , verf. © hoc nifi efet pater qui locavit. \&e latius difputar Vincentius Carrocius,tratatu de locato do cond. 2. gradu perfonarum queft. 4. per totam fol. mibi 65 .

Tertio \&< principaliter conftituendú eft in hacmata, qued de jure communi, filius aut filia per matrimonium à poteftate patris non liberatur, $l$. inter. I. f. $f$ Lius familias. L, marito. S. caterum.ff. ad leg. Fuliam de adulteriis. l. 1, tit. 17, partita 4, Quod latius probantes, fic adnotarunt Tiraquellus, de legib.connubialibus,leg.I, num. 1. © feqq. Boërius decif. 197. in princ. Palacios Rubios, Gomez Arias, Caftillo, \&Antonius Gomez. in $l$. 47 . Tauri. Matienço in t.'8. tit. 1. Lib. 5, glof.1, n. 1. \& ibi Azevedius num. 9. Rolandus in conf. 95.num. 47. Iib. 1. Joannes Gutierrez in 5 . fili.de haredum qualitate. num. 118. Barbofa in l. 2. I. quod fin patris. n. I. © in i. 3. num. 6. ff. foluto matrim. Etconfequenter duran76 te patria poteftate, \&\& effectu acquirendi patri, procedit heec acquifitio ufusfructus adventitiorum fecundújus commune:five confervatur ufusfructus ipfi patri,etiamfi filius vel filia, fit conjugatus, vel conjugata: ut in l. 1. ©~2. C. de bonis qua liberis. \&c per Boërium deciffon. 197.n. 5. G feqq. Cephalum in conf.423. num. 55. lit.3. Antonium Gomez. \&\& alios ubi fup. Pinêllum 1. part. t. 1. C. de bonis maternis. num. 34 - in fine. Sed urrumque de jure hujus Regni mutatum, atque innovatum 7 eft. Primùm enim, filius, vel filia per matrimonium \& velationem, à poteftate patris liberatur, \& pro emancipato habetur, ex l.47.Tauri. quæ hodie eft,l. 8. tit.1. de los cafamientos. lib. 5. nova collectionis Regie. Ex quarum legum decifione maximi effectus refultant, \&c plures quaftiones excitari folent communiter, de quibus, \& prefenti materia, funt videndi omninò Pala-
ct cios Rubios, Gomez Arias, Didacus del Caftillo, Antonius Gomez, Joannes de Matienço; \&c Alphonfus de Azevedo in eifdem legibus, idem Palacios Rubios. in repet. rubr. de donat. inter. S. 43 . Covarruvias in 4. de Sponfalitious.2.part.cap.7.5.1.num. $\mathbf{3}$. Menchac. de fuccef. creatione. I.2. J. 19. nimm, 70 . ठ deffucceff. progreffu. lib. I. J. 1.à num, $25_{\text {: Mieres de majorat.4-part,quaft, } 23 . n .56 . ~}^{\text {. }}$

Pinellus 1. part. legis 1 , C. de bonis maternisinum. 39.ad fonem. Joaniles Gutierrez. in ditto y:' frii. de haredam qua-
 de juriamento confirmatorio, 1.part" cap. 4 1. mam. 14. Villalobos, 'commininium: : litera. F. numer. 27. fol. mibiz 1 . Caldas Pereira in $l$.' 12 curatoroé babenis.verbo lafisn. 138. ver. 'qued bodie in praxi utilifimuin eff. Angulo ad leges meliorationum in l. 1, tit. 5. gloff. 5.num. 3. Ludovicus Molin, de juffitia © jure. trittht. 2?. difput. 9. verfiv. ab hac regutio excipitur. ' in fine difput. verf. eft tamen intelligenidim. \&o difput, 227 . verf: de jure vero. Chaffaneus in confutetudititibus Burgindid rubr. 6. 5. 3. glof. le fils ou. © gloff. fequenti. Deindé \& fécundò, de jüre hujus Reghi, filio uxorato \& ' velato, Itatim tenetur ${ }^{79}$ pater ufumfructum adventitiorum liberum dimittere, nec aliquid retinere poteft: 'exl. 48. Taxiri. que hodie eft linona. tit.primo. de los cafamientos. lib. 5. noviarecop. Ubi latius declarant Authores hujus Regni feribentes communiter: \& ij qui whmero precedeniti precitati funt. Merichaca de fucceff. progreffit, lib. 1.I.I: 1.n. 37. ov 43. Molina de Hipanorump primogeniis. Lib. I , cap.19.à n. 25 . Mendez de Caftro in repetitione legis. cum oportet. C. de bonis qua liberis. à n. 114 .sumjeqq.par.2. 64 .part.ini.163. of 164 . Didacus Perez,in t.1.tirul. ${ }^{2}$.lib.1. erdinaimenti. Simon de Pratis. de interpretat, ultim. volunt. lib.2. interpret. prima, folut.4. à num. 79. folio. 142. Inter alia 80 tamen, Cifuentes \& Antonius Gomez in dita l, 48. „3) Tatari: num. 6. verficulo. quam legen 'intellige. 'ut certum tradiderunt, illius legis decifionem procedere etiamfi: filius abfque confenfu patris matrimonifi contraxerit, \& veletur:adhuc erî̀m pater ipfe tenebitur ufumfructū liberum; \&c integrum filio dimittere, nee aliquid habebit.Quod etiam fecurè admittunt Bernardus Diaz, de Luco, Alphonfus de Azevedo, ${ }^{1} 8$ ' Joarines Guttierrez, (quorû fatim miehtionem faciami) \& îta tenendú erit, quicquid dubitet Palacios Rub.à fuperioribus relatiss, \&e fine aliqua lege aut fuindamento adverfus Antonium: Gomez, \& Cifuentes, immeritò contrarium afferat: Mendez de Caftro in reperitionie diatâ ledgis. cum oporiet. primnt parte num. 36 . fol, mibi 12 . id, quod ultra omries hujus Regni friptores, ex fequentibus apertè convinci poteft.Primò, Quàa lex illa regia non' requirit confenfú patris,nec de hoc aliquod verbí loquitur; fed ut parer teneatur ufumfructum adventitiorum liberú flio reddere, duntaxat vult, quòd flius matrimoniú contraxerit, \& benedictiones Ecclefiæ fufeeperit, ut intelligent communiter omnes ibit.\& conftat ex illis verbis: (Maina damos que dea qui a dellunto el hìjo, obijias cafandofey velandofe, ' Seayan pirafi el inglifnicto de todos fus bienes. 80 cum non diffinguat iftum cafum, neć nós debemus diftinguere illum: ex vulgata regula leg.de pretio.ff:de publiciunt in rem actione. maxime cum generaliter lo8x quatur, quo cafu generaliter debet intelligi, \& omhes cafus comprehendit, eviaint fi major ratio militaret in uno quam in altero: l. r. S. quod autem ff.de aleatoribus. 1. I. I, © ' gener aliter,ff.de legatis praffandis. linin fraudem, $f f$. de militariteffaneinto. Decius in cap. Jedes. hum, 11. or 12.derefrip. Ot in coinf. 20, nuin. 3.Mières, de miljorath. 1. part. quaf.r. num. 30.6 3r. ubi réfert Tiràqquellum \& Alfos plures. Cephal ini conf. 393 . ubi in fimili cafúfic argàrnentatur, a num. rol: ufque ad inum. 105 . © in conf. 397. num. 18 .lib. 3 , Surdus in conf. 34 num. 3 , 6 in conf. 132. n. 15, lib.1, \&\& de hac regula videndus eft omnino Camill. Gallinius de verborum fignificatione. lib. ro, cap. 2, per totum. © cap. 3, et 4, Deinde quia cum diđta lex 8 Regia non dicat, quòd matrimonium contrahendum fit cum confenfu \& voluntate patris, ut ufusfructus reddi debeat per parentes filio: videtur fupponere talĕ confenfum neceflarium non effe; \& fí ifeceffarius foret, fine dubio id diceret : uti in alio propofito argumentantur Decius in conf. 445. 15. nim. 1 , Cephalus in conf. 445 , nim. 37, lib. 3. Tandem \& ultimoे, quia matrimonium contractum abfque confenfu patris, de jure cano- 83 nico validum, \&c legitimum eft, etiam in foro feculari:






$\qquad$
nec licentia parris requiritur, licet aliud effet de jure sivili : ut plene comprobantes fic adnotarunt ex aliis, Covarruvias de fponjalibus, fecunda parte cap. 6 , in princ. num. 17, 心222. Vivius communium op opinionum lit. F. fol. 49, num. 2, © © Jequentibus. Petrus Cenedus colletataneo 58, ad Decretales.nium. 7. Joannes Guttierrez.pradicarrum lib. 2,quaft. 1, num. 3, Cephalus in conf. 712 . nim. 2, lib. 5, Barbofa quarra part. legis prime ff. ©oluto matrimonio. num. 32. © 36, \& noviffime Antonius Pichardo, in principio.

84 Inflit. de muptius, num. 6 , $\dot{0}$ II, unde filius qui contrahendo matrimonium, utitur permiffione canonica,non debet in eo gravari : ur ufusfructus fibi non reftituatur tratim : argumento leg. Gracchus, C. ad leg. Fulliam de adult. \& in fimili, ex Abbatis \&c aliorum doctrina, fic argumentacur Gomez Arias in 1.49 , Tattri, n. 52. \& ittam opinionem ampletti videtur exprefsè, licèt quaxtionem non moveat in terminis,Alph.de Azevedo, in 1 . 9 . tit. 1 , num, 2. .lib. 5 , nover recopil. dum dicit, quoेd hodie ex illa lege, five pater confentiat, five non, filius vel filia contrahendo matrimonium, totum ufumfruCaum habebit; \&\& conitanter tuetur eam, fed non ita fundat, Joannes Gutierrez praiticar. lib. 2 ,qufff.10, ,n. 5 . per totum,ubi refert Bernardum Diaz de Luco idem tenentem.
Quarto \& principaliter conftituendum eft in hac materià; (fic enim aperiemus, in quo pater legitimus ufufructuarius ab aliis fruttuariis diftet) quòd pater legiti-
85 mus adminittrator, \&Cufufructuarius bonorum adventitiorum filij, fatifdare non tenetur, nec de utendo \&\& fruendo arbitrio boni viri, nee de reftituendis rebus finito ufufructu, nec adminiftrationis rationem reddere debet, nec aliis oneribus gravari: per textum in L.cum oportet. S. non autem. 6 in II. fin. If. fin aitritem. C.de bonis que litecris. \& latè comprobant Afcanius Clementius trât. de patria poteltate. cap. 6, effectu 12. anum. 8, cum feq. 8.vol.tratiłaruumm.p.ait, 2.,fol.mibibi 115 . Joannes de Mon-
 num.4, lib. 1, (alios plures num., (eq. precitabo) lex enim, que de patre erga filios maximam confidentiam habet,
86 \& prefumit illum magis diligere filios quàm feipfum, \& Cemper capere bonum confilium pro filiis, ut multis probant Tiraquellus, in prefat.fif ing puam. C. de revocandis donationibuss. num. 25 . Mafcardus de probatr. tom. 2, concl. 1154, per totam. Afcanius Clementius ubi fuprà sap.4. num. 2, © feqq. Menoch. in conf, 145, n. 50. G conf. 15 2.nim. 6 , lili. 2 . Cephalus in conf. 702 , n. 37 , lib. 5 , Burfatus in conf. $133, n .54 \cdot 55$, , \& 53, lib. 1 , Jacobus Man-
 hoc onus ei remitti: quod ex ditatis jufibus adnotarunt communiter gloffa, Albericus, Bartolus, Baldus, Caftrēfis,Alexander, Corneus, \& \& lii), \& fequuntur infiniti relati per Tiraquellum abi appr̀̀ $n$. 19, Pinellus 2 , parr. $l$.t. C.de bonis maternis $n, 20, \mathrm{c} 21$ I.Menchaca de fuccef. creat. lib.1. S. 6. num, 46 , Caldas Perceira.in dite. l.fif curatorems habens,verro, I2 lis..num. 134 . Jacobus Mandellus de Alba, in conf. 286, num. 6. lib. 2, Mendez de Caltro in dizt. ${ }_{\text {I. . cum oportet. 2. pait. num. 121. \& }}$ fecure admittunt
87 Antonius Gomez, in 1 . 48 . Tauri num. 6.in fin. '由 $n$. 17 . Quefada diverfarumn quaft jurris cap. 11, num, 11, Simmliter, patrem legitimum adminiftratorem, non teneri inventarium conficere de bonis filij; ut certum, aut magis verum omnes fuperiüs adduati affeverarunt: \& Azevedius in 1.4, ,tit.1, ,lili. 5 .nove recoppil. num. 5 I , Matien $̧ \mathrm{o}$
2s inl.2. tit. 1. cod. lib.glof. 2 , num. ro, Jacobus Cancerius variar. ©0.l.cap. 7. de tutoribus.à num. 154, Andreas Gaill. pradic.lib 2,06 fervat. 145 , num. 13 , © ob ob ervat. 72 ,
(44) num. $15, \& 16$, \& apud Gallos ita obfervari teftatur Rupellanus, in Enchiridio juris Gallis. pag. 365 . \& effe veriorem opinionem teftatur Minfingerus, fingul. obfervatto centrir. 2, obferv. 93 , Rolandus trate. de confectione
 ubi refert Cinum, \& Baldum, hujus opinionis authores; \& reddit precipuam ejus rationem. Contrariam tamen fententiam, imò teneri patrem legitimum admi-
Joan, del Caffillo Quotid, controv. Jizisis Tome. I.
nittratorem inventarium conficere de bonis filij, \& ad id compelli póffe, nec rectè appellari onus, inventarij confectionem, defendunt Pinellus, wbi fup. dizt. 2. part. leg. 1. C. de bonis maternis mum. 23, Menchaca de ficecefflonum creat.lib. $1, \$ .6$, num. 46 , Mendez in diat. L. cum oportet. num. 121 , \& cum Pinello, indiftinctè, \&c fimpliciter tranfeunt Joannes Garfia. de expenf. ©' meliorat. cap. 11, num. 65 . Spino in fpeculo. gloff. 35, de confectione inventarij. num. 13. Borgninus Cavalcanus, de ufifructs mulieri relicto. num. 155 . fol. mihi. 351 , Ubi poftquam retulit Pinelli opinionem, dicit in hæc verba. Ouod mihi placet, maxime officio judicis, fi judici videbirur $\mathrm{K}_{-}$ tile effe, ov redundare in favorem o u utilitatem filij. Jar cob. Cancerius ibi fup. num. 56 , qui dicit id maxime procedere, fi judici conftet aliquem fubeffe timorem alienationis, aut diffipationis : quo cafuidem admittit Minfingerus dict. obfervat. 93 , nimm, 3, Molina verò, de Hifpanorum primogeniis lib. 1, cap. 15 , num. 34 , in hac contrarietate, mediam viam eligit, \&c rectè quidem: \&c primoे numer. 33 , cum judicio reprehendit nonnullos; qui inventarium cum bonorum defcriptione confundunt, quafi idem fint. In quo errore, ultra relatos ab eo, fuerunt etiam Rolandus in conf.92.num,20, 6 2 I.lib.I. Joannes Garfia ubi fup. dict.num. 65 . deinde fequutus eft Cumanum,Socinum, Bertrandum, \& alios, qui inventarium, \& bonorum defriptionem, ut diverfa confiderant. Id quod verifimum eft ex fequentibus : Primoे,quia regulariter inventarium tutoris, hæredis, ufufructuarij, \&\& alterius cujufcunque adminiftratoris, magna cum folennitate fieri debet ? \&c multa neceflaria funt, quæ in defcriptione minimè requiruntur : ut conftat ex his, quæ plenè frripferunt Baĕça de decima tütori preffandi. c.ap. 2 num. 4 I , \& feqq. Alvarus Valafcus conjult. 52 , per totam. Cavalcanus de turore of cho ratore à num, 58 , ciam feqq. ©े num, 79. б num, 106. Mintingerus, dict. obfervar. 23, numer. 3, Rolandus de confect, inventarij. quaf. Inventarium tutoris, fol. mihs 144, © queft. Poftquam vifum ef fupra. fol. 940 , Spino zatifime dict. glof 35 , de confect. inventarij, Ludovicus Moli- 8 novii
 difp. 223, © 228 . Preterea fi idem effent, cur diverfis tie.s. it. nominibus nuncuparentur ; aut quare inter ea, diffe- de rutelis rentia aliqua conftitueretur: juxta textum in 1 . fi idem. 2 part.e, C. de codicillis. five qualiter procedere poffer refolutio ther to Doctorum quamplurium, qui dixerunt communiter, ${ }_{249}$ tem folio quòd tutor, hæres, vel ufufruetuarius, cui remiffa fuit feq. confectio inventari), tenetur faltem bonorum defcriptionem aliquam pati : ut conftat ex Baëça, 'de decima tutori praflanda. cap. 2, ex numer. 50 , Rolando, dict. conf. 92 , num. 20, lib. I, Joannes Gutierrez in reper.leg. nemo potef. If. de legatis t , num. 417 . ubiex aliis refolvit, bonorum defcriptionem non debere fieri cum folem- ${ }^{\text {Et }}$ dia ${ }_{0}$ nitate legis ultimæ, If. in autem.C. de jure deliber and thatanu. ergo ergo non funt idem ; plane fi idem effent, prefata do- ${ }_{-1}^{2, \text { parn. d. }}$ atrina fruftratoria redderetur, ut de fe patet apertè. Tä-ga dem \&\& ultimò inquit Molina, quòd ad minus tenebitur pater defcriptionem aliquam bonorum pati, pofito, quòd inventarium folemine conficere non debeat ${ }_{2}$ fic enim filio poterit effe confultum, niec bona ejus occultari,aut tempore minui, \& confumi continget. Et hanc diftinctionem, Molina non relato, tenuit etiam Caldas Pereira in dict. l.ficuratorem babens,verb. læfis; num. 134, verfex quibus cum Speculatore: \& verior atque honeltior vifa eft Baëtio, de decima tutori praftanda. cap.4, num. 6 . in fin.\& videtur eam probare Minfingerus dict. obfervat. 93. num. 3.ubi dicit, quodd tali cafu per Notarium, in prefentia patris, \&\& filij, \&e duorum amicorum, fiet delcriptio bonorum filij, \&c hoc pro juris \& bonorum confervatione filij: juxta textum in l. I. I, fifervits. If. de ventre in poffeflionem mitrendo, Boërius etiam \& \& Rolandus exprefse hanc concordiam probarunt : ille, in decij. 6 I, num. 7. ifte, tract. de confect. inventarij, quaft. 26. num. 3, ad fin. fol. 33, ubi fcripfit, quàd licèt veriùs fit, quòd pater inventariuin
conficere non teneatur de bonis filij,cogetur tamen pati,quòd defcribantur bona,\& de eis inftrumentum publicum conficiatur : argu. l. 1. I, recte. If. ufufruituarius, quëadmodum caveat, ut eveniente cafu mortis patris, vel avi,facilior fit probatio:\&c refert alios idem tenentes:\&
21 teneri patrem in confcientia, facere talem deffriptionem de bonis filij, ut poft mortem ejus conftet: quae fuerint bona filij, \& illi tradi poffint, affirmat Ludovicus Molina, de juffitiai ơ jure. tract. 2, dif. 2 19.ante finem.
Sed cum pater tranfir ad fecundas nuptias, quo cafu 2 non amittit ufumfructum, fibi quefitum in bonis adventitiis filiorum, nec legitimam adminiftrationem, quam haber à lege in bonis filij, per textum in $l$, ult. C. de bonis miternis. © in l. generaliter. in fin,l. fomina. II, illud. C. de 2 , nuptiis. ex quibus fic adnotarunt communiter Doctores, ibi. Bertachinus, in repertorio. 3 . part. lit. P. verbo pater adminiftrator verf. 30 , incipit: Pater adininiffrator effe nonn defiuit, Anton. Gomez. in 1 . 15, Tauri, num. 15 , Boërius decif. 198, in princ. Pinellus in diat. 1 . ult. num. 15 , Parifus in conf. 29, num. 74. ©́ 93 .6. 94, volun. 3, Bzëça. de decima Tutrori prefanda.cap.4. num. 51 , Menchaca de fucceff. creat. lib. 2 . S,12, mum. 36, Joannes Guttierrez prattic.lib. 2, quafl. 95. 3 num. 12, Dubium eft, utrum teneatur inventarium conficere, \&c de utendo \&c fruédo arbitrio boni viri, \& confervandis, ac reftituendis bonis, fatisdationem preftare?\& Pinellus 2,part. leg.1. C. de bonis matemis n. 75. ver.. ampliatur nono. regulam generalem conflisuit; ut fcilicet parentes tranfeuntes ad fecundas nuptias, fatifdare teneantur, ac inventarium conficere: \&o allegat nonrulla jüra, precipuè textum in l. hac edictati. fo, is 94 illud C. de 2. nuptiis, quex in matre, non in patre loquintur;fed \&ofi in matre loquantur, adhuc Pinelli refolutio majori dítinetione, \& declaratione indiget, nimis enim indiftincte loquitursprout etiam fequutus illum, nimis abfolute eft loquutus Joan. de Matienço in li.2.tit.1.gloff. 2.num. 16.lit. 5, affirmans teneri patrem, cautionem \& fatifdationé praftare de utendo \& fruendo arbitrio boni viri, ac reddita ratione bonis omnibus reftituendis: Unde Alphonfus de Azevedo (qui predittorum nullam mentionem facit) in 1.4, , tit., , lib. 5 nova collect. regia, ì num. 48 , tfque ad num. 55. prafentem quaftionem difputat; \&c tandem in contraria fententia remanet: Nec teneri patrem ad fecundas nuptias tranfeuntem,predictam fatifdationem preftare, aut inventarium conficere, fecure defendit, \&\& effe communem opinionem affirmat. Sicuti affirmarunt etiam, Joannes Nicol, in l. generaliter, num, 163 , C.de 2.mupt, Villalobos in crario commmnium opinionum, lit. B, num. 47, Id quod intelligi debet, dítaxat procedere in bonis immobilibus, in quibus pater à pradictis oneribus liberatur, ( ut ipfe dicit ) in quibus etiam, ultra cum \& omnes animadverto,admittendam effe declarationem traditam fuprà à num. 90 , ut quamvis pater non teneatur fatisdare, nec inventarium conficere, poffit tamen ad inftantiam filiorum, five ex officio judicis compelli, ut defriptionem bonorum faciat etiam immobifium;ex ratione adducta in pracedenti quåtione. Ut poft morté patris conftare poffit apertius; quæ fuerint bona filij, vel adventitia, vel ex priori matrimonio provenientia, quæ refervari debuerunt.Idque ex regula generali, quá ex Bald, in conf. 137, vol. 1 , Cumano in conf.88. \&\& alis.
97 Colligit Molina de HIjp.m. primog. lib. 1 , cap. 15, n. 28 , quod is qui fatifdationem non potelt exigere, bonorum defcriptionem petere poteft. Quæ fortius debet habere locum in noftro cafu, ubi pater tranfit ad fecundas nuptias, quàm in precedenti,quo loquuti fumus in patre legitimo adminiftratore, \&e ufufruetuario bonorum adventitiorum filij, qui fecundò non nupfit, \& tamen tenetur bonorum defcriptionem pati, etfi inventarium conficere non debeat.
98 Quòd fi bona fine mobilia, quæ refervari debent fiiliis prioris matrimonij, tunc pater ad fecundas tranfiens nuptias, predietam cautionem, \&c fatifdationem pree-
ftare, inventarium conficere, \& cætera facere debety adf quæ mater aditringitur in diat, $l$. hac editali. $S$, is illud. C. de fectundis nuptiiis. \& fic, quoad bona mobilia zequiparantur maritus, \&c uxor fecund $\begin{aligned} \text { nubentes. Quod fen- }\end{aligned}$ tit exprefsè Alphonfus de Azevedo in ditat.l.4, tit. 1, lib. 5 num. 52 . dum dicit bonorum mobilium, faltem memoriam, \&\& æftimationem fieri debere;ut fciatur quæ bona erant, \& cujus æeftimationis \& valoris: \&\& in terminis admitrit Anton. Gomez in $l$, 15 , Tauri num. 5 , in princ. quatenus rectè intelligit, decifionem textus, in dict. J; is illad, dum loquitur de bonis mobilibus, fic procedsre in patre, ficut in matre : \& poft Bartolum \& alios priüs docuit Gregorius Lopez, (quem ipfi non referunt) in l. $26 . t i t .13$.partit. 5. verb. fincam a a fus hijos. in fine glof. verfic. ó adde ad pradicta.

Tenebitur etiam pater legitimus adminiftrator, vel 9 qui fecundò nupfit, inventarium conficere folenne de bonis filij,fi ipflus filij bona dilapidaret.Secundú Azevedium, ubi fup, dict, num. 52 , ubi allegat folum Boêrium, decif. $6 \mathbf{x}$, qui re vera male allegatur ad id, dicit enim torum contrarium, atque ex fententia Bartoli, Alexandri, Caftrenfis, Angeli \&e aliorum refolvit, verius \& æquius effe, ut patri alienanti, diffipanti, aut malè adminiftranti bona filij, eorundem bonorum adminiftratio auferatur: \&z confequenter, quòd talis pater dilapidans bona filij ab adminiftratione removeri debeat, nec audiendus fit, etiam fi velit cavere, aut inventarium conficere, quia cautio, five inventarium, jus liberorum non redderet tutum. Ut poft Alexandrum, \& alios, rectiùs confiderarunt ( fedillorum nullam mentionem facis Azevedius) Arias Pinellus 2, part. leg. I. C. do bonis maternis.num. 36.6 num. 38. Afcanius Clementius, tract. depatria potef ate, asp. 6. effectu 12 , num, 14. Francifcus Burfatus in conf. 133. num. 56 , lib, 2, Petrus Surdus eru* dite comprobans in conf. 116, num 24, , © num, 48 , lib. I Quòd autem patri diffipanti bona filij, ecrum adminiftratio auferēda fit;Recepta eff,\& communis Doctor rum fententia : uti ultra pradictos ex multis aliis tenent Chaffaneus in confuetudin. Burgund. rubric. 6. Des enfans. $\int, 5 . \mathrm{gloff}$. \& legitime adminiftrateur, num, 1 , fol, mibi. 218 , Pinellus. dict.2, part. num. 33, verf. fed etiam ceffante dolo fi pater dijfipet; © 3.part.n. 74, Rodericus Juarez. allegatione 4, Baêça, de decima tutori praffanda : cap. 4. num. 8. Molina de Hijpanorum primogeniis. lib. I, cap. 16, num. 7, Mendez de Caftro, in reperitione dicte leg. cimm oportet, 2, part. num. 131, verf。 Cui addatis cafum alium, Barbofa in $l$. fi conftante, in princ, num, 41. If. foluto matrimonio. Molina de jufititin © jure tract. 2, dif. puttatione 228 , verf. item fi pater dilapidet bona adventitian filij. Imò \&c ufufructu privari debet pater, quando illi 10 aufertur adminiftratio bonorum, fecundüm Caftrenfem, num, 4, \& Alexandrum, num. 6 , in 1 . Imperator. If. ad Ti ebellianuma.quos alios referentes, fequuti funt Boërius decifione 6 r , num. 17 , Mendez ubifup.dict.num. 13 1, Molina dict. difput. 228. ac vere pro illis confiderari potelt primò, id quod in aliis ufufructuariis ftatutum effe, capitibus feqq. hujus libri, latius demonftravimus. Quatenus communi Doctorum fententia receptum eft, quòd 10 ufufructuarius fi non utatur, \& fruatur arbitrio boni viri, aut diffipet res, in quibus ufumfructum habet, aufertur ei jus ufusfructus, \& expelli poteft per proprietarium. Er habens utile dominium alicujus rei, non $\mathbf{1 0}$ ufumfructum folum, ficut pater, privatur illa, fi malè fe gefferit circa rem. Vaffallus etiam, qui malè utitur re feudali,\& malè tractat feudum, privatur illo:\& conductor, qui malè verfatus fuerit circa rem conductam, privatur ea. Et ut generaliter dicam, qui jure fibi competenti abutitur, privatur illo : ut ditta omnia, multis ${ }^{10}$ comprobantes fic adnotarunt, \& infinita congefferunt Chaffaneus in confuetudinibus Burgundia. rubric, $4,5,6,105$ gloffa ultim. à num. 6 , fol. mibi 156 , Barbatia in conf. 36 , à num.12. lib. 2, AAllictis decif. 265 , à num. 72 , Rolandus in conf. 49, num. 19. © 21 , lib. 2, Baëça de inope debitors, $6 a p .152$ a num, 26. © de decima tutori praftanda.

cap. 13.a n. 1. clim multris feqq. Menochius de arbitrariis lib. 2. centuria. 1. $6 a f u$. 78. per totum. Quod attinet vero ad matrem, utrum ipfa predictarth fatifdationem preftareateneatur, ac inventarium conficere, cùm ad fecundas tranfit nuptias? tractat Azeve. dius in diat. l. 4.tit, $\mathbf{1}$. lib. 5 , nova recopilationis, num. 53 . or 54 . \& dubitationem diluit textus in dit. l.bac edictali. S. is illud. C. de 2, nupt. Dicit enim, quòd fi lucra ex priori matrimonio provenientia, quę refervari debent, confiftunt in bonis immobilibus, non eft opus cautione: quod declarat Azevedus ubi fup. fi modò mu* lier folvendo fit,\& idonea, ita ut filiorum jus fecurum effe poffit. Cui addo; quod etiam in hoc cafu, ad petitionem filiorum, vel ex officio judicis, tenetur mater bonorum defcriptionem facere, ne bona aliquiando occultari poffint: Ex his, quę in parte fuperius refolvimus, \& dietis per Boërium decif. 61, h. 22. Quod fi in rebus mobilibus lucra confiftant, cautionem idoneam tenetur mater preftare, de ipfis rebus, aut earum æftimatione, aut fi non poteft cavere, poffeffio conceditur liberis caventibus de preftando ufufructu matri, qui interim ex rebus percipietur, \&\& neutro cavente, potior eft conditio matris, ut declarant communiter gloffa, Bartolus, Salicetus, \&c omnes ; \& ex communi Antonius Gomez, in l. 15. Tauri. nu. 5. in prind.

Procedunt autem, qua hutc ufque dieta funt, ut pater non teneatur fatifdare, nec inventarium conficere, nec adminiftrationis rationem reddere, quando pater boria filii,tanquam pater \& legitimus adminiftrator ratione patrix poteftatis adminiftrat : fecus tamen dicendum erit, cum pater adminiftrat bona filii emancipati, aut filii in poteftate, quorum ufumfructum non habet, zunc enim tenetur filio rationem de geftis, \& adminiftratis reddere, cavere, ac alia onera fubire, prout quilibet alius adminiftrator; ut poft Bartolum, Caftrenfem, Socinum, Aretinum,\& alios, plene probarunt Craveta in confll, 218 . nu. 3. Decius in confil. 110 . col. final. Rolandus in conf. 49. n. 13. lib.1. Parifus in conf.89.col. 3. vol. 1. Cephal. in confil. $363 . n$. 9. lib. 3 . \& in confil, 466. $n u$, 11. lib. 4 \& \& in conf. 678, nu, 26. lib. 5. Burfatus in conf.1 33.n.32.lib. 2. \& his non relatis. Pinellus 2. part. leg. 1. C. de bonis maternis, nu. 27. W29. Joannes Guttierrez, qui ad propofitum dicit nonnulla utilia, de juramento confirmatorio 1. part. cap.4. nu. 19. © feqq. G cap.41.nu. 12. Caldas in 1 . fi curatorem habens, verbo., 108 lęfis, n. 134. quibus confequens eft dicere, quòd in hac fpecie, inventarium etiam conficere pater compellatur: quod tacitè prefentiunt fuperiüs relati: \& exprefsè Caldas Pereira (qui utiliter loquitur,,\& hanc refolutionem legibus hujus Regni applicat) ditto verbo, læfis, $n u .138$. per totum. Probaturque efficaci ratione, quia cum pater teneatur rationem adminiftrationis red109 dere, \&c inventarium etiam conficere debebit: Nam inyentarii confectio eos tangit, qui rationem reddere tenentur; ut ex $l$. tutor qui repertorium ff. de adminiftratione tutorum, adnotavit Bartol. ibi:\& ex l.cum tale, $\mathbb{F}$. I. ff. de conditionibus or demonftrationibus. Paulus ibidem, \& ex aliis, Plotus de in litemjurando, 5 -4.n.8 5. Pinellus diat. 2. part. nu. 21. Quefada diverfarum queftionum juvis, cap. 1 I. $n u$. 11 . verf. 'b valet argumentum. Rolandus dift. conf. 49. n. 13. procedunt etiam fuperiora (ut diximus) in patre legitimo adminiftratore filii in poteftate conftituti, nec habebunt locum in patre nudo adminiftratore, vel ut loquar magis fecifice, in patre tutore, vel curatore filii emancipati.Quod ut diffinctione
110 \& claritate percipiatur, animadverto; Quod pater ex legis difpofitione, legitimus eft tutor filii emancipati: filii autem in poteftate conftituti eft legitimus adminiftrator: $\boldsymbol{l}$. $\mathbf{i}$ fuperffite, ubi fic notarunt Doctores communiter, C. de dolo.5. I. Infitur. de legitima parentum tutela.S. I.de fiduciaria tutela.l.10. tit. 16 . partir. $6 . \&$ communem refolutionem agnofcunt Jafon in l. fi infanti $n$. 8. C.de jure deliberandi.\& in l.prafes.n. 3. C. de tranfact. Bertachin. in repert. 3. part. litera. P. verb. pater tutor. Bertachin, in repert. 3. part. Litera. P. verb. pater
Foan, del Caftillo Quot, Contr. Juris Tom, I.

Tiraquel. imprafatione log. fi unquain. C. de revocandis donationibus, n. 30. Baeça, de decima tutori praftandas cap. 3. n. 17.6゙ 28. © 79. Burfatus in conf. 1 33 . nu. 27. lib.2. Caldas Pereira, qui noh refert preedictos, in diat. l.fi curatorem babens verbo. lęfis, num, 138. verf. pater autem. Nec definit effe tutot filii emancipati pater, licèt ad fecundas convolaverit nuptias, l. generaliter. \&c ibi notat Angelus C. de fecund, nupt.1.4.tit.7.lib.3.fori.Bald, in authentic. eifdem panis, num, 8. C. de 2. nuptiis. Boërius, decif, 266 , num. 2. Chaffaneus, \& alii relati per Baëçam de decima tutori praftanda, cap. 4. nu. 51. Bertachinus, ubi fupra, dicta litera P. verf. pater tutor. Pater igitur, qui tutor, aut curator fit filii emancipati, quod inventarium conficere, adminiftrationis rationem reddere,\& $\&$ reliqua facere teneatur:ad quæ alii tutores, vel curatores adftringuntur, ac bona ejufdem pro adminiftratione tacitè obligentur, docuerunt Baldus, \& alii Doctores in diad. l. fisuperfite. C. de dolo. Jafon in dicta l.prafes. nu. 3. C. de tranfationibus, \& aliis relatis, Tiraquellus in prafatione legio, $f i$ unquam, $C$. de revocandis donationibus, nu. 29. Bertachinus ditta 3.part. verbo, pates tutor. verf.3. Baëça de decima tutori praftanda, cap. 4. no 6.7.e 8. Caldas Pereita ditt. verb. lefis,nu. 138. Quefada diverfarum quaftionum juris, cap. 1 I. nil. $\mathbf{i 1}$. Joannes Guttiertez de juramento confirmazorio 1.part.cap. $4 \mathbf{1}, n, 13$. Aufrerius, in apofilla ad Capellam Tholofanam decif. 105. in fine, Emmanuel Soarez in communibus, verbos pater, n. 41. Cavalcanus de tutore of curatore. n. 291. fol. mibi 162 . Burfatus in conf. 133.n. 32.Jib. 2. Caballinus milleloquio. 552, n. 1. part. 2. Afcanius Clementius tract.depatria poteflate cap. 6. effect. 14.3 .23 .6240 per totum.qui habetur 8. vol., traid. part. 2.fol,mibi 117. Sed quia prędicti Doctores non fatis explicarunt, utrùm pater ipfe, qui ita generaliter cæteris tutoribus æquiparatur, \& coram oneribus gravatur, (utipfi unanimiter agnofcunt) fi tutor fit, vel curator filii emancipati, aurnepotis ejus, fatifdare teneatur, idque neceffarium eft. Latius aliquantulum, \& diftincte magis, quàm ipfi trádunt explicare ftadui, \& pro vera refolutione præmitto, quòd mater tutrix filiorum, inventa- 1 rium conficere, fatifdare, rationem adminiftrationis reddere, \& reliqua facere tenetur, quibus alii tutores gravantur. Id quod ex aliis multis refolvant Pinelluss 2.part.leg.1.C. de bonis maternis nu.28. Baëça de decima tutori praffanda, cap. 4. n.41. Caldas in diç. l. fi curatorem babens, verbo, lęfis,n. 139. Quefada dif. cap. It, n. 11 in fine. Cavalcanus de tutore of curatore, nu. 24 Spino in fpeculo glof. 29. de tutoribus, n.35. \& exprefse probatur in l. 9, titul.16. part, 6. in illis verbis: Mas fis los buerfanos, folo que fea buena muger e de recabdo, pero deve dar efacer a los mogos primeramente tal feguranca: \& 114 iterum verbis fequentibus. Legitimus etiam tutor, fatifdare tenetur, l. legitimos ff. de legitimis tutoribus, I. I. Inftit, de fatijdatione tutorum, dict.l.,9.tit.16.partit,6.ubi Gregorius Lopez, verbo, fiadores, \& Pinel. \& reliqui fuperius pracitati, Pater tamen legitimus tutor filii emancipati, aut nepotis ejus, an teneatur fatifdare, nulla lege decifum extat. Corneus autem in l.cum oportet, §o fed cum tacitas, Co de bonis qua liberis, Crotus in l. frater à fratre, num. 56. If. de condittione indebiti. Pinel. dict. 2. part. leg. 1, C. de bonis maternis, num, 27. Caldas, Tiraquellus, Emmanuel Soarez, Cavalcanus, Aufrerius, Burfatus, \& alii relati fuprà nu. 11 2.velut exprefsè feñtiunt, patrem tutorem fatifdare teneri. Dicunt enim, quòd pater filiorum tutor cavet, \& alia onera tutorum fubit. Quod idem, folo Pinello relato, fribit Joannes Guttierrez de juramento confirmatorio. 1. part. cap.41: $n$ : 13. Baëȩa de decima tutori praffanda. cap. 4.n.6. qui cap? 2.n.78.ejurdem trattatus, in hac queftione nihil refolvit; fed dumtaxat feremittit ad Salicetum in l. 3. cap: de tutore, of curatore qui jatis non dedit. Albericum in rubr.ejufdem tir. \& gloflam in l.9. tir. 16.partit. 6. quo loco Gregorius Lopez, verbo, fiadores, refert Salicetum $u b j$ fuprà dicentem, quòd pater causâ cognitâ fatifdat, non
aliàs : \& Albericum in diä, rubr. num, r. ubi pro,\& contra argumentatur; \& tandem refolvit quaftionem in hec verba: Puto confderandum, quodff patrimonium filii fit amplumn, ob perfons patris indigens, ơ fufpecta teneatur fatifdare, aliius non ; ut colligitur ex diä. I. legirimos, $1 \mathbf{1 1 6 ~ J . ~ I . ~ © े ~} 2$. Et hanc dotrinam videtur approbare Gregorius Lopez wbi fipràddum fimpliciter ulterius progreditur,nec aliquid amplius dicit. Referens enim aliquid fimpliciter, nec approbans, nec reprobans, approbare videtur illud:ut ex gloffa \& Tiraquello adnotavit Joann. Guttier, in repertitione legis, nemo portef. ff. de legatis $1 . n$. 270 . \&confirmatur ex his, qua feripferunt Peralta in 1 .
aun fi quis in principio teffam,n. 56 .fol.mibihi 391. Tiberius Decianus, tratatuum criminaliumm lib. 3.cap.9. in fine. \& effe tutiorem Alberici, \& Saliceti opinionem, ut pater nonnific caufa cognita fatifdet, agnofcit exprefsè Quefada, quem nullus refert, diverfarumm quefioinum juris cap.11, n. II. quam etiam ego verifimam exiftimo; fi modo judex in cognitione caufre multa inquirat, \& perfcrutetur, ex quibus firie poffit, qua via magis confultum poffit, \& debeat effe filio: quod infpettis moribus, conditione patris, \& ejus fubitantia, amplitudine patrimonii flii, \& $\&$ aliis fimilibus, facile fibi conftare poterit: ut juxta neceffitatem cafus occurrentis, patrem ab onere fatifdationis excufet, vel adftringat: Nam cum certum quid in hoc ftatui non poffit, arbitrio judicis totum relinquendum eft: ex diatis per Tiraquel. inl. fi unquam. C.de revocand. donation.verb. omnia, vel partem aliquam, $n .27 .28$. © © Seqq. \& fic debent intelligi, que in noftro cafu refolvunt Emmanuel Suarez. in thefauro receptarum fententiar, in verb. pater, fub n. 41. Alcanius Clement. tract. de patria pooteftate cap. 6. effectu 14.nu, 24 , in $f$. qui dicunt communem effe fententiam, ut pater cavere teneatur. Unde non poffum nọn mirari, Dotorem Spino, inf pecillo te-
117) fatment.gloffa. 29. de tutoribus, nu. 35. primum in hac quaftione, corum authorum, quos fuperius retulimus, nullam mentionem feciffe. Cum tamen de hac re difputationem inftituerit. Sccundò ita genetaliter, \& \& abfque aliqua lege aut ratione conflituiffe, patrem tutorem, etiam divitem, à fatifdatione non excufari, cum hoc cafu Alberici, \& Saliceti authoritate contrarium probari poffit, ut fupra vidimus. De aliis autem ufufrutuariis circa cautionem quid flatuendum fit, capitibus fequentibus hujus Libri plenè demonftrabimus. Sufficiat nunc, de patrelegitimo adminiftratore, \&\& ufufruCtuario bonorum adventitiorum filii, plenius, \& diftinctè magis quàm adhuc egiffe. His tamen addendum cenfemus unum,quod ex fuperioribus deduci valet, \& 8 in praxi utiliffimum effe poteft. Quòd cumm pater ex legis difpofitione legitimus fit adminiftrator bonorum filii, \& corum ufumfrutum habeat, nec inventarium folenne conficere debeat, ut diłum eft, non cenferur cum illis in focietate vivere, aut durare, \& confequenter non tenetur lucra cum illis communicare, etfínon facto inventario bona fimul poffederit: \&\& magna lucra acquifierit. Quod in terminis reate adnotavit Palacios Rubios in repetitione rubrice de donationibus inter. S. 62 . nu. 31. qui commendat, \& in fatti contingentia fic ju119 dicaffe dicit. Et confirmari poteft ex eo, quod quamvis focietas non folum contrahatur exprefse per paatū, aut ftipulationem: juxta textum in l.4. ff. prof focio. cum concordantibus adduatis per Rolandum in confil. 9 r . nu, 24, lib, 1. Hippolytum Riminaldum in confil. 280. nu, I., 2 2.volum.trrtio. Tiberium Decianum is conf. 97 . num. 3. volumin. feciundo. fed etiam tacitè, tacito confenfu, fignis, factis, vel aliter declarato : ut contendit Francifcus Connanus commentrariorum jurris lib.7.cap.1 1 . num. I. Rolandus dizfo conf. 91. num. 26. Craveta in conf. 26 . num. 5. Cephalus in conf. 340 , nut. 6. li. 3. Riminaldus fenior in conf. 605 n. 13. volumin. 4. Tiberius Decianus in conf. 36 . nu, 4. © nu. 25 . ' 26 . volu20 min, 1. ut puta cuim fociorum heredes durant in opera
focietatis, \&\& fratres, aut nepos cum patruo, diu fimul
habitant, nulla unquam inter fe reddita ratione, omnia bona retinent communia, Quo cafu tacita focietas cenfetur inter eos contrata: ut poft Bartolum, Alexandrum, Baldum, \& alios multos, latè probant Tobias Nonius in conf. $64 . n$. ro.Cephalus in conf. 247.n.2. Lib. 2. Menochius in conf. 12 . nu. r. lib. 1. © © in conf. 12 I. n. 103. lib. 2. Hippolytus Riminaldus in conf. 280. $n$ : 19. volumin. 3. Et in hoc Regno, quo inter conjuges, omnia bona conftante matrimonio acquifita communicantur:Et altero corum mortuo, bonis fimul remanentibus, \&c non divifis, inter haredes conjugis pramortui, \& conjugem fuperfitem tacita focietas contraEa cenfetur, ut lucrorum \&e damnorum communicatio fieri debeat:prout latiius fundantes fic tenent Palacios Rubios in repertitione rubrice de donationibus inter. S. 62 . n.25. Gregorius Lopez, in l.20. tit. 8. partit.5.-8lofa magna, propefinem. Alvarus Valarcus confultatione $63 ; n .11$. A quibus tamen diffentit Matienço in l.2.titi., g.lib. F.no-verercopilationis-glof.f. 1.n. 13. ©f feqq. qui latius videndus eft: \& Alphonfus de Azevedo. ibin. 15 . \& focietas tacita, quando, five ex quibus conjefturis contracta, aut continuata videatur, tam inter minores, quàm inter majores, ut lucrorum \&c damnorum communicatio fieri debeat, pleniffimè tractant,nec aliquid intaatum relinquunt, Alvarus Valafcus confultatione. 63 .à n. 8. Rolandus in conf. 91. lib. 1. Menochius videndus omnino in conf. 12 per totum lib. 1. \&c in conf. 12 1.per totum lib. 2. \& prefumptionum lib. 3. prefumprione 57. per totam. \& vide prefumption. 56. Cephalus in conf. 247. per totum. lib. 2. \& in conf. 48 3.per totum, lib.4. Hippolytus Riminald. in conf. 280. volumine 3 . Tiberius Decianus in conf. 36. volum . I. \& in conf. 85. volum. 2. Ubi nu. 5. \&c dizto conf. 36.n. 35. Tria copulativè requirit, ut focietas tacite contracta,feu continuata cenfeatur:Menoch. etiam dizto conf. 121. nu. 103. lib. 2. \& Riminaldus dita. conf. 280 . nut. 19. volum 3 . Pedrocha Brixenfis in conf. 27 . nu/42. lib. 1. qui per tortum conf. multa congerit in hac materia neceeflaria; \& Aldobrandinus in conf. 116 . à n. 2. lib. 1. Ad rem igitur deveniendo, quamvis focietas tacitè contrahatur,, \& continuetur (ut diftum eft) in patre legitimo adminiftratore bonorum filii, hac tacita focietas conflitui aut confiderari non debet: nam cìm fubfit alia ratio,quàm focietatis contracte, nempelega- ${ }^{12}$ lis adminiftrationis, illa attendenda eft, ut focietas contracta feu continuata non cenfeatur: ut advertit Palacios Rubios ubif fuprà, \& poft alios Cephal. in conf. 247. n.21. lib.2. \& faciunt adducta per Decium in conf. 446 . num. 2. Alexandrum in conf. 132. num. 8. lib. 5. Socinum in conf. 113. lit. 4.

## CAPUTIV.

De definitione ufusfructus, \& prima dubitandi ratione adverfus eam, ubi bonorum paraphernalium; \& corum, qux aftimata in dotem dantur,nonnulla dicuntur; \& alia plura, qux in praxi quotidiana funt, remiffivè traduntur: dominium rerum dotalium, dum conftat matrimonium, uxoris ne fit, an mariti, dilucidè, $\&$ diftinctè magis, quàm adhuc explicatur; \& nonnulla novè adnotata per Authorem, cum fingulari fimul, \& neceffaria quarundam rerum explicatione in medium proponuntur : demum in quaftione fuperiori, Martini fententia qux à multis probata eft, per Authorem defenditur, $\&$ iis quxe noviffimè fcripferunt quamplures Authores nota adjicitur, novéque $\&$ fubtiliter refpondetur per cundem.

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

Ufusfructus definitio traditur, ou plenifime explicatur, remijfivè.
2 Definitio omnis periculofa in jure.
3 Definitio deber converti cum fuo definito, ita ut alteri rei, quàm definite non conveniat.
Contra definitionem ufusfructus prima dubitandi ratio proponitur.
5 De marito ad ufufructuarium, of è contra, validum argumentum fieri non poteft.
6 Maritus in rebus dotalibus, fortius of potentius jus habet, quam fructuarius in re fructuaria.
Dotalium reruin, que aftimate in dotem dantur, dominium in maritum tranfit, ipféque effectus dominus, ad libitum de illis difponere poteft.
8 Foannes Cephalus, in confil. 532. num. 9. lib. 40novè $\sigma$ verè confutatus per Authorem.
efftimatio rerum dotalium efficit ut omne lucrum, axt damnum conftante matrimonio in rebus aftimatis contingens, maritifit, \& non uxoris. tione fit, $\sigma$ inde foluto matrimonio aftimatio tantum peti, \& folvi poteft.
11 Maritus, quando habeat electionem in cafu dotis reftituende, reddendi res dotales, vel earum aftimationem, etiam cum res aftimate in dotem date fun $t$, remijfivè.
12 e Eftimatio rerum dotalium in dubio facit emptionem, ơ de nonnullis conjecturis, remijfivè.
13 Et commendatum Facobi Mandelli de Alba, conf. 136. à num. 5. lib. 2.
44. Dotales res, quoties in pondere, numero, vel menfura conffftunt, in dominium mariti tranfeunt, ut poffit de illis libere difponere : tenetur tamen foluto matrimonio earum aftimationem preftare, licet fuerint abfque ejus culpa confumpre.
15 Maritus foluto matrimonio, utrum teneatur aftimationem folvere rerum dotalium, quarum valor ufu, \& tempore confumitur, five minuitur.
86 Uxor conftante matrimonio triplicis generis bona habere poteft, dotalia, fimplicia, \& paraphernalia.
17 Et de bonis paraphernalibus, fructibus eorum, \& praxi, quoad tlla de jure bujus Regni obfervanda, plenè actum, remijfivè.
18 Dotalium rerum, uxor ne, an maritus babeat ex lege dominium, \& multis numeris fequentibus:
19 Pro marito dua leges expenduntur.
20 Et ad illasrefpondetur, explicaturque hoc numero, \& fequenti. \& infrà à num. 36. quare maritus dotalium rerum fape in jure dominus nuncupetur: $\delta$

$$
\text { vide num. } 22
$$

21 L. fi prædium, C. de jure dotium, in favorem mariti ponderata, illius rationi fatisfactum: © folutio Lara, ab impugnatione Petri de Barbofa novè defenfa per. Authorem.
22 L. doce ancillam, C. de rei vendicatione: pro marito inducitur, \&r Petri de Barbefa folutio, ơ novè, \& fubtiliter impugnatur per Authorem; defenditurque, dotalium rerum dominium manere penes uxorem, conftante matrimonio de jure civili, \& de jure naturali, \& numeris fequentibus.
23 Verbum, Videtur, fictionem, © improprietatĕ denotat.
24 Petri de Barbof $a$, in queftione fuperiori nova concordia, novè, do verè confutata per Authorem.
25 Petri de Barbofa interpretatio ad textum in 1 . in rebus, C. de jure dot. novè, of concludenter improbata ab Authore.
26 Vulgatum Doctorum argumentum, quod ex $\mathbf{1}$. doce ancillam, C. de rei vendicatione, defumitur, mi-
nime urgere pro marito, clare oftenfum per Authorem.
27 Legis dotalem,ff. foluto matrimonio. cum fimilibus, folutio traditur.

28 L. in rebus, C. de jure dotium, qua communiter ponderatur promarito, nove, \& fingulariter declaratur per Authorem, or ibidem agitur, an dominium rerum dotalium, foluto matrimonio, tranfiret ipfo jure in mulierem de jure Digeftorum.
26 Referuntur multi Authores docentes, maritum effe verum dominum dotis, conftante matrimonio.
30 Dotis dominium, dum conftat matrimonium, penes mulierem effe, multis juribus probari, qua hoc numero, \& fequentibus adducuntur.
31 L. tertia. S. fed utrum, ff. de minorib. que vulgo allegatur in favorem dominii mulieris conftante matrimonio, ab impugnatione ó folutione Petri de Barbofa novè defenditur.
32.Verbum, quod ex fui natura, \& proprietate prefens tempus, of non futurun denotat, ad futurum referri non debet:
33 Verbum, eft, de fui natura, veritatem or proprietatem fignificat.
34. Petri de Barbofa interpretationem, ad textum in 1. quamvis. ff. de jure dotium, repugnare menti illius legis, nove \& aperte oftenfum per Authorem.
35. Referuntur multi Authores afferentes, uxorem effe veram dominam dotis conftante matrimonio.
36 Et corum opinio per Authorem probatur, \& eleganter declaratur; \& numeris fequentibus.
37. L. cum in fundo ff. de jure dot. pro refolutione Ate thoris optime ponderata.
38 Dictio, quafi, impropriam fignificationem vocabuli, \& imperfectionem ditififignificat.
39 Nicafii refolutio, in queftione tratiata fuprà àn. 18. adducta, do novè confutata per Authorem.
40 Petrum Gregorium, eleganter \& vere loquutum in bac materia; nova Authoris confideratio.
41 Foannis Vaudi Pedemontani opinio in hac materia, novè adducta, © probata per Authorem.
42 Facobi de Carolis dittinctio in hac materia novè confutata per Authorem.
43 Facobi Cujacii declaratio in hac materia (que buc ufque per aliquem adducta non eft) per Authorem: expenditur, ơ ejufdem refolutioni applicatur.
44 Antonii Pichardi noviffoman refolutionem in hac materia, Authoris refolutioni convenire, novè confideratum per eundem.
45 Hieronymi de Cevallos novifomams diftinctionems is hac materia, novam non eße, nec veram, jurifque rationi minime convenire, novè of concludenter ab Authore probatum.
46 Maritus conventus actione perfonali, urrum liberetur ab onere fatifdandi, fi bona immobilia in dotem datapoffideat; © nove infertur ad 1.66. Tauri.
47 Dotalium rerum poffeffionem, penes maritum exiftere, ©o uxorem non poffidere, ex fententia communi, \&utrumque pofidere, ex fententia aliorum Anthorum.
48 L. fciendum. If. fi fundus. ff. qui fatisdare cogantur. explicatur: \& num. fequenti.
49 Ouefade, of Hieronymi de Cevallos rationes ad illums textum rejiciunnur.
50 Facobi Cujacii interpretatio ad textum in dicto J. fi fundus' novè expenditur.
51 Dotalia bona aftimata, vel inefimata, utrum compNtari debeăt in fumma mille ducatorum, (qua in I. 11. 12. \&K 1 z. tit. I lib.6. novze collect. regiæ, requijlta.eft, ) ut maritus onus armata militia fubire tenew tur, $\delta$ in fimilibus cafibus : $\delta$ num. fequenti
52 Legis Lucius, 5. idem refpondi. ff. ad municipslem, vera vatio redditur.
53 Hieronymus de Cevallos, in explicatione ad textum in dict. I.idem refpondi. novè noratus per Authorem.
54. Mulieri competit rei vendicatio utilis contra quemilbet poffefforem, non obftante dotis aflimatione, quando maritus non eft folvendo : ©o glof. verbo, eftimate in l. in rebus, C. de jure dotium, latius explicatas remifluvè.

E 355 Maritus

55 Maritus delizo fuo non pooteft uxori prajudicare in dote, © bonis mariti confifatis; uxor dotem fuam falvam babere deber: : ó de ratione, © pleniori declaratione, remijivive.

DE ufufuctu formali, caufli \& legali hattenus actum eft capitibus tribus precedentibus: nunc verò de ufuffuctu formali ( qui propriè eft ufusfruetus, de quo trattamus) agendum erit. Et in primis à definitione incipere, \& fingulas ejus partes explicare boc capite ơ nomnullis fequertibus neceflarium eft. Quia omnis, que à ratione fufcipitur, de aliqua re inflitutio, debet a defnitione proficifci,ut intelligatur quid fit id, de quo difputatur: Cicero offciorum lib, 1 , in princ. ver., omnis. quem poft Bald. Cagnolum, Afinium, Mantuam, \& alios refert Sebaftianus Medices in proemmio trat, de definit. ngm. 1. ubi num. 2. ex aliis rette adnotavit, quodd definitio maximum lumen affert rei, que in controverfiam adducitur. Et qui nefát definire, difputare igno-

3 fituut.de e whufrutur.qui fumfit ex Jureconfulto Paulo $l i{ }^{\text {ib }}$. 2. ad Vitellium, relato in l.1.ff.de ufifrutu ' ' quemadmodü quis utatur. \& ab utroque confirmat Regia $l$. 20 . tit. 31.part 3 . definit, ut fit jus utendi $\& \frac{1}{}$ fruendi rebus alienis falva rerum fubftantia,quax definitio integra eft, \& optima eft, conflans genere, \& differentiis,fecundum omnes: ut teftatur Joannes Corrafius in 1 . 1. $n$. 1. ff. de fervitutibus. Sebaltianus Medices de definitionibus, part. 2. definiit. $70 . v . v$ ufusfuctus ơ $u$ ufus, $n, 6 . \&$ ruentur eam, atque à nonnullis impugnationibus defendunt Raphael Fulgofius, \& Angelus in ditat l.r.rf. de ufiufuutu.\&\& Florianus de Sancto Petro $i b i$ ì n.r. $\mathbf{r}$ cum nommullis fequentibus. Sebaftianus Medices ubi fupra, diat.definit. 70.per totam. Udalricus Zafius ad tit.ff. de ufifrudu, © quemadmodum quis uratur. in princ.fol., mihi 183. Jacobus Cujacius in paratitilis, in lib. 3 .Codicis, tit. 33.de uffiffrut. fol., mibi 178. \& plene declarant fingulas definitionis partes, Angtlus Aretinus,\& $\&$ communiter Scribentes in diat.princ. Infitur.de 4 fuffututu. \& ibi Nicafius, Minfingerus, \& a alii, \& noviffimè Antonius Pichardus à n.1.cum Seqq.optimè Francifc, Hotomannus ibid. \& in dijp.de feudis, cap. 4 . \&c in epitome in lib. 7. Digeffor, tit. 1.ff. de uf/ffruttu, num, 2. fol.mibi ro7. Francif.D Duarenus ad dit.ff.f.de fervituruibus in princ.de divif. fervitur. Forcatulus in rubr. ff. de fervitu${ }_{\text {tibus }}^{3}$ n. 3. Martinus Sanc. in tratt. individ.fol. 7 . pag. 2. Petrus Gregorius in fyntag. jurris, lib. 4.cap. 3. de ufufrutu, àn. 2. 1. part. Antonius Gomez tom. 2. variar. sap. 15 .de frvitut.n. 3 .Antonius Gabriel commmun. opin. sii.de wiffruitu, concl. .1. Francifc. Connanus commmentar. Juris lib.4. cap.1. Joannes Cephalus in conf.2..n.8. lib. I. \& in conf. 1 77.1.7. .lib. 2. Francifc. Burfatus in conf. 360 . n, $16.1 i b .4$.Petrus Auguftinus Morla, (ex privatis aliorum feriptis omnia tranfcribens noviffimè ) Emporii ficut \& alia quæcunque in jure, periculofa videtur: juxta textum in L.omnis defnitiooff. de regul. Juris de qua vide omninò Sebaftianum Medices ditioto tratt.de deffinitionibus, in proamio n. 7 . definitio enim perfeta debet converti cum fuo definito, ita ut alteri rei, quam definite non conveniat: ut ex multis latius probat Medices ubi Jupra in proamio n. 8.'心 quaft.4.1. part. à. princo at proxdita ufusfructus definitio, non folum ufuffuctuario, fed \& multis aliis perfonis convenire videtur (ut aliis capitibus videbimus.) Primò enim, maritus in rebus dotalibus haber jus utendi, \&\& fruendi,\&\& fructus omnes lucratur, $l$.pro oneribus, C. de jare dotium. L.dotis frutus, in princ. U S. I.ff.eodem tir.\& re aliena, nempe dote uxoris fruitur, \& utitur: ut fignificat textus in $L$ in rebus $C$. de jurre dotium.( alia multa jura ftatim precitabo) hujus tamen difficulcatis folutio pendet, ex folutione cujufdam que:tionis in jure valde controverfe:utrum fcilicet, conftante matrimonio, dotalium rerum dominium uxoris fit, an mariti, vel jus dumtaxat percipiendi, \&c lucrandi frutus, \& a dminittrandi bona dptalia illi com-
petar in qua quartione varix extant, $\mathbb{R}$ diverfę Dotorum fententix, ut infra dicemus. Conveniunt tamen omnes in hoc:quod de marito ad ufufuctuarium, \&'e contra, validum argumentum fieri non poffit \& maritus (utcunque res fit) in rebus dotalibus fortius, \& potentius jus habeat, quàm frutuarius in re frnetuaria:ut ex communi novifilimè agnofcit eruditiffimus Petrus de Barbof.in I.divortio. I.fif iundum.f.f.foluto matrinmonio. n.7.fol.mibibi.1036.\& fic fuperior definitio marito non convenit. Id quod manifeftius apparebit, fi conftituamus primoे, \& principaliter, quôd dos ab uxore, vel à patre ejus, potelt dari marito aftimata, aut ineftimata. Primo cafu, quando dos datur æffimata, ea aftimatione, que faciat emptionem; dotalium rerum (quę fic aftimatę in dotem dantur) dominium in maritum tranfit, ipfeque effectus dominus, ad libitum de illis difponere poteft: per rextum in 1 . quoties. C. de jure dotium, \& in I.plerenuque. ff. eod. tits, l. aftimate. If. Soluro matrimonio. I. 16 . 'v' 18 . cum $\int$ eqq.tit. 11 . partit. 4 . \& pof ordinarios in dictis juribus, ex recepta omnium fententia fic refolvunt Socinus in conf. 56 .lib. . .Roland, in conf. 92.n.2. lib.2. \& in conf. 54.à.n.4.4.lib.4. Natta. in conf. 650 . nu. 2. Antonius Gomez in l. 53. Tauri, nu. 44. Joannes Guttierrez, de juramento confirmatorio.I.part.cap. I. ${ }^{n .8}$. Jofephus Ludovicus, decif.Perrufina.10. E decif. 89 . Petrus de Barbofa in $l$. aftimatis. à $n$. I. ff. Soluto matrimonio. \& ultrą relatos per cum, Borgninus Cavalcanus decif. 16 . à n, 2.Quefada diver. queff.jurris, app. 14.
 phalus in conf. 35 1. $n, 32$. lib. 3 . Jacobus Mandellus de Alba in conf. 27t. num, 6. lib. 2. Joannes Vincentius Hondedei in conf.14. num. 4. vol. r. Joannes Francifcus de Ponte in conf. 71. num. 9. '̛ 10. Dotor Spino in fpeculo teffamentorum. glofa de legato pro dote e eliito. nu. 72. idque ex Purpurato, Covar. \& aliis pluribus, verum effe affirmat Barbofa ubi fup. \& plené difputat nu. 26. 27. © 27. etiam fi maritus dotem aftimatam recipiens, tempore receptionis pauper fit, five non folvendo; nam adhuc aftimatio facit emptionem, \& dominium in eum transfertur: Inde apparet, quodd ultra eum \& novè \& verè confidero, Joannem Cephalum in conf. 532 , nu. 9. lib. 4 . minus bene confulendo obfervaffe, quòd res dotalis aftimata, emptionem non faciat, fi viro pauperi five non folvendo exiftenti, data fuerit; cùm contrarium verius effe clarè appareat ex fuperioribus, \& Jofepho Ludovico decif. 89. in fine. efficit autem æftimatio rerum dotalium, ut omne lucrum, \&c damnum conftante matrimonio in rebus $x-$ ftimatis contingens, mariti fit, \& non uxoris: \& fic utiliffimum eft uxori, res aftimatas in dotem dare marito: ut ex multis obfervat Barbofa in ditita $l$. affimatis.nu. 5 . \& cultra relatos ab eo agnofcunt communem, \& veram refolutionem Jofephus Ludovicus decifion Perufina, 1o. nu. 2. © num, 8. Quefada difito cap. 14. infine. Marcus Mantua in conf. 44. numer. 6. part. 3. Cephalus diz. conf. 35 5. n. 34. ili. 3. Joannes Vincentius Hondedei in conf. 14. nu. 45 . vol. 1. Id quod proo cedit etiamfiufu uxoris res aftimatę in dotem date deteriorentur, ut in veftibus exemplum ponens, tradit Barbofa dita. num. 5. qui nu, 1. verf. ex bac prima concluf. \& num. 2. 3.G4 4. © num. 21. plenè atque eruditè agit, que debeat continere aftimatio rerum dotalium ut inducat emptionem: Et nonnullos cafus congerit ${ }^{\mathbf{1}}$ Joannes Cephalus(quem iple non refert) ditac.conf. 35 I. à num. 3. ufque ad num, io. lib. 3. Efficit etiam, ut fola eftimatio, five pretium fit in obligatione, \& confequenter, quod foluto matrimonio, maritus, vel hæres ejus, pręcisè compellatur æftimationem rerum dotalium folvere, nec liberetur res ipfas dotales traderdo: \& fimiliter uxor ad æftimationem tantum rerum agere poffit. ut ex communi etiam tradit Barbofa in ditz. l. \&ftimatis.num. 3. in fin. © num. 4. \& ultra relatos ab eo ex multis obfervant Borgninus Cavalcandlecifon, 16, nu, 4. fol, mihi 23 r, 1.parr. Jacobus Man-
dellus de Alba in corffl, 136 , mom. 4, lib. 1 , Cephalus in coiffl. 532 .num. 3, © num. Io, lib.4, Joannes Vincentius Hondedei in confli. $\mathbf{~ 4}$, n. 47 , volumin. I , Joannes Fran${ }_{11}$ cifcus de Ponte dicto conffil. 7I. num. 9. G 10. Et maritus quando habeat electionem in cafu dotis reltituenda,reddendires dorales ipfas, vel earum æftimationé, etiam cum aftimate res in dotem date funt, tradit plenè Cephalus(quem lectori commendo) dicro conffil. 532 . per rotum lib. 4, \& Jacobus Mandellus de Alba in contfil. I36. per ootun.lib. 1, G confil. 178. n. 11, codem lib.
${ }_{12}$ Et fi in inffrumento dotali, fiat mentio aftimationis; fimus tamen in dubio, an fuerit talis eltimatio, qua faciat emptionem, nee ne; quòd in dubio credendum fit aftimationem emptionem facere, ut maritus prexcisè teneatur, five hares ejus, rerum doralium aittimationem folvere, nec liberetur res ipfas dotales reftituendo,poft gloffas, ie multos Authores, ut certum tradunt Covarruvias practiciarum cap. 28. in principio. Barbofa in dita. l. effinatis. numi. 5 . ubi optime \&\& utiliter declarat hum, $29, \sigma^{\circ} 30, \sigma$ fequentibuss, \& cultra cum idem obfervant Cephalus ditat. conffl. 35 I , num. 32 , lit. 3 , Quefada diverfartum quaft. juris. cap. 14, $n$. ult. in finc. Joannes Guttierrez prati. lib. 3, quaff. 77, num, 2, ó mumi. 7 , Joannes Vincentius Hondedci com. 14, nam. 40, utiliter declarans num. Sequent. volumin. i, Jacobus Mandellus de Alba in conf. 271, num. 6.lib. 2, $\mathrm{E}_{\text {in }}$ conf. 136 , num. 4, codem lib. ubi à num. 5, ,ufque ad num. 10 , nomnul-
13 las conjecturas congerit, ex quibus in dubio antimatio emprionem facere videtur. Horum igitur bonorum,que effimata in dotem dantur, dominium, \& libera difponendi facultas, cum in maritum tranfeat, certum eft, definitionem fuprà traditam ufusfructus, marito minimè convenire.Idcinque obfervandum eft, quoties dotales res in pondere, numero, vel menfura confiftunt ; in-
14 dicitur enim abfque pąto contrahentium, tacita quadam carum rerum a:ftimatio, \&e fic dominium tranfit in maritum, ut poffit de ipfis liberè difponere, tencatur tamen foluto matrimonio, earundem æftimationem preftare, licèt fuerint abfque ejus culpa confumpra, per textum in 1. res in dorem, 7 .f. de jurre dotium of 1.21 , titith. 11, partit $4, \& \varepsilon$ ex cominni relolvunt Covarruvias prata, didt. cap. 28, num. 6, Joannes Guttierrez. de jurramenro confirmiztorio, 1, par. cap. 1, num. 7 , Dottor Spino in fpecullo. glof. 11 , princip rti. dee legato pro dote reliito. numm. 92 , Quod fecus eft in rebus aliis, qure in dotem dantur; \&\&
15 mulier, cim contrahit matrimonium, fecum adducir; quorum valor ufu, \&e tempore confumitur, five minuitur(como la rop.a blancat, tapices, adereços de ciafa , \& \& alia fimilia) queefi non æeftimentur, \& ufu communiac promifcuo confemantur, five deteriorentur, talia reftituenda funt, qualia reperiuntur tempore foluti matrimonij), nee maritus ad æeftimationem tenetur. Sic poft
 vem. Angelum in $l$, in hacc.C. de pattis corveentis, et $\operatorname{lin} l$. mirituss uxori, ff. ad $l$.f falcidiam, refolvit Quefada diverfarum quaff. juris cap. 28, in princ. verf. quid autrem flatuendum eft. fol. mibi 112 , Alia verò bona, quax in dotem non dantur, vel quae extra dotem funts, in dominium maritinon tranfeunt, fed in dominio uxoris remanent; nec in illis eciam, fuperior definitio verificari poteft.Id qutod evidentius apparebit,fif fecído loco
$\$ 6$ \& principaliter conftituamus; Quod uxor co iftate matrimonio, triplicis generis bona habere poreft, dotalia, Gimplicia, \&\& paraphernalia. Bona dotalia funt,quax expreffim doris nomine\& caufa marito dâtur : de quibus
 anatrimon. © o per tortun tit. I 1 , partita 4 , bona fimplicia, five extra dotem funt, que mulier apud feretinet, nec dominium, nee adminiftrationem marito concedit, ita ut nec frutus aliquos ipfe lucretur, nifi in cafibus kertis de jure communi, licet aliud fit de jure hujus Regni:ut ij Aurhores obfervant, quos ftatim adducam. Paraphernalia bona dicuntur, qux mulier ultra dotem in domum viri infert, quorum dominium penes ipham mibler
remanet regulariter, adminiftratio tames, aliquando tacitè, vel expreffe per cammarito concedirur : fic col ligitur exl, ult. C. de pait. conventis, 1.f: e ggo, I, dotis, ff. de jare dotium, \&C optimè declarat regia L.17, tit. 11 , parrtita 4, in verf. Patraplierna fon Llamiddos. Et pleniflimè hanc materiam declarantes, inffinitaque de bonis paraphernis dicentes, \& de praxi quoad illa de jure hujus Regni obfervanda fic refolvunt poft ordinatios, \& a liós plures Jacobus Menochius omnino videndis in com. 56 à num. 2, iufque ad num. 1o, lib. 1, © lib. 3, prefumpt. 8, ơ 9, Antonius Gomez, in 1.50 , Tauri num, 20 , Covarruvias refolut. lib. 1, cap. 8, num. 8, © de porfalibiris 2 , part.cap. $7,5,5,6, n, 2$, Thomadoccius in con $f .33, n, 15, \sigma^{\circ}$
 nium. 65, ơ num. 70 , ơ diabus feqq. © numm, 262 , Quefada diverfaruim queff.juris siap. 44, mim, 24 , Doctor Spino in fpeculo teffamentorim, glof. 18, princ. de meliorav tione, ilitum. 26, Parladorius rerrum quotidianarrim, lib. 2, cap. finali 3 , par. 5,1, , num. 6, Borgninus Cavalcanus
 Oddi in conf. 25 , mum. 1, Joames Vincentius Hondedei, in conf. 9 r, num. 56 , ¿́feqq. Alphorif. de Azevedo in 1.2 , rit. 3 , lib. 5 , novas recop pilation..aimin. $62,63,64$, , © 65 , ovinl. 3,0 4, tit. 9 , codirm lib. 5 , nimm. 22, wfoue ad

 dem legis, num. 3 T , © num, $67,68,669$, $\mathcal{A}$ in 1.2 , eifflem tit, in prinn, nam. 54,55 , © 56 , qui duo, quoad frucus, jus adminittrandi, iz alia limilia diverfum jus obfecvari de jure hujus Regnii, quàm de jure communi retè adnotarunt, ut ibi videri poterit. Ad rem igitus deveniendo. In his bonis, \&\& aliis, quace elttimata in dotem dantur, dubium quaeftionis propofitax non procedit,fed duntaxar in bonis ineftimatis. Id quod in terminis reèe confidcrat Joannes Vaudi. varriar, quaftion. lib. 2, quiff. 3, is pranc. Propriè enim fundus dotalis elt, inaftimatus fundus : cum êthimatus magis fit empritius intelligendus : $l$. unica $S$, itraque partus. $\sigma$ S, in fundo aurem. C. de rei uxorica atione, ut fupra diximus. Dotalium itaque rerum, (quxe ineettimata in dotem data funt) uxor ne, an maritus habeat ex lege do- 18 minium, valde controverfum eflé folet. Pro urroque enim varia jura, \&\& diverfa argumenta expendi poffunt; ut conflat ex diftis per Barbofam in loco fatiom referedo, \&c his, que novifime frripfit Antonius Pichardus in prials. Infirata. quibus alienare liset, vel nom. num. 2, ơ 3, co minin.to, Pro marito autem fequentia jura ponderantur communiter : primoे, textus in 1. dotale. S. doz tale. ff. de fando dorali, dum dicit: Dorale pradium fic 1 I accipinus, cunn dominium marrio quafirum of: :ut tuinc dee mann alieinatio probibeatur. \&8 in princtipio Ionfitut, quibus alienare licet vel hon, ubi Juftinianus fepe appellat maritum, Dominum rerum doralium, Sed refponderi ${ }_{2}$ poteft, quod in his, \&\& liis juribus, maritus appellatur dominus rerum dotalium, \& dicitur penes curn effe dominium; proprer adminiftrationé, \&\& perceptionem, \& fruitionem fructuum : ur refponderi poffe dixit Barbofa, in l. doratem. num. 4 , in fine, \& aliji relati per eundem ibi. num. 2. in prime. If. Folato matrimonio. \& fic incelligit Dotor Spino in f peculo teffanentor umm, glof. IT; princ, de legato pro dore e eliizo.nMm. 76, © 77 , ultra quos', \& alios, confiderari poteft, id contingere fietione quadam , \& fubrilitate juris five propter rationem prediCaam, hoceft, propter commodum fructuum, propter quod, non domini rerum, aliquando in jure domini nuncupantur: ut elegantiffimè probat Petrus Gregorius in fymagamate juris, lib. 1. capit. 12, de dominio; proprietate, $\odot$ poffifione, num. 7. per totumi. 1, parte. Sive de jure fubrilitatis, id eft, ex illo improprio emptionis contrattu, qui confideratur in dote refpetu mariti; propter onera matrimoniif fuftinenda : per textum in $l_{0}$. ex promifionene, 18 , ff. de obligationibus ó ationiburs ; dum dicit: Ex promififone dotis non videtrir lucrativa canf $\sqrt{6}$ effe: : fedquodammodo creditor aut emprew inrelligitur, quis dotens
dotem petit.plane is qui emptor quodammodo intelligitur, dominus etiam quodammodo intelligi poreft. Secundoे, pro marito ponderatur textus in l. fi pradium 23. C. de jure dotium. dicitur enim exprefse in ea lege, quod uxor res dotales femel in dotem traditas marito, alienare non poteft: \& reddit rationem, quia dominium earum rerum marito quæfitum non poteft mulier ipfa alienando auferre. Sed huic difficultati fatisfacere conatur Lara, in I. Iq quis ex bis, n. 252.leg.fi quis à liberis, ff. de liber, agnofcend, \&\& refpondet, verum effe conftante matrimonio uxorem effe dominam dotis ided tamen (licet domina fit) res dotales alienare non poffe, quia læderetur vir, qui fuftinet onera matrimonii, proterea quòd per alienationem careret commodo fructuum, quod ex lege illi comperit, ided alienatio prohibita eft ipfi uxori: verùm hanc folutionem novè improbat Petrus de Barbofa in diđtal. dotalem, num. 1. in fine fol. milhi 955 . Ex eo, quòd ille textus non fundetur in lafione viri, fed dumtaxat moveatur principaliter ea ratione, quod mulier non poteft alienando auferre dominium marito quæfitum; quae ratiq fecundùm eum, evincit dominium dotis effe penes maritum. Suftinendo tamen Lara folutionem, cruditiffimi Barbofæ impugnationi refponderi poffe confidero ; uxorem conftante matrimonio res dotales alienare not poffe propter rationem predictam; hoc eft, quia cum dos detur marito propter onera matrimonii, quę fuftinet læderetur jus mariti in fructibus, \& adminiftratione, ex tali alienatione, \& tolleretur illi nolenti, rei jam quafitę dominium, hoc eft, dominium illud, quod in marito conftante matrimonio dari fuprà diximus ; quod cùm à tempore contracti matrimonii,\& traditionis dotis fibi quęfitum fuerit, per alienationem uxoris non potelt auferri. Ex quo, melius quàm adhuc remanet explicata communis argumentatio, qux ex illo textu deducitur: nam etfi dicatur $i f i$, rei jam quefite dominium marito auferri non poffe; non tamen expreffí, illud efie verum \& $\&$ proprium dominium, aut quale dominium fit,fed duntaxat dicitur, dominium, quod ex aliis legibus, de improprio quodā dominio, quod fubtilitate, aut fictione juris procedit intelligendum eft. Ut alio loco intellexit idem Barbofa in l.divortio. I. fi fundum,ff. Foluto matrimonio,n,29. in principio fol. 1049. Ubi dixit exprefsé, quod maritus non efficitur fimpliciter dominus dotis, fed tantú, quoad jus adminiftrádi \&c faciēdi fructus fuos,\& eorī refpectu dominus appellatur.

Tertio pro marito expenditur vulgatum argumen$s_{2}$ tum,quod defumitur ex 1 . doce ancillim, $C$. de rei vendifatione. Quatenus probat, rei vendicationem pro rebus dotalibus marito competere tantùm, dum conftat matrimonium; at rei vendicatio illi competit, qui habet dominium, ex lege L.in rem, $24 \cdot f f$.de rei veadicatione. Ergo mulier, cui denegata eft rei vendicatio, dominium non habet, \& confequenter mariti dominium effe videtur. In qua difficultate Petrus de Barbofa in l. dotalem, n.1. verfic.2.pro eadem parte, ibi neque buic inductioni, ff. foluto matrimonio. in primis, \& rectè quidem, PinelII, Laræ, \& aliorum folutiones, aut rationes improbat; poftmodùm verò nur. 4. cjufdem leg. in verf. non obffat fecuudum : exiftimat huic argumentationi refponderi poffe, dominium uxoris offufcatum fuife de jure civili, five juris civilis fubtilitate, propter quam offufcationem mulier non confideratur tanquam domina dotis, quoad effectus civiles, $\& \&$ inde cum actiones pertineant ad jus civile, l. 2. J. deinde ex bis. ff. de origine juris, mulieri non competit rei vendicatio. Qure tamen folutio fuit Martini, (quem ipfe non refert) ut conttat ex gloffa $m$ ditian l.in rem ailio.ff. de rei vendicatione, ibi : Solut io, babet of fufcatum, fecundum Martinum, codemque modo intellexit Anton.Galeatius Malvaffia(quem hactenus nullus retulit) in conf.53. nu. 10.volum. 1. ibi: Et cum ejus patrimonio, civili ratione, fuerint confula. Et allegat textum in dicta 1 . doce ancillam. $\$$ Nihilominus tamen; uxorem conftante matrimonio verum domi-
nium dotis habere,etiam de jure civili, clare oftendunt multa jura, quæ ftatim expendam;ideò non ita fimpliciter dici poffe mihi videtur, quòd dominium uxoris circa res dotales ita offulcatum fit, ut in nulla confideratione habeatur de jure civili, aliud enim fubtilitate, vel fictione juris, propter rationes adductas fuprà n.20. videri quafi dominium dotis penes maritum exiftere; \& res dotales, in patrimonium ejus tranflatas: ut, dicis textus in l.in rebus C. de jure dotium. Quæ lex rectè ponderata multum urget pro hac noftra fententia; non enim dicit, legum fubtilitate dominium uxoris fuiffe offufcatum, \& tranfatum in maritum, fic ut in uxore de jure civili in nulla confideratione habeatur; fed tantum dicit, quòd legum fubtilitate tranfitus rerum dotalium videtur fieri in patrimonium mariti: \& utitur verbo, videatur, quod fictionem \& improprietatem denotat: ut poft gloffas, \& plures Doctores, ex communi conftituunt J Jfon in $1 . f i$ is qui pro emptore, ff. de ufucapionibus nu. 96. ơ nu, 107. © 108. Tiraquel. in tratt. Le mort faifit.declarat.5.2.part. nu. 13 . Roland. in conf. 86. n. 3 t. Є́ 3.2.volunn,2. Et poftmodum dicit etiam, quòd bona dotalia fecuridùm legum fubtilitatem, ad mariti fubftantiam perveniffe videntur, quæ verba fitionem etiam aut improprietarem denotant. Aliud verò eft dicere, dominium uxoris fuiffe offufcatum de jure civili, ut in nulla confideratione habeatur; cujus contrarium potius denotari videtur in dift. $l$. in rebus. Hoc eft, non ex eo,quod legum fubtilitate, res dotales videantur in patrimonium, \& fubftantiam marititranfire, \& induCum quoddam quafi fictitium, \& improprium dominium; rei veritatem deletam fuiffe, aut mutatam, fecundum quam uxor remanet domina vera dotis,quamvis propter dictam fictionem, aut fubtilitatem juris, exercitium actionum, \&\& jus alienandi dotalia, illif fuefit prohibitum. Nec inde fequitur offufcatum videri dominium, cum jus alicnandi fape aliquibus prohibeatur, nec ideò definant habere dominium, ut cap. Sequenti probabimus: \& poft alios advertit Velafq. de Avendanos, in l.14. Tauriglof. x .n.7.Ex quo mihi placere non ${ }_{2}$ poteft diftinetio, five concordia Petri de Barbofa in hac materia. Is cnim pro concordia diverfarum fententiarum, quæ funt in noftra quaftione, exiftimat dicendum in diat. l. dotalem, nu. 8. in fin. b- na. 9. quòd ubi res traduntur ex caufa dotis, non videntur tradi ex mente, ut dominium tranfeat in maritum, nifi tantum quoad jus adminiftrandi bona, \&e recipiendi fructus, intelligendo id(ut ipfe diftinguir)attento jure naturali; fed attento jure civili verum \& proprium dominium effe mariti, dominium autem naturale, quod videbatur manere penes uxorem, offufcatum effe jure civili,\& in nulla confideratione haberi. Verumenimverò, multo verius credo etian de jure civili, dotalium rerum, conftante matrimonio, verum dominium remanere penes uxorem; quia etiam de jure civili (quo fape uxor domina nuncupatur)rei veritas non ideo deleta vel confufa eft,quod ejufdem juris fubtilitate,aut fictione, res dotales in fubftantiam aut patrimonium mariti videantur tranfire, \&e fic quafi dominium illud, quod ex juris fubtilitate, aut fítione marito datur, rei veritatem non immutat, nec mulieri verum dominium aufert. Cum poffit concurrere fimul, \& uxorem veram dominam dotis effe \& maritum fimul, ob rationem fuperius repetitam, dominium quodam modo habere videri. Id quod in hac materia fatetur expref sè Cujacius (quem hucufque nullus ad propofitum retulit) is enim in recitationibus folemnibus ad libros Codicis, ad titulum C.de jure dotium. in proncip. fol, mihi 303. fcribit: Maritum effe dominum dotis, quæ ei eft tradita, ut latius fundat ibi, \& diftinetionem adhibet, quę ex juris ratione facit utrumque dominum; \&cmaritum, qui accepit dotem; \& uxorem, quæ dedit dotem, vel cujus nomine data eft. Nam ait juris fubtilitate effe dominum maritum, re vera dominam effe uxorem : \& fecundum hanc diftinctionemjfacimus duos dominos enter

25 ejufdem rei，ut iterum dicemus infrà num．43，Deinde， \＆fećundò placere non poteft interpretatio，quàm ad textum in dicta $l$ ．in rebus，$C_{0}$ de jure dotium，tradit ipfe Barbofa in dictal．dotalem，num． 7 ，in fine，nam dum ille textus dicit，propter illam conftitutionem civilem，rei veritatem confufam non fuiffe nec deletam；refpondet， quod in illis verbis voluit fignificare Imperator，non obftante civili conftitutione，aliquos cafus reperiri，in quibus jus civile uxorem confider at adhuc pro domi－ na，（cilicet attento jurenaturali ex juribus ibiadductis ： quod adnkitti non poteft，nam fi verum amamus，clarè colligere poffumus Imperatorem in ea lege，ad aliquos cafus nequaquam fe reftrinxiffe，fed generaliter potius ftatuiffe，ex illo jure fubtilitatis，que res videntur in fub－ ftantiam，aut patrimonium mariti tranfire；rei verita－ tem non deleri，fed uxorem adhuc dominam effe，\＆fic jus civile，non obftante fítione，aut fubtilitate illa ejuf－ dem juris，confiderat uxorem pro domina，licet jus ad－ miniftrandi dotem，recipiendi fructus，\＆alia fimilia， propter onera matrimonii marito concefferit，ipfique liberam difponendi de rebus facultatem abftulerit．
26 Nec aliquid urget pro marito，vulgatum Doctorum affumptum，quod ex textu in dicf．$l$ ．doce ancillam，de－ fumitur，marito competere rei vendicationem，\＆id－ circo eum dumtaxat effe verum dominú．Falfum enim eft，domino tantum rei vendicationem competere：nec textus in d．l．in rem actio．ff．de rei vendicatione，id probat； fed dumtaxat dicit，quod domino competit rei vendi－ catio，non autem excludit，aliis competere，etfi domi－ ni non fint ；quia rei vendicatio competit etiam his，qui rem in bonis habent：ut in $l$ ．rem in bonis．ff．de acquirend． rerü dominio：arqui maritus bona dotalia in bonis habet， l．quamvis ff．de jure dotium．Nec eft neceffe，rem meä ef－ fe，ut in bonis meis dicatur effe：fed fufficit jus aliud ha－ bere：l．bonorü ff．de verbor．fignificat．quod in hac materia exemplum ponens rectè affequurus eft Joannes Vaudi． variar．queft．juris，lib．2，queft． 3 ，in prin．ubi probat novum non effe，vendicare maritum poffe，quam rem in bonis habeat，\＆\＆fi dominus non fit；nam \＆ante nuptias donationis mulier，tamerfi domina non fit， 5，＇心 hac fancita．Novell．de nuptiis，aut thent．in donatione． C．de fecundis nupt．illius tamen perfequendæ caufa，fi forte maritus aliùsve diftraxerit，adverfus quemlibet poffefforem，vendicationem habet．Novella．permiffa． de donationib．ante nupt．\＆refpondet ad argumentum， quod objicitur ab Accurfio in ditt．l．in rebus．in re do－ tali ufucapienda，marito acceffionem poffeffionis dari． Id enim non illi fuo jure permiffum eft；at perfonæ omne mulieris referat acceptum oportet ：$l$ ．dotis fru－ ctus S．fi res．ff．de jure dotium． 7 Quartò in favorem mariti argumentum adducitur， quod qui dominus non eft，non poteft fervum manu－ mittere： 1.4 ．C．de his qui à non dominis ：Sed maritus poteft fervos dotales manumittere，$l$ ．dotalem． $62, f f \cdot \int_{0}$ luto matrim．l．1．© ultim．C．de fervo pignori dato manna－ miffo．Ergo maritus dominus dotis eft ：Hoc tamen ar－ gumentum facile diluitur，animadvertendo，eam manu－ miffionem nihil officere dominio uxoris，cum non aliter conftante matrimonio maritus fervos dotales manu－ mittere poffit，quàm fi folvendo fit；nam fi non folven－ do fit，lege Ælia Sentia libertas impeditur fervi dotalis， l．fervum．ff．de manumiffonib．l．1，C．de fervo pignoridato manumiffo．Praterea quia feciale eft favore libertatis， ut quamvis，qui nullo modo dominus eft manumittere fervosnon poffit，ille tamen，qui ficto faltem \＆im－ proprio modo dominus eft（ut maritus，qui quafi，aut fitum dominium habet）manumittere poffit ：\＆ita refponderi poffe，dixit Barbofa in dict．l．dotalem num．4，
82 Quintò，pro marito urgere videtur tex．in dicl．L．in rebus， C．de jure dotium．Ex qua communiter colligunt $^{\text {a }}$ Doctores，novè difponi，ut dominium rerum dotalium， ipfo jure revertatur ad mulierem，foluto matrimonio， abfque aliqua traditione：ut ex aliis multis fecurè adno－ tarunt Arias Pinellus 3．par．Legis 1，C．de bonis maternis， Joan，del Caftillo Quotid，controv．Furis Tom． $\mathrm{I}_{4}$
num．14，verf．in eoden articulo，\＆alii ftatim referendi Unde lequi videtur，dominium rerum dotalium con－ ftante matrimonio，apud maritum fuiffe，non apud uxorem，aliàs non diceretur ad eam reverti．Quam fententiam cum aliis ibidem relatis，contra Joan－ nem Garfiam，\＆c alios defendit etiam Barbofa in die da lege dotalem，num．8，b 9，in fine，of num．10， Quo loco conftanter tuetur，\＆magis communem fen－ tentiam effe dicit，rerum dotalium dominium，de jure Digeftorum non tranfire，ipfo jure，in mulierem，folu－ to matrimonino，fed opus fuiffe，quòd actualiter illi traderentur，aut reftituerentur．Et inde infert ad ar－ gumentum fuprà pofitum，quod fi dominium conftan－ te matrimonio，penes uxorem effet，foluto matrimo－ nio，ipfo jure continuaretur，nec effet neceffaria de－ cifio Juftiniani in dictalal．in rebus．Quâ tamen，ut ipfe credit，opus fuit，propter offufcationem dominij de Jure civili caufatam，de qua fuprà diximus．Nihilominus ta－ men，huic argumentationi refponderi poffe confidero， conftituendo，predit̂am refolutionem non effe omnis nò tutam，cum contrariam amplexi fuerint quamplu－ res Juris Authores，quos in unum congefferunt Barbo－ fa ，\＆Pinellus ubifuprà．Doctor Spino in fpeculo glof． 10，de legato pro dote reliito，num． 74 ，Pofito tamen，quòd vera fit ex relatis fuprà ，\＆Antonio Galeatio Malvaf－ fia，qui loquitur in pulchro cafu，in confil． 53 ，num．10， vol． 1 ，dicendum eft，dubitandi rationem illius legis，ex illo improprio，\＆fubtilitatis jure ortá fuiffe，ex quo res dotales in fubftantiam aut patrimonium mariti tráfiffe videntur，ut dicit Imperator ibi．Nam ex quo femel illæ res fictione，aut fubtilitate Juris fuerunt translatæ in fubftantiam mariti，\＆quafi radicate in patrimonio ipfius，videbatur dicendum，non poffe eas res à patri－ monio mariti abdicari，\＆uxorem ipfo jure，foluto matrimonio tranfire，fed neceffe effe，quod actualiter per maritum，vel haredes ejus，reftituerentur uxori ： Juftinianus tamê confiderans prædictas res，\＆\＆ab initio uxoris fuiffe，\＆naturaliter in ejus permanfiffe domi－ nio，nec veritatem immutandam effe ex fubtilitate aut fictione Juris civilis，quæ habere poteft locum，etiam manente vero dominio penes uxorem ；decernit in eo textu，actionem，\＆prelationem，de qua ibi mulieri competere，\＆e dominiú rerum dotalium ipfo jure tran－ fire，foluto matrimonio，in ipfam uxorem，fic ut ma－ gis continuatum，quàm re translatum videatur．Deni－ que \＆c ultimò，\＆alia Jura pro marito ponderari folent， que adducit Barbofa in ditta．l．dotalem．à principio，\＆ noviffimè Antonius Pichardus in principio Inffirutionum， Ouibus alienare licet，vel non，num．Io．per totum．Illis tamen，\＆aliis quibufcunque fatisfieri potelt，ex dietis fuprà à num．20，cumn fequentibus，Licèt eorum rationi－ bus moti，（nec plenè veritatem affequuti）quòd domi－ nium civile \＆naturale rerum dotalium，dum conftat matrimonium，mariti fit，poft longam difputationem， tenuerint Glof，in d．l．in rebus，verb，naturali．Cinus， Bartolus，\＆Baldus，num．6，\＆c alij communiter，ut ibi afferit Salicetus num． 5 ，glof．in aliis locis，Campegius， Novellus，Jafon，Rogerius，Hippolytus Rimin．\＆Me－ noch，in locis relatis，per Barbofam in dita l．dotalem， $n_{0} 2$ ，in principio．qui hanc partem veriorem credit $n .5$ ， cum declaratione tamen fupra tradita：\＆indiftinetè in $l .1$ ，ejufdem tituliff．foluto matrimonio， 1 ，parte．n． 28 ， verficul．Ad veram tamen refolutioné：\＆in l．2．1．part．in princ．n．56，\＆in l．divortio．I．fi fundum，n，23，verf．Cui tamen conclufioni．Et ultra relatos per eum，eandem opi－ nionem tenent Antonius Gomez．in 1． 50 ．Taurín n．20， verf．Item adde quiod uxor．Quefada diverf．queft．juris， cap．15．num．18，\＆feqq．Lancelotus Gallia．in conf．4p num．15．Andreas Gaill．pract．obferv．lib，1．obferv． 133, num． 7 ，Cephalus in conf．63．num．5．l．1，\＆in conf． 2140 num．3．lib．2．Antonius Galeatius Malvaffia in conf． 53 ． num． 10, vol． I ．

Sed pro uxore funt etiam \＆\＆alia multa Jura，\＆\＆quæ magis urgent，quàm ea，que pro marito adduximus，




$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$ （2）



－




號 8












[^7]299＋E

．＂d，

[^8]4

## 42

 Quotidianarum Controverfiarum Iuris $L i b$. $\mathbf{1}$.Primò, Textus in $l$. in rebits, $C$. de jure dotium, dum dicit. Quọd res dotales \& ab initio uxoris fuerunt, \& naturaliter in ejus permanferunt dominio. Et dū dicit, propter illam conftitutionem civilem, rei veritatem non effe deletam, nee confufam, Cui minimè fatisfacit Barbofa.in diä.l.dotalem, num. 7 , in fine, ut fuprà vidimus. Secundò Text.in I.afliduis.C.qui potiores in pignore babeantur.Ubi conftante matrimonio, dos dicitur propria fubftantia mulieris, \& aliena mariti, l. filium. ff. de collatione bonorum. Tertiò Textus in I. divortio. S, fi fundum. ff.foluto matrimonio. Ubi Jureconfultus Papinianus, fundum dotalem, refpectu mariti, alienum appellat. Et in l.fi conflaite, I. fi mulier, ff. eodem tit. Quarto l.2. I, quod fin patris If. eodem tit. ibi: ipfus of filie dos eft, cum aliis, que noviffimè adducit Antonius Pichardus in diat.principio, Quibus alienare licet vel non, num. 3 , per totum.
3 t Quintò facit Textus vulgatus in l.3, I. Sed utrìm.ff. de minoribus, in illis verbis: Oroniam dos ipfins filia proprium patrimonium eft. Cui tamen refpondet Barbofa in diat. l.dotalem num. 6. in fine, quod dos, habito refpectu ad uxorem \& maritum, attento prefenti ftatu, dicitur effe mariti, fed propter fpem reftitutionis dicitur effe mulieris. Quæ folutio reincidit in fententiam Glof. PauliCaftrenfis, \& aliorum, quos referens noviffimè impugnat Hieronym, de Cævallos practicarum queft. five coinmunium contra communes, quaft. 3 , num 38.639. Ubi num. 40, allegat nonnulla Jura, quibus oftenditur manifeftè, dominium, five jus uxoris de prefenti effe confiderabile, non verò de futuro. His addo, predictam folutionem valdè repugnare naturæ \& proprietati verbi $E / t$,quod in did. $\int$. fed utrum, continetur : \& prefens tempus propriè fignificat, non futurum, ut fcilicet de præếli, non fpectato tempore reftitutionis, dos dicatur proprium patrimonium, \& fubftantia mulieris• Verbum autem, quod ex fui natura,\& proprietate prefens tempus, \&\& non futuruu denotat, ad futurum referri non debet, ex his, quee fripferunt Bartolus in I. Mela.J. fed fi alimenta. num. 2. ff. de alimentis leg. Caftrenfis per illum Textum, \& alia jura, in l. qui adificium, num. 2.ff. de fervitutibus urbanorum. Maximè, quia verba potius intelligenda funt de prefenti, quàm de futuro. Ut ex aliis probat Cephalus in conf. 253 num, 21 , lib. 2 ,
Sextò \&s ultimò, (alia jura fiés pratermitto,) eft Textus valdè fingularis in 1. . quamvis, 78 .ff. de jure dotium. Ubi Jureconfultus Triphonius exprefse dicit, Dotem mulieris effe, \&c utitur verbo $E f$, quod de fui natura veritatem, \& proprietatem fignificat, ex doctrina Bar-
33 toli,in l. fi maritus, $\mathbb{S}$. legis, ff. ad legem Juliam, de adulteriis. Baldi, in l. qua fortuitis, C. depignoratitia actionic. Quos fequuntur Decius in 1 . in eo, quod plus,ff. de regulis jurris.Antonius Galeatius Malvaffia in conf.96.num. 4 . vol.1. Joannes Cephalus in conf. 135- num. 28 .inter confilia ultimarum voluntatum, volum. 2. Joannes Vincentius Hondedei, in confil. 57 , num. 29 .volum. . . Et fic pla4 cere non poteft interpretatio, quam ad eam legem tradit idem Barbofa in dittal. dotalem, num. 6. dum dicit, Dotem dici mulieris, quia neceffariò ei reflituenda eft, foluto matrimonio: cum contrarium exprefse, imò conftante matrimonio dotem dici mulieris, nullo habito refpectu ad tempus reftitutionis, dixerit Jureconfultus ibi. Unde ex dictis Juribus contrariam fenten-
35 tiam, filicet, uxorem effe veram dominam dotis, dum conftat matrimonium; \&\& maritum dumtaxat videri habere fictitium quoddam, five improprium quoddá dominium, tenuit Marrinus à Gloffa relatus, in didat l. in rebus, verb. naturali. Et fequuntir Accurfius, Paulus, Zafius, Bartolus, Corrafius, Balduinus, Antonius Coftanus, Connanus, Robertus, Lambertinus, Igneus, Rogerius Amota, Duarenus, Aufrerius, Simancas, Molina, Joannes Garfia, \& Lara, in locis relatis per Barbofam in ditta L. dotalem, num, 2, Doctor Spino in (peculo, glof. 10 , de leg ato pro dote relifto, num. 76. Jofephus Ludovicus decif. 89.num. 17. ©́ 18. noviffimè Joannes

Joannes Francifcus de Ponte in conf.35.mum. 25. Hane etiam fententiam veriorem exiftimo, \& omnino tenen- 36 dam propter nonnulla Jura, quæ exprefsè dicunt, nec in hoc cavillari poflunt, dotem effe in bonis mariti, mulieris tamen effe, ditita 1 . quamvis, 78 . ff. de jure dotium 1. dotis fruturs, $\mathbb{I} . f$ res, $f f$ codem tit. 1. Lucius Tirius. 21 . S. idem refpondi, ff. ad municipalem, $l$. in rebus C. de jure dorium. inducta, ut fuperiùs induximus eam, $\& 2$ notatis his, quæ in ejus explicatione fupra diximus, ex quibus, \& predictis legibus,vera fit hujus quæftiōis refolutio: Quòd dos, licèt in bonis mariti fit, mulieris tamen eft; nec tamé quę in bonis noftris füt, dominij noftri füt, ut apertè probar Textus in $l . b o n o r u m .49, f f$. de verborū fignificatione, \& diximus suprà,num. $26, \mathrm{Et}$ fic mulieris eft verum dominium, dum conftat matrimonium; fæpè tamen in Jure tribuitur illud marito, five ipfe maritus dominus nuncupatur rerum dotaliü, fictione quadam, \& fubtilitate Juris civilis, five propter commodum fruCtuum, \& adminiftrationem illi competentem, propter quod non domini rerum, aliquando domini vocantur, ut cum Petro Gregor. diximus fuprà,n. 20 . \& iterí dicemus infra, num. 40 , five de jure fubtilitatis, id eft, ex illo quafi,five improprio emtionis contractu, qui confideratur in dote, refpectu mariti, propter onera matrimonii fuftinenda, l. ex promiffione 18. If. de obligationibus © actionibus. Propter quod, res videntur in fubftantiam, \& patrimonium mariti tranfire, ex dicta l. in rebus, \& dominium marito competere, quamvis dominium revera apud uxorem fit, ut in dictis Juribus pro uxore allegatis, dicentibus, dotem effe proprium patrimonium uxoris, \& ejus fubftantiam, \& effe rem alienam quoad maritum, quemadmodum \& eum , cvi in fundo vicini fervitus predialis debetur, dominium effe fundi fervientis, jura negant, l. loci corpus ff. fi fervitus vendicetur ; \& \& .tamen refpectu juris fervitutis dominum effe, concedunt jura. l. Semper adverfus, S, in bocinterditto, verf. ergo nunquam If. quod vi aut clam. Et ufufructuarii jus, fervitutis effe, quandoque dicunt ; quandoque autem fictione quadam \& fubrilitate juris, domininí effe concedunt, ut alio capire pleniùs demonftravimus. Et ptædictam doctrinam ultra rationes fupra dictas clarè probat Tex, in diti. lin rebus, C. de jure dotium. quæ in verbo permanferint, quod fignificat durationem, \& perfectionem, l. urbana 166. I. pernoctare. ibi : per totame enim noctem fignificat, If. de verborum $f_{i}$ gnificatione, apertè demonftrat, dominium femper fuiffe \& manfiffe penes uxorem, licèt de jure fubtilitatis, res dotales in fubftantiam mariti videantur tranfire. Quodetiam fignificat Textus in l. cùm in fundo 81.ff.de 37. jure dotium.Ubi Jureconfultus Triphonius appellat maritum, quafi dominum rei in dotem datæ, penes quem anteà dixerat effe rei dotalis dominium in 1 .quamvis, 78 ff. eodem titul. Ratione enim dietionis Quafi, rejecta Accurfij explicatione, ibi, quam meritoे rejicit Petrus Gregorius in Syntagmate juris, lib. 1 , cap. 12. .num, 7 , fimilitudo dominif, propter commodum fructuum, non verum dominium fignificatur. Dictio enim illa Ouaff, impropriam fignificationem vocabuli, \& imperfectionem Diati fignificat. L.55. If. de conditionib, Bartolus in $L$. $f i$ is qui pro emptore, num. $5 . \& \mathrm{Ja}$ fon ibi, num. 92, ff. de ufucapionibus.
Et fic retenta fuperiori doctrina, \& refolutione, ex ea ad nonnulla inferri poterit opportunè, que fic per aliquem (ex omnibus, qui hactenùs feripferint) non erunt adnotata. Et primò infertur ad ea, quæ in quæ- 39 ftione adhuc tractata tradit Nicafius in princ. Infithtionum, Ouibus alienare licet vel non,oppofitione $\mathbf{1}, n, 6$, Nam inprimis, dum diftinguit inter Jus Civile \& Naturale, deftruitur ejus opinio, ex his, quæ fuperiùs diCa funt contra Barbof. num 22 , © 24 , \& dicendis contra Hieronymum de Cævallos num. 44, infra. Deinde, in quantum diftinguit fatum prefentem à futuro, ut fcilicet confiderato exitu rei, quando folvitur matrimonium propter fpem illam, uxor dicatur Domina, de-

ftruitur evidenter ex dietis fuprà cōtra Barbofam n.35, et $34, \&$ his, quæ eruditè, \&c fubtiliter adnotavit Jacobus Cujacius in recitationibus folemnibus, in libros Co--dicis, ad ritulum C. de jure dotium, in princ. fol. milh; 303, Ubi dicit', uxorem effe dominam conftante matrimonio, non tamen,quòd quandoque dos ad eam reditura fit foluto matrimonio, quàm quòd emolumentum dotis conftante quoque matrimonio, licèt ejus dotis maritus fingatur effe dominus, reipfa redeat ad mulierem. Nam cum maritus fuftineat onera matrimonij, inde fit, ut emolumentum dotis redeat ad uxorem, \& fruatur ipfa potius dote quàm maritus;atque adeo ut ipfa re videatur effe domina, maritus efle dominus fine re, propter onera matrimonij, quæ funt uxoripfa, quæ alenda, curanda,tuenda eft, \& liberis \& alia fimilia,

Secundò infertur, Petrum Gregor, in Syntagmate juris lib. $\mathbf{1}$, cap. 12, de dominio, proprietate, et poffeffione. num. 7 . eleganter, \&\% veré loquutum in hac materia;nam, ut fuperius dixi, is pro certo tradit, uxorem conftante matrimonio, verum dominium dotis habere; maritum autem propter commodum fructuum, fictione quadam, \& fubtilitate juris Dominum nuncupari. Id quod in Jure fieri folitum effe duplici exemplo, reatiffime probat, ut ibi videri poterit.
Tertiò infertur ad ea, quæ \&e fubtiliter, \&c eruditè fcribit Joannes Vaudi, variarum queft. juris, lib. 2. quaft. 3 . in princ. Ille enim in hac quaftione optimè fe habuit, \& tandem cum judicio probavit, (alia confultò prætermitto, quæ ibi videri poffunt) mulierem aperto jure, intelligi dominam dotis, licèt dos in bonis mariti effe videatur, quod dominium minimè arguit, ut anteà ego dixeram numeris pracedentibus.
Quarto infertur, Jacobum de Carolis.Pavonis.tertio colore num, 6 , folio mihi 103 , minimè percepiffe noftræ queftionis veram rationem: is enim difto colore 6.mnulta involvit dedominio, tandem dicit, conftante matrimonio verè dominum \& poffefforem dotis effe maritum, quamvis uxor etiam dicatur domina, quia habet jus alimentorum, in quo decipitur apertè.Nam ut conflat ex fuperioribus, verum dominium penes uxorem eft, \& mariti dominium fictitium, aut fine re vocatur, ut dicebat Cujacius loco uprà relato. Idque propter onera matrimonij, quæ fuftinet, \& alimenta, quæ ex dore uxori,\& familiæ miniftrat ipfe maritus : Male ergo verum dominium tribuitur marito per diftum Authorem, quod uxoris effe adhuc probatur.
Quintò infertur, Jacobi Cujacij declarationem in
43 hac materia valdè fingularem effe, atque extraordinariam, nec per aliquem adhuc tactam. Ille enim, in recitationibus folemnibus, ad libros Codicis, ad ditum titulum C. de jure dotium, in princ. multa dicit in hac quaftione, tandem fuperiorem fententiam, quam ampleCtimur, probat exprefsé, conftituitque, ut fuprà dicebamus, verum dominium cum effectu, \&\& re ipfa uxoris effe, dum conftat matrimonium ; maritum tamen juris fubtilitate, \& fine re, per dotis conftitutionem dominum effici, ut pleniùs ibi legi poterit.

Sextò infertur, Antonij Pichardi noviffimam refolutionem in hac materia, aut contrariam effe iis, quae ipfe feripfit, aut faltem refolutioni noftræ convenire omnino.Id quod clare cóftat ex his, que tradit in princ, In Ouibus alienare licet vel non. Ubin. 10 , refolvit verius viderr, maritum dominum effe.Poftmodüm verò $n$. II. ut fatisfaciat juribus pro uxore adductis, animadvertit, maritum conftante matrimonio, fubtili quadam juris fictione,rerum dotalium dominum effe; quamvis re vera, \& naturaliter earum dominium ad uxoré pertineat. Quod nos fatemur exprefsè ; negamus tamen, (quod ipfe dicit) tale dominium, dum pendet matrimonium; filere \& inefficax effe ; nam eft potiuls reipfa, \& cum effectu multùm efficax, propter alimenta, \&\& fervitia quæ uxori preftantur, \& alia quamplura, que mox dicentur, \& contra Barbofam idem dicentem fuperiùs adnotata funt.
.Joan, del Caftillo Quotid, Controv. Furis Tom, I,

Septimò infertur, Hieronymi de Czvallos noviffimam diftinctionem in hac materia, novam non effe, nec veram, atque juris rationi minimè convenire ; is enim praft. quaft. five communiam conrya communes $l$. 1 , quaft. 3, à num. $38, u f q ;$ ad $n .62$, multa inculcat in hac quaetione, tandem diftinguit inter dominium civile, \&s naturale: Civile marito tribuit, Naturale autem uxori; quod mihi díplicet ex fequentibus. Primò exhis, qua fuperius diximus, num. 22, Quatenus contra Barbofarm, (qui fic diftinguit, fed à predicto Authore non refertur,nec Nicafius etiam fic diftinguens loco fuprà relato ) defendimus utrumque, \& verum dominium penes uxorem effe conftante matrimonio. Secundoे, quia præfata diftinctio civilis \& naturalis dominij in quaftione fuperiori, non folum jure probari poteft , imò contrarium apertè multorum jurium decifione probatur; enim verò fi verum amamus,omnia jura, que in hac materia loquuntur, aut fimpliciter dicunt dominium effe mariti, aut effe uxoris, aut dotem in bonis mariti effe, mulieris tamen effe: nufquam verò uxori \& marito fimul dominium tribuunt, aut civile \& naturale inter eos dividunt. Tertiò \&c ultimò, huic refolutioni repugnat utriufque comunis refolutio, \&x authoritas:Prima enim verum dominium \& utrumque marito tribuit, fecunda verò uxori. Tutius ergo erit fuperiorem fententiam amplesti,\& contrariam rejicere.
OCtavò infertur, ad $l$. 66, Tauri. quatenus difponit, 46 quòd nemo teneatur fatifdare pro debito pecuniario conventus, abfque eo, quòd precedat probatio, five cognitio debiti faltem fummaria, per teftes, vel per infrumenta. Quod idem difponit $l .3$, tit.16, lib. 5 , move collettionis Regia Et tamen predittæ leges debent intelligi juxta jus commune, ut procedant, quando reus conventus actione perfonali, non eft folvendo ; \& fic tenetur de jure fatifdare;fecus tamen, fifft idoneus \&x folvendo; tunc enim non tenetur fatifdare, \& idoneus dicitur, fi poffideat bona immobilia, 1 . fciendrm. If. quis fatifdare cogantur. Ubi declaranr plenè Dottores fcribentes communiter: \& poft Rodericum Juarez, \& alios plures, Alvarus Valafcus confultation, 66 , per totam. Unde ille legestantùm addunt juri communi, ut in cafu, quo pauper, five non idoneus, quia non poffidet immobilia, renetur fatifdare, intelligendum fit, fi prius precedat fummaria cognitio debiti, per teftes; vel per inftrumenta, ut declarant Palacios Rubios, \& Antonius Gomez. num, 1, in dita 1. 66, Tauri. Matienço in dict. $1.3, \mathrm{glof}$. I, numm. $3,8 \mathrm{glof} .2, \& \mathrm{~L}$ Azevedius ibi,num.2, fi igitur maritus conventus actione perfonali, bona dotalia immobilia poffideat;ab onere fatifdandi, (quod vulgò dicitur Se arraygar) liberabitur, quia, ut fupra diximus, talia bona in bonis mariti funt, \&\& fecundum communem opinionem, habet poffeffionem eorum, ita quod uxor non poffideat, fed folus vir, ut per Textum in l.1, \& $l$ l. 3,ff.pro dote.l.1, C. codem titulo, l. Pomponius, IS, in dotē ff, de acq.poff.adnotarunt ibi Glof fa, Bartolus, \& omnes Doctores communiter. Gloffa etiam in l. ©ciendum. S. fi fundus, ff. qui fatifd. cogantur, verbo, intelliguntur, \&\& Bartolus exprefsè isfi in princ. fatetur, quòd vir folus poffidet, Idem Bartolus in 1.3 , $I$, ex coinn trario, mum. $6, f f$. de acq.pof. Glof, etiam, verbo, poffidet, in l. afiduis. C. qui potiores in pig. habeantur. Decius in l. dotis, num.2, C.de collat. \&8 in conf. 671 , num, 6, Paleotus de norhis \&- ppuriis filiis. cap. 50, num.5. Cæpola ad tit. de ufucap. pro dore. num. -, folio mibi 44, Cephalus in conf. 214 , num . 4 , lib. 2 , \& receptam fententiam teftatur Alexander in didt. S. in dorem. Sub dubio tamen propter difficultatem Textus in l. fciendum, ©. Jif fundus. If. qui $\int_{\text {atifd.cog. qui viderur fentire, quod maritus } \&<\text { uxor }}$ fimul poffideant. Quod tenent alij plures, ut conftat ex fuperioribus, \& Cujacio, cujus ftatim mentionem faciam. Unde pro explicatione illius Textus, re ectis his, quæ ad eum adnotarunt Quefada diverf. quaft. jutris cap, 34, num. 20, \& n noviffimè Hieronymus de Cævallos prait. qufft. five, communiam contra communes. I. quaft. 3.à num. 52 , dici poteft primò, verum effe, maritum res dotales poffidere, fed in dict. I. $f i$ fundus, uxor non tenetur fatifdare, quia quoad effectú non fatifdandi, pro poffeffore habetur, ut declarat Gloffa $i b i$ verb. intelliguntur. Quam fequuntur Bargolus, \& omhes ibidem. Jafon in leg. 3 , J.ex contrario.n. 43 .ff.de acq. poff.\&r noviffimè Barbof. in l.2. S.quod fw in patris n. 32 in princ. If fol, mat. fol. 713 . Et tunc admifa comuni fentétia, ex alio etiam ultra predi¿tos Authores, conftitui poteft,mulierem à fatifdatione excufari, quia licèt dos in fubftancia, \& bonis mariti videatur effe, dum conftat matrimonium ; re tamen vera mulieris eft, ut fuprat diximus, ubi plenè probavimus, proprietatem, \& verum dominium dotis uxoris effe, commodum tamen fructuum, \& adminiftrandi jus marito concedi. Id autem fufficeret, ut uxor à prædicta fatifdatione liberari deberet, exT extu in dict.l.fciendriverf. Item qui folam pro50 prietatē.Secundò dici poteft,(ut eleganter Cujacius adnotavit loco relato fuprà num. 43.) quod quemadmodum adhibita fuperiori diftinctione veri \& proprij dominij penes uxorem remanentis, \& fictitij penes maritú à lege confiderati, facimus duos dominos ejufdē rei, fic \&\& confequenter duos poffeffores rerú dotaliī jure dominij virum, \& uxorem faciemus; ut fi dos confiftat

- in immobilibus rebus, \& vir \&cuxor earum intelligatur effe poffeffor, non oneretur in aliis caufis, five liti-
it bus fatifdare. Unde eft fummè notandus Textus in dict. If fi fundur, tam pro uxore, quàm marito ad decifionem dicte legis 66. Tauri, \&\& dict. legis Reg. 3. ut non teneantur arraygarfe, fi actione perfonali conventi, bona dotalia immobilia habeant : $\& \delta$ ad id commendat Jafon $i b i$, in princ.
51 Nonò infertur, ad $l$. 11.12. , 13.tit. 1. lib. 6. nove collectionis Regia. Quatenus difponitur ibi, quod qui habuerit in bonis fummam mille ducatorú,teneatur fubire munus armatæ militiæ militu, quod in Hifpania dicitur: De cavallero quantiofo. Ut fcilicet prædictæ leges debeant intelligi, fi maritus habuerit bona propria, qua faciant proprium patrimonium ipfius ; ideo fi in dotem bona receperit non æftimata, plus etiam quàm mille ducatorum valoris, talia bona non computabuntur in predicta fumma, quia licèt videantur effe in bonis mariti, non tamen faciunt proprium patrimonium illius; fed uxoris patrimonium funt.Idemque dicendum eft in aliis fimilibus cafibus, in quibus tot fummæ bona requirentur in perfona mariti, uti ex communi adnotavit Jafon in d. l. fciendum, If.fifundus, num. 2 . If.qui fatifdare cogantur. Decius in conf. 666. num. 3. Et confirma-
52 tur ex fingulari decifione Textus in $l$. Lacius, 21.5 . idem refpondi. If. ad municipalem. Ubi fcribit Paulus :
Idem refpondi, conftante matrimonio, dotem in bonis mariti effe: fed fi ad munerat municipalia accepto modo jubfantia vocetur, dotem non debere cöputari. Ex quibus verbis apertè colligitur quòd bona dotalia, quamvis fint in bonis mariti,non tamen faciunt proprium patrimonium,aut fubftantiam illius ; ideò non computatur marito publica munera fubeunti, quia ex bonis dotalibus, quæ funt proprium patrimonium, \& fubftantia uxoris, non effet bene confultum Reipublicæ, five civitati. Et hæe eft vera ratio illius legis, quam minimè affequuri funt - Quefada diverf. quaft. juris. cap. 14. num. 19. Hierony53 mus de Cævallos, practicarum quefionum five commu-
53 nium contra communes. lib. 1. quaft. 3. num. 53. qui hoc tribuebat totum naturali dominio uxoris, cum tamen utrumque, \&c verum dominium illius fit, ut fuprà vidimus, fic ut proprium dicatur patrimooium ejufdem, quòd fí dos æftimata data fuerit marito,aut dotis præfatam fummam æftimatam receperit, quia tunc dotis æftimatæ verus dominus effectus eft ipfe, ut in initio brius capitis diximus, prædiEta folutio non procederet,
\& \& confequenter talia bona computarentur in patrimonio mariti, dummodo aliàs facultatibus idoneus effer ; nam fi non folvendo, cùm perinde habeatur, ac fi dos inæftimata data fuiffet, non effet fatis confultumR ci-
publice, ex Gloffa fingulari, verbo xftimate in $l$. in rebus C. dejure dotium, quæ docuit, mulieri compete re utilem rei vendicationem contra quemlibet poffef- 54 forem, non obftante dotis æftimatione, quando maritus non eft folvendo. Quam fequuntur, \& ntultis exornant Antonius Gomez in $l$. 50 . Tauri, nuy 44. Pinellus 3. parte legis I. C. de bonis maternis,num. 15. Covarruvias practicarun queftionum.cap. 28. num. 8. Joannes Guttieres de juramento confirmatorio. prima parte, cap. $\mathbf{I}$. num. 2. Barbofa in l. aftimatis. ff. foluto matrimonio.n, 25 . in fine. ©́ num. 26. \& 28. \& 33. Ideò ut excufetur vel obligetur maritus, infpiciendum eft, an bona dotalia tradita fuerint marito, æeltimata ea æeltimatione, quæ faciat emptionem, ut tunc non computentur in patrimonio mariti; an cum æftimatione, quæ faciat emptionem, ut tunc computentur, nifi maritus folvendo non fit, aut tot debitis vexetur, quòd illis deductis, \& compenfatis, folvere non poffit æftimationem dotis.

Decimò \& cultimò infertur, ad communem DD. re- 55 folutionem, qui rectè conftituunt communiter, maritum non poffe delicto fuo uxori præjudicare in dote, \&t confequenter bonis mariti confifcatis, uxorem dotem fuam falvam habere debere;utpote cum dos fit res aliena à marito, \& proprium patrimonium, \& fubftantia uxoris, \& ad hoc funt Textus aperti in $l$. ob maritorum, C.ne uxor pro marito, in l. res uxoris, C. de dondtionibus inter virum or uxorem. in $l$. quifquis, $I$. uxores, C. ad legem Fuliam Majeftatis, in l.fiquis, laz. \& in akthentica, Bona dannatorum. C. de bonis profcriptorum. Et communiter Doctores in dictis juribus, \& alibi fæpè, ut teftatur, \& optimè declarat Andreas Gaill. practicarum obfervationum. lib. 2. obfervatione, 86. per totam. Egidius Boffius tit. de bonorum publicatione.num.72. Julius Clarus receptarum fententiarmm.lib.5.quaft.78.n.21, Antonius Gomez. in l. 78. Tauri. num. 1. or $4 \cdot$ Joannes de Matienço in l. 10.tit. 9.lib.5.glof.r. \& Azevedius ibi, num. 11. Cephalus in couf. 214 , num. 5.lib. 2.

## C A P U T V.

De Ufusfrutus definitione iterùm tractatur, \&\& nonnullis argumentationibus contra cam propofitis refpondetur, utrùm illa Majoratus poffeffori, Clerico in reditibus Ecclefiafticis, Conductori, Emphyteutr,,Feudatario, \& Superficiario conveniat, plené, breviter tamen difcutitur, \& nonnulla novè, \& diftinetè magis, quàm adhuc, adnotantur ad propofitum per Authorem.

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

1 Contra definitionem UJusfruCtus, dubitandi ratio proponitur, © diluitur infrà num. 3 .
2 Majoratus poffeffor, vel is, qui rem poffidet reftitutions fubjectami ; dicitur ufufruftuarius, oo non dominus, ex fententia querundam.
3 Sed ex fententia aliorum quamplurimorum, verus dominus dicitur per tempus vite fue, \& hac pars per Authorem probatur.
4 L. ultima, J. fed quia, C. communia de legatis, explicatur.
5 Dominus alicujus rei, etiam pleno jure, non definit effe quis, quod dominium ab eo abire fperetur, vel quod alienare prohibitus fit.
6 Legis, fpecies, ff. de auro \&z argento legato, vera ratio redditur.
7 Et Petri Auguftini Morle novifina interpretatio ad illum Textum, nove improbatur per Authorem.
8 Clerici babentes beneficia, ufufructuario fimiles funt, ex fententia multorum.
9 Et de aliorum fententiis, remij/ivè.
10 Opinis
to Opinio Authoris in quaftione fuperiori proponitur, bo argumento contra definitionem Ufusfructus adducto, refpondetur.
II Ujuarius nihilo magis juris babet, quam re ad neceffitatem utendi; Ufufructuarius verò omnem commoditatem babet, © omnes fructus fuos facit.
12 Contra definitionem UJusfructus, aliud argumentum proponitur de Conductore, Emphyteuta, Feudatario, o Superficiario, of diluitur numer. feqq.
13 UJus rütus, \& feudi convenientia multiplex, remifivè.
14 Accurfii folutio, ad difficultatem propofitam fuprà num: $\mathbf{1 2}$. vefertur, © hoc numero, \& fequentibus latè explicatur.
15 Gloffe expofitio, ad Textum in principio, Inflitutionum, de ufufructu, damnatur.
16 Emphyteuta re fibi in emphyteufim concefsa, non utitur jure fervitutis, quemadmodum ufufructuarius utitur, fed quodam modo re propria uti videtur, jure © ratione utilis dominij fibi competentis,
17 Ufufructuarius debilius jus habet in ufufrutin, quam Emphyteuta in emphytenff ; idque multis probatum per totum numerum.
18 Emphyteufis natura \& orige ab Ufusfructus natura difat in multis.
19 Uufructuarius babet jus in rem.
20 Et re fructuaria jure fuo utitur \&o fruitur, five ex feipfo fructus percipit ex fundo.
21 Conductor vero, licet jus utendi or fruendi habeat, non tamen habet jus in rem, fed in perfonam locatoris, ut eum re conduça frui patiarur.
22 Nec utitur nomine proprio, aut proprio jure, Sed nomine domini, '̛ jure alieno.
23 Ufusfructus nomen feudatario minimè convenire.
24 Ufusfructus, \& feudi diff erentia multiplex, remifivè.
25 Superficiarium ab Ufufructuario quamplurimum diftingui, © de contractu fuperficiario, aut fuperficie, ov ejus natura plenifimè actum, remifivè.
26 UJumfructum à reditu multiom difare.
27 Fabianum de Biocchis lapfrum circa definitionem Ufusfructus nova Autboris confideratio in bac materia.

QUoniam definitionem Ufusfructus capiti precedenti tradidimus latiùs, aliquantulum boc capite circa eam infiftere neceffe erit. Et ut ibi diximus, dubia
redditur ex eo prefata definitio, quòd competit alteri, quàm definito ; cùm tamen bona definitio,alteri, quàm rei definita, convenire non debeat. Id quod latius probant Berengarius in l. naturaliter, $\$$. nibil commune, num. 56.ff. de acquirenda poffeffione. Joannes Annibal in subric. ff. de ufucapionibus, num. 59. Alciatus lib, 6. paradoxorum, cap. 9. Gellius noct.Attic. lib.4, cap. . .Fumeus in tractatu Subfitutionum, num. 2. \& infinitos referens Sebaftianus Medices tract.de diffinitionibus,quaft.4.1. part. num. 2 r. fol. mihi 232 . Sed in propofito conftat apertè, quòd multis aliis conveniat ; quamplurimi enim funt, qui jus utendi, \& fruendi habent, \& rebus alienis utuntur, falvamque illarum fubftantiam confervare debent. Nam inprimis,majoratus poffeffor, vel is, qui rem poffidet reftitutioni fubjectam, duntaxat eft ufufructuarius, \& non dominus: argumento Textus in l.ppecies ff.de auro ơ argento legato, \& utitur re aliena, per Textum, in l. ultima, I. Fed quia, C.communia de legatis. \&c tenetur preftare cautionem, ad quam cæteri ufufructuarij adffringuntur, us latiüs probat Molina de Hijpanorum primogeniis, \& lib. 1. cap. 15. \& utitur tantùm, \& fruitur per tempus vitae fuxbonis majoratus,
$\$$ aut reftitutioni fubjectis, nec illa alienare poteft; quod ufufructuario propriè convenit, ut manifeftum eft', \& fic tenentes latius fundant Rodericus Juarez, Gomez Arias, \& Caftillo, quos in unum congefferuntMolina de Hifpanorum prinsogeniis, lib, I, cap $\mathbf{1 9}$. num. I. Joannes Guttierrez, practicarum, lib. 2. quaft.17. num. 2. Verùm ${ }^{3}$ huic argumentationi facilis eft folutio, conftituendo
primum, majoratus poffefforem, per tempus vitæfuæ
verum dominum effe, nor ufufruetuarium tantùm.Id quod rectiffimè defendit, \&\& fundar Molin. \& predictis rationibus fatisfacit dict, cap. 19. à num.4.uifque ad n. 16. \& fequuntur Joannes Guttierrez practicarum lib. 2. dicta queft. 17. num. 2. \& lib. 3. quaft. 89. num. 7. ubi refert Gregorium Lopez,Peraltam, Antonium Gomez, Covarruviam, Pinellum, Menchacam, Avendanium, Mierez, \& Padillam idem tenentes. Aldobrandinus in conf, $25 . n, 10.6$ I r.lib.1.Barbofa I. part.legis, divortio, in princ.ff. folut. matrimonio, num. 6. Ex quibus \& his; quæ latius tradunt ij Authores, conftat apertè profatam Ufusfructus definitionem, majoratus poffeffori minimè convenire, illumq; habere potentius jus quàm han beat ufufructuarius, ut optime probat Molina ubi fuprà , \& Barbofa dicto num. 6.

Secundò conftituendum eft, quod in dict. l, ultima, 5. fed quia.C.comimunia de legatis, dicitur res aliena, quæ fideicommiffo, aur reftitutioni fubjecta eft; infpecto, \& confiderato futuro tēpore, quo reftitutio fieri debet, \& refpectualienationis prohibitæ; non tamen alio refpectu, nec attento tempore prefenti, ut fentit Gloffa $i b i$; \& declarant omnes Doctores, ut ex communi adnotavit Cephalus in conf. 393. num. 80.lib. 3. non tamen dominus alicujus rei etiam pleno jure definit effe quis, quòd dominium abeo abire feretur, vel quòd alienare prohibitus fit, ut poft alios plures probant Molina dict, cap. 19. num. 4. \&e num. 11. Mieres de majoratu, part. 3. queftione 9. numer. 9. Aldobrandinus dicto conjifio 25. numero 10.011 .

- Tertiò \& ultimò conftituendum eft, adeò alienum effe à mente Jureconfulti in dict. l. Species. ff. de auro \& argento legato, ut contrarium ejus, quod adhuc diximus, probare voluerit, ut potius in eandem fententiam expendi poffit ille Textus, Dicit enim, quòd onus reftituendi, quiequid in auro \& argento legatum fuerat, non inducit legatum ufusfructus, nec tollit dominium, aut proprietatem in vita, quamvis res ad ufum, vel ad ufúfructum relinquatur.Et ratio eff, nam adjectio illa. Quarum rerum ufusfructus, dum vives, tibi ufficiet, non debuit inducere aliud legatum,nec mutare naturam legati fimplicis præcedentis, ut cum judicio declarat Bartolus ibi, \& non ita exactè Molinå lib, r. dicr. cap. 19.num.7. Et fic intelligenda eft illa lex,quiequid predictæ interpretationis Bartoli nulla facta mentione, aliter intelligat noviffimè Petrus Auguftinus Morla Emporij, I. part. tit. 6. If. de fervirutibus, num. 8. ante finem. verf. of ex fupradictis. Ubi retulit communem diftinctionem Formalis \& Caufalis Ufusfructus, \& illá probavit, \& poftmodum infert ex ea ad Textum, inl dict.l.tpecies, \& dicit, adjectionem predictam, proprietati nihil detrahere,ex eo, quòd dato ufufruetu, cenfetur data proprietas : in quo decipitur apertè, nam adjectio illa ufusfructus potius videbatur legato proprietatis aliquid detrahere, non legatum proprietatis inducere; nec legata cenferetur proprietas, five illa data diceretur, ufufructu dato, fi legatum proprietatis non preceffiffer, Nihilominùs tamen adjectionem illam, legato proprietatis nihil detrahere debere, recte ftatuit Jureconfultus, quòd fimplex legatum proprietatis precefferat:ut optimè advertit Bartolus ibij, non quod datio ufusfructus, quæ rem dubiam efficiebat, legatum proprietatis induceret.
Deinde,\& fecundo loco in contrarium urget, quòd predicta definitio \&c Clericis convenire videtur: Clerici enim habentes beneficia ufufructuario fimiles funt, per Textum in cap. Epifoppus, 10. quaft 2, \&\& in cap. Epijcopus. Be cap, ult. 12 , quaft. 2. Contendit enim illorum jurium conftitutio, Clericos ufumfrutum fuorum beneficiorum habere, \& fructus tanquam ftipendium aliquod,mercedemque fui laboris capere. Quod nec ratione, nec æequitate carere dixit Duarenus defacris Ecclefie minifterius. cap. 4. columna 1. in verf, dicitar atenda. fol, milhi $1169 . \& 2$ admittit Mendez de Caftro de amonis civilibus,not abili 5. num. 2. \& ante omnes docuit Gloffa in cap. prafenti, de officio Ordinarij, in 6. Quæ afferit,


## 46

 Quotidianarum Controverfiarùm Iuris $L i b$. I.Clericos in bona valetudine conftitutos, ufufructuarios effe, in ægritudine verò, à qua decedunt, ufuarios tantùm. Etillam fequuti funt quamplures, quos referunt Covarruvias in cap. cùm in officiis, de teflament. num. 1, Hieronymus de Cævallos practicarum queft. five communium contra commuses, $q 4 e f$ t. 198, fol,mibi 284, (alios confultò pretermitto;ab his enim, quos ftatim referam, precitantur.) Hujus tamé difficultatis folutio pendet ex 9 refolutione quaftionis fuperioris, in qua extant diverfa \& contrariæ multorum fententiæ. Alij enim Clericum in bonis, \& reditibus Ecclefiafticis ufufructuarium, vel ufuarium tantùm appellant: Alij fidelem adminiftratorem, aut fimplicem difpenfatorem effe contendunt; Alijid juris duntaxat tribuunt Clericis, quod à Canonibus expreffim fibi conceditur: Alij verò dominos effe Clericos beneficij, \& redituum Ecclefiafticorum affirmant; ita ut certa ex eis fententia fumi non poffit, ut contendit Covarruvias ubi fuprà, dift. num. 1, \& conflat ex his, quæ in hac quaftione fcripferunt D. Thomas, Sotus, Ledefmius, Adrianus, \& Cajetanus, ubi infra. Abbas in cap. cimm effes, num. 21, de teft. Barbatia in cap. venerabile. de officio delegati, colum.ro, Sarmientus de reditibus Ecclefiufticis. 3, part. c. 1. num. 3, b 4. \& 4, part, cap. 6, per torum. Navarrus, in apologia. de reditibus.quaft . 1. monitu. 24 , mum. 12 . © monitu. 35 . 'v 38 num, 6 , Menchaca de fucceffionum creatione. lib. 3, S, 22, num. 40 , Guillelmus Benedictus in capite Rainuntius, de teffamentis, verbo, \& uxorem nomine Adelafiam, in princ. num, $165, \& 266$, Joannes Guttierez practicarum, lib. 2, queft. 114, à num. 4, © num, 13, Joannes de Matienço in 1 . 13 , tit. 8 , lib. 5 . nova recopilationis, glof. 1 , Michael Graffus receptarum fententiarum. \$, teftamentum. quaft. 34, num. 9, in fine. Spino in fpeculo, glofa rubric. parte. 14, num. 5, © 6, © num. 14, Petrus Gregorius in fyntagmate juris, lib. 4, cap. 3 , num. 8,1 , parte. Molina è Societate Jefu Religiofus, de juffitia er jure tractatu. 2, difputatione. 242 , per totam. folio mihi.786, Hieronymus de Cævallos communium contra communes quaft, 198, et queft. 388, Utcunque tamen fit, quod ad nos attinet, fecure affirmari poreft, fuperiorem definitionem UfusfruEtus, Clerico minimè con venire, vel quia fit verus dominus fructuum, \& redituum Ecclefialticorum; quamvis cum modo \& onere expendendi eos in certos \& probatos ufus. Quod probabile eft, \&c optimè defendit Francifcus Sarmientus ubi fupra. Molina ditta difputatione 143, in princ. verf. contravia tamen fententia, folio mibi 786 , ubi dicit, idem affirmare Sotum, Ledefmium, Adrianum, D. Thomam, \& Cajetanum in locis ibi relatis. Cævallos dit. quaft. 388 , num. 52 , vel quia Clerico in reditibus Ecclefiafticis conceffa, five ftatuta aliqua funt, quæ ufufructuario minimè conveniunt; alia autem denegata, qua ufufructuario liberè conceduntur. Et ut generaliter dixerim, quatenus ad diftributionem pertinet, cum beneficiarius multò minùs poffit, quàm ufufructuarius; enim verò Ufufructuarius omnes fruetus indiftinctè fuos facit, ad libitumq; difponere poteft de his, quæ ex ufufructu acquifivit: quod non potelt Clericus, utpote cùm illius poteftas; aut facultas difponendi, reftricta fit certis modis à jure, ut conftat ex omnibus num. precedenti relatis, \& cum judicio declarant Covarruvias, \& Navarrus, ubij fuprì Barbofa 2, part. legis, divortio, num. 53 , verfic. non valet igitur, ff. Joluto matrimonio. Qui poft alios ibi relatos' - rette probat, beneficiariummale æquiparari ufufru-

E Auario: ufuario verò æquiparari non poffe certum eft, \& concludenter probat Covarruvias ubifupra, ditio num. i. Clericus enim beneficium Ecclefiafticum obtinens, in percipiendis \& lucrandis fructibus plus juris habet quàm ufuarius : licèt enim certis, à jureque determinatis modis teneatur illos confumere ; omnes tamen fructus ex beneficio percepros fuos facit, ufuarius verò nihil præter ufum habet. Ex quo apparet, præfxtam definitionem ufusfructus, ufuario etiam non convenire, \& cum mylterio additum ibi verbum fruendi, anime
emphyteufin cōceffa, non utitur jure fervitutis: quemadmodum ufufrutuarius utitur, fed quodam modo, re propria uti videtur, jure \& ratione utilis dominij fibi competentis ex difpofitione legis, vel faltem communi Doctorum interpretatione. Quod apertè probatur ex his juribus, quæ pro emphyteuta expendimus fuprà num, 12, \& ex his, quæ ad propofitum optimè confiderant Alvarus Valafcus de jure emphyteutico 1. part. queff. I, Redoanus trattatu de rebus Ecclefie non alienandis, quaft. 15 , num. 6,fol.mibi. 69, Jacobus Mandellus de Alba, in conf. 454 , num. 5. lib. 3, Cæpola de fervitutibus rufticorum pradiorum, cap. 22, de montibus, num. 10 , in fin. Deinde ufufruetuarius, debilius jus habet in ufufructu, quam emphyteuta in emphyteufi; tam refpectu utilis dominij,quàm poffeffionis, fecundùm Aretinum, in l.naturaliter, col. 2, ff. de acquirenda poffeffione. Mandellum de Alba, ubi fuprà, dicto num. 5, Item etiam, quia jus emphyteutæ utile eft, \& hæreditarium, quod ad hæredes tranfit? jus verò ufufructuarij hæreditarium non eft, nec ad hæredes tranfit, ut in terminis adnotarunt exprefsè Natta in conf. 477 , num. 10 , © 12 . lib. 2. Antonius Galeatius Malvaffia in conf. 38 , num. 23 , volum. 1 , Decianus in confil.123.nim. 53 , volum. 3. Alvarus Valafcus confultat. 50, num.9, Barbofa in l. divortio, IS. If fundum, num. 17 , ver.,valida erit confequentia, \& jus ufufruetuarij, five poffeffio illius, ab onere fatifdandi non relevat, quod fecus in emphyteuta obfervatur, per Textum, in 1 . fciendum, $\mathbb{S}$. poffeffor autem, verficulo, eum vero qui tantùm ff.qui $\int$ atijdare cogantur, juncta declaratione Bartoli ibidem, in principio, Alexandri, \& Jafonis, num. 2, ejufdem Jafonis, in ditta l. naturaliter, num. 16 , ff.de acquirenda poffeffione, \& poft Rodericum Juarez, \& alios, latiùs declarat Alvarus Valafcus confultat. 66 , à num. 18 , ufque ad num, $25, \& 8$ vide in terminis Florianum de S . Pet, in 1.4 , num. 13.6 14. ff. de ufuf ructu. Denique emphyteuta non tenetur ita falvam fervare rerum fubftantiam, ficut fructuarius debet, ut explicans predictam definitionem dixit Zafus in titulum $f$ f. de ufufructu ob quemadmodum quis utatur, in principio, verficulo, praterè̀ Ú emplyteuta, fol. mibi 83 1. \& emphyteufis origo valde diftat ab ufusfructus natura in multis, diversifque fil.160, Alexander in confil. 1 18, lib.5, Antonius Gomez varriarum refolut.tom. 2 , tap. 3, de locatione ov conductione. num. 9 , Hotomanus reddens rationem, in principio, Inffitutionum, de uffufuctu: verbo, jus alienis rebus, \& ipfum non referens Antonius Pichardo num. finali illius $\$$, \& regulariter, quod conductores, feu coloni fimplices ab annis novem infrà non habeant jus in rem. Ex aliis probat Borgn.Cavalcanus decif.42.n.45. © n.79.1.p.nec utitur nomine proprio, aut proprio jure; fed nomine domini, \& jure alieno, $l$. non utitur, 45 , ff, de ufufuctu, \& docuit Bartolus in 1. . $\mathcal{i}$ pignore,n, 8, ff. familia ercifounde, thata

Jafon in i, naturaliter, num. 14, ff. de acquirenda poffefione. Et in hoc differt ufufructuarius à conductore, vel colono; in aliis etiam, que novè adducit Barbofa in $t$,divortio, in principio ff, folut. matrimonio, nuiu. $33,34,635$,
Tertiò conftituendū eft, ufusfructus nomen feudatario minimè convenire, cùm ufusfructus natura, \&c proprietas hæc fit, ut unius perfonæ finibus coërceatur: neque ab ea difcedere, fine fuo interitu poffit, feudum vero ut ager vectigalis, ad hæredes, id eft, liberos, pofterofque, perpetuo jure tranfeat, ut optimè confiderat Frabcifcus Hotomanus in difputatione de feudis cap: 4, 24 colum. 2 , verfic.jam vero fol, mibi 814 , \&\& plenius cap. 3I, verfic. Sequitur ut in quibus rebus, fol. 876 , ubi ufusfruetus \& feudi differentiam multiplicem affignat. Quartò conftituendum eft, fuperficiarium ab ufufruatuario quamplurimùm diftingui, idcirco fuperficiario, ufusfructus definitionem minimè convenire. Id quod clare conftat ex exemplo pofito fuprà num, 13 , \& his; quæ de contractu fuperficiario, aut fuperficie, \& ejus natura pleniffime feripferunt poft alios plures (idcitco hac de re confulto tractatum pretermitto: ) Alvarus Valafcus dejure emphyteutico; 1, part. quaft $f_{2} 33$, per totam, fol, milhi. 175, Vaconius declarationum juris, lib. 2, cap. 82, Francifcus Connanus, commentariorum juris; lib.7.cap. 12 de jure emphyteutico,nam. 3-4, 65 5, Menoch. de arbitrariis lib. 2, centuriat I. cafu 3I, \&\& de retinenda poffeffrone remedio 3, num.4, © nonnullis $\int$ eqq. Everardus in loco, à ferdo ad emp byteufim. num. 49, fol. milhi 246. Cujacius in paratitl, in libros Digefforum tit. 18, de Juperficiariis fol. mihi 259 , \& in recitationibus folemnibus in eofdem libros ad l.2. in principio ff. de fervitutibus: \& noviffimè non referens prædictos, Petrus Auguftinus Morla emporij 1, part. tit. 6,ff. de fervitutibus, num. 52,53 , © 54,

Quintò conftituendī eft (id quod ex definitiōe ufusfructus conftat apertè ) ufumfructum à reditu multum diftare, \&c confequenter prefatam definitionem ei, cui reditus relictus fit, minime convenire, ut alio capite hujus libri plenius demonftrabitur. Ideo in rubrica, ff: de ufufructu legato. unum ab altero diftinguitur \& feparatur, nam ufusfructus nomen eft juris, \& eft fervitus, ut fuprà diximus: \&c probatur in princ. Infititur de effufructuf: © in I. 1. If. de fervitutibus. Reditus nomen eft corporis,vel pro corpore æftimationis, \& non eft fervitus item reditus, quotquot annis accipiuntur de manu hæredis ; ufumfructum autem ftuctuarius quotquot annis fuo jure percipit: ut tradunt gloffa, Bartolus, \&C Doctores in $l$. fundi Trebatiani. If. de eufufructu legato. \& eleganterCujacius in explicatione illius leg. ubi alias differens tias adducit.
Sextò \& ultimò conftituendum eft, (quod nullus hucufque animadvertit) deceprum in hac materia Fas bianum de Biocchis : is enim in repetitione ad textum in autbent. novijlima. C. de inofficiofo teffamento, num. 6, quæ habetur volumine. 7.repetitionum iuris civilis. folia mihi 339.quarens, quid fit Ufusfructus,refpóder, quòd eft pars dominij, \&c ejus emolumentum ; quod eft diverfum à definitione fuperius tradita : aliud enim eft ufusfructus definitionem affignare, \& declarare quid fit Ufusfructus, ( de quo iple agit : ) aliud verò dicere ufumfructum effe partem dominij, \&cejus emolumen= tum, ut de fe patet; nec ita fimpliciter verum eft, fed majori indiget declaratione, ut infra dicetur alio capite.

$$
\begin{aligned}
& \text { Ufufrutuarius quo jure, five qua actione ad } \\
& \text { ufumfructum confequendum agere poffit: \&\& } \\
& \text { tres actiones, qux pro legatis,nova Impera- } \\
& \text { torum conftitutione, danitur, utrum pro uftu- } \\
& \text { fructu competant, diftinctè magis, quàm ad- } \\
& \text { huc explicatur. Deinde, an ufufruetuarius } \\
& \begin{array}{l}
\text { C A P U T V I. } \\
\text { tuarius quo jure, five qua actione ad } \\
\text { ructum confequendum agere poffit: \&z } \\
\text { tiones, qux pro legatis,nova Impera- } \\
\text { conftitutione, dartur, utrum pro uft- } \\
\text { competant, diftinctè magis, quàm ad- } \\
\text { xplicatur, Deinde, an ufufructuarius }
\end{array}
\end{aligned}
$$

$$
4
$$

25






certzrei, five univerfalis omnium bonorum, teneatur de manu heredis ufumfructum, five poffeffionem illius accipere; aliàs occupans propria authoritare puniatur pœenâ conftitutionis leg.non eft dubium. C. de legatis , \& de materia illius legis, atque pluribus conjecturis, ex quibus occupandi rem legatam propria auctoritate licentia videatur ufufruQuario conceffa, plenè, breviter tamen, aAtum : tandem ufufructuarium verè naturaliter poffidere fibi, \& non domino, cum communi fententia probatum, \& contrarix concludenter, remiffivè tamen, fatisfactum.

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

1. Ufufrutuarius quo jure, five qua actione, ad ufumfructum confequendum agere pof(it, \&cinfr. n. 6.
2 Legatorum genera olim quatuor fuife, ó de illis, remifivic.
3 Antonium Fabrum lib. 6, conjecturarum juris civilis cap, I. de pradītis legatis fubtiliter loquutum, of late, nec per aliquem bucufque pracitari.
2. Legatorum genera antiqua, ac corum differentia omnes, Conjfantini, of fuftiniant legibus penitus funt fablata; ut hodie legatorum omnium, una eademque fit vis, of fubftantia.
5 Legatarium tres altiones babere pro legati perfecutione, realem, perfonalem, \& hypothecariam.
6 Ufufrutuario actionem perfonalem ex teftamento dari, per quam petit rem fibi dari, non tantum tradi.
7 Heres quando intelligatur dare in legato ufusfrutus.
8 UJufructuario interdituum adipifcenda poffefionis competere.
2 UJufrutuario in rem actionem; aut vendicationems da$r i$.
10 Praxis, qua ufufructuarius uti debet in actione confeflewa, of negatoria.
I1 Actio realis, é perfonalis (que contrarie funt) qhare pro eadem re legata competant, remisßivè.
12 UJufruttuario bypothecariam actionem competere pro rei legata ufufructu, ex fententia Borgnini Cavalcani, que per Authorem nove improbatur, \& numeris fequentibus.
13 Pro legatis, ©́ fideicommij/s tres actiones competunt, fi natura rei legata hoc patiatur ; fecus fi natura rei legata repugnet.
3. Actio hypothecaria non competit pro re tefatoris legata, quamvis competat adverfus alias res teftatoris.
15 Altiones tres pro legatis competentes, adita hareditate,non priùs nafountur.
16 UJusfructus legatum non cedit, nijl à die hareditatis adite, ob ejus effe ab aditione bareditatis pender.
17 UJufructuatrius babet actionem contra baredem propter retardatam hereditatis aditionem dolo commifam.
18 Legatarius non poteft occupare rem legatam propria auctoritate nifi de voluntate teftatoris, fed à maiu baredis poffefirionem accipere debet; aliàs perdit rem, © legatum, ơ cadit à jure fuo.
19 Legatario, ex quibus videatur teftator licentiam dediffe occapandi rem legatam propria authoritate: © de materia legis, non eft dubium. C. de legatis. plenisimè ab aliis actum proponitur, ov in ufufructuario. vide infra, n. 27 .
20 Joanis Sichardi leitura ad libros Codicis non contemnenda, ơ ab Authore integre prelecta.
21 Legatarius quando dicatur cum vitio occupaffe rem legatam, ut amittat jus omme, quod babebat in illa.
22 Et opinio Petri, of Alberici, ( qua communi eft contraria) Authori vera videtur.
${ }_{23}$ Legis, non eft dubium, $C$, delegatis, 6 legis, fi quis
in tantum, C. unde vi, rigor, communi totius Chriftiani orbis ufu, \& praxi antiquatus eft.
24 Leg. non eft dubium, C. de legatis difpofitio, utriums correita fit ex nova decifione leg. 1. titul. 4. lib. 5. novæ collectionis regiæ.
25 Philippi Cornei, © Joamnis Sichardi opinio nova in bac materia, novè confutata per Authorem.
26 UJufructuarium, five particularem certe $\operatorname{tei}$, five univerfalem omnium bonorum, non poffe poffefloinem accipere nifi à manu haredis, vel proprietarij; alias omne jus amittere. Intelligendo, ut fuprà numeris pracedentibus in aliis legatariis eft explicatum.
27 Pater legirimus adminiffrator, ob ufufructuarius bonorum adiventitiorum filij, propria authoritate occupat illa.
28 Ufufructuarium verè naturaliter poffidere nomine proprio, fibique, \& non domino, fundum, aut rem, in qua ufumfrutum babet, \& numeris fequentibus.
29 Ufufrutuario fpoliato, interdicto recuperande poffeffionis fuccurri, ut ante omnia refituatur.
30 Interdictum recuperande nion datur, nifi pofidenti.
31 Non autem competit ei, qui meram detentationem babet.
32 Ufufrutuario violenter fpoliato fuccurritur remedio conffitutionis legis, fi quis in tantum, C. unde vio
33 Uufructuario interdictuni Uri poffidetis conceditur.
34, Pro communi fententia relata fuprà, n.28. nonnulla jura expenduntur.
35 Et ad illa minimè farisfacere folutionem eorum, qui contrariam partem ampleđtuntur, remiflivè cum ${ }^{\circ} \mathrm{F}$ fone probatum.
4. Ufufrutuariwm naturaliter non poffidere, fed tantum detinere rem, ex fententia quamplurium.
detinere rem, ex fententia quamplurium.
37 Et illorum fundamenta reducenda effe ad ea, que ins unum congeffit fafo, optiméque, © concludenter omnibus fatisfactum per eundem.
38 Vaconiij declaratio nova in hac materia, ut ufufruttua-
rii poffeflo nec merè civilis fit, nec merè naturalis,
38 Vaconij declaratio nova in hac materia, ut rifurutur-
rii poffeflo nec mere civilis fit, nec mere naturalis, fed mixta; novè improbata per Autborem.
39 Hujus capitis quaftiones diftinđ̌̌e magis, quàm adbuc? remanere explicatas per Authorem.

USufructuarius quo jure, five qua actione ad usŭfructum confequendum agere poffit, antequam ad alia tranfeamus, neceffe eft inquirere : idque facile definiri poterit ex jure, \& actione, quæ pro aliis legatis à jure dantur, \& multa fciens confultòque pretermittens, quę de antiquo, \& noviori jure cumulare poffem , conftituendum duxi primò ; Legatorum genera olim quatuor fuiffe, quę explicant Caius, Inftir. lib. 2 . tit. de legat. Ulpianus in fragmentis, titul. 24. ver. . legamus Julius Paulus lib. 3. fententiarum. tit. 6. de legatis. Et deillis latè agunt, \& exemplis declarant Gulielmus Benedictus in cap. Rainuntius. de teftamentis, verb. fi abfque liberis, el fegundo. n. 138 . fol. mibi 84. Part.2. Caldas Pereira in l. fi curatorem habens. verbo, fine curatore. n. 20. \& noviffime, Antonius Pichardus in I. Sed olim, per totum, ubi Recentiores communiter, Inftit. de legatis. \& ultra alios, quos alio cap. adducam, de prędictis legatis fubtiliter loquitur, \& late, nec per aliquem hucufque precitatur, Antonius Faber conjecturarum juris civilis. Lib. 6. cap. 1. per totum fol. 186 . cum fequentibus.
Illa tamen, \& antiqua legatorum genera, ac eorum differentiæ omnes, Conftantini, \& Juftiniani legibus penitus funt fublatæ, ut hodie legatorum omnium una eademque fit vis \& fubftantia : l. 1. C. commumia de legat. S. Jed olim. S. nofita autsm, Inftitut. de legatis, \& confequenter fublatis antiquis \& variis legatorum generibus, pro quibus varia quoque actionum genera legatario dabantur, ut latè oftendit Antonius Pichardus in ditt. 5. noftra autem, $n$. 6 . earundem etiam actionum genera funt fublata; noveque fatutum in dietis juribus, legatarium tres habere actiones pro legati perfecutione, realem, perfonalem, \& hypothecariam, idque de jure có-

$$
1
$$

$\qquad$
$\square$

$\qquad$
$\square$
$\qquad$


$\qquad$

$\qquad$





munt Imperatorum, \& Regio Partitarum, certum eit, atque de jure etiam novion novæ collectionis Regiæ : juxta ea, quæ plenè declarat Matienço ubi fuprà, \&\& fic refolvunt omnes Scribentes communiter uti infinitos referentes tradunt, \& latè explicant Guillielmus Benedietus loco relato fuprà, diat num. 138. Antonius Gomez. tom. 1. variarum, cap. 12. de leg. num. 7. Michael Graffus receptarum fententiarum. J. legatum, quaf. 74.75 . \& 76 . Joannes de Matienço in l. 1. tit. 4 . lib. 5. recopilationis. gloffa 14: à num. 11. ufque ad n. 21. ubi vide Alphonfum de Azevedo à num. 144. Jofephus Ludovicus decif. Perufina 23. num. 3. Antonius Pichardus, nonnullis difficultatibus, ex mente communi fatisfaciens in dift. I. nofira autem per totum. Sc hos non referens Borgninus Cavalcanus, de ufufrutu mulieri relito. num. 15. © 16. fol. 194. ubi in terminis quæftionis noftræ loquitur, probatque, ufusfructus legatarium, ad ufumfruetum confequendum tres habere actiones predictas, ex teftamento perfonalem, in rem, \& hypothecariam; illifque adverfus hæredem, aut proprietarium experiri poffe.
Quod ut diftinetè magis appareat, fecundo loco con-
6 ftituendum erit, verum effe, ufufructuario actionem perfonalem ex teftamento dari, per quam petit rem fibi dari, non tantum tradi:quod optimè adnotavit Raphaël 7 Fulgofius in $l_{\text {. }}$ I num. 5. If de ufufructu, Dare autem, quando intelligatur heres in legato ufusfructus, explicat Jureconfultus in l. 3. ff. de ufifructu. \& nos alio cap. 8 pleniùs dicemus: \& vide Baldum in l. . C. communia de legatis n. 7. Similiter, verum etiam effe, ufufructuario Interdictum adipifcendæ poffeffionis comperere, quod pro ufufruetu, vel fervitute, ant alio jure incorporali datur : ut polt Angelum, Salicetum, Ripam, Zu cardum, Beroiim, \& Bellonum, refolvit Menoch. adipifcende poffeflonis. remed. 2, numn. 83. 84. © 85 .
9 . Deinde, ufufructuario in rem actionem, aut vendi-
9 cationem dari, docet Bartolus in rubric. C. de ufufruAus nuin, 2. Fulgofius in itital. i. ff. ufufructu. num, 5 . qui fpeciali favori ultimarum voluntatum tribuit, ut poffit legatarius rem fuam, antequam tradatur, etiam vendicare : Francifcus Marc. decifione 832. num. 3. 1. parte. Pinellus 2 . parte legis 1. C. de bonis maternis. num. 18. ubi ante finem illius numeri, dicit pro hoc effe bonum textum in L. uti frui. S. 1. ibi: : in rent actio, ff. fi ufusfructus petatur, quem tamen prius expendit Bartolus ubi fupra ditto num, 2. Matienço in I. 1. tit.4. lib. 5. glo $\beta$ I 4. num. 38. Antonius Gomez, qui recte fundut, tom. 1. variarum cap. 12. de legatis num. 7. in verfi inlo. Idem etiam eft in fervitute, G alio jure incorporali legato: Borgninus Cavalcanus de uifufructu mulieri relicto. o num.7. © num. 15. fol. 194, ubi dicit, quàd fif fructuarius non poffidet, deber intentare in confefforia, \& inegatoria rei vendicationem, vel Publicianam, narrando qualiter teftator tenuit rem pro fua, \& tanquam fuam jure dominij, vel quafi, \&x ob id habuiffe, \& habere jus in ufufruetu poffeffo potentius partis adverfe; vel declarati debere, parti non competere jus in ufufruetu, ut fic in confequentiam teneatur pars adverfa relaxare ipfa bona ad ufufructuandum; fi autem poffidet, non erit neceffe probare de dominio, vel quafi; fed per poffeffionem prafumetur dominium, vel quafi, tanquam incidenter deduAtum in confefforia, vel negatoria: Quòd fi occupata fuerit poffeffio bonorum, ceffa fibi actione ab hærede, poterit ufufruttuarius agere pluribus remediis adductis per eundem Cavalcanum ubi fuprà, n. 16.
lis aurem, pro eadern re legata competat perfonalis, \& realis actio; quæ contrariæ funt? Declarant communiter Doctores in l. 1. C. communia de legatis. Antonius Gomez, ditt. cap, 12, num, 7. verficul. Nec obffat. Antonius Pichardus in diat. S. noftra autem. Infitut. de legat. num. 9. ©ं 10 .
Denique, \& hypothecariam actionem competere ofufrutuario, pro uffructu rei legate, fecurè admittit Cavalcanus ubi fuprà ; dia. num. 15. verficulo contra autem, \& videtur in hoc confentire Antonius Gomez. m Joan, del Caftillo Quotid, Controv. Juris Tom. I.
dict. cap. 12. nam. 7. Mihi tamen verum non videtur, quod pro certæ rei, aut certarum ufufructu, competerte poffit : \& ad id dicendum moveor principaliter; Nam quod dicitur, pro legatis, \& fidcicommifis tres com- ${ }^{\mathbf{I}} 3$ petere actiones, inrelligendum eft, fi natura rei legate hoc patiatur, fecus fi natura rei legater repugnet. Sic dixit explicandam ittam materiam Bartolus in diat. l. 1. C. communia de legatis. num. 1. \& cum alios Bartolum fequitur Petrus Surdus decif. 28, num, 10. \&c illius doctrinam effe communem conftat ex dictis per Graffum, 1. legatum, quaft. 74. G75. Antonium Gomez dit. num. 7. ad finem. Sed in hoc cafu, natura ufusfruAus legati, cujus dominium, \& jus ipfo jure tranfit abfque aliqua traditione; ut jure, \&t authorum allegatione comprobat Antonius Gomez ubi fuprà ; repugnat hypochecariam competere poffe: 1. neque pignus. ff. de 14 regulis juris l. fi rem, ff. de pignoratitia adione, ergo hypothecaria competere non poteft.
Pretereà, nam actio hypothecaria non competit pro re teftatoris legata, quamvis competat adverfus alias res teltatoris, quæ ad hæredem pervenerunt: gloffa in dita. l. I. C. communia de legatis. \& ibi Bartolus oppofitione 2. n. 1. in fine Baldus difputans n. 14 Antonus Pichardus in $\mathbb{S}$, noftra autem Infitut, de legatis num. 1 I . ergo pro eodem ufufructu competere non poreft, quicquid contrà, fed malè quidem, Cavalcanus exiftimaverit.
Denique, \& tertio loco conitituendum eft, predictas 15 tres actiones pro legatis competentes, poft aditam hereditatem, non prius, nafci ; quia ante aditam hæreditem non poteft confirmatum effe teftamentum, ut certum eft: \&c docuic Baldus in dicta l. I. C. commania de leg. 16 num. 5. Id quod in noftra materia omnino etiam admittendum eft, quoniam ufusfructus legatum non cedit, nifi à die hæreditatis aditæ, \& ejus effe ab aditione hæ editaris pendet : l. 1. I. dies autem. If. quando dies ufusfruttus legati cedat, l. fi fervo hereditario, If. quibus modis ufusfrưtus amittatur. Tellus Fernandez in l. 3. Taurri, 3 . part.n. 10 .'̛ 11 .Matienço in l.1. tit.4.l. 5 gloffa 14. à $n, 35$. Tamen habet ufufructuarius actio- 17 nem contra hæredem, propter retardatam hæreditatis adicionem dolo commiffam, l. fi ufufrutus. If. de ufifruitu. quam fic fummavit Florianus de Sancto Petro, num. 1. \& hactenus de prima hujus capitis parte, quæ ad jus agendi pertinet.
Quo ad fecundam vero, que ad acquifitionem poffeffionis, five modum acquirendi tendit: Conftituendumeft, quòd legatarius regulariter, non potelt occu- 18 pare rem legatam, five illius poffeffionem apprehendere propria auctoritate, nifi de voluntate reftatoris exprefla, aut tacita; fed à manu heredis poffeffionem accipere debet : aliàs perdit legatum, \&crem, \& cadit à jure fuo: $I$. non eft dubium. ubi communis omnium fententia, C. de legatis. \& latiffimè declarant materiam illius textus, multáfque congerunt conjecturas, ex quibus viderur teftator licentiam dediffe occupandi rem legatam propria auctoritate, Jafon, Corneus, $\&$ c alij Doctores ibi, Pinellus, loco infra referendo, Rodericus Juarez, in lib. quoniam in prioribus quaft. 7. num. 9. © num. 17. of 18-Palacios Rubios in repetitione rubrica de donationibus inter. J. 59 Guillielmus Benedittus in capite, Rainuntius, de teftamentis, verbo fiabfque liberis, traCat. 2. de fideicommißaria fubffitutione, num, 145. Gualdenfis de arte teftandi, tirul. de legatis cautela 12. Covarruvias refolutionum lib. 3. cap. 16. num. 7. verfic. His praterea fuffragatur. Petrus de Peralta in l. omnia, If. fundum. \& ibi Dominus Francifcus Sarmiento \& in leg. Titia cum teftamento. I. Lacius el primero ff. de leg. 2. Menochius recuperanda poffeffionis, remedio 5 n. 30، ufque ad num. 37. Natta in conj. 477. n. 3. lib.2. Quefada diverf. quaft. juris cap. 14. num. 5. Antonius Gomiez tom. 1. variar. cap. 12. num. 10. © in leg. 45. Tauri, n. 30. Menchaca de fucceffo. creatione. lib. 1. I. 9. num. 16. Jacobus Mandelius de Alba in conf. 310. num. 2. lib.2. Marcus Antonius Eugenius in conf. 100, num, 24. 6. n. 60 .

Jacobus Concenatius quaft. fingularium juris. lib. 3. quaff. 13. Mieres de majoratu, part. 3. queft. 17. Alvaradus de conjecturata mente defuncti lib. 2. cap. 2. S. 1. à num. 86. ad num. 92. Simon de Pretis de interpretatione ultim. voluntatym, lib. 5. interpretatione 2. dubitatione 1. à num. 96. folio 479. ơ multis num. Seqq. Michaèl Graffus receprarum fententiarum. I. legatum quaftione 67. num. 13. © If. teftamentum queft. 67 . © si.fideicommiffum.queff. 43. Joannes Guttierrez in repertitione legis. Ne20 mo poreff.ff.de leg. t. n. 354-355 - 359. 363 .6 364 . Joannes Sichardus, (cajus lectura non contemnenda erit in libros Codicis, \&c à me paucis ab hinc diebus integre prelecta eft, in dict. $l$. non eft dubium, per totam $C$. de leg. ${ }_{21} Q_{u i}$ omnes unanimiter admittunt, tunc demum legatarium dici, cum vitio occupaffe rem legatam, ut amittat jus omne, quod habet in illa, quando accepit rem legatam poftquam hares adiviffet hæreditatem, acquifiviffet poffeffionem rerum hæreditariarum: fecus tamen fi nondum adita hereditate, \&\& nundum acquifita poffeffione per hæredem, legatarius acciperet rem fibi legatam, quia tunc non amitteret jus fuum, quamivis eriam illo cafu poffit heres agere contra legatarium, ut poffeffionem rei ablatæ fibi reftituat. $l$. 1. S. redigturur. 22 ff. quorum legatorum l. unica. C. eodem tit. Covarravias tamen ubi juprà, lib. 3. dict. cap. 16. num. 7. verffic. His praterea fuffragatur. Sequutus Petri, Oldradi, \& Alberici fententiam in locis ibi relatis, verius credit; legatarium occupantem propria auctoritate rem fibi legatam, hareditate jacente, fic amittere jus fuum, \& legatum, ac fi hereditas adita fuiffer, cum hereditas jacens reprafentet defuncti, \& domini perfonam. Id quod ego verius credo propter generalitatem dicte leg. non eft dubium, \& prædittam rationem: amplius tamen non infifto in eo, proprerea quod rigor illius legis, \& leg. $f_{2}$ 23 quis in tantam. C. unde vi. communi totius Chriftiani orbis ufu, \& praxi antiquatus fit, ut affirmat Covarruvias ubi fuprà,\& cum eo tranfit Azeved. in I. 1. tit.4. lib. 5 nova recopil. n. $183 . \&$ in alio loco ejufdem, ibidem relato. Propter quod etiam nec in alio infifto, utrùm difpofitio
24 dicta $l$. non eft dubium, correcta fit, ex nova decifione dicta l. 1. tit. 4. de los teftamentos lib. 5. quam tamen correctam non effe affirmant D. Antonius de Padilla in $l$. eam quam, C. de fideicommif/ts. num. $115 . \&$ Azevedius ibi dicto num. 183. contra Teilum Fernandez in 1.3 . Tauri. 3. part. num. 4. cui re vera fatisfacere non effet difficile, pofito quod in ea lege circa hoc nihil reperitur exprefsè difpofitum, nee verba illius legis, quæ juxta juris rationem intelligenda funt, correctionem inducere non expreffam credendum fit, ex vulgatis jurium quamplurimorum rationibus. Inde juxta jus commune
25 novè confiderabam Philippi Cornei fententiam in hac materia, mihi placere non poffe, quamvis eam amplexus fuerit Joannes Sichardus in dicta $l$. non eft dubium. num. 5. Ille enim, in eadem lege foripfit tunc legatarium dici accepiffe rem legatam cum vitio, quando adita hæreditate, \& acquifita poffeffione per hæredem, acceperit rem propria auctoritate clam; ue fic non fufficiat aditam fuiffe hareditatem, \& acquifitam poffeffionem, nifi occupatio clandeftina fuerit. Quod minime probatur in dictal. non eft dubium, nec dicitur per aliquem ex his omnibus quos fuperiùs retulimus. Enim verò communis omnium fententia, quacunque occupatione contenta eft, fuperior verò antiquorum opinio, que à Covarruvia \&cà me probatur, nec aditionem hæreditatis, nec acquifitionem poffeffionis requirit ; utrumque igitur requirere, \& adjicere id clam fieri, neceffe effe, nulla ratione procedere poteft.
26 Quibas fic conftitutis, quod attinet ad noftram materiam conftituendum eff;Idem jus obfervari in legato ufusfructus, quod in legato proprietatis, aut fimplici alicujus rei legato ftatutum eft in dicta $l$, non eft dubium. Et confequenter infertur, ufufructuarium, five certæ rei particularě, fiveuniverfalem omnium bonorum, non poffe poffeffionem accipere, nifi à manu hæredis, vel
proprietarij; aliàs legatum, \& omne jus amittere, intelligendo prout in aliis legatis explicatum eft numeris pracedentibus. Sic refolvunt Albericus in l. cum oportet, ad finem principij, C. de bonis que liberis. Romanus confil. 312. Alexander confil. 50. num. 5. lib.7. Socinus confil. 131. num. 8. lib. 1. Paulus à Montepico, in repetitione legis. Titia cum teftam. S. Titia cum nuberet de legat. 2. num. 137. ad finem. Aimon Craveta, Paulus Parifius, Boërius, \& Gozadinus, quos ita tenendo, \& concludenti comprobans ratione refert Pinellus 2 . part. leg. 1. C. de bonis maternis num. 61. © 62. qui in patre ufufruAuario , \& legitimo adminiftratore bonorum adventitiorum filij, meritò contrarium ftatuit ex verbis illius legis : \& L. cum oportet, C. de bonis que liber. cum nonnullis Authoribus ibi precitatis. Superiorem etiam refolutionem unanimiter admittunt Plotus in l.fiq quando, num. 54 . verfic. © propterea, C. unde vi. Rolandus in confil. 77.num. 38. © seqq. volum. 1, Francifcus Marc. decifion. 493. num, 1. part. 2. \& alios referens Borgninus Cavalcanus de ufufructu mulieri relicto, à wum. 9. fol. 190. ufque ad num, 14. Perrus Pechius, dicens communem, de teftam. conjugum, lib. 5. cap. 9. num. 2. fol 169.6170 . Simon de Prætis, Graffus, \& alij relati Juprà num. 19. Menochius in confil. 105. num. 69. © feqq. lib. 1. \& reckperande, adipifcendaque poffefjionis, locis relatis codem num. 19. Marcus Antonius Peregrinus de fideicommiffis, artic.47, num. 51. fol. 330. Fabius Turretus conf.30. num. 1. volum. 1. Marcus Antonius Eugenius confil. 100. num. 24 . © num. 60. lib. I. Menchaca de fucceffionum creation. lib. 1.I. 7. num. 26. Antonius Galeatius Malvaffia confil. $52 . n u m .24$. volum. 1. Qui pariter admittunt, poffe ufufrutuarium de licentia expreffa, five tacitè fubintellecta tectatoris, poffeffionem accipere propria auctoritate ; \& cumulant plures conjecturas, ex quibus prodieta licentia videtur conceffa : \& junge relatos fuprà, ditto num. 19.
Quo ad tertium verò, quod huic capiti propriè convenit; que aut qualis dicatur poffeffio, que de manu haredis per fructuarium fuerit occupata; five qualiter ufufructuarius poffidere dicatur? Ut breviter me abfolvam, nec ea tranfcribam, quæ ab aliis perfectè explicata funt, fed dumtaxat neceflaria proponam, conftituēdum erit: Ufufructuarium verè naturaliter poffidere 28 nomine proprio, fibique, \& non domino, fundum, aut rem, in qua ufumfructum habet: Sic docuit gloffa, verb. ex contrario in fin. $l$. 3. J. ex contrario ff. de acquirenda poffefione. Bartolus, \& communiter omnes ex Jafone ibi. Joannes relatus à gloffa in $l$. naturaliter $f f$. codem tit. de acquirenda poffef. ubi Bartolus num. i. \& communis omnium fententia, fecundum Jafonem num.4. © num. 6 . of 14. Menochium (qui ipfe communem profitetur veriffimam ) recuperanda poffef. remedio 1, quaft. 5. num. 70. \& remedio 9. num. 297. \& retinende poffef. remedio 3. num.70. of num. 77. \& conf. 139. num. 1. lib. 2.Conrad. Lagus in methodica jaris 4.par. cap. 13. Boërius decif. 28. à num. 1. Tiraquellus referens multos, in tractatu, Le more faifit le vif, in 3 .part.declarat. 1. num. 4.Francifcus Marcus decif.867, num. 1. 1.part. \& creberrimo omniom confenfu probatam effe teftatur Covarruvias in regul. poffeffor, in initio relectionis 2. part. num. 5. Villalobos communium opinionum lit. V. num, 56.6 57. Cavalcanus, dicens à communi non effe recedendum, de ufufructu mulieri relito num. 5: ad finem fol, 187. Alvarus. Valafcus de jure emphyteutico quaft. 18. num.3. Antonius Galeatius Malvaflia in confil. 52, num. 40 . © in confil. 56. num. 9. © in confil. 10 1, num, 2. volum, 1, Sfortia Oddi in confil. 82. num. 19. lib. 1. Petrus Surdus in confil.162. n. 13. lib. 2. Hippolytus Riminal, in confil. 545. numm.4. G in confil. 559. num. 1. lib. 5. Francifcus Duarenus in commentariis ad tit. If. de acquir. poffef. ad l. 3. S. ex contrario illius tit. columna 3. verf. rurfus oppugnatur of verf. ©o in L. ultima fol. mili 641. © 642. W difputationum anniverfariarum lib.1. cap. 18 . colum.1. fol.mibi, 1036. Inde ufufructuario Interdieta poffefforia dantur tan-



$\qquad$


quam vero poffeffori, five propter veram \& naturalem poffeffionem illius. Ut ex communi tradit Ripa, in ru-
19 bric. de caufa poffefionis do proprietatis num. 21. Menochius adipifcende, remedio 2. num. 83. \& illi fpoliato interdicto recuperandæ poffeffionis fuccorri, ut ante omnia reftituatur, probat clarè textus in l. 3. I. unde vi interditumn cum $\$ 5$. duobus Seqq. If. de vi \& vi armata. Per quem, fic probant indifferenter omnesex Menochio, qui refert quamplures, \& optimè declarat, rectuperanda poffef. remedio 1. à num. 69.ufque ad num. 75. \&c 30 tamen illud Interdictum non datur niff poffidenti, $l$. 1 . S. Scire autem ff. eodem tit, de vi ©் vi armata. Non au${ }_{31}$ tem comperit ei,qui meram detentionem habet : $l$. I.S.
32 dicitur $f$. de vi ơ vi armata l. fi duo, $\mathbb{I}$. creditores, ff. uti poffidetis. Similiter ufufructuario violenter fpoliato, fuccurri remedio conftitutionis $l$. $\hat{i}$ quis in tantam, C. unde vi. quia vere, atque naturaliter poffidet, ex multis probat Menochins, recuperande poßse. remedio 9.
$33^{\text {num. } 295 \text {. © } 4 \text {. Seqq. Et tandem interdictum uti pof- }- \text {. }}$ fidetis concedi eidem fructuario, infpeta poffeffione vera rei, in qua ufusfrutus habetur, fi in ea turbatio contingat, ex gloffis, \& communi fententia refolvit Menochius, retinenda poffef. remedio 3. ex num. 70. ufque ad num. 79. ergo inevitabiliter concluditur (ut inquit Jafon in l. naturaliter num.9.ff. de acquirenda poffef.)
34 quod ufufructuarius verè naturaliter poffider. Idque ultra fuperiorem rationem adductam num, 29.;0.6 31 . probatur ex textu in dita,l. naturaliter 12.1. poßeflio quoque 49. If. de acquirenda poffef. I. uti frui, in privic. If. fi uffisfructus petatur.
Ad quæ jura minimè fatisfacit folutio corum, qui contrariam fuftinere partem contendunt. Id quod facile evincitur ex his, que erudirè, \& magiftraliter fcripfit Jafon in dictal $l$, naturaliter, $\grave{a} n .4$. ufque ad $n$. 11 . quo loco plenè oftendir folutionem ad dictas leges, quæ per eundem refertur, veram non effe, nec communi opinioni 36 obltare, ut ibi videri poterit, \& ita tenendum erit: quicquid contrarium, ufufructuarium naturaliter non poffidere, fed tantum rem detinere, five poffidere rem ipfam naturaliter nomine domini, non autem proprio (ut conmunis affirmat) defendant Theophilus in $\mathfrak{f}$. idem placet. Infitut, per quas perfonas nobis acquiritur, Jacobus à Ravenna in l. r. ff de acquir. poffeff. Guillielmus de $\mathrm{Cu}-$ neo in l. licet, C. codem titul. Cumanus, Baldus, \& Aretinus, in diz. l. naturaliter. Quos in hoc expendunt Covarruvias, \&\& Alvarus Valaicus locis relatis fupràn. 28. ultra quos idem etiam tenuerunt $U$ dalricus $Z$ afius in l. 1. S.quod ait prator. ff. quorum legatorum ad fin, fol, mibi 309. Qui dicit textum illum effe apertum contra communes opiniones, quod ufufructuarius non poffider fundum etiam naturaliter, fed tenet tantum fundum, id eff, detinet. Cui tamen textui fatisfacit Jafon loco fuprà relato. Jacobus Cujacius (communi eriam contrarius) in recitationibus folemnibus in libros Digeft. ad diat. I. naturaliter, in princ. Joannes Vaudi Pedemontanus variarum quaft. juris lib. 2. quaft. 3. de poffe. col.3. verf. ex eo intelligimus, © col. 7. verf. huc accedit quod frutuarium. Francifc. Hotmannus obfervat. Iib, 1,cap, I. col,2. ad medium fol. mibi 262 . Francifc. Connanus comment. juris civilis lib. 3. cap. 10. de poffeß. natur. G civili, n, 2. fol, mihi 193. 37 quorum fundamenta contra communem, in effectu reducuntur ad nonnulla, que congeffit Jafon in ditara $l$. naturaliter à num. 9. in fine, ufque ad num. 14. ubi ita concludenter omnibus fatisfacit, ut à communi in judicando, \& confulendo non effe recedendum meritò dixerit.
38 Quapropter, nec placere poteft opinio Va conij, five declaratio nova in hac materia. Is enim declarationum juris, lib. 2. declaratione 38. quomodo ufufructuarius poffideat, fol. mibi 63 . in prædicta contrarietate dicendum ftatuit, Ufufructuarium nec merè naturaliter, nec merè civiliter poffidere, fed illius poffefionem effe mixtam. Enim verò, civiliter non poffidere ufufructuarium, cenflat apertè ex his, qua latiùs feripferunt Cujacius, Foan, del Cafillo Quotid. Controv. Juris Tom, I,

Connanus, Duarenus, \& Hotmannus ubi fuprà. Qui pro hac parte \& jura, \& rationes expendunt, fic ut pofferfio illius de civili participare non poffit, naturaliter verd, \& abfolutè poffidere eundem, probatur ita exprefsè ex communi, \& refolutis per Jafonem, ut media preditta via eligi nullo pacto poffit. Ex quibus hujus Capitis 39 quertiones, diftinctè magis, quam per Cavalcanum, aut alium Neotericum, remanent explicatæ.

## CAPUT VII.

De actione Confefforia, \& Negatoria, \& requifitis illarum, ad quid, \& quare competant, \& quid ex parte agentis probandum fit, plena, brevi tamen, \& diftincta manu tractatur Leg. I. ff. ©i ufusfructus petatur, cum l. I. S. item fuliano, ff. de remifrionibus, vülgata contrarietas proponitur: agitúrque, an ufifructuario Confefforia detur pro vendicanda fervitute, quæ prædio fructuario debetur, ubi quamplurimorum fententiæ rejiciuntur; Joannífque, \& Bartoli fententia probatur.

## SUMMARIUM.

I Ationes confefforia, of negatoria, in rem fumt, \& dantur pro fervitutibus, © juribus incorporalibus.
2 Actio confefforia, ob negatoria, quomodo diferant, © de opinione Gloffe ó Placentini.
3 Opinio Placentini, cum opinione Gloffe concordata, remijfivè.
4 Actiones confefforia o negatoria pro _ervitute competunt, Go pro omnii jare incorporali.
5 Actionem conf efforiam intentans, que teneatur probare? ut ob tine.ts ?
6 Actio confefforia ut intentari poffit, neceffe eft, quod dominus fundi dominantis perturbetur in ufu pofeffionis, vel quafi, five per eum, qui fervitutem, confituit ; five per alium quemitiver.
$\Varangle$ In attione confespria fi plene probaverit actor, ad qua debeat condemnari reus?
8 Adio negatoria, que pro tuenda libertate rei competit, ut intentetur, que fiut nectffuria?
9 Altionem negatoriam intentans, onere probationis non adfringitur, quia in fola negatione intentio ejus fundatur.
10 Oulalibet res in dubio cenfetur libera of Allodialis, ode hac regula plenè actikn, remifive.
II ACtionis confefforie, of negatoria nomnulla specialia effe, que remifivè traduntur.
I2 Actio confefforia utilis o directa, ex fententia Gloffes oc communi.
13 Et quibus competat utilis, quibus etiam directa detur © conitra quos?
15 Ufuf ruchuario, pro vendicanda fervitute debita pradio fruçuario, vendicationem utilem dari ex Jententia quorumdam, qua cum multis aliis ab Authore improbatur.
15 Prudentes in quaftione fuperiori inter fe diffentire.
16 Et I. unicam $\mathbb{I}$. item Juliano, ff. de remiffionibus, nonnull is modis explicatam, remiffive.
17 Glofe interpretationes due ad textum in dieto $\mathbb{J}$. item Juliano, improbate.
18 D. Autonij de Padilla, novifjmus intellectus ad illums textum, novè, concludenter tamen confutatus per Authorem.
19 Criaciij Sententia in hac materia, fortiter comvita per Authorem.
20 Ufufrutuarium fuo nomine vendicare fervitutes debitas pradio fructuario minime poffe fed nomine domini, vel procuratorio nomine rectè poffe, cum Foanne, © Bart, probatimi per Authorem.

G 2
21 Balduinusz

## ＇s2 Quotidianarum Controverfiarum Juris Lib．I．

21 Balduinus，Duarenus，\＆Corrafus arguti per Au－ thorem，quod diftinctionem Foannis，\＆Bartoli fibi tribuerint，aut faltem wt propruan retulerint illam． Onfefforia \＆Negatoria actio，utrùm fructuario dentur pro fervitute fundo aut predio fructuario debita，tractaturus，conftituere primùm duxi，quod non abfque utilitate erit，quòd in jure，actiones duæ repe－ riuntur：Confefforia \＆Negatoria，quæ in rem funt，ex juribus quamplurimis ftatim referendis，\＆dantur pro fervitutibus \＆juribus incorporalibus，ex eifdem juri－ bus．Confefforia dicitur ea，quâ afferimus fervitutem nobis deberi in predio，aut in re altetrius：Negatoria verò；quâ negamus alteri in re noftra fervitutem compe－ tere ：de quibus agitur，\＆ibi multa exempla traduntur， in $\mathbf{S}$ ．aque $/ i$ agat，Inftitut，de actionibus，l．2．I．loci corpus， 4．S．in confefforiam，\＆I． i quis mihi，\＆S．comperit，l．of fi fortè，\＄．1．l．Jcuti 8．J．competit，\＆J．．Fed fi quaratur，$l$ ． Ji quis diuturno，IT，T．\＆l．egi．12．ff．fi fervitus vendicetur． In quibus juribus，fic tradunt fuperiorem doctrinam om－ nes Doctores communiter，Albericus de Rofate in ru－ brica，ff．$f$ i fervitus vendicetur，num．1．\＆in l．2．num， 1. G2 2．eodem titul．Raphaël Fulgofius in $t$ ．frutuario，n．I． ff．$f$ ifusfruitus petatur．Angelus in rubrica，ff．$f i$ fervi－ zus vendicetur，in princ．Florianus de Sancto Petro in l．2．ejufd．tit．numn．1．2．© 3．Ludovicus Gomezius n．12． Dinus de Murello num．I．Petrus Plateanus Angolif mæus num．2．Antonius Ufillus num．29．Joannes Cru－ ceus num．1．© 2．Joachimus Minfingerus num．4．in diat．I．aquè fiagat，idem Minfingerus jingular．obfervat， cent．1．obfervat．19．Joannes Crilpus de Montibus tratt． de actionibus，cap， 128 ．©～ 129 ．Ludoumainus eod．tract． tib．1．cap．13．in princ．Forcatulus dialogo 16．Cæpola de fervitutibus urbanorum，cap．2．num．11，\＆ 12 ．Corrafius Mijcellan．lib．1．cap．23．Robertus lib，1．Jententiarum， cap．28．Rebuffus in tract．de decimis，queft．9．Et nulld ex his relato，D．Antonius de Padilla in l．I．C．de fervi－ tutibus，num，58．Sylvefter Aldobrandinus in conffil．39． num 8．＇⿴囗十 ro．lib．1．Doctor Paz in praxi，3．tom．cap．i． 2 I 4．num．19．cum feqq．Et differunt Confefforia，\＆\＆Ne gatoria，non ideò，quedd una verbis affirmativis；alia verò negativis proponatur，ut exiltimavit Placentinus relatus à Gloffa in ditc．I．aquè fi agat ；fed potiùs，quòd Confefloria tuetur ferviturem，\＆per eam intendimus， quòd adverfarius patiatur，\＆confiteatur，rebus noftris fervitutem aliquarn deberi；negatoria verò libertatem tuetur，\＆per eam negamus，res noftras alienis fervire debere，\＆fic non intereft，quibus verbis utraque actio intentetur，quia fola intentio，ac voluntas agentis，a－ Ctiones eam adinvicem fecernit，juxta Gloff．in diat．I． eEquèfi agat，quam fequuntur，\＆eleganter declarant Petrus Plateanus ibi，num，2．\＆Minfingerus num．3．For－ catulus ditt．dialog．16，num．13．Ludoumainus ditt．cap． 13 ． in princ．\＆alij，qui præcitantur ab his，quos referam ftatim，Florianus de Sancto Petro in ditt．t．2．If．fi fervi－ tus vendicetur，nam．2．© 3 ．\＆probatur in dift．l．2．ff．fi fervitus vendicetur，ibi：Confefforia ei，qui fervitutem fibi competere contendit ：Negatoria domino，qui negat．Bar－ 5 tolus tamen in l．i．ff．ulusfructus petatur，num． 4 ．\＆ 8 in $l$ ．$\sqrt{2}$ priùs，oppofitione 5．If．de novi operis nunciatione，Placen－ tini，\＆Gloffæ opiniones concordat，oftendítque ，bo－ num，\＆rectum intellectum habuiffe Placentinum ；\＆ Baztoli concordiam fequuntur communiter omnes，fe－ cundùm Jafonem ibi，num．33．Arerinus in princ．\＆Go－ mezius num．20．in dict．IS．aquè $f$ i agat．Ubi Antonius Ufillus num． 77 Placentini opinionem conftanter de－ fendit，illúmque ab omnibus impugnationibus immu－ nem reddit，quamvis Raphael Fulgofius in dict．l．1．ff．fi ufusfructus petatur，num．7．indiftinete probaverit，male loquieos，quii faciunt differentiam in verbis negativis，
4 cùm non fint infpicienda verba，fed effectus．Dantur au－
1 tem preedictx actiones Confefforia \＆Negatoria pro fervitute，\＆pro omni jure incorporali，velati fil pro jure prafentandi agatur，vel pro jure eligendi，vifitan－
di，decimandi，exigendivectigal，vel pro jurifdictione， aut alia fimilire ：ut ex aliis oltendit Jafon in l．fi prius， num．3．If．de novi operis nanciatione，\＆in dict．S．equè $f i$ agat，num．34．ubi Gomezius num．12．\＆Minfingerus n．22．Padilla in l．1．C．de fervituribus n． 64 ．Doctor Paz in praxi，3．tom．cap．I．S．4．n．2 2．Quamvis fecundum Inno－ centium in cap．Abbate，de verborum fignificatione，cum preditææ actiones prof fuperioribus juribus intentantur， propriè non dicantur Confefforiæ \＆Negatoriæ actio－ nes，poffunt tamen dici Quafi confefforiæ，\＆quafi nega－ toriæ，\＆Innocentij doctrinam fequatus eft Florianus de Sancto Perro in l．1．ff．fi fervitus vendicetur，n．2．ubi di－ cit，quòd directa，aut propria Cófefforia competit folum， quando agitur de fervitutibus，vel de ufufructu ven－ dicandis，vel denegandis：fed proa liis juribus，quòd pro－ prie ifte actiones non comperunt，fed pro illis debet agi， exprefâa hac causâ，fcilicer，quia illud jus ad agentem pertinet，vel de jure，vel de confuetudine，aut privile－ giojaut dicendo，quafi Confefforiâ ，aut Negatorià̀agi pro illo jure，ut ibi videri poterit．
Tenetur tamen，qui actionem confefforiam inten－ 5 tat，nonnulla proponere，\＆probare，quæ poftalios ad－ 5 notarunt Florianus de Sancto Perro in dict．l．2．ff．$\sqrt{2}$ fervitus vendicetur num．8．© 9．Alexand．in conf． 136. num．8．vol．2．Guido Papæ decifion．28．per totam．Joa－ chimus Minfingerus fingularium obfervationum lib．I． centur．1．obfervatione 19．\＆in primis probare debet， （quòd non ita diftinctè fuperiores tradunt）ipfum effe dominum fundi，vel rei，\＆fic fundum dominantem ad fe pertinere，l．2．ff．fi fervitus vendicetur，ibi：Hac autem actio in rem Confefforia，non alii，quàm domino fundi competit：Serviturem enim nemo vendicare poteft， quàm qui dominium in fundo vicino babet，cui jervitutem dicit deberi．Secundò，probare adftringitur id，quod eft caufa hujus actionis，nempe in fundo，aut preedio vici－ no，alrerius fervitutem conftitutam，\＆debitam effe iis modis，quibus conftitui \＆deberi fervitutem alio cap． dicemus Corneus in conf． 139 ．num．3．lib．2．Paulus Pa－ rifius in conf．26．num．13．lib．I．Bero．de fervitutibus ur－ banorum pradiorum，cap．19，num，I．Tertiò tandem tene－ tur probare，quòd per aliquem perturbetur，five impe－ diatur quominus jure fuo liberè uti poffit．Joachimus Minfingerus in dict．S．qquè fi agat，num．27．© 28.8 Antonius Ufillus ibid，num．93．ervditè，\＆c utiliter Marc． Antonius Eagenius in conf．32，n．17．18．19．lib，1．Et fic， 6 ut actio Confefforia intentari poffit neceffe eft，quòd dominus fundi dominantis perturbetur，vel moleftetur in ufu poffeffionis，vel quafi，five per eum，qui fervitu－ tem conftituit，five per alium quemliber，ur colligitur ex l．fi quis diuturno 8．S．1．verfic．of generaliter：ubi Gloffa verb．poterit，ff．$f$ i fervitus vendicetur 1.3 ．J．idem Fulianus，ff．de itinere actuqque privato l．1．I．competit， ubi Glof．ff．de aqtia quotidiana of aftiva．Et ex commu－ ni refolvit Jafon，in l．fi prius，num．6．ff．de novi operis nunciatione ，\＆in dict．S．aquè fi agat num．57．Cæpola de fervitutibus urbanorum，cap．2．num．12．Quæ tria fi plenè probaverit，qui actione Confefforiâ experitur， condemnabitur reus，ut præftet æftimationem，vel in－ 7 tereffe ejus，quod actoris intereft，liberè non fuiffe ufum fervitute；nam in actione Confefforia \＆Negatoria， （quae pro fervitute competunt）veniunt fructus \＆in－ tereffe，veniunt \＆damna qua poft litem conteftaram accefferunt，\＆etiam quæ præcefferunt，dummodò fpe－ cialiter petantur，l．loci corpus $\mathbb{I}$ ．in confeßoria，ubi Bar－ tolus，Fulgofius，Angelus，\＆Florianus de Sancto Pe－ tro in Summario，\＆num，x．fic adnotarunt Innocentius in cap．Abbate，in gloßa magna，ad finem，de verboram fignificatione ：fimiliter condemnabitur，ut ampliùs vïn aut impedimentum actori non faciar，\＆cautionem praftet，quod ampliùs actorem，qui obtinuit，uti jure fuo non impediat，l．loci corpus I．1．If．fi fervitus ven－ dicetur，$l$ ．barum actionum，ff．eo lemn titulo．Ubi Floria－ nus de Sancto Petro num．1．notabili i．ex illo rextu de ducit，quòd vittus in Confefforia，tenetur facere，vel
pati fecundùm naturam fervitutis \& neceffitatur cave3e, etiam pro tempore futuro; quia tale factum vel patientia eft quid fucceffivum, non autem momentaneum, ut declarat Cinus in l. corruptionem, in princ. C. de enfufructu. Idem etiam refolvunt Minfingerus in dict. I. equè fi agat, num. 29. \& Antonius Ufillus num. 94. 8 6 95 . Negatoria verò actio quæ, ut diximus, pro tuen${ }^{\delta}$ da libertate datur, five per quam predia noftra, fi fortè quis ea fervire protendat in libertatem afferimus, ut alicui concedatur, duo neceffaria funt. Primum, quôd attor habeat dominium predij, cujus libertatem afferit, vel jus aliquod in eo, fecundùm quod reus pretendat fervitutem fibi competere in illo, l. 2. ff. fi fervit. vendicetur, ubi Florianus de Sancto Perro num. 7. \& communiter omnes, in ditt. I aquè $\mathfrak{i}$ agat, Inftit.de actionibus, \&e in l.fi prius, per illum textum, ff. de novi operis ynuciatione, ut teftatur Joachimus Minfingerus finguLarium obfervationum, centuria $\mathbf{1}$.obfervatione 19. num, i. Ubià num. 2. \& num. 3. © 4. agit, utrùm dominium ab agente Negatoriâ probandum fit , \& refert rationes, \& Speculatoris fententiam, Alexandri quoque confultationem, quibus videbatur dicendum, dominium probari neceffe effe: demùm fequutus Bartoli, Innocentij \&\& aliorum refolutionem, conftituit diftinguendum effe, (quod Domini decidendo caufam, de qua ibi probarunt) an Negatoriam intendens, effet in poffeffione fundi, vel non : Nam priori cafu fufficit, fip pofferfio probetur ; fic enim \& de dominio præfumendum effet, de quo folum incidenter quæritur : pofteriori verò cafu, fi agens in poffeffione non fit dominij, five allegati juris, probationem ei incumbere: ex his, qua pleniùs dixit Guido Papæ decif. 28. per totam. Idem Minfingerus refp. II. num, 6. © $\operatorname{seqq}$. Eft autem in hac actione unum fpeciale, quòd in aliis actionibus, five regulariter in omnibus, onus probandi incumbit actori, \& , non reo, l. actor. C. de probationib. l. quiaccufare C. de edendo, $l$. is qui deftinavit, ff. de rei vendicatione. Et actore non probante, reus, erfi nihil praftiterit, abfolvirur, qnippe cum fufficiat ei, quò̀d poffideat, five quòd adverfarius intentionem fuam nor probaverit,l.1. I. . interditum aurem,ff. uti pofidetis l.ult. C. de rei vendic. Sed in actione Negatoria, actor non adftringitur probare rem fuam, alienis rebus, five predio vicino fervitutem non debere, fed tantùm haber neceffe, oftendere jus, aut dominium, quod habet: reus autem, etiam $\mathrm{f}_{\mathrm{i}}$ in quafi poffeffione, fervitutis exiftat, probare debet, conttitutam fuiffe ferviturem, aut legitimo modo quefitam, \& confequenter agens negatoriâ obtinebit, etfi libertatem rei fuæ quam afferit,minimè probaverit, quia per folam negationế fundata eft ejus intentio ; enimvero actor negative agit, reus autem excipit affirmativè, \& affirmatio probari debet, non negatio: ut in hoc cafu reate confiderat Minfingerus in diat. 5. aquè i agat, n. 36 . Item etiam, quia qualibet res in dubio cenferur libera, \& allodialis; \& ideò afferenti rem non effe liberam, incumbit probatio. Ut poft multos probat, \& plenè declarat Joachimus Minfingerus fingul. obfer. centur. 5.obfervat, 25 .per totam. D. Antonius de Padilla in l.altuus, $C$. de fervitutibus. Antonius Gomez in 1.46. Tauri, num.6. Antonius Thefaurus decifione Pedemontaná 216. \& \& fic adverfarius, etfi poffeffor fit, fervitutem jure conftitutam, aut tempore quefitam, probare debet, $l$. ficuti, 6 . fed io quaratur, ff. fi fervitus vendicetur, ubi notat Gloffa verb. poffeforis, verfic. fuftinet verò partes actoris; quam fequuntur ibi communiter Doctores, \& latius declarantes eam Bartolus in diat. l. fi prius, ff. de novi operis nunciatione, num. 14. \& feqq. ubi Paulus Caftrenfis n. finali \& Jafon à num.35. Alciatus de prefumptionibus, regula 2. prefunptione 2. Tiraquell. de primogenitar. quaft. 17. opinione 1 I. Doctor Paz in praxi, 3, tom. cap. 1. S.4. n. 38. $\& \varepsilon$ in effecta ad hanc refolutionem reduci debent, quæ latè cumulat Florianus de Sancto Petro in dica. I. Fed fi quaratur num. 5. © 6. © 7. alia etiam feecialia Negatorize \& Confefforix actionis confiderarunt Antonius

Ufillus num. $45 . \&$ Minfingerus num, 50 in ditit. S. aquè $f \mathrm{i}$ egat, Afflitus decif. 155. D. Francifcus Sarmientus felectarum lib. 1. cap. 2, num. 4. of 5. Menoch, recuperanda poffeflionis, remedio 3. num. 539 .

His ita conftitutis, Gloffa in dicf. S. equè fiagat, verb. altiùs tollendi, verfic. refpondet, quia ad fimilitudinem, pramittit primùm in hac materia, quòd actio Confefforia, \& Negatoria, que pro fervitutibus competunt, in rem dicuntur, \& ad inftar rei vendicationis per omnia dantur: idcircò, ficut rei vendicatio ratione dominij, vel quafi, datur; fic \& Cöfefforia \& Negatoria actio.Deinde, 12 \& fecundd conftituit, actionem Confefforiam utilem, \&\& 13 directam, Confefforiámque directam competere illis, qui dominium directum habent in ea re, cuif fervitutem deberi contendunt, darique contra eum, qui direftus dominus eft predij, vel rei, quam fervitutem debere contendimus : utilem verò comperere ei, qui utile tantum dominium, five jus aliquod habet in re, cui fervitutem deberi afferimus; \& fic creditori pro fervitute debita rei, quam pignori accepit, l.creditori, 9.ff.de novi operis nanciatione, juncta l. ei qui, ff. de fervitutibus. Emphyteutæ, \& Superficiario, ex did. l. ei qui, in fine, \&c l. in provinciali, $\mathbb{I}$. $\mathfrak{f}$ ego, ff. de novi operis nunciat. \&c Ufufructuario, ex $l$. I. S. item fuliano, ff. de remiffionibuss \& fententiam Gloffæ effe communem, conftat ex Floriano de Sancto Petro in l. 2. ff. fi fervitus vendicetur? ex num.4 uf que ad num. 8. quo loco plenè agit, quibus, \& contra quos prediftæ actiones comperant. Ludovico Gomezio num, 20 . verfic. © proptereà creditori. Dino de Muxello num. 23. per totum, qui loquitur ad propofitum Gloffæ in dict. verfic, relpondet. Petro Plateano num. 2, \& Minfingero num, 26 . in diat. II. aque $f_{s}$ agat, Joanne Crifpo de Montibus, in tractatu de actionibus, cap. 128. in fine, Ufufructuario ergo, pro vendicanda fervitute, debita prædio fructuario, vendicationem utilem dari, (quamvis directa illi non competat) fentit exprefsè Gloffa loco fuperiùs relato. Glof, etiam in ditt. I. item fuliano, verbo, ferviturem, \& in dicta a l.creditori, verbo, vendicatio, \&c in l. 3. I. finali, verbo, agi poreft? ff. de aqua pluvia arcenda. Quas ultra fuperiores, fequuntur Albericus ubique, Longovallius in reperit.leg. Imperium, ff. de jurijditione omnium judicum, num. 203. \&c alij, quos poftquam haec feripferam, invenio congeffiffe in unum Petrum Auguftinum Morlam emporij, 1. part. tit. 6.ff. de fervitutibus quaft. 2. num. 2, in fine. Verùm contrariam fententiam, imò nec directam, nec utilem actionem ufufructuario competere tenuerunt Bartolus in dit. l. I. § item fuliano,ff. de remiffonibus, num. 5 . Cumanus in l. 2.ff. de novi speris nunciar. Cujacius lib.1, obfervat, cap. 16. D Antonius de Padilla in l. 1. num.6z. in fine, C. de fervitutibus. Joannes Corrafius in l. ei qui, num. 6. ff. de fervitutibus. Doctor Felicianus tractatu de cenfibus, in prafatione, num 14 . verfic. Áfque maggis amica ơ sonfentanea fol. 7. Pro quibus urgenter facit, quôd ufufructuarius in re fructuaria dominium non haber, fed jus ufusfructus, cujus ratione fervitutem vendicare non poteft;nam ufusfrutus fervitus eft, ut dicit textus inl. r!:ff. de fervitutibus. Unde fructuarius, qui ferviturem deberi fundo prætenderet, fervituris effe fervitutem diceret, \& fic audiendus non effet ex l. I. ff. de $u f u f r u c t u$ legato. Deinde, quia Jureconfultus Ulpianus in L. 1. ff. $\hat{\beta} u$ ufufructus petatur, Servirutis vendicandae jus non effe ufufructuario, expreffim ftatuit; ideircd intelligi debet generaliter, prout loquitur, ut nee direEta, nec utili agere poffit pro fervitute vendicanda ipfe fructuarius, aliâs enim fruftratoria redderetur illius textus decifio, fi utilis actio fructuario competeret, quae utilitate, effectu non differt à direfta, ut cum judicia argumentatur Corrafius in dict.l. ei qui, num. 6. \& ab eo tranfrcibens, fed tacens illum Petrus Anguftinus Mora la de fervitutibus, dicra quaft.2. num. 3. in princ. Tota igitur difficultas confiftit in explicatione textus in dict. $t_{\text {a }}$ unica, §.item fuliano, If. de remiffionibus. qua adeò contrariatur, $l$. i. in princ. If. $f_{1}$ ufusfructus petatur, ut in hac

## 54 Quotidianarum Controverfiarum Juris Lib. I.

$55^{\text {re }}$ diffentire inter fe prudentes, affirmet Cujacius recitationum folemnium, in lib. ff. ad l. ei qui pignori, in princ. 16 ff. de fervitutibus, \& varias interpretationes ad illa jura cumularunt idem Cujacius in ditt. I. ei qui pignori, per totam, \& objervat, lib.1. cap.16. \& lib. 9.cap.17.\& lib.16. cap. 31. Vitalis lib,2.variar, cap. 2.num.9. Robertus recepra lectionis, lib. 2. cap. 12. Petrus Gregorius in Syntagmate juris, lib. 4. cap. 22. num. 9. Suarez lib. 1. obfervat. csp. 20. \& rejectis duabus interpretationibus Gloffax, verbo, non poffe, in ditt. l. ff. fi ufusfructus petat. quas
17 meritò confutarunt Joannes Corrafius, \& Doctor Felicianus ubi juprà D. Antonius de Padilla in diat. l. 1.
48 C. de fervitutibus, num. 92. verfic. mibi verò neutra folutio, aliter \& noviffime, ut ipfe dicit, præditta jura interpretatur: De quo miror nullam mentionem feciffe Felicianum, qui in prefat. de cenfibus, num. 14. per totum, latè de hac re fcripfit: nec etiam Petrum Auguftinum Morlam, diat. queft. 2. de fervitutibus. Dittinguendum igitar putat Padilla, ut Confefforia minimè competat ufufructuario, ut in dict. l. I. If. ₹i ufusfructus petatur : Comperat tamen Negatoria, pro liberando fundo in quo habet ufumfructum, à fervitute, quæ illi imponitur. Et fic procedit textus in diat. l. unica, $\mathbb{J}$. item Fuliano, ff. de remiffonibus. Et ratio eft fecundùm eum, quia facilius debet concedi Negatoria, quàm Confefforia, ex vulgata regula $l$. Arrianus, ff. de actionibus of obligationibus. Hec tamen diftinctio \& folutio imaginaria eft, nec ulla juris decifione confirmari poteft; imò adeò repugnat verbis textus, in diffal. i. $f$ ufusfructus petatur, \& in diac. I. item Juliano, ut conerarium videatur ex eifdem juribus exprefsè deduci,maximè ex dito If. item fuliano, ibi enim friptum eft. Item Fuliano placet fructuario vendicandarum fervitutum jus effe. Quæ verba demonftrant apertè, Jureconfulti voluntatem, \& intentionem cam fuiffe, ut fructuarius poffit potius actione Confefforia agere, quàm Negatoria, ut ibi declarat Accurfius, verbo, vendicandarun, dum dicit, feilicet per Confefforiam. Nec enim, fi Ulpianus tractaret de actione Negatoria pro liberando fundo, diceret vendicandarum fervitutum jus effe fructuario, cùm longè diverfum fit, fervitatem vendicare, aut per actionem Negatoriam afferere fundum, vel rem fruauariam nullam fervitutem debere, ut de fe patet aperte.
19
Unde Cujacius lib. n. obfervat.cap.16.\& lib.9. cap.17. aliter predictam contrarietatem componit, \&c conftituit, apud ipfofmet Jurifconfultos hac de re diverfas fententias fuiffe : nam Jolianus in ea opinione fuit, ut exiftimaret, fructuario fervitutum vendicandarum jus effe; Marcellus tamen in notis, quas fcripfit in Julianam, improbans Juliani fententiam, Labeonis atque Nervæ fententiæ magis adhæret, ut fructuario fervitutum vendicatio non detur, ejufque fententia obtinuit, \& Ulpiano placuit, ut apertè colligitur fecundùm eum, ex diat. l. i. ff. ©o ufusfructius petatur, \& Cujacij fententiam, \& interpretationem veriorem effe cateris omnibus dixit Felicianus, \& fequitur eam diat. tratt. de cenfibus, in prafatione, num. 14. verfic. ergo in bac perplexitate:quam tamen improbat Perrus Augultinus Morla de fervitutibus, dicta quaft. 2. num. 3. in fine, nec fuftineri poffe fortiuls, quàm adhuc confiderabam ex eo, quòd textus in ditzal. i. ff. Ji ufisfrutus petatur. eft refponfum Ulpiani, lib. 1 8. ad Sabinum, \& textus in diat.l. i. 5. item Juliano, ff. de remiftonibus, eft etiam ejufdem Ulpiani refponfum, lib. 62. ad editum. Aut ergo neceffariò dicendum eft, quod in ditt.l. r. Ulpianus approbat Marcelli fententiam, \&s in difto f. item ' fuliano, approw bat etiam Juliani opinionem: quod effet maximum abfurdum; fii verum eft, Marcellum, \& Julianum inter fe diffentire ; aut coacta ratione fateri oportet, quod neutrius fententiam probavit Ulpianus, fequenti ratione: Nam quemadmodum in l. I. ff. Is ufus fruftus petatur. fimpliciter refert, quòd Marcellus probat fententiam Labeonis' \& \& Nervæ exiftimantium, fructuarium fer-
vitutem vendicare non poffe, quæ fundo fructuario debeatur, nec exprefsè approbat illam, ita \& fimiliter in dizto 5 . item fuliano, refert idem Ulpianus, quod Juliano placet, fructuario fervitutum vendicandarum jus effe, nec etiam exprefsè approbat illum, \& fic quemadmodum ex relatione fimplici fententiæ Marcelli, quæ exprefsè non approbatur per Ulpianum, infert Cujacius, quod ea fententia obtinuerit, \& Juliano placuerit : debuit pariter inferre, quòd in didto $\$$. item Juliano, ex relatione fententix Juliani, inducitur approbatio Ulpiani ; maxime quia, ex quo refert Julianum dicentem, fructuario fervitutum vendicandarum jus effe, nec approbat, nec reprobat illius fententiam : videtur approbare illum : ut ex Gloff, in $l$. inter omnes, ff. qui fati(dare cogantur verb. hæreditatem, in fin. \& Tiraquello in duobus locis relato, adnotavit Joannes Guttierrez in repetit. leg. nemo poteff,ff. de legatis 1.num. 270. Quare in propofita difficultate verius exiftimo dicen- 20 dum, ufufructuarium fuo nomine vendicare fervitutes debitas predio frutuario minimè poffe, cùm non fit dominus fundi, nec earum ferviturum. Et ita procedit textus in $l$. . © o in $l$. uti frui, ff. fi ufusfructus petatur. Sed nomine domini, vel procuratorio nomine, rette poffe, quia velut procurator eft in rem fuam, \&c omnium proprietati utilium, cuftodia, diligentia, \& cura illi cenfetur commiffa, $l$. I. in fine cum $l$. fequentiff. ufufructuarius quemadmodum caveat. \& fic procedit textus in l. 1. $\mathbb{I}$. item fuliano, ff. de remifionibus.Et apertè probatur $i b i$, durn dicitur, quòd fructuario vendicare fervitutes permittitur ; ot nunciare novum opus, fed nunciatio novi operis fructuario permittitur non fuo, fed alieno nomine, hoc eft, domini : l. I. I. ufufruCtuarius, ff. de novi operis nunciatione. Ergo eodem modo, procuratorio filicer nomine, fervitutum vendicatio competic. Quæ interpretatio, \& diftinetio fuit originaliter Joannis relati à Glof. verb. ufumfrnctum, in l.2.ff. de novi operis nunciatione. \& fequuti funt Bartolus ibi, num. 8. idem Bartolus in l. 1. num.9.ff.codem sit. Cu manus in dict. l: 2. nums. 2. Balduinus in dict. S. aquè fi agat. Scholio 2. Francifcus Duarenus in commentaris ad titul.ff de novi operis nunciatione, in rubr. cap. 3. verfic. alia quaftio eft de "ufufructu fol, mihi 585 . Corrafius in l. ei qui, num. 6.ff. de fervitutibus. Qui tamen fuperiorem declarationem injufte fibi tribuunt, aut faltem ut propriam, male referunt illam ; quam etiam fequuntur Caballinus milleloquio 1, n. 11. © 12. Petrus Auguftinus Morla emporij 1. part, tit, 6.ff. de fervitutibus quaft. 2. num. 5.


Ufusfructus purè ; vel ad diem, vel fub conditione relicti dies quando cedat : quando etiam in aliis fervitutibus, annuis legatis, \& cateris relictis. Deinde, utrùm hodie attenta difpofitione leg. I. titul. 4. de los testamentos, lib. s nozia collectionis Regia, ufusfructus legatum debeatur, etfi nullus fuerit hæres ex teftamento, nec ab inteftato, eleganter difcutitur: Telli Fernandez, \& Joannis de Matienço contrarietas proponitur , \& Matiençi refolutio meliùs, quàm adhuc comprobatur, legatarióq; ufusfructus à quo tempore fructus debeantur de jure communi, \& Regio, diftinctè \& breviter explicatur. Demuln ufufructu uxori, vel alteri relicto titulo legati, vel inftitutionis, nullo alio harede penitus initituto, vel folum poft ipfius uxoris mortem, utrùm difpofitio va-

Ieat, \& quid relictum prefumatur ? ubi, quæ hucufque dicta funt, breviter narrantur, legibus hujus Regni novè applicantur quamplurima, que adnotata, per Authorem traduntur, quæ nullus hactenus fic diftinctè explicavit.

## SUMMARIUM.

${ }_{1}$ UJusfructus purè relifti dies non cedit, nifi ex die adite hareditatis; fed cùm ad diem relinquitur, vel fub conditione, nullo modo cedit, etiam poft aditam bareditatem, nifi die adveniente, vel conditione exiftente, © de jure bujus Regni, turùm hoc fit immmutatum, '*o latiùs infrà à num. It. \& fequentibus.
2 Ufusfructus legatum differt in boc à legato in annos fingulos relitto: quod legatum annuum cedit fatim
à die mortis teftatoris, non ex die adita bereditatis, ut ufusfructus , \& vera dijoriminis ratio proponitur.
3 Uuusfructus purè relictus femel cedit ; fed relititus per fingula tempora, fapius cedit, id eft, ex initio cujusanbet temporis : نَ idem in legato in fingulos amos
relito, in quo cedendo cujufque anni principia repstantur.
4 Legatum in annos fingulos relitum, fi legatarius vivo teffatore decefferit; eft in cauffa caduci, of idcirco pertinet ad fifcum ex lege fulia, ©ु Papia; at legatum ufusfruitus non pertinet ad fifcum à quo nunquam recederet, fi femel fico netteretur, fed remanet apud haredem, à quo ufusfrutus legatus eft, vel apud eum, cui fundii fructuari proprietas legata eft.
5. Leges Caducaria non habent locum in ufufrutu.

6 UJusfructus legatum differt à catcris legatis; catera enim legata à morte teftatoris cedunt, id eft, incipiunt deberi, licet ante aditam bareditatem non petantur,

- quapropter ad haredes fuos legatarij ea legata tranfmitrunt.
7 Ufusfrutus legati dies, quantum ad tranfmiffionem, nunquam cedit, quia cum perfona fructuarij extinguitur ufusfructus; quantum ad acquifitionem, vel obligationem, cedit ab adita hareditate.
8 Dies fervitutis purè legate, vel ex die certo, cedit ex morte teftatoris, quantum ad tranfmifionem; quantum verò ad debitionem, vel acquifitionem, ex die adita bareditatis.
9 Dies appofitus, cùm legatur, vel promittitur ufusfru-
Cuus, impedit nafci obligationem, of actionem; at
in promifione, five legato proprietatis, 6 in aliis rebus, contrà ftatuitur.
10 L. fervum filij 46. I. fin. ff. de legat. 1. explicatur, G. Cumani interpretatio recipitur.

II Ufusfrutus legatum, utrìm debeatur bodie, attenta
dijpofitione leg. I. tit. 4. de los teftamentos, lib. 5.
novac collectionis Regiæ, fo nullus fuerit hares, ex
teftamento, nec ab intefiato, of de opinione Telli
Fernandez in hac quaeltione.
12 Foamis de Matienço refolutio in quæftione fuperiori, proponitur quam contra Tellum probat Author, © pro ea nonnulla, ơ urgentia fundamenta novè confiderat, of numeris fequentibns.
13 Hereditate non adita, de jure communi nihil in teftamento fcriptum valet, idque maltorum allegatione exornatur, ob plenifime explicatur, remifivè.
14 Aditio venientium ab inteflato non requiritur hodie jure Regio ad valorem legătorum, eo cafu, quo nullus hares inftitutus fit, vel inftitutus repudiaverit.
15 Leg. 1. tit. 4. de los teftamentos, lib. 5. nova recopilationis, verus fenfus traditur, o Azevedij, aliovùmque intellectus reficitur.
16 UJufructuarius, cui titulo legati relituus eft ufusfruCtus, quo remedio conjequatur legatum, $\beta$ poft mor-- tem ejus, aut aliter, fic fuerit alius hares inftitutus,

Cap. VIII.
ut vivente fructuario adire bareditatems non poffit; © vide infrà num. 32.
17 Telli Fernandez adnotatio nova in hac materia, of in praxi utilis, recepta, © novè comprobata per Allthorem.
18 UJusfructus fundi, vel alterius rei filegetur, © legatarius abfens, feu ignorans, per aliquod tempus legatum non petierit, non poterit ipfe, nec hares ejus petere ufumfructum pro tempore praterito; nec fruAus etiam ejus temporis confequetur, cìm fructuarius non poffederit, nec fatifdederit, ơ non incipiat lucrari fructus, nifi à die prafitite, Jett realiter oblate fatijdationis, vel ex tempore adepta pofeffionis fine vitio.
19 Ufufructuarius paratus cavere, © fatijdare, volén $f q u e$ legatum confequi, fi id non fecerit, propter defectum haredis, vel perfone, cui fatifdationem praftaret, vel quia hares noluit illam accipere, aut malitiose diftulit hareditatem adire, ab eo tempore fructus lucratur.
20 UJufruduario, à quo tempore debeantur fructus rei legate de jure communi?
21 Frutus rei legate, attenta decifione legis 1. tit. 4, de los teftamentos, lib. 5. à tempore mortis teftatoris debentur, quamvis jure communi fatis controverfums effet, à quo tempore deberentur.
22 Uufruttuario, d̀quo tempore debeantur fruitus rei legate de jure Regio ; ubi Foammis de Matienço opinio nove confutatur per Authorem, br fingularis declaratio traditur ad diat. I. I. tit. 4. de los teftamentos.
23 Ufusfructus omnium bonorum legatum uxori, vel alteri relictum, alio harede univerfali poft gus mortem inffituto, utrùm valeat, \& numeris fequent.
24 Circa quaftionem fuperiorem, quatuor opiniones fuiffe, ex fententia Fafonis, bo aliorum.
25 In effectu tamen, duas effe opiniones, primam negativam, fecundam affirmativam.
26 Uxorem, vel alium fic relictum uffufructuarium, legatarium effe dumtaxat, non haredem.
27 Foannis Andres, Dini, Alexandri, ơ aliorum opinio negativa refertur.
28 Precipua pradictorum fundamenta expenduntur.
29. Et illis nonnullis modis fatisfactum, remijivè, cum Menochio, fed melius infrà num. $30 . \& 21$.
30. Secunda opinio affirmativa proponitur, que verior efts, magis communis, of omnino amplectenda, of quamplurimorum allegatione comprobatur.
31 Rationes, of fundamenta communis, ad unam reduci debere, qua concludens eff; G hoc numero aflignatur.
32 Doctores quamplares in bac materia fcribentes fru-
32 Atra, o inutiliter laberare, quarentes remedium,
$\lambda$. quo poffit fructuarius confequi legatum in quaftione
propofita, fuprà num. 23. nova Authoris confideratio in hac materia.
33 Ufusfructus omnium bonorum cìm alicui relinquitur, of alius hares univerfalis inftituitur poft mortems
vilifejus, hares tenetur ad folutionem aris alieni, nec neceffe eft curatorem hareditati dare, contra Mathefilanum.
34 Ufusfructus omnium bonorum cimm uxori relinquitur, ó poft mortem ejus alius hares univerfalis inffituidilitur; uxor poreft propria authoritate ufumfructums imisapere, ex fententia Caftrerfis, bo aliorum, que -16 per Authoremi concludenti ratione confuratur.
35 Vfufrnctuarius, cui relinquitur ufuffructus omnium bonorum, alio barede inflituto poft mortem ejus, cavere tenetur, O Inventarium conficere.
36 Oue hucufque dicta fint ex num. 23. procedere indurbitanter de jure Regio, ex difpofitione legis 1. tit. 4 -- de los teftamentos lib. 5. etiam pofito, quid de jure collommuni vera effet Foannis Andree opinio, (que seit communiter improbatur ) nova Authoris confideratunn tio in hac materia.

37 Uxor,

37 Uxor, vel alius, $f_{i}$ in ufffructu omnium bonorum infitutus fit, ob poft mortem ejus, alius hares miverSalis inffituatur, fine controverfia admittunt Doctores, teffatoris difpofitionem valere.
38 Sed folum dubitant, utrim in hoc cafu, ficut in fuperio-
ri, de quo fuprà ex num. 23. inffitutio fit quoque legatum, an verò fidecioommifum induci debeat, ita quod uxor fit hares in ufufructu, \& proprietate, ob gravata poft mortem bereditatem reffituere.
39 Et hujus controverfice effettus pracipuus adducitur.
40 Fideicommiffum conditionale non tranfmittitur ad baredes, fi fideicommifarius pendente conditione ante gravatum decedat : quod latijomè, remifivè tamen traditur explicatum.
41 Prima opinio refertur in quaftione fuperiori, uxorem cenferi inffitutam, tam in proprietate, quàm in ufufructu, \& inffitutionem poft mortem cjus $f a$ dam, ad Fideicommifariam fubftitutionem trabendam.
42 Imola opinio in prafata quaftione, in quo concordet,
-3i aur difcordet cum opinione communi? remifive.
43 Secunda opinio in eadem quaftione adducitur, \& probatur; "xxorem fic inflitutam in ufufructu, meram legatariam uffusfructus effe, ficut in cafu relato fuprà à nuin. 23.
44. UJusfructus omnium bonorum, titulo infitutionis, aut legati, fi uxori, vel alteri relinquatur, filio poft morrem harede univerfalt inftituto; utrum valeat difin pofitio? remiffive, \& nova Authoris declaratio in bac queftione de jure hujus Regni.
45 Uxor inflituta in ufufructu omnium bonorum done vixerit, nullo alio barede foripto poft mortem ejus, - vous cenfetur bares inffituta in totum, five detracta
t. Serta rei mentione, totam ipfam hareditatem confe-

Tht quetur; poft mortem tamen, tenebitur refituere illam venientibus ab inteftato, quorum favore fideicommif-- 42 sum inductam cenfetur.

46 Et hanc refolutionem, de jure communi communiter receptam, do jure Regio immutatam non effe, nova Authoris confideratio in hac materia,

PRo clara \& diftincta materiæ hujus capitis explanatione, conftituendum erit primò : Quòd ufusfructus purè relieti dies non cedit, nifi ex die aditæ hæereditatis; fed cùm ad diem relinquitur, vel fub conditione, nullo modo cedit,etiam poft aditả hæreditaré, nifí vel dies venerit vel conditio extiterit $l$. 1. f.dies, ff.quando dies ufusfructus legati cedat, l. 2. If. quando dies legati cedat, l.unica 5. libertatibus, C.de oaducis tollendis. Ex quibus jaribus fic adnotarunt Gloffa, Bartolus, Albericus, Baldus, Angelus, Fulgofius \& Floriahus de Sancto Petro ibi. Idem Baldas in i. filius à patre, num. 3.ff. de liberis of pofthumis. Paulus de Montepico in 1 . Titiai cum reflamento, $\mathbb{I}$. Titia cùm nuberet, ff.de legat. 2. quaft. 26. num. 114 . in princ. Udalricus Zafius ad tit., quando dies uffusfruituis leg. cedat, in princ. fol, mibi 195. Cujacius in paratith. in lib. 15. Digeftorum, ad eumdem tir. fol,mibi 42. Petrus Coftalius ad l. i.ejufdem tit. in princ. Joannes Cephalus in conf.429. num. 56 . 8 e in conf. 45 o. num.44.lib.3.Menochius in conf. 105. num.8.lib.1.\& prajumptione 169.n.20. lib.4. Graffus $\mathbb{\Gamma}$. legatam, queft.i 3 . numm. 1. Marcus Antonius Eugenius in conf. 29. num.90. Pedroccha in conf. 7 . num.46. © 47. Andreas Gaill. pradticarum obfervat. lib. 2.0bfervat. 143. num, 1. Tellus Fernandez in 1.3 . Tauri. 3. part, num. 10. verf. OHo prainifo. Borgninus Cavalcanus de ufufruitu mulieri relito, num. 93 . in fine, verf. quia dies, fol. 266 . Joannes de Matienço in l. 1.tit. 4. de los teftamentos lib. 5.nova recópilationis.gloff. 14. num. 35. ©~ 36. qui tamen, de jure hujus Regni exiftimat id immutatum ex decifione ditt. legis prime tit. 4. de los reftamentos. Et diem ufusfructus purè legati à die mortis teftatoris cedere, cujus contrarium defendit Tellus ${ }_{2}$ ubi fupra, \& infrà latius aperietur, Et per hoc differt quamplurimum, ufusfructus legatum, a legato in annos gTox 5 "e
fingulos relicto; quòd legatum annuum cedit ftatim à die mortis teftatoris, non ex die aditr hæreditatis: l. 12 . ff. quando dies legati cedat. Legati ufusfructus dies non cedit, nifi ex die aditæ hareditatis, ut diximus. Et vera differentix ratio eft, quia legatam arnuum ftatim à morte teftatoris confiftit; ufusfructus legatum non ante confiftit, quàm legatarius uti frui poffit : non poteft autem continuò uti frui à morte teftatoris, quia non dicitur ufusfructus conftitutus, quoufque ei via ad fruendum aperiatur, id eft, ante aditam hæreditatem; ided ante aditionem nulla eft fuper ufufructu actio, etiam ipfo jure. Sic procedit textus in dital l. 1. dies, \& I. f. fonal.ff.quando dies ufusfrutuus legati cedat. Uti eleganter explicat Cujacius recitationum fol. in Libros Digeforum, ad l. in fingulos, 8. ff. de annuis legatis, verficul. addere licet. Elegantius Zafius ad ditum tit. quando dies ufusfructus legati cedat, in fine, verfic. nota in boc tit. fol. 195 . differt etiam, quod ufusfructus pure, aut fimpliciter reli¿tus, femel cedit, fed relictus per fingula tempora fæpius cedit,id eft,ex initio cujusliber temporis;\&c idem in actione, quæ pro ufufructu competit, \& in legato in annos fingulos relicto, cùm enim in illo tot fint legata quot anni, $l$. in ingulos, $f f$. de annuis legatis. Confequens eft, ut in eo cedendo, cujullibet anni principia reputentur: l. à vobis, ff. de amnuis legatis. Sed in ufufructu contra, ut dictum eft ; licèt enim factum fruendi fucceffivum fit, ita quod conftitutus plene acquiri non poffit, plene tamen cedit; id eft, ejus obligatio nafcitur. Sic procedit textus in l. 1. ff. quando dies uffirfuructus legati cedat, ubi Fulgofius,\& Florianus de S. Petro, fic adnotarunt. Et eruditè explicantes Petrus Coffalius in eadem l. 1. ad finem Zafius ubi fupra, verfic. ufusfructus pure relictus. Deinde differt, quòd legatum in annos fingulos 4 relictum, $\mathrm{fi}^{2}$ legatarius vivo teftatore decefferit,eft in caufa caduci, \& idcirco pertinet ad fifcum, ex lege Julia \& Papia que funt leges caducariæ; at legatum ufusfrnctus non item, hoc eft, non pertinet ad fifcum, à quo nunquam recederet, fi femel fifco netteretur, fed remanet apud hæredem, à quo ufusfructus legatus eft, vel apud eum, cui fundi fructuarij proprietas legata eft, quia le- 5 ges caducariæe non habent locum in ufufructu: l. $f i$ vitio fructus, ff. de ufufrutu. Cujacius in ditta l. in fingulos,verfic. © poftremo. Denique differt ufusfructus legatum, à cateris legatis parè aut fimpliciter relictis; cerera enim legata à morte teftatoris cedunt, id eft, incipiunt deberi, licet ante aditam hæreditatem non petantur, quapropter ad hæredes fuos, legatarij ea legata tranfmittunt : I. à Titio, in fine, ff. de furtis, l. unica. I. in novifimo, \& $\mathbb{y}$. libertatibus, $C$. de caducis tollendis : quod non eft in ufufructu: ut Coftalius, \& Zafius advertuns ubi (uprà. Enim verò, ufusfructus legati dies, quantum ad tranfmiffionem, nunquam cedit; quia cum perfona fructuarij extinguitur ufusfructus:l, unica. §. libertatibus, C. de caducis tollendis. Quantum ad acquifitionem, vel obligationem, cedir ab adita hæreditate, ut fuprà diximus. Et eleganter advertit Cujacius recitationum folennitun in lib. Digeff. ad l. 3. ff. de fervitute legata, Et per hoc eft in ceffione legati, longè alia ratio ufusfructus, quam proprietatis: uc idem Cujacius tradit in paratith. ad dituum tit. quando dies ufusfructus legati cedat. fol, 42. \& aliarum fervitatum etiam, nam fervitutis purè, vel ex die certo legatæ dies cedit ex die mortis teftatoris, quantum ad tranfmiffionem, quantum verò ad debitionem, vel acquifitionem ex die aditæ hæreditatis: Cinus, \& Bartolus, l: 3. If. de fervitute legata, \&c Cujacius ibidem optimè explicans; Petrus Coftalius in ditatal. I. ff: quando dies ufusfructus legati cedat, in princ. Præterea diés appofitus cum legatur, vel promittitur ufusfructus, impedit nafci obligationem \& actionem; at in promiffione, five legato proprietatis, \& in aliis rebus, contra ftatuitur : ut dicunt Baldus, \& Falgofius, per illum textum in dicta l. 1. S. dies; ff. quando dies ifufructus legati cedat, Coftalius, \&t Zazius ubi fuprà. Idem Coftalius in l.qui mandatum, 43. If. mandati. \& noviffimè Anto-
nius Pichardus, in I. 1: Infitut. de verborum obligat. Guttierrez practicarum lib. 2. queft. 3 1. nut, 3 , in fin. Ille num. 20. © 21 . \&- $n .27$.
Secundò, \& principaliter conftituendum eft, ex ditis adhuc inferri opportune poffe ad explicationem, \& refolutionem quamplurium, quæ neceffaria \& utilia funt, nee diftincté fatis per Scriptores declarantur. ${ }_{0}$ Et primò infertur ad interpretationem textus in $l$. fervum filii, 46. J. finali, ff.de legatis I. Quatenus Jureconfultus Paulus feribit: Si duos fundos babens teftator alterius mihi ufumfructum, alterum Titio leget: aditum mibi legatarius non debebit, fed hares cogetur redimere aditum, of preftare. Nam vera \& fundamentalis ratio illius textus in eo confiftit, quòd cùm legatum ufusfructus cedat, ab adita hęreditate, ut fuprà diximus; fervitus imponi non potuit in fundo legato, quia tempore, quo ufusfructus legati dies ceffit,jam fundus alienus erat, \& ideò novi domini, hoc eft, legatarii confenfus neceffarius fuit, nec ipfo jure conftitui, aut deberi fervitus potuit: unde legatarius aditum non debet, fed hæres cogitur illum præftare. Ut cum judicio \& fubtiliter declararunt Cumanus ibi, \& Fulgofius in l.binas ades,ff. de fervitutibus urbanorum pradioram, quidquid aliter interpretetur Bartolus in l. damnas, S. 1. ff. de uffuructie legato.
Secundò infertur ad explicationem legis r. titul. 4 . ${ }^{11}$ de los teftamentos, lib. 5. nove collectionis Regia. Utrùm illius legis difpofitio procedat in legato ufusfructus, ut fcilicet legatum ufusfructus debeatur hodie, etfi nullus fuerit hares ex teftamento nec abinreftato. Quam quaftionem primus omnium excitavit in terminis Tellus Fernandez in l. 3. Tauri, 3. part. n. 9. 10, és it. \& in ea opinione eft, ut exiftimet, eciam ftante decifione ditáa legis Regia, legatum ufusfructus non deberi, nec poffe legatarium confequi ufumfructum, nifi verè \& realiter hareditas ex teltamento, aut ab inteftato adeatur, \& impoffibile effe, legatum abfque aditione fubfiftere : Et in hanc fententiam duobus principaliter movetur fundamentis. Primum ex his deducitur, quæ numeris pracedentibus dicebamus, legatum ufusfruetus non poffe incipere ante aditioné hæreditaris, \&c cedere diem illius, eodem inftanti \&e concurfu, quo aditur hæreditas, \& confequenter ante aditionem, legatum ufusfructus non dari, \& inde dicit inferri, quòd dicta lex Regia minimè procedit, nec venit decidere aliquid in legato ufusfructus, \& differentiam patere inter alia legata, \& legatum ufusfructus; quia difpofitio illius legis dumtaxat confirmat, effi nullus fuerit hæres, ea legata, quorum dies cedit à morte teftatoris, erfi de jure communi non valerent, fi hereditas adita non effer: non tamen illa, quorum effe ultra validitatem eorum, dependet ab aditione hereditatis, ad hoc quòd incipiant, ut in legato ufusfruetus diximus. Et hoc eft primam fundamentum. Secundum verò deducitur ex eo, quòd ufusfruttus eff fervitus perfonalis, quæ creatur, \& conftituitur ex patientia domini predii, nec incipere poreft, donec fit dominus qui uti frui ufufructuarium patiatur, l. 3. If. dare, ff. de ufifruttu. Sed antequam hareditas adeatur, nemo eft, qui predictam parientiam preftare, five pati fervitutem poffitsergo legatum ufuffructus fubfiftere non poteft. Unde fecundum eum, fi legatarius moreretur ante aditionem hæredis, etfi aliquod tempus tranfiiffer, fructus non deberentur, quia non ceffit dies legati.

Verum enim vero, contrariam in hacre fententiam, 12 imò quòd ex difpofitione difla legis Regia legatum ufusfructus debeatur, etfi nullus fuerit hæres ex reftamento, nec ab inteflato, \& rationem atque decifionem illius legis æquè militare in legato ufusfruetus, ac in ceteris legatis, contra Tellum Fernandez conftanter defendit Joannes de Matienço in eadem l., r.tit.4. .de los teftamentos lib. 5 gloff. i4.à n. 35 .ufq; ad n. 39 . Ubi nonnullis rationibus comprobat iftam partem, \& fundamenitis Telli Fernandez fatisfacit, \& illius refolutionem probare videntur Azeyedius ibidem, n. 138. Joannes Joan. del Caftillo Quotid. Controv. Jur. Tomi, $f_{0}$
Jone
enim in queftione ibi propofita ad Matiençum fe refert; ifte autem relata ejufdem opinione, contra Tellum, cum ea tranfit, nec ampliuss dicit etiam in legato ufusfructus.

Ego verò reftè perpenfa intentione, ratione, \& generaliter diata legist, veriorě arbitror Joannis Matienço opinionem, \& in praxi (fi cafus contingeret) omninò obfervarem eam. Ad quod moveor principaliter rationibus fequentibus. Primò; nam quemadmodum ufuffructus fimpliciter relieti dies, non cedit nifi ex die aditæ hæreditatis, nec ante incipit fubfiftere, aut deberi legatum; ita etiam, quamvis aliorum legatorum purè reliftorum cedat dies à morte teftatoris, quantum ad tranfmifionem, \& alia; quoad effectum tamen confequendi legatum, five quoad petitionem, \& acquifitionem illius, non cedit, nec incipit, antequam hæres adierit : ita ut dici pofit, eorum effe, \& effettum, ab aditione hæreditatis pendere, (ut de legato ufuffructus Tellus conftituit: ) nam utique fi hares hæreditatem non ackerit, nihil in teftamento fcriptum valet, 13 t. fi nemo,ff. de teftamentaria tutela, cum aliis vulgatis, que de jure communi id exprefsè probant, \& multis exornant, arque pleniffimè explicant Perrus de Pe ralra in I. omnia, per totam ff . de legatis 2 . folio 328. Covarruvias in cap. 3. de reftamentis, nu. 3. Menchaca de fuccefionum refolutione lib. 3. J. 27. n.4. Antonius Gomez tom, 1. variarum cap. 12, de legatis, n. 11. Bernardus Diaz regula 411. Gratianus regula 218. Andreas de Beferis in repetitione legis 1. C. de facrofanliit Eccleffis à $n$. $\mathbf{I} 40$. que habetur repetitionum juris civílis, volum. 7. fol. 37. Tellus Fernandez in 3. Tauri, dis Cta 3. part. à princ. Graffus receptarum Sententiarum IS. legatum, quaft. 68. Matienço in didt.l. 1. tit. 4. gloff. 14. à $n$. 1. Hfque ad n. 21, \& Azevedius ibi, n. 86. © feqg. Jacobus Cancerius variarum, cap.4, n. 35. © Jegq. Lex ergo, quæ, nullo herede fripto, vel frripto non adeunte, voluit exprefsè confervare cætera legata, qua de jure communi, hæreditate non adita, non debebantur: five quax ante hæredis aditionem non incipiebant effectum fortiri, poruit etiam \& legatum ufusfructus abfque ulla hæredis aditione validare: quòd fic confiltit dubium non in potentia, fed in voluntare ipfius legis, fatis apertè conftat de illa, cum generaliter dixerit:Valga el teflamento, en las mandas, y en las otras cofas que en elfe contienen, \& ibi: y complaffeel teffamento. Quibus verbis, ita generaliter, $\&<$ indefinite prolatis, contineri etiam legatum ufusfructus, nemo negare poterit, nee probare prediCtam reftrictionem Telli Fernandez ad dictam legent, cùm in ea, non magis fpecificè confirmentur legata, quorum dies cedità morte teftatoris, quàm ea, quorum dies cedit ab adita hæreditate; fed generaliter cautum fuerit, omnia legata, \& cætera in teltamento relicta, valere debere. Et per hoc excluditur fundamentum primum, quòd alia legata confirmentur in ea lege, non legatum ufusfructus.

Secundò moveor, quoniam hodie, attenta difpofi- 14 tione ditt. l. r. titul. 4. de los teffamentos, aditio venientium ab inteftato, non requiritur ad valorem legatorum eo cafu, quo nullus hæres inftitutus fit, vel inftitutus repudiaverit, ut in terminis illius legis probarunt Greg.Lopez, Perrus de Peralta, Burgos de Pace, D. Antonius Padilla, Antonius Gomez, \& Tellus Fernan: dez, quos in unum congerit, \& fic defendit Joannes Guttierrez prafticarum, lib, 2. quaft. 31 per totam Joannes de Matienço in eadem l.i.glof/a 14. num. 7. O 9 . quicquid poft alios dubiret Azevedius ibidem, à n. $12 \sigma_{0}^{\circ}$ ufque ad nu. 138. \& tamen eo cafu, hęreditatis aditio non datur, quæ juxta jus commune eft teftamenti perfectio, teftamentoque, \& cæreris in eo contentis vires, \&\& robur tribuit: nec eriam hæares exiftit, qui defunctum reprefentare; dominium hæreditaris acquirere, teftamentumque implere, \& res legatas legatariis tradere poffic, quod de jure communi neceffarium
erat: quare pari ratione dicendum eft in noftro cafu legatum ufusfructus confervari debere, etfi nullos haxres fuerit, qui fervitutis patientiam praftet, five ufufruttuarium uti \& frui paciarur,cìm etfí nullus effet ex fuccefforibus ab inteffato, qui bona admitteret, vel alius, qui in eorum defectum vocarur, Curator effet bonis dandus, qui legatariis fatisfaceret, ipforum petitionibus refponderet, atque ufufuctuario patientiam praftaret, ut rectè advertunt Antonius Gomez in 1.24. Taurr, in fine. Joannes de Matienço in dital l. 1. gloffa 14. n. 37. qui fecundx argumentationi Telli Fernandezz, aliter etiam \& reetè fatisfacit.
Neque contrarium probant verba diz. l. i. in verfic.
15 rentonces berede aquel, (ut falsoे opinantur Azevedius \& alii, nec perfeate explicant Joannes Gutrierrez \& fuperiores, ) qua folum evincunt, bona defuñti, cujus hareditas per haredem adita non eft, ad cum pertinere debere, ad quem pertinerent, fi teflator inteftatas deceffiffer : non tamen inde inferri poteft, neceflariam effe aditionem, ob rationem predietam, quod deficiente omni harede, lex fupplet defetum illias, curatorem hereditati dando : id quod evidentiùs apparet ex recepta quamplurimorum fententia, qui in terminis 6 juris communis unanimiter frripferunt, quòd ubi ufuffrutus titulo legati, uxori, vel alteri relifus eft, poft ejus moriem, aut aliter, fic inftituto harede, ut vivente ufufructuario ipfe hares adire hareditatem non poffit, multis remediis eidem frutuario fuccurrendum, ut legatum confequatur.Quxe conigefferunt, \& plenè explicarunt Paulas de Montepico in 1 . Titta cumi teflamento, 5. Titria cimm nuberet.ff.de legatis 2.n. 11 8. verficaliquando © otertiol legatur ufisfrututus, Joannes Cephalus in conf. 450. n. 63. lib. 3. Parifius in conf. 97. n. 7. ©ै 8. lib. 2. Marcus Antonius Eugenius in conf. 25.n.9 1.6" 94.Menochius in conf. 109.n. 52.lib. 1. © in conf.273.n.2. 2li.3. pleniùs prafumprion. 141. $n, 41.42$.ef 43 . lib. 4 . ubi n. 44 . probavit Baldi remedium ibi relatum, \& efie fatis confetaneum legibus \& æquitati dixit, ut hoc cafu petat ufufrutuarius, Judicis officio, legarum fibi praftarijergo in terminis \& difpofitione ditto legis 1 .quantò magis id habere locum poterit, ut voluntas teftaroris fortiatur effeCtum, \&\& legatarius ufumifuuttí habeat,cum verba illius legis adeò generalia fint, \&\& apta comprehendere omne leg atum, cujuffunq; qualitatis, aut conditionis illud fr:
17 guod attinet verò ad fecundam illationem Telli Fernádez; quatenus dixit,quöd filegararius ofusfructus moreretur ante aditionĕ heredis, ectio aliquod tempus tranfiiffer,frutus aliquos non acquireret, quia non ceffit dies legati,\&\& confequenter quòd nulli deberentur iliti: nihil dixit Joann. deMatien $̧$ o ubi fuprà, nee alii fuperiùs relati hajus doatrinæ mentionem faciunt, eam tamen veram effe, $\&$ jure procedere, probatur evidenter ex eo, quòd mortao legatario, five ante, five poft adirionem haredis legatum ufusfruatus extingui, nec ad haredes tranfire, indabitatum eft, per textum in $\mathbb{\S}$. fnitur, cum vulg atis, Inftit.de ufufrutulu. Frutus etiam, fi aliquod tempus tráfiffet, non deberi haredi, licèt aliter non probaverit Tellus ubi fuprà, manifeftè comprobatur ex his, qua frripferunt Ruinus in conf. 60 . n. 8. © feqq. volum. 2. Francifcus Marc. decif. 823. n. I. in 1. part. Corneus in conf. 173 . vol. 3. \& poft alios Borgninus Cavalcanus
18 de ufuf ructu mulieri relita, $n$. 90. © 91 . fol. mihi 263 . ubi affirmant, \& latiuis comprobant, quod fi ufusfruAtus fundi, vel alterius rei, alicui legentur,\& legatarius abfens, feu ignorans, per aliquod tempus legatum non petierit, non poterit ipfe, nec hares ejus perere ufumfrotum pro tempore praterito, nec frutus etiam ejus temporis confequetur, cum fruetuarius non poffederit, nec fatifidederit, \&\& non incipiat lucrari fructus, nifi à die praftite,feu realiter oblate fatisdationis, vel ex tempore adepra poffeffionis fine virio, hoc eft,non vitiosè, nec clam,fed cum fcientia \&\& patientia proprietarii;cùm igitur in fpecie propofita nec poffederit, nec fatifdederit frutuarius,frutus ejus téporis non porerit ad haredes
tranfmittere. Verùm id non procedet, fi ufuffutuarius paratus cavere, \& \& fatifdare, volenfq; legatum confequi, id adimplere nequiverit, propter defectum hexredis,vel perfonæ,cui fatifdationem praftaret, vel quia hares noluit illam accipere, aut quia malitiosé diftulit hareditatem adire; tunc enim,cium juris ordini, \& forma fatisfacere voluerit legatarius, nec per eum theterit, ab eo tempore frutus lucrari debebit, non minùs, ac fir realiter praftita, \&\& accepta fuiffer cautio, ut poft alios, adnotarunt exprefse Rolandus in conf. 73.n. 34 . O Jeqq. vol.2.Francifcus Marc. decif. 490. part. 2.Antonius Galeatius Malvaffia in conf. $52 . n, 19$. © 32. vol. ro Cavalcanus de iffiffuctu mulieri relỉ7o, nu. 49. fol. 266. ov 267.Francif.Burfatus in conf. 139,n.64. 6 in conf. 214 . n. 28 .li. 2 .Ex quibus deduci poreft, ad refolutionem alcerius quaftionis, ufufructuario deberi frutus rei legare, de jure communj, adita jam hareditate, vel non adita, dolo tamen hæredis dilata, dummodò poftè adeatur; alias nihil in reftamento frriptum valeret, à die praftite, feu realiter oblatæ fatifdationis, vel à die adeprex poffeffionis abfque vitio,eriam non praftita fatifdatione, juxta ea que fuperiùs diximus, \& latiùs declarant Arias Pinellus 2.part.leg.1.C. de bonis maternis, nul. 77. per totum. Borgninus Cavalcanus de uffiffuliu mulieri reliito, n. 90. fol. 263 . De jure verò Regio in aliis legatis cer- 21 tum elt, fructus rei legatæ à tempore mortis reftatoris deberi, attenta diatt.l. 1. trit. 4. de los teffamentos, quamvis jure communi atis controverfum effet, à quo rem- 22 pore deberentur; ut polt alios ibi relatos, defendunt Tellus Fernandez in l. 20. Taurri, num. 9. Alvaradus de conjecturata mente defundit, lib. 4. cap. 1. num. 43. Joannes Guttierrez pradi carrum, lib. 22. queff. 33. per totam. Matienço in ditta l. 1. tit. 4. glof. 14. nu. 30. \& Azevedius ibi $n$. 122. Pertus de Barbofa 2. part. leg. divertio, ff. Joluto matrimonio, $n$. 82.Idemque in legato ufusfrucus obfervandum effe, ur à tempore mortis teftatoris legatario debeantur. Exiftimat Matieņ̧o ubi fuprà, ditita glof. I4. à $n$. 35 . cum feqq. \& in hac quaftione nihil fribit, fed ad eum fe remistrit Azevedius ibi nu. 138. quod tamen non credo verum, imì̀ quod attinet ad iftum cafum, fecurè defendendum proponerem, nihil de novo induci poffe ex decifione diita legis regie 1.8 E confequenter fuperiorem refolutionem juris communis, obfervandam fore etiam de jure regio; nam licèt ex lege illa confervantur omnia legata, etfin nullus hares fuerit ; non tamen remittitur cautio, \& Catifdatio, que tot legibus ab ufufrutuario praftari debet, nec etiam poffeffionis non vitiofæ requifitum, (ut fruAtuarius incipiat lucrari fructus in cafu non preffitę, aut realiter oblare fatifationis ) adimitur: que tamen in aliis legatis minimè neceffaria funt:nihilergo intereft, de jure communi aditam effe hareditatem, vel de jure regio confervari legata, effi hereditas adita non fit, fi fruAuarius non fatifdederit, aut fine vitio poffeffionem adeptus fuerit, quoad effectum, ut illi incipiant deberi fructus. Debebuntur tamen eo cafu, quo nullus hares exifteret, vel à die adepte poffefionis fine vitio, vel ab eo tempore, quo fatifdare paratus propter defeCum haredis, vel perfonæ, cui fatifdationem praftaret, fatiidare omifit: Ex diAtis fuprà, que funt notanda, quia non reperientur alibi fic refoluta.
Tertiò; \& principaliter infertur ad refolurionem alterius quẹtionis in hac materia, \&c in ufu forenfi omninò neceffarix. Nunquid valear legarum ufusfuetus omnium bonorum, uxori, vel alteri relitum, alio hærede univerfali poft mortem ejus inflitutu? In qua quaftione quatuor Dotorum opiniones referunt poftalios Jafon in l.extraneum, , n. 5. C. de bacedib. inffitrendiso Doctores in L.filius à patre, ff.liberis © pofthmm.Romanus in conf. 71. incipit: : Vifis dubisis num. 5. In effetu tamen duas opiniones effe, primam negativam ; fecundam affirmativam, communiter probari folet; urii ex ${ }^{25}$ communi teftantur Graflus receptaram fententiarum, S. legatum, quefth $23.1,2$. in princ, Menoch, in conf. 273.

## De Ufufiuctu

nam.5. 1. lib. 3. Andreas Gaill. practicarum obfervationum 26 lib . 2. obfervat. 143. in princ. qui, \& alii quamplures, quos ftatim referam, conveniunt in hoc (nec ullus contradicit, Uxorem, vel alium, fic relictum ufufructuzrium; legatarium effe dumtaxat, non hæredem. Qnod priùs docuerat Baldus in l.id quod pauperibus, quaft. 14. C. de Epijcop. © Clericis. © in didta l. extraneum. num. 7. noch. lib. 4. prefumptione 141, nu. 33.6 34 . Partem itaq; negarivam, quod tale legatum non valeat, tenent Joannes Andreas ad Speculatorem, tit, de pignorib. I. final, aliàs tit. de diverfis cautionibus, verf. pono quod ufusfructus, $n$. 16. Alexander in ditita $l$. extraneum, num, 8. in fine, bin conf. 162. circa 1. du'sium, n. 2. vol.2, Dinus in conf. 3. Angelus, Imola, Benedittus de Plumbino, \& Ancharaf. quos recenfet Jafon in dict. l. extraneum, colum. 3. verfic. Quarta © ultimia eft opinio. Innocen28 tius, \& Perrus de Anchar. in c. fin. de pignoribus. Ea ratione principaliter moti funt, quòd dies ufusfructus legati, rion cedit nifi à die aditæ hæreditatis per hæredem inftitutum, ut fuperiùs diximus: fed hæres in propofito cafu adire non poteft hæreditatem vivente uxore, cùm fit inftitutus poft mortem illius, \& fic fub die incerta, quæ conditionem facit, \& hæreditatis aditionem impedit: $l . / 1$ cum heres, ff. quando dies legati cedat: Ergo legatum ufusfructus eft inutile, nec confirmari poterit mortua uxore, cum eo tempore jarn extinctus fit ufusfructus: I. Titio cum morietur, ff. de ufufructu. I. finitur, Infititat. codem tit. Moventur etiam ex textu in l.qui filio, in princ. ubi glof. If. de haredibus inffituendis, expendendo oum, uti poft alios optimè expendit Menochius dicta prafumptione 141. n.39. quo loco à n. 37 . in fine, ufque ad $n$. 40 . his duobus fandamentis, non29 nuilis modis refpondet, meliùs tamen refponderi poteff ex his, quæ ftatim in fecunda opinione adnotabimus.
Partem verò affirmativam, quòd tale legatum valeat $3^{\circ}$ (quæ verior eft, magis communis, \& omnino ampleatéda) tuentur Baldus in l.id quod pauperibus, quaff. 14, n.27. C. de Epi copis od Clericis. Salicetus in diz. l. extraneum, in fin. \& Jafon ibi col. penul, verf. Tertio limita. Aretinus, Caltrenfis, Angelus, Berous, Decius, Bertrandus, Socinus uterque, Parifius, Natta, Barbacia, Odofredus, Crotus, Durandus, Pechius, \& alii, quos ita tenendo, congefferunt Cephalus in conif. $607, \ldots, 27$. © in conf. 472 . nu. 53. \& Seqq. lib. 4. Menochius in conf. 105. nu. 9 . lib. 1. ov in conf. 273. nu. 1. lib. 3. © lib. $4+$ prafiwnptione 141. num. 39 in fine, $n .40$. Addit. ad Alexandrum, ditt. conf. 192.n, 3. ubi dicit contrariam opinionem, tanquam iniquam contra teftatoris voluntatem, \& naturam materix fubjeitre rejiciendam: Hippolytus Riminaldus in conf. 590. num. 28. of 29. © 31. © feqq. lib, 5. © in conf. 222. n. 24 . lib. 3. © in conf. 62, ubi latiùs declarat per totum confilium, lib. 6. Guillelmus Benedictus in cap. Rainancius, de teffacmentis, verb. reliquit n. 7. Covarruvias variarum lib. 2. cap. 2. nu. 5. Viglius in $\mathbb{J}$. heres, n. 6. Infit. de haredibus inffituendis, Graflus У. legatum, quaft. 23.nu. 2. Borgninus $\mathrm{Ca}_{1}$ valcanus, de ufufructu mulieri reliato, numer. 69 . fol. mibi 33. F 134. © nut. 224. in fine fol. 436. Simon de Praetis de interpretatione nitimarum voluntatam, lib. 3. Solutione r. numer. 35. fol, 6. Tellus Fernandez in lib. 3. Tauri, 3. part. numer. 10. Sfortia Oddi in confil. 91 , numer. 9.01 10. of numer. 24. © 25. lib. 1. Aldobrandinus in confli. 46. num. 8. lib. 1. Paulus de Montepico in l.Titia cunn teffamento, f. Titia cum nu-
beret, ff. de legatis 2. quef. 26 . $n$. 114. ufque ad $n$. 18 . beret, If de legatis 2. quaf. $26 . n$. 114 . ufque ad n. 118.
Marcus Antonius Marcus Antonius Eugenius in conf. 10. a num, 19. uf-
que ad nu. 39. Et quod hæec fit benignior opinio, æquique ad nu. 39. Et quod hæe fit benignior opinio, æquitati, materiæ fubjectæ, \& menti teltatoris magis con-
fentanea, affirmat Andreas Gaill. $i \mathrm{li} .2$ obfervatione 243 . n. 2. 3. Gr 4. Quorum omnium rationes \& funda31 menta ad hoc reduci debent, quod in hac feecie, tempus mortis ufufruetuarii) non deber cenferi adjeetum Foan, det Caftillo Qulot. Consrov. Fur. Tom. I, inftitutioni, ut aditionem impediat, fed tantum differendi gratiâ ut hæres non habeat commodum ufusfruCtus, quandiu vixerit fructuarius, nee in eo perturbet illum \& confequenter, ex mente \& voluntate teftatoris, fic inftitutus ftatim adire poteft, \&tranfinittere hareditatem, ut pote purè inftitutus hæres : quia predicta verba non fufpendunt, vel limitant fuper inftitutionem, fed offendunt enixam teftatoris voluntatem fuper legati viribus, quę manifeftè colligitur ex eo, quòd cùm voluerit uxori, vel alteri relinquere ufumfructum, quod eft confequens, neceffariò fequitur antecedens, hoc eft, puram inftitutionem voluiffe, fine quo confequens, hoc eft, logatum fubfiftere non poffer : $l$. illud, ff. de acquir, bared. Quod cateris omnibus fuperiùs precitatis, elegantiüs animadvertit Andreas Gaill. dilia obfervatione 143. ex n. 2 .

Ex his confiderabam, nonnulla adnotanda fore, quae neceffaria funt, nec ita fpecifice traduntur per aliquem, ex Scribentibus communiter in hac materia. Primò, fruftra, \& inutiliter videri laboraffe quamplures, \& maximi nominis Authores, qui inveftigare folent in quæftione fuperiori, cùm ufusfructus relinquitur uxori, alio hærede univerfali poft mortern ejus inftituto: qualiter, five quo remedio poffit uxor confequi legatum, ex quo vivente ea nullus exittic hæres, qui hæreditatem adire poffit ; \& plura excogitarunt remedia Baldus in l. extrancum, n. 4. C. de baredibus inffituendis, \& Jafon ibi columna 3. Angelus in 1. miles ita, If. de militariteAt.mnento. Et poft alios Paulus de Montepico, Cephalus, Parifius, Marcus Antonius Eugenius, \& Jacobus Menochius quorum mentionem fecimus fupra, num. 16.? Verum vana eft, \& inutilis eorum altercatio, que ita demum procederet, fi vera effer Joannis Andrex, Dini, Alexandri, \& aliorum opinio, quòd hæres poft mortem fruquarii inftiturus, fub conditione inftitutus videretur, nec adire poffer hæreditatem ante mortemillius : fed cum fuperior opinio improbata fit, \& juxta aliam, \& veriorem opinionem, hæres dicatur purè inflitutus, \& ftatim in vita uxoris adire hæreditarem poffit ; predicta remedia neceffaria non erunt legatario ufusfructus, cum fatis confulcum fit illi per aditionem hæreditatis:id quod inter alia remedia rectè tradit Baldus in dila, l. id quod pauperihns, queff. 14. C. de Epifcopis \& Clericis : \& ut certiffimum probarunt omnes, quos retuli fuprà num. 30. qui haredem videri pure inftitutum, \&\& flation poffe hęreditatem adire, unanimiter dixerunt.
Secundd, errore manifefto lapfum in hac materia 3 Machefilanum, fingulari 4 . nu. 5. br 6 . is enim in cafu fuperiori, cum ufusfructus alicui relictus eft, alio poft morté ejus hærede inftituto: exiftimavit haredem conveniri non poffe ad folutionem æris alieni, ideòque curatorem dandum hæreditati, adverfus quem creditores hrereditarii agere poffint. Moveturque fuperiori ratione, quod hæres fic inftitutus ante mortem ufufruCtuarii adire non poflit; quam tamen omnino fallam effe ex dietis adhuc conftat apertè : idcirco talem heredem conveniendum fore ad folutionem æris alieni, nec effe neceffariam curatoris dationem rectius tradiderunt Socinus, Didacus Covarruvias, Paulus de Montepico, \& alii, quos refert, \& fequitur Graffus $\$$. legatum, quaf. 35. n. 7. Cavalcanus de ufufractu mulieri yeliE7o,n. 234 fol. 430 . Rubeus, \& Bellonus relati, \& probati per Menochium lib. 4. prefumptione 143 .n. 15 .
Tertio, fuftineri non poffe quorumdam traditionem 34 in hac materia Caftrenfis in conf. 391 , incipit: Vifis dubiis. Romani in conf. 71. Alexandri in conf. 58. lib. 3.Saliceti in diff, l.extraneum, Ripæ in l. 1. n. 18. ff. quorum legatorum. Qui exiftimabant in quaftione adhuc propofira, cum ufusfructus omnium bonorum uxori reliCtus eft, \& poft mortem ejus alius hæres univerfalis inftituitur: poffe uxorem propria authoritate ufumfruEtum capere, tanquam poffeffione bonorum vacante, nec liærede aliquo exiftente, de cujus manu legatum ac-
cipi poffit: Quæ fententia nullo pacto vera effe poteft, ut pote cùm præcipuum, aut unum tantum ejus fundamentum, ex dietis adhuc deftruatur omninò, nec hæredem aliquem exiftere, falfum fit. Ideò dubiam \& obfcuram appellarunt eam Hippolytus Riminaldus in princ. Infitut. de donationibus, nu. 565. Petrus Pechius de teftamentis conjugum, lib. 5. cap. nono n. 2.fol, 169.

Quartò, rectè loquutum in hac materia Borgninum Cavalcanum de ufufruttu mulieri relitto, n. 74. fol.240. ubi contra Aretinum, Parifium, Portium, \& alios, in cafu fuperiori defendit, teneri uxorem, fic relietam ufufrutuariam, fatifdationem" preftare, inventarium conficere, ac alia implere, ad quæ alii ufufructuarii renentur: ea ratione morus, quod à principio adeft perfona, hoc eft, hæres purè inftitutus, cui talis cautio debeat praftari: id quod prefati, Joannis Andreæ opinionem fequuti negabant verum; male tamen, ut dictum eft. Unde contrarium, rectiùs in terminis fatuit Ruinus in conf. 206. n. 23. ơ feqq. vol. 2.
Quinto, quæ hucúque dieta funt ex n. 23 .cum feqq. \&de jure communi probantur, procedere eciam de jure regio abfque dubio, ex difpofitione $l$.1.t. it.4. de los tefftamentos.cú ex illa lege fuftineantur omnia, quæ in teftaméto reliêa funt, etfị nullus fuerit hæeres inftitutus, vel inftiturus non adierit: \& confequenter omnia fuperiora obfervanda fore, non folú in terminis predictis, quibus hæres purè inftitutus videtur, \&\& ftatim adire hæreditatem poteft ; fed etiam in fortioribus, hoc eft, cum nullus hæres inftitutus fuerit, vel inftitutus non adierit, nec etiam legitimus; vel pofito, quod jure communi vera effer Joannis Andree opinio: ut quæ diximus fuprà in legato particulari ufusfruetus,cōtra Tellum Fernandez, procedant etiam in legato ufusfructus omnium bonorum, cùm inter hæec legata, nulla differentiæ ratio reddipoffit, \& utroque cafu ofufructuarius fit legatarius, ut fuprà fcripfi, \& tradit Baldus in dicta $l$. id qaod pauperibus, quaff. 14. of in dict. l. extraneum, $n$. 7. Jacobus Menochius lib. 4. prafumpt. 141. nu. 33. quæ eft nova, \& fingularis declaratio in hac materia. 37 Sextoे, predita procedere, quando ufusfructus relinquitur titulo legati; fed fi titulo inflitutionis reli¿tus fuerit, tunc aperire neceffe eft, utrùm diverfum jus conftituendum fit : \& titulo inftitutionis relictus dicitur ufusfructus, cùm teftator inftituit uxorem, vel alium, in ufufruetu omnium bonorum, \& poft ejus mortem alium inflituit hæreden univerfalem, quo cafu fine controverfia admitume Doetores, ( nec aliquis in hoc diffentic) teftatoris difpofitionem valere; fed folum dubitant, quomodo uxor hæres fit, an fcilicet in folo ufufructu, vel etiam in proprietate? Id quod apertè deprehenditur ex omnibus ftatim referendis, \& exprefsè adnotavit Menochius in conf. 273.n. 5. lib. 3. ©o prafunt, 141. $n u .26$. lib. 4 . hoc eft, utrum in hoc cafu, ficut in fuperiori, de quo fupra ex $n$. 23 . inftitutio illa fit quoque legatum, an verò fideicommiffum inductum fit, ita quod uxor fit hares in ufufructu, \& proprietate, \& gravata poft mortem hæreditatem reftituere. Effectus hujus inveftigationis maximus eft,ná fi inffitutio poft mortem uxoris facta, ad fideicommiffum trahitur: confequens eft, quòd fideicommiffario ante haeredem inftitutum moriente, hereditas ad heredes ipfius fideicommiffarii non tranfmittitur, quia fideicommiffum conditionale non tranfinittitur ad hæredes, fi fideicommiffarius pendente conditione ante gravatum decedat : per textum in l. unica If fin autem aliquid, C.decaducis toll. ubi Doctores communiter; \& pleniffimè declarant Michaël Giaflus recept.arum fententiarum, J. fideiconmijfun, quaft. 67. © 68. Andreas Gail. practicarum obfervat. l. 2. abfervat. 132. per totam. Rolandus, Parifius, Cephalus, Menochius, Burfatus, Decianus, Riminaldus junior, Surdus, Crotus, \& alii in multis confiliis; que latiffinè de hac queftione feribens, congeflit in unum Pedrocha in conf.40.queft.5. à n.295.
ufque ad nu. 363. Joannes Vincentius Hondedei in conf. 70. ex nu. 10. © ex nu. 31 . cum fequentibus.

Prima tamen, \& communior fententia eft, uxorem in prædieto cafu cenferi inftitutam, tam in proprietare, 41 quàm in ufufructu, \& inftitutionem poft mortem ejus factam, ad fideicommiffariam fubftitutionem trahendam fore : Per textum in l.fí quis ita inftituatur ex certo fundo : aliàs, $f$ i ita quis hares inffitutus excepto fundo.ff. de heredibus inftituendis. Sic tenent Baldus in l. id quod pauperibus, quaft. 14. C.de Epifopis, \& Clericis, \&' in l. 2. ff. Ii pars hareditatis petatur, of ibidem Angelus: idem Angelus in l. filius à patre, ff. de liberis ov pofthumis, of in conf. 151 . Vifothemate, ad finem, Salicetus, \& Jafon, in l. extraneum, num. 6. C. de baredibus inftituendis. or ibidem Alexander, n. 8. idem in conf. 162. nu. 5. lib. 2. Decius, uterque Socinus, Cardinalis Zabatrella, Corneus, Natta, Silvanus, Bellonus, Berous, Bertrandus, \& alii relati per Menochium in conf. ult.n. 48, lib. 1. © in conf. 273 .nu. 6. lib. 3. © prafumpt. 141, nu. 26. © 49. lib.4. Qui ipfe communem hanc fententiam profitetur vepam, Graffus §. legatum. queft. 23.n.3 Durandus de arte teffandi, titul.de legatis, cautela 39. n. 2. Crotus in l. re conjuncti, ff. Re legat. 3.n.179.6 Jeqq. Peregrinus de fidecicommif sis. art. 5. num. 21. poft principium fol. 51. Andreas Gaill. quii dicit communem omnium opinionem lib. 2. objervat. 143. n.5. Simon de Pretis de interpretatione ultimarum voluntatum, lib. 3. (olut. I. à n. 7. ufque ad n. 17. fol. mibi 4 . © 5. ubi refert Rolandum, Cephalum, Hippolyrum Riminaldum, \& alios idem tenentes, \& n. 8. © tribus feqq. Hujus fententiæ rationes adducit Peregrinus etiam, dict.art. 5 . num. 21. in princ. ubi refert Imolæ opinionem in hac quaftione, \& declarat, in quo concordet aut difordet cum opinione Baldi, \& aliorum hactenus relata, ut $i b i$ videri poterit: \& per Menochium in conf.273.n.9. lib. 3. Paulum de Montepico in l. Titia cum teffamento, I. Titia cum nuberet., de legat. 2. n. 102. © Jeqq.
Secunda verò, \& præcedenti contraria opinio eft, 43 uxorem, vel alium in ufufructu omnium bonorum infiturum, alio poft mortem ejus hærede univerfali inftituto, merum Legatarium ufusfructus effe, nec hæredem dici poffe, \& confequenter non intereffe, an ufusfructus uxori relinquatur, an ipfa inftituaturi neo, per rationem predi太tam : fed utroque cafu, inftitutum poft mortem uxoris, purè inftitutum videri, \& hareditatem ad haredes fuos tranfmittere; quoniam tempus inftitutioni hęredis univerfalis adjectum, non fufpendit inftitutionem, fed tantùm remover hæredem à perceptione, \& commodo ufusfructus: Sic fcripfit Angelus in l. hareditac ex die, ff. de beredibus inflituendis, \& defendit conftanter Modern.addit. ad Alexandrum, d.conf. 162. \& hanc opinionem veriorem exiftimat Andreas Gaill. di:d. obfervat. 143. nu. 6. Paelus Caftrenfis in dieft. 1 . fifilius a patre ad finem, be conf. 440. col. 2.lib. 2. Corneus in diac. l. extraneum, Perrus Pechius de teftamentis conjug um, lib. 5.cap. 5. Covarruvias variarum lib. 2 . cap. 2. (ubl n. 5. Parifius in conf. 97. à princ. lib.2. Emmanuel Soarez receptarum fententiarum, littera V.n.114. Decius in conf. 278. Jacobus Mandellus de Alba in conf. $55 \cdot \mathrm{nu} .2$. © 3 . lib. 1. \& effe veriorem opinionem, mentique, \& voluntati teftatoris magis convenientem, affirmat, \& alios refert Simon de Prætis lib. 3.d. Jolut. 1.11.21. क㇒ 22 .fol.5. Gn.35. © n. 36. quoloco expendit novè confilium Baldi 273 . \& confilia fequentia $l i b .4$.ubi nonnullis, \& fubtilibus rationibus probavit Baldus. Uxorem fic inftitutam in ufufructu, legatariam tantum in ufufructu, \& meram ufufructuariam effe. Huic ${ }^{4}$ etiam parti ego libentius accedo, contrariamque, defuncti voluntari valde adverfari exiftimo: nec verba inftitutionis aliquid facere, ex his quę fuperiùs relati, latius in hac quaftione adnotarunt.

Septimò, qua adhuc dicta funt, procedere, cùm 45 extraneus poft mortem uxoris hęres inftituitur, idcirco opportunè \& neceffariò dubitari, Utrum valeat difpo-

## De Vfufructu

fitio, cùm ufusfruqus omnium bonoram, titulo legati, vel inftitutionis, uxori, aut alteri relinquirur per tempus vita, aut donec ipfa vixerit, flilo poit mortem haxrede univerfali inftituto : \& pofito, quid valeat, quid uxor confequi debent ex tali relifto. Cajus rei difputationem, fiens confultoque, duplici ratione pratermittermam duxi, tum quòd de hac quętione plenè, \&\& diftinate fcripferint Paulus de Montepico in ditt. S. Titia cu:n nuberet. ex n. 97. cum pluribus feq. Menoch. lib. 4. diat. prefumpt. 141, ex num. 8. ufque ad nu. 25. Simon de Praris lib. 3. dilt. Jolut. 1. à n. 23. cum feqq. fol. 5 . Tum etiam,quod de jure hujus Regni, procedere non poterit prediftum dubium, five communis Dotorum refolatio effetum forciri; ; utpote, cium omnia bona parentis, excepra quinra parte eorum, fint legitima fliorun; ita quod ab illorum fucceffione, nifi cerris de caufis fubmoveri non debeat, nec poffit uxor, ultra ufumfruttum quinte partis, titulo inftitutionis, nec legati confequi; ut infra alio capite, cùm de confuetudine vulgari traatabimus, plenius comprobabimus.
46 OAavò \& ultimo, quòd fif teftator inflituerit uxorem, vel alium in ufufifuctu omnium bonorum, donec vixerit, aut fimpliciter, \& poft mortem ejus nullum alium haredem inftituat, uxor cenfetur inftituta hæres in totum, five derracta certe rei mentione, totam ipfam haredizatem confequetur: tenebitur tamen reffituere illam poft mortem ejus venientibus ab inteftato, quorum favore induatum fideicommiffum cenfetur. Sic poft Manticam, Perrum Pechium, Caftrenfem, Decium, Parifium, Cephalum, \& alios refolvit, \& bene fundat Menochius lib. 4. ditata prafimprt. 141. ex nu. 22. ufque ad nu. 8. Cavalcanus de ufufrututu mulieri relizto, n. 75. fol. 240. Sfortia Oddi in conf. 91. nu.4. qui exitimant idem procedere, fi uxor relitat fuerit ufufructuaria per verbum Relinquto, nullo alio coherede dato : ut ibi videri poterit : \& per Picum in dizo S. Titria cum nu47 (quer, de i. ure communi indubitantere proceditutionem (quar de jure communi indubitanter procedit, ex Menochio utij fuprà , ) procedere etiam de jure regio, nec in hoc aliquid immutatum ex decifione ditace l.1., titit. 4 . de los teffamentos, lib. 5. Intelligendo id juxta ea, que alio capp. lib. 2. plenius adnotavimus ad explicationem $\log .1$. I. $f i$ ex fundo,ff. de baredibus inffituendis.

## TITULUS IX,

Ufusfructus jure legati in teftamentis relictus, utrùm conftituatur, \& acquiratur ipfo jure, an per factum haredis; \& in aliis legatis, à quo tempore tranfeat dominium in legatarium? ubi jus novum ab antiquo diftinguitur, \& adhibita diftinctione inter legatum Vendicationis, \& Damnationis, qua hactenus de hac materia fcripferunt Doctores, dilucidè , \& diftinctè explanantur, \& quarumdam legum verus fenfus adducitur. Deinde in legato generis, vel alternativo, \& in ufufructu disjunctivè, five alcernativè relieto, cujus fit clectio, haredis-ne, an legatarii, eadem diftinctione aperitur : demum in legato ambiguo, vel obfcuro, utrùm, quod minimum eft, debcatur, ambigitur : \& nonnullis legibus ad propofitum explicatis, Accurfii traditio contra Decium, \& Modernum Par. defenditur.

## SUMMARIUM.

[^9]2 : Ufisfruitus à proprietate feparatur, fi in teftamento relinquatur, of tunc an tranfeat ipfo jure in legatarium. nu. feqq.
3 Expenditur contrarietas textus, in S. 1. Inftitutionum, de ufufruetu, $\operatorname{cum}$ I. 3. ff. eodem tit. of dilitur infrà num. 13.
4 Uusfructus jure legati, in teffamentis, an conftituatur, o legatario acquisatur ipfo jure; an per factum heredis? © refolutio traditur infra, num. 13.
5 Legatorum genera olim quatuor fuife.
6, Legatum per Vendicationem quale, ó quibus verbis fiebat?
7 Legatum per Damnationem, quomodo fierer?
8 Legatum per Sinendi modum, quale olim?
9 Legatum per Praceprionem, quod diceretur olim.
10 Legata multùm intereffe per vendicationem, an per damnationem relinqu.ntur.
11 Dominium rei legata per vendicationem, tranfire in legatarium, antequam de manis haredis praftetur illi.
12 Dominium rei legate per damwationem, non tranfire in legatarium, antequam de manu baredis praftetur illi.
13 Ujusfruttus jure legati in teffamentis reliftus, ipfo jure conflituitur, © acquiritur, fi legatus fit per vendicationen; per falum, © patientiam baredis, (i) fit legatus per damnationem.
14. Ufusfru ius in teftamento relictus per Vendicationem, quamvis ipfo jure tranfoat in legatarium; id tamen non excu/at illsm, $\sqrt{2}$ accipere velit poffesionem abfque authoritate baredis.
15 Ujumfructum in teftamento reliftum confitui, of acquiri hodie generaliter ipfo jure.
16 Idque de jure novisfimo bujus Regni, fecuriùs firmari poffe.
17 Servitutis realis in teffamento relifle jus, aut dominium ipfo jare tranfire in legatarium.
18 Fafonis refolutio in hae materia dechivatur.
19. Bartoli doctrina, in queftione fuperiori explicatur.

20 Aretini opinio in hac materia impugnara.
21 Proponitur difficultas leg. Si ab hærede, ff. fi ufusfructus petatur, © verus fenfus illius textus adducitur.
22 Ufumfrutum earum rerum, qua ufu confumuntur, jure legati in teftamentis reliittum, non conffitui, nec acquiri jure, nifi praftita cautione de reftituendo tantundem.
23 Expenditur difficultas leg. Papinianus i8. ff. de fervitutibus.
24 Et dua folutiones Accungii taxantur.
25 Nova etiam Corrafii interpretatio ad illum textum confutatur, of num. fequenti.
26 Dominiuin rei legate, utrum tranfeat in legatarium à morte teftatoris, an ab adita bereditate, difficilem quaftionem effe, of plene tratlatam remisfive.
27 Redditur vera ratio ditææ leg. Papinianus, ff, de fervitutibus.
28 Et Joannis Bologneti nova confideratio, novè per Aluthorem rejicitur.
29 Duplex proponitur difficultas 1. Stichus fervus meus, 39. ff. de manumiffis teftamento.

30 Legatum rei aliena jure fulfiftere, cum diftinctione tamen leg. cum rem alienam, C. de legatis, of de materia illius textus plenisfimè aitum remisfivè.
31 Explicatur textus in dict.1. Stichus fervus, of utrique diffcultati refpondetur.
32 In legato generis, vel alternativo, cujus fit electio, haredis-ne, an legatarii ?
33 Doctorum quamplures diffinctiones, of declarationes in queftione fuperiori remisfive.
34 Et adbibita diffinctione inter legatum Vendicationis, ov Damnationis prafata queftio refoluta.
35 Ufusfruthus, cìm disjunctivè, aut alternativè legatur, cujus fit electio?

36 Lex

36 Lex, Tîtio 21 . ff. de ufufructu legato, fingulariter, G novè explicata per Cujacium.
37 In legato ainbigno, five obfcuro, id deberi, quod minimum eft, non quod maximum.
38 L. qui duos, 20 .ff. de legat. $\mathbf{1}$. verè, 心 eleganter declarata.
39 L. qui ex pluribus, 106 . ff. de verborum obligationibus; fingulariter declaratur, of conciliatur cum 1. Julianus, 41.f. fcio, ff. de legat. 1. Ubi Accurfii adnotatio, contra Decium, © Modernum defenditur, \& num. feqq. vera ratio redditur. Teftator in dubio, cenfetur profpicere haredi, of minus gravare eum, quàm fit pofsibile.
47. L. Titia, 40. J. Seia teftamento, ff, de auro \& argento legato, remisfive explicatur.

USusfrutuis formalis, de quo precipuè tratatus nofter eft, nonnullis modis feparationem recipit à proprietate, \& conftituitur, ut capite fequeniti dicemus, \& exemplis oftendit Juftinianus in I. 1. Infitututionum de ufufructu. Et primò feparaturà proprietate, fi in teftamento relinquatur, 7.3 . 1, uffufruthus 6 . If. de afiufruith, l.4.C. eodem tit. l. 20 . tit. 31. partit. 3. verfic. La primera es quando un bome, \& textus in dilio S. 1. Infitut. de ufufrafu. Qui difficultatem facit ex eo, quòd in exem3 plis pofitis $i b i$ fentire videtur apertè, ufumfructum in teftamento relį́um, conftitui ipfo jure, \& fine aliquo facto hæredis in legatariú tranfire.Id quod clarè colligi poreft ex illis verbis; Si quis ufumfruClū alicui tegaverit: nain hares nudam babet proprietatem; tegatarius vero ufumfrublam. Et è contrà, „i fundum legaverit, dedu fo ufufruclu; legatarius nud.am babet proprietatem; thares verò ufumfruRam.Et tamen in contrarium videtur, quòd ufusfrutus in teftamento relictus, non poffit feparari à proprietate, nee conftitui, nifi heres per patientiam, vel traditionem illú conftituat, per textum in l.' 3 .ff. de ufufruđ̄u, dú dicit: Omnium prediorum, jure legati, poteft ufusfrutus conftitui, ut beres jubeatur dare alicui ufumfructum; dare autem intelligitur, fi induxerit in funduns legataritum, eumve patiatur ati frui.Ex quibus juribus, \& aliis fimilibus, pendet, ut arbitror, vera refolutio quaftionis; an fciliset ufusfructus jure legați in teftamentis conftituatur, \& acquirazur ipfo jure, an per factum hæredis? pro cujus explicatione, revocandum erit in memoriam, Legatorum genera olim quatuor fuiffe, per Vendicationem, per Damnationem, per Sinendi modum, \& per Præécetionem : \& certa quædam verba, cuique generi, legatorum affignata effe, ut explicant Cajus Inftitst. lib.2.tit.de legat. Ulpianus infragmentis, tit. 24 .verficul. legamits. Julius Paulus lib. 3 . Fententiarum, tit. de legat. \& latè explicant nonnulli Recentiores in If. Fed olim, Inftitut. de legat. Ubi noviffimè Artonius Pichardusex n.2. cum feqq. latiffimè Petrus Richardus in ditto $\mathbb{5}$. Fed olim. ex n. 3. Guillelmus Benedi\&tus in cap. Rainuntius, de teftamentis, verb. fi abfque liberis, el fegundo, n. 38. fol. 84 . part. 2. Caldas Pereira in l.fi caratorem habens, verbo, fine curatore, $n, 20$. Antonius Faber conjectuvarum furis civilis,lib.6.cap.1.per totum, fol. 186. Joannes Bolognetus in rebr. ff. de legat. 1. ex na. 28. ufque ad num. 35. Legatum per Vendicationem dicebatur, cùm verbis direatis, five deputatis ad ipfum legatarium res legabantur : ut puta, Do, lego, capito, fumito, five habeto. Per Damnationem, cum verba ad hæredem erânt députata, five directa, hoc eft, cùm teftator eo modo legandi utebatur: Hæres meus damnas efto 8 dare: five, Dato, facito, vel haredem meum dare jubeo. Per Sinendi modum legabatur ita; Hares meus damnas efto finere Titium fumere, fibique habere rem illam, five: Permittere Semproniú fumere fibi rem itlam. Et de natura, \&c conditione hujus legati, dicit non9 nulla Anton. Pichar. ubi fuprà. n. 5. Denique per Præceptionem legari dicebatur, cùm etiam propriis, five fpecialibus verbis, teftator dicebat uni ex heredibus, ut aliquid ex hareditate precipuum haberet; ut puta,

Præcipito, tibique habeto domum illam, predium, aut fundum illum, id eft, ante omnia, \& ante divifionem tibi capito. Sic colligitur ex Julio Paulo ubi fuprà, tit. 7. Theophilo in dial. I. .ed olim, \&\& cæteris fuperiùs precitatis, \& aliis poltmodùm referendis. Multùm ergo int- io tereft, an legata verbis directis, \& deputatis ad legatarium, hoc eft, per Vendicationem relinquantur: an verbis obliquis, \& ad haredem directis, hoc eft, per Damnationem, ut Cajus, Ulpianus, \& Julius Paulus docent ubi fuprà , \& fecurè admittunt omnes Doctores, il qui hucufque de hac materia tractaruit. Nam in primo cafu, \& in eo legari genere, quod per Vendicationem fiebat, dominium rei legatæ, rectâ viâ à morte teftatoris tranfibat in legatarium, nec traditio haredis exfpettanda erat, fed ipfe legatarius propria autoritate poffeffionere poterat accipere, \& vendicare. Ut nonnullis juribus confirmans, advertit noviffimè Antonius Pichardus in ditto $\mathbb{\$}$. Sed olim, $n$. 3. Fic intelligens textum vulgatum in l. à Titio 64.ff. de furtis, ${ }^{\circ}$ in l. legatum, 80 .ff.de legat. 2. \& vera ratio colligitur ex his, quæ frripfit Joannes Bolognetus in rubr. $\ f$. de legat. 1.ex nam, 28. cum feqq. Nam, cum in eo legato, teftator verba dirigeret, \& deflinaret ad legatarium, conftat eam effe iplins voluntatem, ur legatarins ftatim poft mortem fuam, non fectato hærede, poffit vendicare, \& accipere legatum : \& ideò dominium talis legati, legis auctoritare, \& voluntate teftatoris ipfo jure 12 in legatarium tranfit: at in legato Damnationis contrà ftatuitur, nam cùm in illo, obliqua verba adverfus hæredem dirigantur, \& deftinentur; illum teftator, quafi fuæ voluntatis executorem elegiffe videtur, \& ideoे, antequam de manu hæredis legatario praftetur, nee dominium quæritur, nee vendicatio competit, fed dumtaxat conceditur actio in perfonam, qua dicitur, Ex teftamento, ut admonet Theophilus in dict. I. Sed olim, \& tradit Pichardus ibi num. 4. \& pulchrè explicavit Cajus abi uprà, textus igitur in dielo J. 1. Infitut, de wfifruct. loquitur in legato Vendicationis, in quo ufusfructus ipfo jure conftituitur, \& acquiritur, nec factum aliquod hæredis neceffarium eft, ut expréfè declarat Julius Paulus lib. 3. Sententiarrum, tit.6. verfic. ufusfruClus, ubi adnotavit Cujacius, \&x tract. 5. ad Africanum, pag. 75. © in recitationibus folemnibus, in libros Digeftorum, ac in l.via 5 .f. de fervitutibus, in verf.pratereà conftituitur jure legati, © in 1 . Titio 21. ff.de ufufrudu legat. in princ. Et colligitur apertè ex verbis illius text. in princ. bujuus capitis relatis, quæ funt propria legati Vêdicationis, ex Paulo, \& Cujacio ubi fuprà, Theoph. \& Minfing. in d. I. Sed olim, text. verò in d.l.3.ff.de ufufruatu, loquitur in legato Damnationis, in quo ufusfrutus ipfo jure non acquiritur, nec conflituitur, fed per factum, \& patientiam hæredis: quod addit Paulus ubij fuprì, tit. de uflufrudu $u$, in princ. \& fequirur Cujacius in diad. I. via, \& in quocunque alio legato Damnationis, procedere diximus fuprà n. 12. \&\& advertit Alciatus lib. 3. Parergenn cap. 1. Et probatur ex verbis ejufdem legis 3. ibi : dare jubeatur, qua funt propria verba legati Damnationis, ex Ulpiano, in fragmentis, tit. 24: \& cateris relatis fuprà, $n .7$. in quo tamen advertit Pinellus 2. part. leg. IC. de bonis maternis, $n$. 62, verf. binc patet. Quod licèt hodie verum fit, ufumfructum in teftamento relictum per verba directa, conftitui, \& tranfire in legatarium ipfo jure; non tamen id excufare fructuarium, fi accipere velit poffeffionem, abfque auctoritate heredis, \&c confequenter non obftante juris antiqui difpofitione circa legatum Vendicationis, incorrectam manere hodie decifionem legis,non dubiit, C. de legatis, \& fervanda fore, quæ in legato ufusfructus, \& reliquis legatis ftatuimus fuprà c.6.bnjuss libri,ut fic alited fit, juris fubtilitate, aut fiatione, videri, conftitui, \& acquiri legatum ipfo jure; aliud verò, de manu hæredis poffeffionem accipiendam effe. Deinde advertendum eft, prædictam legatorum differentiam confufam effe à Juftiniano, \& ex omnibus legatis hodie vendicationem competere; ideòque

## f .k

idedque, hodie generaliter ufumfruaum in teftamento relifum, conftitui,\& acquiri ipfo jure.Id quod exprefsè adnotavit Cujacius in diä. l. via, 5.ff.de fervitutiburs, veirfic. Fed à Fuftiniano confufa eft, \& eum non referens, idem probat Graffus I. legatum, quaft. 69. niu. 5. dicit enim hodie curandum non effe de ifta altercatione, quia Juftinianus generaliter introduxit, quòd dominium tranfeat in legatarium,\& vendicatio competar, \& in ifta generalitate continetur ufusfrutus : Pinellos etiam idem fecurè admittit, quibufcumque verbis ufusfruAus relifus fit, 2. parre diťat leg. 1. C. de bonis maternis, num. 62. Idque de jure noviffimo hujus Regni fecuriùs firmaci poteft, ex decifione leg. 1.tit. 4. de los teAtamentos, lib. 5. noje recopilat. Item ex his, qua fribit Joannes de Matienço ibi glof. 14. $n$. 3 r . in aliis aurem fervitutibus realibus, certum eft, jus, aut dominium ipfo jure tranfire in legatarium, $l, . f i$ partem, Sol. .f. quemadmodum fervitutes amistantur, Glofla in 1. corruptionem, C. de wfifrufiu. Bartolus num. 6. \& communiter omnes ex Jafone, nu. r 42 i. in l. 1. ff. de legat. I. $\sigma$ in 1.4. I. Cato n. 49 .ff. deverborum obligationibus. Paulus Caftrenfis in $L$. itinere, $f f$. de fervituribus rufticormm pradiorum. Antonius Gomeż tom. I. variarum, cap. 12. de legatis, n. 7 . verfic. etiam idem eff in fervitute.
Infertur ex his ad explicationem quorumdam, que non ita fpecifice, \&e diftinctè per R cenntioress explican8 turipprimò Jafonem, in L.i. n. 62.63 . G' Jeqq.ff. .de leg. I. retate videri conftituiffe difcriminis rationem, inter legatum relifum, per verba direta, ut Do, lego \& fimilia : \& inter legatum reliftüm per verba obliqua, aut Damnationis ; ut Damno hrredem, vel fidei haredis commitro, ut primo cafu transferatur directo, \&\& ipfo jure in legatarium, ufusfructus in teftamento reliiđus; ex juribus ibidem adductis : in fecando verò cafu, minimè tranfeat ipfo jure ufusfrutus legatus, fed requiritur, quod conftituatur ab herede. Quam refolutionem probavit Alciatus ibi num: 42, dicens, quòd ufusfruttus acquiritur ipfo jure, fi verba funt direeta ad legatarium, feciss, fi verba funt direeta ad heredem. Sed eam improbat Pinellus 2.parte ditte leg. 1. C. de bonis maternis, n. 62. verfic. binc patet. Bolognetus etiam in 1. 1. If. de legatis 1.n. 291. fol, mibli 7 3. videndus eriam num. 290. verfic. ampliatur \& 5 5. Salvari tamen poreft ütraque opinio, intelligendo, Jafonis diftinntionem procedere juxta terminos juris antiqui ante novam Juftiniani conftitutionem, in quibus terminis procedunt jura per eum addutua : Pinellum verò loquii in terminis juris novioris, quo pradicta verborum differentia eft fublara , in quibus terminis loquutum eum, fatis demonftrant verba ibi pofita; \& $\&$ in eifdem videntur loqui Jacobus de Nigris $n u$. 145. ad finem, \& Cravera n. 142 . in ditala l. 1.ff. de tegatis primoे.

Secundò infertur, reetiffimè docuiffe Bartolum in ${ }^{1} 9$ dithat l. 1.ff. de legatis primò nu. 6. Ufumfrutum in teflamento relitum, reta via, \& ipfo jure tranfire in legatarium : quem fequuntur communiter omnes ex Bologneto ibi: $n$. 307. '6 290. Graffo $\mathbb{S}$. legatum, quacAtione 69. n. 5 . Antonio Galeatio Malvaffia in comf. 52 . n. 42 . vol. t . Sed ex predietis, videtur tantùm procedere poffe eam dotrinam in legato Vendicationis, five per verba directa relifo, non in legato obliquo, feu Damnationis. Uti ad explicationem, \& limitationem doctrine Bartoli advertit Jafon in eadem I. x. nu. 63 . 66 64 . \& P fentit Paulus Caitrenfis in $l$. itinere, per illum textum, de fervitut, rufticorum prediorum. Poteft tamen utraque opinioad concordiam reduci, ex his, que illatione precedenti dicta funt: Intelligendo, $\mathrm{I}_{2}$ fonis reFolutionem procedere juxta cerminos juris autiqui, ut fuprà diximus; Bartolum verò loqui artento jure noviori, quo, fublatis predietis legarorum differentiiis, conntitui ipfo jure ufumfrutum in teftamento relitúu, reà̀ docuit, ut non malè fencir Graffus diito S. Legatum quefione 69. n. 5 . \& exprefse admittunt Cujaciys, \& Pinellus wib jupra.

Caput $1 \dddot{X}$.
Tertiò infertur, lapfum fuiffe in hac materia Fran- 20 cifcum Arerinum, in diata $l$. r. f. de legatis primoे, ทiu. 4. verf. tertiò videtur pofec limitari, licèr fequuti fint illum Bolognetus ibi n. 291 . Corrafius in $l .3$. nn. 19. ff. de fervituribus. Is enim contra Bartolum afferit generaliter ufumfrutum jure legari in teftamento relitum, non conftitui, nec acquiri legatario ipfo jure, cujus contrarium verius effe de jure antiquo in legato Vendicationis, five per verba directa relíco, \& de jure noviori hodie generaliter, ex Ulpiano, Cajo, Julio Paulo, Cujacio, \& aliis fuperiùs relatis, conifar a pertè. $\&$ ita in terminis contra eum tenent Ripa in ditu.a li. . n. 60 . Perrus Dueñas regula 210 . in princ. veffic. amplia fecundò. Graffus diato S. legatum, quaft. 69. num. 5. Unde tora difficultas confiftit in explicatione textus in $2 I$
 Bartolum expendit Aretinus ubi fup. Jureconfultus enim Pomponius lib. 5.ad Sabinum, fic fcribit : Si ab herede ex teftamento fundi ufusfrutus pectitus fit, qui arbores dejeciifet, aut adififium demolitus effet, aut aliguo modo deteriorem ufunfrudum feciffet, aut fervitutes imponendo, aitt vicinorum pradia liberando : ad judicis religionem pertinet, ut infpiciat , quulis ante judicium acceptrum fundus fuerit : utf frutuario hoc, quod intereft, ab eo fervetur. Ex quibus verbis colligitur apertè, poffe harededem; qui tenetur ad ufumfructum ex teftamento, diminuere jus ejus, imponendo fervitutem ante traditionem quávis eo cafu teneatur ad intereffe;quod tamen facere non poffet, nec fervitutem imponere, fi ufusfruatus in reftamento reliftus, ipfo jure tranflatus effer in legatarium; per textum in l. Fed of f quid, S. proprietatis, ff. de ulufruttu. Verùm pro hujus difficultaris explicatione, rejectis interpretationibus Doctorum ibi, Jafonis, n.63: verficul. or ad textum, in dita l.fi ab harede. Mariani Tornielli, \& Bologneti, $n$. 291 . in duta. l. 1. ff. de legatis primo. Corrafii in $l$. 3 . If. de fervitutious, num. 19. virf. confidero itaque. Repetenda funt ea, quæ de legato Vendicationis, \& Damnationis fuperiús diximus, ex quibus pender verus intelleftus illius legis ; ubi ufusfructus re vera legatus fuit per Damnationem, five per verba obliqua ; idcirco ipfojure conflitui non potuit, niec in legatarium tranfire ante fagtum, aut patientiam haredis, \& ideò heres, qui tunc dominus erat, ante tranflatum, \& conftitutum ufumfrutum, mero jure potuit ferviturem imponere, licet teneatur hoc, quod intereft, frutuario preftare. Idque non obfcurè colligi poteft ex illis verbis : Si ab harede ex reffamerto fundi ufusfrutus petitus fit. Quia ex legato Damnationis; attio perfonalis comperebat ex reftamento; ex Vendicationis tamen legato, vendicatio dabatur, que dominium fupponit: poft tranflatum aurem \&et conflitutum jus ufusfructus, nee confentiente frutuario, poffee proprietarius in damnum juris ufusfrufus fervitutem imponere, ex diţo $\mathbb{S}$. proprietatis ; cujus rationem inferius alio capite trademus.

Quartò infertur, fuperiorem refolutionem minimè $3 z$ procedere in legato ufusfuctus earum rerum, quæ ufi confumuntur, \& confequenter ufumfrutum earum rerum, in teftamentis, jure legati reliftum, non conftitui, nec acquiri legatario ipfo jure, nifi preflita cautio-: ne de reftituendo tantundem;nam cùm prediêa cautio ad effentiam legati neceffaria fit, fequitur, ante eam preftiriam, jus aliquod tranfire non potuiffe, hec confítui ufumfructum, fed opus effe, quòd res tradarur, \& prafterur cautio, ut inducatur ufusfructus. Sic ex communi probarunt Jafon num. 125. Alciatus nu: 320 . Ripa nii. 61 in dityal 1. ı. ff. de legat. 1. Et poft longam difpurationem habiram ex n. 304. fol. 74. verius credir Bolognetus $n .3 \circ 6$. ibidem, \&\& fequuntur Menchaca de fuccef. creatione lit. 1. S. 7. num, 26. Graffus S. Legatium quefl. 69. num. 6. © quaff. 75. num. finali. quanvis Alexander in eadem $l$ 1.n $\quad$ 20.quem probavir Socinus n. 12. \& defendit Craveta ibidem n. 137.exiftimat, in legato pradiftarum rerum, faltem oblata cautione,
ne, dominiam ante traditionem transferri, \&\& Alexandram tueri viderur Pinellus 2, part. leg. I. de bonismaternis nu. 69 , infine.

Quintò infertur ad explicationem legis Papinianus, 18.ff. de fervitutibus, ubi Paulus feribit : Papinianus notat: In omnibus fervitutibus, que aditionibus confufe funt, refponfum eft, doli exceptionem nocituram legatario, $f_{i}$ non patiatur eas iterum imponi. Quod difficultatem facit; nam hæreditatis aditione quo pacto, aut jure confundi fervitus potuit, fi verum eft, rei legatæ dominium reatâ viâ, \& ipfo jure tranfiiffe à morte teftatoris in legatarium, ita quod res legata nullo tempore haredis fuerit, I. à Titio, 66. If.de furtis, l. legatum, 82.ff. de legat.2.l.fervus Titiii, 37. ff. de legat. 1. Unde Accurfius in
24 eadem $l$. Papinianus, fentiens exprefsè propofitam difficultatem, refpondet primoे, regulam textus in ditta $l$. à Titio, in fine, ff. de furtis, intelligendam effe in legato purè relicto nec procedere poffe in legato conditionali; nam rei legatre fub conditione dominium, non tranfit ipfo jure in legatarium, fed pendente conditione eft hæredis: I. I. I. .fervi, ff. ad Syllanianū. I. Sempronius Attalus, ff. de ufufructu legato, l. finali, I. fin autem fub conditione, C. communia de legatis. Quam interpretationem fequuntur Bartolus, Albericus, \& Fulgofius ibi Udalricus Zafius fingularium intellect. Lib. 1.cap. 8. nu. 7.Sed manifefte divinat, quoniam fingit conditionem adjeCtam fuiffe legato; quod prefumendum non eft cum de conditione nulla mentio habeatur in eo textu, maximè, quia conditio facti eft : l. qui baredi, in princ.ff. de conditionibus of demonffrationibus. Facta aurem non prefumuntur, $l$. in bello, $\mathbb{S}$. facta, ff. de captivis, quo argumento præfatum intellectum rectè fubvertit Corrafius, ibi n. 5. Secundò refponder Accurfius, fupponendo, prædium, vel fundum legatum fuiffe hæredis, quo cafu, ceffat etiam regula diclealegis à Titio, quæ procedit, ubi reftator res fuas proprias legaverit, non ubi res hæredis. Quod admittunt etiam Gloffa, Bartolus, \& omnes Doctores communiter in dict, l. fi haredis fervus, ff.de legatis $\mathbf{x}$. \& communem omnium fententiam profitetur, \&\& eruditè declarar Petrus de Peralta in l. fi quis ferv. n. 1. 2. © 3 .fol. 94. © in l.is cujus, per totam, fol. 28 3.ff.de legatis 2. Tenent etiam Guillelmus Benedictus in cap. Rainuntius, de teffamentis, verb. fi abfque liberis moreretur, el 2.num. 153. Bolognetus in l. 1.n. 302 .ff.de legat. 1. Graffus $\int$. legatum, queft. 69 . n. 16. Idque veriffimum eft regulariter, divinat tamen ad textum in diffa l. Papinianus, cum ex textus ferie non appareat, rem legatam fuiffe hæredis : ideò Cor-
25 rafius in eadem l. Papiniamus, num, 6. aliter declarat illum textum, \& novè, ut ipfe dicit, \& adverfus Scriptorum omnium fententiam conftituit, dominium rei legatæ non tranfire inlegatarium à morte teftatoris, fed ab adita hrereditate, l. fergo legato, in princ.l fi itibi homo, S. cum fervus ff. de legatis 1. I. cum legato, ff. quando dies legati cedat. Atque ita, interim non effe legatarii, $l$ ó eleganter, $\delta$. item $f i$ fervam, off. de dolo, $l$. buic fcripture, ff. ad legem Aquiliam, nec haredis verè, licèt legis interpretatione, (quia rei legatæ dominium, hareditate jacente in hæreditate ipfa remanet) hæredis fuiffe intelligatur, $l$. quod fervus, de legat. 2. Idcirco hæreditatis aditione fervitutes confufas refpondet Paulus, cum hæres predij dominus, predii dominantis, \& fervientis dominus efficiatur, \&c ad textum in dicta l. a Titio, in fin ff. de furtis, refponder Corrafius, inteiligendo verba ejus legis : Ea, qua legantur, ab eo qui legavit, in eum cui legata funt, rectâ viâ tranfire. Hoceft, ab adita hæreditate, \& poft aditionem hæredis, non expectata rraditione ipfius, l. omnia, ff. de legat. 2. Quo tempore, id eft, in ipfo adta aditionis, fervitus fuit confufa, l.legatŭ1 19. s. finali.ff. de legat. I. Verùm hæc Corrafii interpretatio, licèt fubtilis, \& arguta fit, vera tamen mihi non videtur:tum quia ratio illius textus in alio confiftit, ut ftatim dicam, tum etiam, quia fuperiori refolutioni nimis adverfari videntur verba textus in ditt, $l_{0}$ à Titio,
© in dict. l.Legat. 82 . quæ fuperiorum explicationem non admittunt; unde vel contraria fententia probanda eft ex illis juribus, vel aliter explicare illa tenebatur Corrafius : deinde non ita certum eft, dominium rei legate nó tranfire in legatarium à morte teftatoris, fed ab adita hæreditate; enim verò in hac queftione diverfæ fuerút, \& contrarix Doctorum opiniones, ut vix propter contrarietatem Authorum, \& ipforum jurium, certa refolutio tradi poffit, ut conftat ex his, quæ fcripferunt communiter Doctores in l.ff. de legat. 1. Menchaca de fucceffonum creatione, li, 2. I. 1 5.n. 69.O. J. 17.n. 128. Duennas regula 210. per totam Peralta in l, omnia, $n$. 11. ubi Dominus Francifcus Sarmientus à nu. I. de legat. 2. Bolognetus in ditr. l. 1. If. de legat. 1. ex nu. 279. ufq; ad n. 307. Connanus commentariorum juris ci vilis lib.4. cap.9. num. 11. Lara in l. fi quis à liberis, 5. utrum, de liberis agnof cendis, à n. 45. ufque ad n. $53^{\circ}$ Graffus receptarum fententiarum, J. legatum, queft. 70. Joannes Guttierrez canonic. quaff. lib. 2. cap. 26. n.9. of feqq. Perrus Ricciardius ad $\mathbb{5}$. Sed olim, Inft. de legat. ex num. 18. Caldas Pereira de nominatione emphytentica, quaft. 16. nu. 23. 2+, 25. \& 26. fol. 180. Mendez Lufitanus in repetitione l. cum oportet, C. de bonis qua liberis, 3. part. na. 158. verfic. unde ad tollendam controverfiam, fol. 63. Doctor Spino infpeculo glof. 8. princ. de legato pure relicto, n. 16. \& feqq.
Quare interpretatio illius textus, petenda eft ex fuperiori differentia legatorum Vendicationis, \&c Dam- 27 nationis, quorum naturâ, \&e effectu perpenfis, rectè refpondet Jure-Confuitus in diga l. Papinianus, ff. de fervitutibus, 6 in 1 . legat. 119 . S. finali,ff.de legat. 1.fervitutes aditione hæreditatis confufas, iterum imponi, aut reftaurari debere;loquuntur enim ea jura in legato Dānationis, cujus dominium non tranfire in legatarium, antequã ab hærede pręttetur,fuprà diximus:idcircò aditione hareditatis, fervitus confunditur, quoniam tunc incipir hæres utriufque prædii dominium habere. Que interpretatio non obfcurè confirmatur ex illis verbis: In omnibus fervitutibus que aditionibus confufa funt. Quæ aperte indicant, ejus textus decifionem non obtinere in omnibus fervituribus, fed in his dumtaxat, quę aditionibus confunduntur, quafi aliæ fint, quæ minimè confunduntur aditione, ex verbis etiam dita legis legatum, IV. finali, ibi : Dari debet. Ex quibus manifeftè colligitur, tractare Jureconfultum ibi, de legato Damnationis, quoniam legatum Venditionis non datur, fed vendicatur, ut fuprà dicebamus; \& videtur affequutus Bolognetus in l. 1. ff. de legat. 1, n, 286. verfic. finali, fol. 72. quatenus dicit, textum in ditta l. Papinianus, intelligendum effe in terminis habilibus, \& verum intellectum ipfius effe,quod non prefupponit femper confundi fervitutes, fed folùm dicit in cafibus, in quibus confunduntur per aditionem:cafus autem multos effe de jure Digettorum, quoniam ex quatuor generibus Legatorum, unum tantum per Vendicationem transferebat dominium; in aliis verò nó transferebatur : in hoctamen decipitur ipfe Bolognetus, quòd exiftimavit, textum in difta l. Papinianus, cum fuis concordantibus, poffe reftringi hodie ad legatum conditionale, cùm revera ille texrus non loquatur in legato conditionali, ut cum Corrafio animadvertebam fuprà; \& ejufdem decifio ita procedat in legato Damnationis, ex natura ipfius, ficut in legato conditionali.

Sextò infertur ad explicationem textus in l. Stichus 29 fervus meus, 39 .ffode manumifis teftamento, quam aliàs multis exornant Bartolus inl. qui abfenti, f. 1, num.2. ff. de acquirenda poffe. © © in l.filius familias, $\mathbb{S}$. divi,ff. de legatis ı. $n .6$. ubi Jafon ı. lectur. à $n$. 37. ufque ad n.44\& Bolognetus à nu. 143. ufque ad n. 152. Difficulcas autem illius textus in duobus confiftit; primùm, quare ibi, libertatis datio non valuerit poft alienationem perfectam, cum \& fervo alieno libertas relinqui potuerit ${ }_{3}$ I. Imperator, l. rogo, ff.de fideicommiffariis libertatibus, I. finali, Infitution, de fingulis rebus per fideicom-
mifum
mijfinm relitisis. Secundum, quòd rei alienæ legatum non fubfittere, in verfic. at quidid in legato, fentit expref10 fim Ulpianus; \& tamen rei alienæ iegarum validum effe, cum diftinctione tamen, probatur in $l$. cium remm alienam, C. de legatis, I. non Jolium, Infiturtion. codem titulo, \& cultra ordinarios ibi plenifimè explicant Gualdenfis de arte teffandi, titul. 6. de legatis, cautrela 32. © 37. Covarruvias in capit. filius noffer, de teffament. Petrus Ricciardius in ditt. S. non folime, ex nn 41. Manchaca de fucceffionnm creatr. lib. 3. I. 22. limitatione $\mathbf{1 7}$. n. 33. © © Jeqq. Antonius Gomez. tomo 1. vaziart, cap. 12. de legat. n. 13. Gratianus regul. 28. Menochius de arbitrariis, lib. 2. cafili 146 . latius lib.4.prafumpt. 116. per rotam. Mantica de conjecturis ultim. volunrtatum, tiib 9 . tiit. 9. Graflus $\mathbb{I}$. legatum, quaff. 14. Per totam. Mieres de majoratu, 4. part, quaft. ultim. Spino in [Pecullo, gloff. 8 . de legato purè relifto, num. 43. © tribus Jeqq. \& noviffime his non relatis Antonius Pichardus in diat. S. non folimm, per totum. Verumenimvero, ex fuperiori lega${ }^{3} 1$ torum differentia, deducenda eft vera refolutio ; texrus enim in ditita $l$. cùmm rem alienain, o in ditt. S. non Solium, intelligi debent, in legato Damnationis, per quod res omnes, tam propriz, quàm alienæ legari poterant : textus verò in dital. Stichus fervins mens, in utroque refponfo, in legato Vendicationis procedit, per quod illæ tantummodo res legari poterant, qua teftatoris erant, ut advertit Pichardo in diato S. non folium, n. $26 . \sigma$ 27. \& in $\mathbb{S}$. Jed olim, ejindem tit. n. 3. © 4. Idcircò liberratis datio non valuit, quia relitta fuit libertas direAa, hocelt,per Vendicationem, ur conftat ex illis verbis; Liber effo, qua dari non potuir directo, collara in id tempus, quo fervus alienus futurus effer, $l$. fervo tuo, $c$. de teffamentari.a manumifione, uti optimè declarat Bolognetus in ditz. S. divi, $n, 152$. © duobus feqq. \& cum non referens Antonius Pichardus ubi fup. ditt. n. 26 . W. 27. Sic nec aliud legatum valuit, quia inutiliter res aliena per Vendicarionem legabatur, fecundùm Caium in Inflitut, tit. de legatis. Ulpianum, in fragm. tit. 24. verficulo legamus.
Septimo infertar ad refolutionem quaftionis in jure controverfe filicet in legato generis, vel alternativo, cujus fit electio haredis-ne, an legatarii? ? Nam legarario dandam effe, viderur probare textus in $\mathbb{\$} / \mathrm{f}$ generaliter, Infitututionum de legatis,l., 2. ff. de optione legata, $1 . / 6$ Jervus legatis win. S. ium bomo ff. de legatio 1. 1. planè 34 . S. penultimo eiufdem tituli, , hareies 26 . S. fi in
 de legatis 2 . Sed haredis electionem effe, non legatarii, videcur probare textus in 1 . legato generaliter, 37. ff. Te le-
 del legatis 3 . Pro cujus quaftionis refolutione, \& prediCtorum jurium explicatione varix adhibentur diftinationes, $\&$ declarationes per Doatores, ut videre licer penes gloffas, Bartolum, \& Doctores in dietis juribus, eundem Bartolum, in 1 . fi domus, ubi Jafonà à $n$. 2 o.ff. de legatis 1. \& plenè traçant Guillelmus BenediAus in c. Rainuntuius, de teffamentis, verb. domum, $n .4 \mathrm{r}$. Gualden fis de arte teflandi, titul. de legatis, cautela 13 . Petrus de Peralta in dia. I. Lutio, de legatis 2. ex n. 8. \& Sarmientus ibidem,ex n. I. Covarruvias in cap. indicante, n. 3 . de tefamentis, Antonius Gomez, tom, 1. variarum, cap. 12. de legatis n.32. © tom. 2. cap. 11. de qualitatibus contraduum, n. 43. Menochius lib. 4. prafaumprione 107. in princ. © © prefurptione 129. n. 5. © 6. prefumprione. 150. Caldas Pereira de nominat. emphyreut, queff. 10. J. legatum, quafione 6x. 62 . ó 63 . Petrus Pechius de teffamentis coniugum, lib. 5. cap 11. Simon de Pratis de interpretatione ultimarum voluntatuin, lib. 1. interpretat. 1. Selutione 3. © 4. fol, mili 19. cumn feqq. Dotor Spino in fpectulo, gloff 8. de legato purè relitiao, $n$. 330 34 o 34 . fed vera interpretatio ex ditais fuprà \& fuperiori legatorum differentia conftat: enimverò inter legatumin Vendicarionis, \& damnationis conftituenda eft Foan. del Cafillo Ouotid. Controv. Furis Tom. I.
differentia : namque legatêm, quod per Vendicationem fiebat, eleftionem tribuebat liegaiario : cúm enim eo legandi genere, juberetur legatarius rem fibi habere, vel accipere, ex voluntate velur expreffa teftaroris videbatur ei elettio tributa, five generaliter, five alternativé res fuiffer relieta ; fed in legato Damnationis contrà fiebat, haredique eletio dabatur, nam cùm verba teftatoris ad haredem dirigerentur, \&\& deftinarentur, \& his verbis, Dammus effo dare, aut aliis fimilibus damnaretur fue manu dare, eo ipfo electio conceffa per teftatorem videbatur eidem : quod eleganter advertuntUlpianus in fragmentis, tital. 24 verfic. legamus. \& optimè explicat Cujacius ibi, of tradatatu 5. ad Africanum, ad liffifervus, I . cìm bomo, ff. de legatis io Otmannus in dit. $\$$.f generaliter, ubi noviffime fic explicat rem iftam Pichardus. Idem in S. fed olim, n. $4-$ veffic, planè quamivis ; \& non obfcure probatur hac differentia, in ditata $l$ is is cui 19 . © in diat. 1 . Lucio 23. If. de legatis 2 . Quę etiam hodie habebit locum, \& proce-dere debebit, non obftante, quod horum legatorum differentię fint füblatre, \& ex omni legandi genere vendicatio comperaat,l, 1. C. communia de legatis. Quia cum talis differentia ex voluntate teftatoris procedat, non debet cenferi fublata , ut defendit Pichardus in dit\%. S. fed olime, $n .4$. nec fpecies aliqua incidere poteft, vel cafus contingere, in quo modus legandi, voluntatem legantis non offendat, $\&$ in effetu, ad hoc tendit doctrina \& refolutio Bartoli in dit, l. legato generaliter, iff, de legatis $1 . n$. 2 , in fine, verfic, item praditita vera. Ubi ad limitationem eorum, qua diftinguens fuperiùs dixerat, advertic eo loco, quod cum verba reftatoris ad legatarium diriguntur, ejus fit electio, haredis veroे, cimi ad eum verba deftinantur, Quam doctrinam in legato generis, \& alternativo, communiter approbari per omnes, teftantur Antonius Gomez. \&t Covarruvias in locis relatis, fuprà n. 33. Peralta in dil̈ta l. Lucio n. 8 o, Graflus ditito S. legatum, quaff. 62, n. 2. © 6. Menochius lib 4. prejamptione 108.n. 25. Si verò verba ad legatarium non dirigantur, nec ad haredem etiam, vel aliter non appareat de voluntare teftatoris, in legato generis, \& altemativo, plures cafus diftinguunt Antonius Gomez. \& Michael Grafus videndi omninò in locis fuperiùs relatis, \&\& predictam diftinationem in legatis genericè rraditam, generaliter etiam in omnibus legatis probavit erudite Cujacius recitationum folemnitum, in lib. digeff. ad 1 . Titio ufusfutus, 21. ff. de ufifr- legat. \& in legaro ufusffuctus disjunativè, aut alternativè relíto, admittire eriam expreffim ,\& fuperio- 35 rem verborum differentiam recipit idem Cujacius ibjdem, explicátque fingularier rextum in difta $l$. Titio If ifisfut fus, quare filicer fribar Paulus : Titio affus fruc- 36 tus Stichi:aut $f$ in navis ex Afia venerit,decem legata funt, non petet ufunfru um antequàm conditio decem exifat vel deficiat ; ne potefftas beredi, utrimm velit dandi, auf fratar. Et in primis intelligit, in fpecie ejus legis, heredem, cui lex ftatuit e eetionem effe, fuiffe damnatum, Titio ufumfructum, aut fin navis ex Afia venerit, decem dare, \& fic hęredem aut ufumfuctum dare purè debere, aut decem fub conditione, fin navisex Afia venerits \& nihilominìs antequam conditio decem exiftat, vel deficiat, Titium non poffe petere ifumfrutum, quamvis ufusfrutus ei purè reliftus videatur, ne fólicet eripiat haredi electionem, quam utique hæres habiturus eff, fiextierit conditio: fin verò deficiat, amiffurus, quia deficiente conditione adfrripta legato decem, ufusfrutus omninó praftandus eft, qui folus remaner in legato L. 2. S. Scavola ff. de eo quod cerro locoo: Sed \&f fi exiltat conditio decem non poterit peti ufusfrudus quia plus causà peteretur, \& prariperetur hx_ redi eleatio. Neque etiam id fignificant illa verba : Non poreft ufumfruixum ante, quam conditio decem exifat, vel deficiar. Sed hoc tantummodó, non pofle peti ufumfructum, antequam conditio decem exiftat, vel deficiat, id eft, pendentè condirione, ur in $h$, chim illad, ffs
quando dies legati cedat, ut illa verba, Antequàm conditio exiftat vel deficiat, fint periphrafis horum : pendente conditione.
Procedunt autem, quæ fuperiùs diximus ex n. 32 . in legato generali, vel alternativo ; aliud tamen erit in ambiguo, obfcuro, vel incerto legato, ut fi incertum, vel ambiguum fit, de re, vel quantitate legata, eo quòd verba teltatoris, ad duas, pluréfve res, aut quantitates referri poffunt, juxta ea, quæ adnotarunt Cujacius ad l. veteribus, ff. de pactis. Eguinarius in rubrica, ff. de rebus dubiis, Alciatus in l. nepos Proculo, n. 8. ff. de verbor. fignificat. Ubi explicant, quid dicatur obfcurum, \& quid ambiguum, \& latiùs Camillus Gallinius de verbor, fignificat. lib. 3 . cap. 11 . © cap. 13 . 14. \& 15 . que minima eft, debeat præftari, $l$. Semper in obfcuris,9.l. Semper in ffipulationibus, 35.f. de regul. juris, $l$. idem fulianus, 41. I. cio, If. de legatis 1. l. fi ita reliCtum 44. J. finali. f. de legatis 2. l. qui conct:binam 29. 5. cum ita legatum, l. nummis 73.ff. de legat. 3. Ex quibus juribus in legato dubio, five ambiguo, id deberi, quod minimum elt, non quod maximum, five quod minus eft,legatum cenferi, paffim adnotarunt Doctores ibi \& alibi fæpe. Decius in dicta l. femper in obfcuris, $n$. 2. $\sigma$ in $l$. in teftamentis, n. 2.ff. de regulis juris, $\sigma$ in conf. 355 . columna ultima, verfic. of ifta conclufio. Natta in conf. 42 2. n. 26. © 27. lib. 2. Ruinus in conf. 168. n. 10. vol. 2. Rolandus in conf. 16, n. 32. lib. 3. Alciatus in refp. 492.n. 6. in fine. Tiraquel, in traítat. de pia caufa, privileg. 25.pag. 56. Modernus in confuetudinibus Parifienfibus, 1. part. J. 13.n. 4. Padilla in l. fi frater, à nu. 9. C. de fideicommif. Mieres de majoratu, in initio, 1. par. n. 105. Covarruvias in cap. indicante, $3^{\text {n. }}$. de teftan entis, Menochius lib. 4. prafumption. 108. $n_{1} 17$. \& juxta hanc diftinetionem intelligi debet textus, (cujus rationem antiquiores non affequuntur) in l. qui duos, 20 . ff. de legat. 1. Ut, dum dicit Pomponius : Qui duos fervos haberet, unum ex his legaßet, ut non intelligeretur quem legaffer, legatarij eft eledio, credendum fit, teftatorem de certo fervo non fenfiffe, vel cogitaffe, fed cùm duos fervos haberet, unum ex his legaffe, \& fic legatum nec erat alternativum, ut de fe patet, nec ambiguam etiam, ut incertum, ut pejor pręftari deberet, fed generale erat; \& adeò electio data fuit legatario. Quod fatis apertè comprobari poteft ex textu fi rectè perpendatur in dict. I. legato generaliser,ff. de legatis 1 . Dicit enim; fundo vel lance legatis, fi de certo fundo, vel lance teftator fenferit, electionem effe hæredis ; quia legatum manet incertum, aut obfcurum, ideò declaratio, aut electio pertinet ad hęredem, quia eadem perfona cenfetur cum ipfo defuncto, $l$. fi quis à filio, 9 . fiplures, \& ibi Alexander latè, ff. de legatis $\mathbf{1}$. Ergo fi non cogitavit de certo fundo, vel lance, non erit incerta voluntas teftatoris, fed generalis, ut in prima parte illius textus patet.

Verùm fuperiori refolutioni obftare videtur textus 39 inl. qui ex pluribus, 106. ff. de verbor. obligationibus, qui apertè, \& in contrarium probat, eam rem deberi, quam hæres elegerit, quapropter Ludovicus Texeira in l.ff. de rebus dabis, exiftimat, per eum textum intelligendumfore textum in diat. If. (cio, \& alia fimilia jura, ut ideò minor fundus veniat in legato, quia hares fic declaravit ; neque enim præcisè compellendus eft minorem dare, fi velit forte majorem folvere: quod prius docuerunt Angelus, Cumanus \& Socinus in eadem $l$ l. I. \& probatur exprefsè in l. fí quis à filio, 32. I. fi quis plures, ff. de legatis 1. Quatenus Jureconfultus inquit: Si quisplures Stichos babens, Stichum legaverit, $\sqrt{2}$ non apparet, de quo Sticho fenferit : quem bares elegerit, debet preftare. Non ergo compellitur minorem dare, vel majorem, fed ejus eleationi totum relinquitur, Idcirco fuperiora jura nequaquam funt contraria, fed in idem potius incidunt; nam verum eft, in ambigua, obfcura, vel incerta difpofitione, minorem deberi, per textum in difto f. Scio: minor autem intelligitur, quam
hares it minorem dare voluerit;certum eft enim electu. rum, \& preftaturum eum, id quod fuerit, aut fibi videatur minus, $l$. fi ita relidum, in princ. \& in $\mathbb{S}$. fin. If. de legatis 2. vel quod re vera, aut fua ętimatione faltem, fir minus. Id quod cum judicio advertit, \& docet Accurfius, fic inteiligens fuperiora jura, in dita $I \int$ (cio, verbo, minorem ; dicit enim : Sed fi vellet beres dare majorem, utique poterit: ut infrà de verborum oblig-trionibus, l. qui ex pluribus: nam is minor intelligitur, Et ita tenendum, quicquid Decius in dict. I. Semper in ob, curis, n. 3 . \& Modernus in 13. num.4. 1.part. abfolutè \& indiftincte, fed malè quidem, affeveraverint, in fpecie diti If. fcio, omninò deberi fundum minoris pretij. Moventur principaliter ex eodem textu, ibi: Utique minorem cum legaße. Qui tamen fuperiori refolutioni minimè contrariatur, fi animadvertamus, prędietę fententiæ , \& decifionis textus in ditto l. fcio, præcipuam, \& fundamentalem rationem in co confiftere, quòd teftator in dubio cenfetur profpicere hęredi \& minus gravare eum, quàm fit 40 poffibile, $l$. unum ex familia, $I:\{i$ rem, $f f$. de legatis 2. 1. fi fervos, $\mathbb{5}$. qui Margaritam, ff. de legatis $\mathbf{1}$. Ruinus in l. Gallus, f. quidam recte, eff. de liberis o pofthumis,n. 6 . © 11, Cagnolus in rubrica, ff fi certum petatur num. 73. Paulus Caitrenfis in conf. 12 1. col. 3. lib. 1. Craveta in conf. 187. n. 3. in conf. 8c.n. 43. vol. 2. Decianus in conf. 1.n. 90.lib.2.Joannes Vincentius Hondedei, in conf. 63.n. 65. Alexander Raudenfis de analogis, lib. 1. cap.10. n. i6.ex qua pręfumptione, videri in dubio teftator $\widehat{c}$ voluiffe relinquere, quod minus eft,rectè refpondit Africanus ibi, \& fic intelligit Jacobus Menochius lib. 4: prafumptione 106. num. 17. © 18. Non tamen arbirrium, five jus eligendi aufert teftator hęredi fic favendo \& confulendo illi, fil legatario velit fundum majoris pretij dare, culm eo cafu, fua æftimatione minorem, aut fibi minus convenientemf videatur dare; aliàs prædicta præfumptio, quæ in favorem hæredis fundatur, in ejus damnum retorqueretur : quod effet maximum abfurdum, ut de fe patet aperte.

Secundò obftare viderur textus in l. Titia 40 . 5 Seia 41 teftamento, ff. de auro, © argento legato. Ubi favore religionis fumitur pręfumptio, quòd teftator fenferit de majori, non autem de minori ; ut probarunt Bartolus ibi. Baldus, Ancharanus, Imola, Abbas, \& alij, quos commemoravir Tiraquellus in tratatu de privilegiispia caufe, privil. 25 . fed pro vera refolutione, \&\& explicatione illius textus, ne tranfcribamus, aut repetamus ea , quæ ab aliis plenè dieta fuerint, funt videndi Co varru, in cap. indicante num.4. © 5. de teffam. D. Francifcus Sarmientus felectarum, lib.3.cap. 3. num.3.4.6ँ 5. Menochius lib.4. prafumpt.106.num. 33. © 34. Mantica qui fumma diftinctione, \& erudite, ut affolet, declarat, de conjecturis ultimarum voluntatum, lib.6. tit. 3. num,28. ó tribus feqq. fol. 217.

## C A P U T X.

Ufusfructus, quibus modis conftituatur, \& ipfum quadrupliciter conftitui probatur: deinde fervitutes reales an eifdem modis conftituantur quibus ufusfructus ? ubi Joannis Corrafij opinio confutatur, atque gloffæ, \& aliorum fententiâ admifsâ, nudis pactis conftitui non poffe ufumfructum, nee aliasfervitutes, defenditur : nonnulla jura verè, \& \& dilucidè explicantur, \& hæc materia breviter, \& diftinctè magis, quàm hactenùs refoluta proponitur.

SUMMARIUM.
I Ufusfructus quadrupliciter conftituitur.
2 UJusfructus legis auctoritate qualiter conftituatur?
3 UJusfructus dे Fudice quando conflituatur?
4 Ujusfructus in teftamentis, quomodo confituatur jure legati?
5. Uusus fructus an confituatur jure fideicommiffl?

6 Ujumfrutum fine teftamento, fi quis velit conftituere pactionibus, of fipulationibus, id efficere debet.
7 Servitutes reales in teftamentis, of inter vivos, conftituuntur pactionibus, of fipulationibus.
8 Et eifdem fere modis, quibus ufumfruitum conftitui poße diximus.
9 Servitutis conftituende quamplures modi, remifivè.
10 Ufumfructum, ơ alius fervitutes pactis nudis conftitui non poffe, probatur.; © nommulla jura expenduntur, que contrarium indicare videbantur, of num. feq. refpondetur ad illa.
11 Et prima folutio Gloffa confutatur.
12 Probatur tamen fententia ejufdem, dum fentit, patum 6. nudum de conffituenda fervitute, vel ufufructu, efficax non effe ad producendam ationem: © confequenter ufumfructum, of fervitutes, pactis nudis con/titui non poffe.
13 Cujacij fententia, in quefione fuperiori, novè expenditur per Authorem.
14 Corrafij fententia, ufumfrutum, of fervitutes pactis nudis conflitui poffe, improbata per Authorem.
15 Stipulationem nominatum contradtum e/fe.
16 Pactionem nudam, actionem producere, quories lege, vel Senatusconfulto, illa adjuvatur.
17 Fextum in f . finali Inftitutionum de fervitatibus, Corrafij fententiam non probare.
18 Corrafij argumentum nibil concludere, nova Authoris confideratio in hac materia.
i6 Promittere fervitutem, of conftituere, diverf $f a$; of de effectibus remiflivè.
20 Servitus promitti poteff ab eo, qui pradium non babet, conffitui vero non poteff fine pradis; ơ veral dijcriminis ratio afignatur.
21 Servitus futuro adificio an acquiri, vel imponi poffit?
22 Servitus quacumque reffè conffituitur pactionibus in traditione rerum adjectis, tempore, que res traduntur.
23 Dummodò pactiones in continenti non ex intervallo adjiciantur.
24. Servitute jam ex quocunque contractu promiffa, que folebat olim, tempore conflitutionis, ftipulatio interponi ?
25 Explicatur l. via 5. ff. de fervitutibus of Fulgofit, Corrafiique interpretationcs refertuntur.
26 Petrus Auguftinus Morla nove confutatus.
27 Ufusfrutuus, bo alia fervitutes, multùm intereffe, an conftituantur inter vivos, vel ex teftamento?

PRo diftineta \& clara hujus Capitis explicatione , conftituendum eft inprimis, quòd Ufusfructus quadrupliciter conftitui poteft ; à lege fcilicet, à judice, à teftante, $\&$ à contrahentibus. Sic cæteris omnibus elegantiùs diftinguit in hac materia Joannes Corrafius in l. via, 5. num. 1. ff. de fervitut. Legis Authoritate conftituitur patri ufusfructus in bonis adventitiis filij, $l$. cùm oportet, C. de bonis que liberis: \& matri tranfeunti ad fecundas nuptias in bonis, que titulo lucrativo à marito defuncto confequuta erat, $l$. femine, C. de fecundis nuptiis, \& utrumque pleniffimè tractavimus fuprà̀, cap. 2. © 3. hujus librio. A Judice conftituitur ufusfruttus in judicio familiæ hercifcundæ, \&x communi dividundo,cùm proprietas uni,\& alteri ufusfructus adjudicatur, $l$. ufusfructus plurib. ff. de ufufrutu, l.co puito, I. I. ff. familia bercif cunde, l. fi quis putans, J. Joan, del Caftillo Quotid, Controv. Juris, Tom, I,
idem Fulianus, ff. communi dividsndo. Teftamento conftituitur ufusfructus jure legati (ut capite præcedenti diximus ) fi legatus fit ufusfructus alicui, vel fi proprietas deducto ufufruetu legetur; quo cafu legatarius proprietatem habebit, ufufructu apud hæredem remanente: aur fi ejufdem fundi proprietas alteri relicta fir, alteri ufusfructus, $l$. ufusfruđtus, 6 . ff. de u(ufructu, I. 1 .
 H. .

## 68

in conf. 92. nom. 3. lib. 1. Jacobus Menochius adipifende poperfionis, remedio 3. num. 20. Marcus Antonius Eugenius in conf. 22. na. 23. © in conf. 65. ubi optime declarat, num. 30. Of feqq. \& fic gloffam improbat no12 viflimè Perrus Auguftinus Morla emperii) 1. parte, ditio tit. 6.ff. de fervirut. num , 70. Colligitur tamen ex illa unum, quod eft verififimum, pattum nudum de conftituenda ferviture, vel ufufruatu, efficax non effead producendam actionem, \& confequenter, ufumfuctum, \& fervitures patis nudis conflitui non poffe : in quo fequutus eft gloffam Socinus in conf. 44. num. 6. vol. 4 . \& idem probat apertè \& noviffime Antonius Pichardus in 5 . final. Infutrut. de fervitutib. rufficorum predioyun, 'b urbahorum, in princip. \& in I. I. Inffitution. de wfufruct. num. 1. ubi poft gloflas ibidem, accipit verbum illud pallionibus, pro conventionibus, quafi fentiat exprefsé, pactiones nudas non fufficere, \& ultra cum Augultinus Morla viderur idem prefentire, ubif fu33 pra, dia, nut 70 . eleganter Cujacius in difl. l.via, ff. de tionibus pofitum in diatis juribus, fic accipiendum effe, ut eo nomine omnes contratuus intelligamus, quemadmodum , cùm dicimus traditionem, omnem intelligimus modum transferendi dominium. Deinde verbum illud pattionibus intelligendum effe de pađtis conventis, quae ex continenti contraatibus adjiciuntur ; nam non omnibus pationibus conftitaitur ufusfuctus, fed his folùm, qua funt utiles ad agendum ; quales funt, que contrattibus ex continenti adjiciuntur, ut patto venditionis, permutationis, divifionis, donationis, $l$. quifquis 28. C. de donationib. 1. Seia. 42. ff. de doniationibus canfa mortis. Hæ autem paltiones dicuntur leges, l.tegem, C.de patis. Non omnia patta dicuntur leges, Fed ea fola, quæ adjiciuntur contraatibus, quia legem dant contractibus, \& formam, $l$. juris gentium, ff. de pacttis. Et ita tenendum eft, quicquid conerarium exprefsè ${ }^{4}{ }_{\text {affirmer Corrafius in } 1.4 . f f \text {. de fervitutib. n. 7. ubi pro }}$ folutione difffculatatis propofitax fuprà $n, 10$. animadvertits,textum in d.S fin. Infitur. de fervitutibus, quatenus de pactionibus loquitur, ad innominatos contractus fe referre, cìm fecundum cum, omnia pąaa nuda fint contrattus innominati:quatenùs verò de flipulationibus verba facit,ad contractus nominatos referendum, cùm 15 ftipulationis contractus, ut ipfe dicit, nominatiffimus contratus fit.Quod firmat etiam D. Ferdinandus Mendoç, diputationum juris civilis,ilib. 1. c. 13. n. 2. fol. 329 . Refpondet ergo Corrafius pationem illam nudam à lege fomentari, videlicet ex textu, in $\mathbb{S}$.fnali. Inflitut. de fervitutib. in quo expreffim cautum eff, efficaciter con-
16 ftitui fervitutem patto nudo ; \& fienon mirum, fiex ea pactione licèt nuda, attio oriatur, ex regula 1 . legirima, ff: de paliis, cum vulgatis juribus, de quibus plenè agit Mendoça ubi Jupra, lib. 2. c. to. per tofum, fol. 484. Verùm Corrafii fententia fûtineri nullo pâto poreft; tum quia vera non eft, \& communi refolutioni contraria :
${ }^{17}$ tum etiam, quia in dizo S. finali non probatur, utpote cùm in eo textu non agatur expreffim de pacto nudo, ut ipfe affirmat, fed dumtaxat ditum fit, pactionibus \& flipulationibus conflitui poffe fervitures, ut de ufüfructu dicitur, in diat. S.I. de Muffrudin Quod diverfum effe, aut aliter intelligendum, ex his cöftat, quos fuperiùs retulimus, ex fecunda etiam folutione vel explicatione gloffe in d.f.fina.quatenìs dicit,textum ibi, $\sigma$ ind. $\mathbf{d . 5 . 1}$. dee ifffrutu, non loqui de paatis nudis, fed de contra2tibus juris gentium, quibus ufuffrutus, \& catere fervirures conltitui poffunt, cùm illi folo confenfu perficiantur, ut tenet etiam Aretinus in conf: 70, n. 2. \&\& fequutus explicationem gloffe, Antonius Pichardo in
 do probat pactum nudum de conftituenda fervitute ef28 ficax effe; ut falsoे opinatur Corrafius. Deinde, quoniam ex ipfa conflitutione fervitutis enafcitur attio Confefforia, non verd ex promiffione ipfius fervirutis, ex eifdem juribus, que adducit Corrafius l. 2. ff. if fer-
 fequenter Corrafii argamentum ubi uppra num. 7. nihil concludit.
Ideò ad clariorem diffolurionem pradieta difficultatis, \&\& majorem declarationem hujus materix, ultra ea, que dieta funt, que \& argumentum diluunt, \& Corrafii fententiam confundunt, conflituendum erit primo, Serviturem perfonalem ufusfructus; cęereraíg; fer- ${ }^{19}$ vitutes reales, primò promitri ex contractu venditionis, donationis, divifionis, vel alterius contractus, \& dein de conffitui, vel tradi: \&\& fic promitrere ferviturem; \& conftituere, diverfa funt; ex promiffione namque perfonalis dumtaxat nafcitur obligatio, ut ufusfructus,vel alia fervitus confituatar : ex conftirutione auten fervituris, jus reale caufatur, ut ex illo textu colligunt Gloffa, Bartolus, Alexander, Caftrenfis, \& omnes in I.fif ub ana, 136. S. 1.ff de verbormm obligationibus, idem: Caftrenfis in i.2. I ex bie, in fine verfic. fed videtur, eodem tit. Antonius Gomez. tom, 2.variarr cap. I5. de fervitutibus $n .22 .6$ n. 24. in fine. ubi num. 23. hujus rei rationem affignat, \& nonnullos effefus confiderat. Cæpola de fervitutibu whbanorum, ,ap. 38. nam. 7. \& Corrafius in dithal. 4.ff de fervitutibus, ntom. 7. quiex hac diftinntione fumit occafionem inferendi ad interpretationem quorumdam jurium, quex alioquin viderentur inter fe adinvicem pugnare. Nam fine prediis ferviturem conflitui non poffe, nec fervitutem acquirere, aut debere, nifi qui predium habet, docet Ulpianos in l.t.ff. conmuminis pradiorum : \& tamen refè promittere ferviturem eum, qui predium non habet, probat textus in 1 . beredes, I. an ea, ff. familia ercifounda. Sed ex prexedenti doarina vera differentix ratio colligitur;ex promiffione fiquidem, fola in perfonam obligario nafcitur, in qua nullus habetnr ad rem reffeetulus, fed perfona tantùm confideratur: ideò promitti poreft fervitus ab eo, qui pradium non haber, ditit.l. haredes, V. an ea, Ex conftitutione autem fervitutis jus reale caufatur, quod fubbiftere non poteff, niff fubfict res, in qua refideat, idcircò fervitus conftitui non poteft fine prediis,ex difal. . .f.f.comuumia pradiornum, in quibus, \& aliis juribus fic folent etiam communiter explicare Doctores, ut conftat ex fuperiùs relatis.
Deinde ipfe Corrafius infert, ad folutionem alterius 21 difficultatis, an fcilicet fururo ædificio fervitus acquiri, vel imponi poffit ; nam Jureconfuluus Pomponius in $l$. $f_{i}$ ferviths , 23. I. fin.ff. de efrvitutibus urb.anor. exprefsè dicit, quidd futuro quoque ædificio, quod nondum eft, vel imponi, vel acquiri fervitus poteft: Jureconfultus. eciam Paulus idem probat in 1 . Labco, 10 ff.de forvitutibus rufficorum, per totam legem, maximéibi: Nam $\beta$. licet nondum adificato adifcio fervitutem conffituere, © © . Tunc tamen obftat, quod fine prediis fervitus conflitui non poteft, per texcum in l. i. ff. communia pradiorum, Sed refpondet Corrafius, confiderandum effe, quod cùm fervirus conifituitur futuro ædificio, non confti-: tuitur fine fundo;eft quippe fundus : licèt nondum ex-: ædificatus; \& fic verificatur regula dit7aleg. I. \& hec folutio fatis conformis videtur effe verbis textus, in diif. 5 . fatures, dum dicit: Quod nondum eft: 'o ditatalegise, Labeo. ibi: : Nam filicet, doc. Gloffa tamen ibidem, ev in capite, ad diffolvendum, in verbo, legitimè acculari, de defponfatione impuberum, quas fequuntur Doctores ibi. Abbas in cap. quia nonnulli, num. \& de refriptis. Socinus in conffil. I41. Confiderata, fub num 3. lib.1. \& novif fimè Fulvius Pacianus trath. de probationiibus, lib. 2. c. 20. nmm. 14. © num. 16. fol, 65. exifimat, futuro adificio fervirutem conflitui non poffe proprie, quia qualitas non poteft effe fine fubjetto; poffe tamen perfonam obligari ad conftituendam fervirutem, cim ædificium erit adificatum, vel in rerum natura : \& idem admittit Florianus de Sanco Petro in didata l.fif ervirus? S. finali. Ubi notat ex illo rextu, quòd licet futura rei non poffic conffitui fervitus, foilicet ut dicatur ferviros conflituta, poteff tamen quis fe obligares ut fato $x$ dificio

ficio
ficio conftiutatur. Quod verè repugnat verbis textus; in diet.a l. Labeo, ffvide fervituribus ruflicorum; bbi nondum ædificato ædificio fervitutem conftitui poffe dicifur generaliter. Secundo conftituendum eft, textum in dillo S. finali, Infitur. de fervitutibus, \&ं in diflo If. 1 . de ufiufuctici, nontractare, ut fuperiùs dicebamus, de ufufructu, vel fervitute nudi pactis promiffa, quia talia pacta non poffent efficacem actionem producere, ut fervitus conftitui deberet; (quod probatum eft fuprà ) fed agere potiuts de ipfa ferviture realiter conftituenda; quod ex verbis eorum evidenter deducitur, nam in difto IS. finali, feriptum eft : Si quis velit vicino aliquod jus conflituere, paltoonibus, atque fipulationibus, id efficere deber. Et in dicto \$ \$. 1. de ufufruitu © 1.3 . ejugdem tituli, dicitur : Si quis velin uffumfruaium alicui confituere. Quod plus eft, quàm promitrere, aut à fola promiffione longè diftat, ut de fe parer. Servitus ergo quazcunque realis, \& perfonalis ufusfructus, conftitui porelt pactionibus in tradirione rerum adjeetis, rempore, quo res traduntur: ut patto venditionis, permutationis, divifionis, \& donationis, nt cum Cujacio dicebamus, fuprà $n .13$. Poffum enim tibi vendere, donare, permutare, aut alio contratu tradere fundum, $\& \mathrm{c}$ in traditione, legem \&c conditionem adjicere, ut fervitus perfonalis, aut realis conflituatur, \& eo ipfo, quòd traditio fiat predicta lege, fervitus manet conftituta, l. ei fundo 19. If. de eerviturtibus, $l$ cum effont, 33. ff. de fervituatibus rufficarum, in illis verbis: Et in tradendo diElum eft, ut altcriper alterum a yuam ducere liceret: refie Ifle impofitum fervitutem, ait. Er confirmat $l$. 11, tit. 3 I. partit. 3. que ad propofitum fingularis eft, dum dicit : Otro fi dezimos, que comparando uts home de otro cafa, o otro edificio, o alguna beredad, ifi el comprador y el vendedor fe avinieren, que aquelli cafa que comprá, que firva eil alguna maneza en otra caffa, oedificio, oberedad, que fea de aquel que la vende, o de otro quisquier, fi tal jervidumbre como effa otorga el comprador, maguer la cofa gue compra, non fea aun pafsada a fu poder, vale tambien, conno la fi la otorgaffe en otra cofa qualquier fuya; de que fueley a fenior e renedor. Dummodo tales pactiones in continenti, non ex intervallo adjiciantur, ut docuir Cujacius in dïta $l$, via, 5. ff. de fervitutibus, in princ. \& advertir Gregorius Lopez in relatalege partite, verbo; vale tambien. Ubi intelligit fuperiora, dummodò traditio facta fir ex continentis nam fi ex intervallo fieret, non dicerecur fervitus realiter conftituta, fed poffet agi ex pacto, ut conftirueretur, , $l$. fi binas, ubi fic declarant Bartolus, \& Caftenfis, ff. de fervitutibus wrbanorum.

Tertiò conftituendum, pro majori declaratione prodiAtorum jurium, quatenus dicunt, fipulationibus conftitui poffe ufumfructum, \& fervitutes (id quod ex nonnullis juribus deducitur) (cilicet, olim fervitute jam ex quocunque contractu promilfa, quód folebat rempore conftitutionis interponif fipulatio quædam, cujus forma crat : Per te non fieri ßpondes; quominus eo jure uti poffim. Ut conflat ex l. quoties, 20 . ff. de fervitutibus: l. cime effent, 33.ff. de fervitutibus rufticorum, 1:3.I. fi iter, If. de actionibus empti: quæ ftipulatio, cùm interponeretur, poftquam fervitus erat jam promiffa, \& debita, firmandarum conventionum caufa fubjici dicebatur, l. 5. I. conventionales, ff. de verboram obligationibus. Paulus lib. 5. Sententiarum, tir. 7. ubi notat Cujacius: Modernus in l. 1. I. fi quis fimpliciter, n. 5 . ff. de verborumi obligationibus.
Quarrò conflituendum eft, ex diatis in principio bujus capitis, inferri interpretationem ad textum, in $l$. via, 5 . If. de fervitutibus, quatenus fribit Jureconfultus: Via, iter, aĚus, bauffus aqua eifdem fere modis conjfituuntur, quibus of ufumfrulum conffitui diximus, Nam ficut ufusfructus, fic \& fervitus pluribus modis conflituitur, ut docet idem Cajus in $l$. poteft, 17.ff. communi, prediorumm, \& Juftinianus in diEio $\$$. finali, de (ervitutibus ; \& tamen in contrarium urget, quodd ufusfructus ab initio, pró
parte divifa, vel indivifa, ex certo tempore, \&u ufque ad certum tempus conftitui poteft, 1.4 . \& l. 5 .ff. de affue frufta: quod non eft in via, nee in aliis fervitutibus, que individuæ funt, nec diem, aut conditionem recipiunt, l. 1. I: fitffusfricaas, ff. ad legem falcidiam, l. 4.ff. de êrvitutibris. Denique ufusfructus in judicio familiæe ercilcundæ , \& communi dividundo conftituitur, adjudicata proprietate nuda uni, \& alteri ufufructu, $l .6$ puto, I. I.ff. familia ercijcuide, l. ut fus frulus, 5. If. de ufufruthe, $l$. fi quis putans, s iden fulianus, ff. communi dividundo : at fervitus predialis à pradio feparari non poteft, $l$. r. ff. commania pradiorum, I. adee, Inffitut. de fervitutibus rufticorum, Quapropter Jureconfultus Cajus, non fine maximo myfterio adjecir verbum fere, in dicta l. via. In qua, ut propofite difficultari fatisfaciat Fulgofius, conftituit, Jureconfultum Cajum ili tractaf fe de modo momentaneo conftituendi fervitutem, veluti reftamento, aut contractu, non de tempore, quo durat fervitus, quia tempus non pertinet ad modos conftituendi ferviturem, fed ad quandam modificationem: quamvis Corrafius in eadem l. via, n. 9. rectif fimé prafentire Accurfium ibidem, dicendum arbitretur: quòd fuperiora, fcilicet ex tempore, vel ad tempus, fub conditione, aut ad conditionem, pro parte divifa, vel indivifa, fervitus, vel ufusfructus conflituatur, ad modos conftituenda fervitutis ; quicquid Fulgofius dicat pertinere, ex l.4. If. de fervituribus, © $l$. ifusfrublus 3. © 4. ff. de iffufructu. Sed quia circa eos modos ciffert fervitus predii ab ufufructu, non abfolutè dixit Cajus, eifdem modis conftitui fervitutes ibi relatas : quibus ufusfrutus, fed ufus eft hoc temperamento fere. Quæ interpretatio probari poreft, rejecta tamen noviffima reftrictione Petri Auguftini Morlæ Emporii 1. part. tit. 6. ff. de fervituribus n. 74. Exiftimantis, verburn illud fere, propriùs referendum effe ad modum conftituendi fervirutern, in judicio familiæ ercifcundæ: Ufusfructus enim conftituitur applicata uni proprietate nuda; alii verò ufufructu: at verò fervitus predialis à prædio non feparatur. Sed decipitur manifeftè, nam licèt verbum illud, ad eum modum referatur etiam, non tamen reftringendum eft ad illum rantùm, cim ad alios etiam referri poffir, in quibus ufusfructus, \& alize fervitutes differunt, ut dicit Corrafius nésifupra. Ulrimò tandem conftituendum eft, quod licer ufusfruEtus, of aliæ fervitutes, teftamento, \& conitr etibus conftitui pofint; ut fepe repetitum eft; multün tamen intereffe, an ex teftamento conftituantur, vel inter vivos, ut explicant, \& nonnullos effectus confiderant Corrafius in l. 4.ff de fervitutibus, n. 7. verfic. eff porroे: Petrus Auguftinus Moria ubi fuprà n. $7 \mathbf{7}$. $\operatorname{Hec} \boldsymbol{y}$


## C A PUT XI.

Ulusfructus, qui fervitus perfonalis ef, cur vel prafens, vel ex dic, \& conditione, ad diem, \& conditionem conftitui valeat? fervitutes verò pradiorum ipfo jure, id eft, civili \& mero jure, necà die, vel conditione incipere, neque die, vel conditione finiri poff fint ? ubi plene, breviter tamen, \& diftinĉ̣é, qua hucufque feripta funt explicantur, nionnulla noviter confutantur, Cujaciique fententia expenditur; \& probatur per Authorcm . Deinde dubitatur, quare fervitus quo${ }_{2}$ cunque modo habeat intermiffionem, una fit , \& continua; ufusfructus autem divifus temporibus non unus eft ufusfructus, fed - Wipleres funt ? \& ejufdem Cujacij ratio reci-
pitur:

I 3 SUMMA:

## S U MMARIUM.

1 Ujusfructus vel prafens, vel ex die, vel fub conditione dari potef.
2 Servitutes. vero, nec ex tempare, nec ad tempus, nec fub conditione, nec ad certam conditionem dari poffunt; © de ratione differentia per totum caput agitur, of vera ratio redditur infra, ex num. 13. maxime num. 18.
Contractuis quicunque, \&o purè, \& fub conditiose, \&o in diem celebrari poref.
4 Poffeffio, o dominium fub conditione transferuntur.
5 Legem 4. ff. de fervitutibus, ex fententia Corrafij, cateris aliis, in materia fervitutum fubtiliorem effe, O' in ea tractari, que funt de apicibus juris, ob que magis animo concipi, quam verbis exprimi poffunt.
Onorumdam folutio ad difficultatem propofitam fuprâ num. 1. 2. \& 3. taxatur.
L. 4. ff. de fervitutibus, de conditione extinđtiva, of inchoativa intelligenadm, co ntra nonnullos, cum Fulgofio, ó aliis defenditur.
Gloffa interpretationes duc, ad textum in dict. 1. 4. ff. de fervitutibus, confutantur.
9 Fulgofij interpretatio noje arguta, \&o improbata per Authorem.
10 Antoniùm de Leon, Canonicum Segobienfem, deceprum in explicatione diat. 1. 4. noviter oftenfum per Authorem.
11 Communis Doctorum interpretatio in difficultate fuperiori refertur, of num. feq. confutatur.
II Connani rationem, ad text, in dict.l.4. ff.de fervitutib. novam non effe, fed in communem rationem incidere, nova Authoris confideratio in hac materia.
13 Servitutes ipfo jure, id eft, civili of mero jure; nec à die, vel conditione incipere, neque die, vel conditione finiri poffe; jure Pratorio poffe, of queftionis adhac difcufle refolutio traditur, of num. feqq.
14 UJusfrutus finitur tempore, fi ad certum tempas confitutus fit.
15 Servitutes pradiales effe qualitates pradiorum, qua ipfis pradis adeo coharent, ut ratione fervitutum dicantur pradia qualiter fe babere.
16 Ujusfrutus non ita coharet fundo, ut ejus qualitas dici pofjt, fed perfone debetur, èftque jus percipiendorum fructuum, Jalvà rerum fub/tantia.
17 Cujacium, lecturâ, intellec̈u, ơ refolutione bujus materia alios antecellere.
18 Cujaeiji interpretatio ad textum in dict, I. 4. ff de fervitutibus, relata, © probata per Authorem.
19 Servitus, aut ufus fervitutis habet intermi/fionem dupliciter ex conventione, \& ex fui natura, ut hoc num. declaratur.
20 Servitus quocumque modo babeat intermifionem, tuna eft, bo constinua: :ficut pradium non definat Servire, nec liberum fit, etiam eo tempore, quo non licet uti fervitute.
21 Diverfum tamen eft in ufufructu; nam fi divifus eft temporibus ufusfructus, non unus eft ufusfruitus, Sed plures funt, O ideo eo tempore, quo non licet uti frui, proprietas plena pertinet ad proprietarium. 22 Et vera difcriminis ratio afignatur.
23 Ujusfrutus non poteft eße fine perfona, que uti, © frui poffit, etiamfi non utatur.
24 Uumifrutum asquirere ante aditam hareditatem ferwus hereditarius non poteft, Go vera ratio redditur. Susfructus qui pluribus modis conftitui valet, ut capite pracedenti dictum eft, vel præfens, vel ex die, vel fub conditione, ad diem \& conditionem dari, \& conftitui poteft, 1.4 . ff. de ufufruct.l. \& puto, $\$$. ufus-
2 frailus, If. familia ercifcunde: fervicutes verò prodiorum, diftinguuntur in hoc ab ufufructu ; ex tempore enim, nee ad tempus, nec fub conditione, neç ad cer-
tam conditionem dari poffunt, $l_{\text {. }}$ ervitutes 40 ff. de .ervitutib. Quod dubium videtur, cum ufusfructus etiam, etli perfonalis,fervitus tamen fit : cùm etiam quicumque contractus, \& purè, \&\& fub conditione, \& $\&$ in diem ${ }^{3}$ celebrari poffit, l, quod in diem,ff. obligationib. © attionib. L. in diem, de condiatione indebbivi, l.2. If. de in diem addictione, l. Jub conditione, ff. de obligat. ov actionib, l.boc jure, l. ante Kalendas,l. eum qui Kalendis, of $l$. boc anno, ff. de verborum obligation. II. omnis flipulatio, Infitut. eodem tit. S. emptio, Inftitut. de emptione of vendition. Poffeffio etiam, \& dominium fub conditione transferuntur, \& ex tempore, l.qui abfenti, 38. S. 1.ff. de acquirenda poffefione, l. ultim. C. de legatis. Verùm pro hujus 4 difficultatis explicatione : nonnulla reperere ex his, quæ ab aliis dicta funt, ut vel probentur, vel improbentur à nobis, non tranfcribendi occafione tantùm, \& fequentia conftituere, omninò neceffarium erit. In primis igitur conftituo, fuperiorem difficultatem valdè difficilem effe, \& diverfis modis explicatam per DoCtores, ut ex infrà dicendis apparebit, \& firmat exprefsè Joannes Corrafius in princ.d. 1 4.If. de fervitutib. dicens, non effe legem fubtiliorem illà in materia fervitutum, quoniam tractantur in ea, quæ funt de apicibus juris, \& quæ magis animo concipi, quàm verbis exprimi poffunt; \&c effe fubtilem \& difficilem faterur Bartolus ibidem, \&\& meritò dixiffe eum, afferit Connanus commentarior. juris civilis, lib. 4. cap. 8. in princ. tanta enim fuit ipfi quidem certè, \& fui fimilibus difficultas, ut de ea fe expedire quantumvis verbofis fuis commentariis non potuerint. Deinde minimè fatisfacere folutionem 6 corum, qui dicunt, non obeffe, quod dicitur de ufufruAu;nam ille,fervitus eft, perfonalis tamen, non realis fervitus : fed in d.l. 4. ff. de fervitutib, agitur de fervitutibus realibus; id enim eft quod quarrimus, nec fufficit inter eas diverfitatem' conftituere, nifi congrua difcriminis ratio affignetur. Prætereà, quoniam jura quoque realia, fub die \& conditione dari poffe, probatur eifdem juribus, quæ fuperiùs adduximus, \& rectè advertit Corrafius in diat. l. 4. num. 10. fimiliter textum in ditf.l $4 . f$.de fervitutib, non folùm intelligi debere, de conditione extinativa, ut voluerit Jureconfultus, fervitutis conftitutionem non valere, ut fervitus extinguatur in futurum eventum, veluti fitineris, aut via fervitutem conftituam, ea tamen adjecta lege, ut finiatur, \& extinguatur, fi navis ex Afia venerit, quo cafu inutilis \& inefficax erit conftitutio ipfo jure: fed etiam intelligendum effe de conditione inchoativa, ut fimiliter fub ea conditione, fervitus conftitui ipfo jure non poff fit, veluti fi dixero; Conftituo tibi itineris fervitutem, fub conditione, fi navis ex Afia venerit; talis enim conftitutio inefficax etiam erit, \& inutilis ipfo jure. Sic reatè in utraque conditione intelligit illum textum Fulgofius ibi num. 4. ubi fequuntur, \& optimè comprobant Eguinarius, \& Corrafius nu. 12. \& 13 . Antonius de Leon. num. 2. Longovalius in l. Imperium, de jurifditione omnium judicum, num. 208. Connanus commentarior. iurris civilis, lib. 4. cap. 8. in princ. Goveanus lib, 1, variaram lectionum, cap.9. Udalricus Zafius lib. 1. Fingularium, cap. 30. Et ita tenendum eft, quicquid inter unam, \& alteram conditionem malè diftinguant Accurfius, Bartolus, Angelus \& Florianos, in diffa l.4. Coepola de fervituribus urbanorum, cap, 16. num. 2. Socinus in conf. 141. num. 4. volum. 1. quorum diftin\&io evidenter deftruitur ex textu, in dilt. l. 4. \& his que fubtifiter confiderat Corrafius ubi fuprà.
Secundò conftituendum eft, falfas effe, nec probari ${ }^{8}$ poffe alias duas folutiones gloffe, \&\& antiquorum, in ditla l.4. f. de fervitutibus, dum exiftimarunt rationem ejus legis in eo confiltere, vel quia tempus non eft modus tollend $æ$, aut inducendæ obligationis, $l$. abligationum ferè. J. placet, ff. de obligat. \& aftion, vel quoniam fervitus eft actus legitimus; atqui actus legitimi neque diem recipiunt, neque conditionem, l. a Chus legitimisf.de reg. jur, nam prafatæ interpretationes apertè convincuntur,
convincuntur, ex adnotatis per Corrafium ibi, ex num. 9. ufque ad n.24. \& illas in terminis improbat Antonius de Leon ibidem, n. 2. \& 3. Deinde admittendam non elfe Fulgofit interpietationem, (ad quem 9 omnes fuperiores non advertunt ) Is enim in eadem l.4n. 4. © 5. interpretatur illam legem, ideò fervitures ipfo jure, neque ex tempore, neque ad tempus, neque fub conditione, neque ad certam conditionem conftitui poffe. Quoniam ad acquifitionem fervitutis necef faria eft traditio, quæ tamen momento fieri non poteft, ficut in rebus corporalibus, fed habet tractum fucceffivum, fcilicet per patientiam, $l$. quoties, $f f$. de fervituti bus $l$. 2. in fine,ff. de fervitutibis rufticorum; hæc autem patientia, fi ante conditionis eventum preftetur, nihil prodeft ad acquifitionem fervitutis; fi verò poft; ex eodem tempore acquiritur: hæ̀e enim ratio fuftineri non poteit, ex eo,quod fi vera effer, fequeretur inde, quòd nec ufusfructus ad tempus, vel fub conditione, dari poffer ; cum per patientiam conifituatur etiam, \&z acquiratur, $l: 3$. V. dare, ff. de ufufruictu: \& tamen exprefcè dicitur contrarium $m$ ditta $l .4$. If. de ufufruthu. Nèc procedere poffer, cùm fervitus teltamento relicta fuiffet, tunc enim patientia neceffaria non eft,fed ipfo jure quæritur, adeò ut ignorans etiam fibi legatam fervituttem, non utendo amirtat illam legatarius, $l . j 2$ partem, If. qucinadmodum fervitutes amittantur. Ubi Gloffa, Bartolus, \& omnes communiter fic adnotarunt, Jafon in l.2. I. \& barum, n. 2. circat finem, be in l. 4. I. Cato,n. 51. de verborum obligationibus. Modernus Pärifienfis in l. corruptionem, n. 83. C de ufifruatu, Antonius Gomez tom, 2. variarum, cap. 15.n. 23. \& taǹdem, fi alied non obltaret hujufmodi conftitutioni fervitutis, fuperior ratio non fufficeret, ut ex infrà dicendis contabis-
io Tertiò conflituendum eft, deceptum fuiffe in hac materia(quod nullus hactenus animadvertit)Antonium de Leon, Canonicum Segobienfem in dittu: l. 4. If. de fervitutibus, n. 3. verfic. ego autem, quo loco, novam \& veram rationem illius legis in ea confiftere affirmat, quòd fervitus, nullo modo admittere poffic divifionem; \& fic, quòd Papinianusin ea lege, verferur in eo articulo, an feilicet jus conftituendæ fervituris, fua natura fit dividuum, ut latius ibi probat: falfo tamen, cùm revera diverfa queftio agitara, \&\& propofita fit per Papinianum, ut ex verbis illius textus patet expreffè : nec fequitur, etiamfi predicta interpretatio admitti poffet, ferviturem ipfam dividi, cùm ex tempore conftituta fuerit illa, quo cafu ex eo tempore perperua erit, nẹc anteà incipere poteft. Denique, ut alia pretermittam, tonvincitur manifeftè, quoniam ficut ufusfructus, fic \& ufus ex die, \& conditione, ad diem, \& conditionem conftituitur. Quod in hac materia fecurè tradit Cujacius recirationum folemnium, in libros Digeforum, ad diAam l. 4.ff. de fervitutibus, in princ. ubi allegat ad hoc, l.4. ff. de ufufruitu, quæ tamen de ufufiuctu tantùm loquitur: potuifet tamen allegare textum in 1.3 . in fine, ff. de wfufruct. quatenus dicitur ibi, per Cajum Jureconfultum : Quibus autem modis ufusfructus conftitimte O- finitur ; iifdem modis etiam nudus ufus of conftitui o fniri folet. At ufus, fervitus individua eft, quarthis ufusfructus dividuus fit, l. 1. $\int$. $\mathfrak{j i}$ ufisfructus, cum aliis vulgatis, ff. ad legem falcidiam : ergo predicta rationé nullo modo moveri poruir Papinianus.
11. Quartò conftituendum eft,alios quamplures, aliâ, \& diversâ viâ interpretari predıcta jura, diverfámque affignare rationem; Servitutes filicet ipfo jure, ex tempore, vel ad tempus, vel fub conditione, vel ad certam condíionem imponi non poffe: quòd voluerit lex, fervitutes prediorum perpetuam caufam habere debere, hoc eft, ejus effe nature, ut eis affiduè perpethò, \& omni tempore, uti poffimus, fi volumus, $l$. fordmen, ff. de fervitutibus urbanorsm, l. 1. I. 1. ff. de aqua quotidiana of aftiva, l. I. S. bac interdictum ff. de fonte, l. certo generi, in princ. ff. de fervitutibus rufticor. is eluit
debere columnam, ff. de fervitutibus urbanortun: quam rationem expreffim prafentit Accurfius in dit.al. 4 .ff. de fervituitibus, dum dicit, ideò traditum, ne fervitutes 'diem, aut conditionem recipiant, quòd lex voluerit', eas conttitui cum quadam perperuitate, propter utilitatem prediorum. Quem fequutus eft Bartolus in $l_{\text {. }}$ Cajus ff. de amnuis legat, quamvis in dicta l. 4. num. 3 . improber: Sequuntur etiam Longovallius in l. Imperium,n.202. de jurifdiatione omnium judicum. Eguinarius; \& Duarenus in eadem l. 4. ubi Corrafius n. 25. verfic. conflitui plane. cum hac ratione permanet; Connanus etiam commentariorum juris civilis, lib. 4. cap, 8. n, 1, 12 in eandem rationem incidit, quamvis communiter, nee hucufque per aliquem expendatur fic : dicit enim, fervitutes prædiales, ion perfonis deberi, fed prædiis, quibus naturầ uầ hærent, \& perpetuò conjuncta funt; ided non poffe pacto mutari, quod in éis naturale eft, \& ingenitum : id autem eft, ut fatim debeantur, \& perpetuô ; quare fi ex tempore, vel ad tempus, vel fub conditione, vel ad certam conditionem imponantur, tamen ipfo jure, id eft, vi, naturaque fua, \&\& ftatim debentur, \&< perpetuò, fed exceptione pacti occurritur ei, qui contrà quàm eft conventum, eas fibi conatur vendicare. Verum huic rationi, \& communi num. precedenti relatæ, fortiter obftat argumentum, \& ratiocinatio Bartoli, in dict.l. 4. If. de fervitutibus, $n_{1} 3 . q$ quod attenta predieta ratione non deberet impediri conftitui fervitutem ex tempere perpetuan : fiquidem pofteà perperuò remaneret fervitus, exemplo ejus, quæ purè conftituitur : \& tantùm procederet, quoad fervitutem ad certum tempus conftitutam, vel ad certam tonditionem.

Quintò deníq; \& ultimò (ut quid verius mihi videatur, exponam; ) conftituendum erit primó, veriffimum effe, ipfo jure, id eft, civili \& mero jure, nec à die, vel conditione incipere, neque à die, vel conditione finiti fervitutes poffe,jure autem pretorio poffe, per textum, in diff.l. 4.de fervitutibus: diverfum tamen effe in ufufru¿uu:nam hæ fervitutes rétè conftituuntur ex die, \&\& conditione, ad diem, \& conditionem , l. 4. ff. de ufu ruitu, juncta 1 . 3. in finalibus verbis, ejufdem tituli. Unde fi ufusfructus fit conftiturus ad diem, finierur eo ipfo die, $l .6$ puto, 16. I. ufusfrutus, If. familia ercifounde, I. I. I. ultimo, ff. quando dies ufusfuctus legati cedat, \& Paulus tib. 4. fententiarum, tit. de ifufruit. UJufruchus, inquit, finitur tempore, fi ad certum tempus conftitutus fit. Secundò, fervitutes prædiales effe qualitates prædiorum, quæ ipfis prediis aded cohærent, ut ratione ferviturum dicantur prædià qualiter fe hábere. Audiamus Celfum Jureconfultum, in l. quid aliud 80. ff. de verbor fignification, ita dicentem ; Ouid aliud funt jura pradiorum, guàm pradia ipfa qualiter fe babentia, ut bonitas, Jalubritas, amplitudo. Sic advertunt Gloff. Alciatus, \& Rebuffus ibi \& optimè explicant Connanus commentariorum juris lib, 4. cap.7.n. 8. Goveanus lib. 1, variarian lectionum cap. 9. In hoce autem valdè differt ufusfructus ab ${ }^{1}$ aliis fervitutibus; non enimita cohæret fundo, ut ejus qualitas dici poffit, fed perfonæ debetur, éfque jus percipiendorum fructuum, falva rerum fubftantia, ut ciap. 4. © 5. bujus libri, latiùs explicavimus.

Tertio, Cujacium lettura, intellectü, \& refolutione 17 hujus materix cateros alios antecellere, atque eruditè, \& verè explicare textum in ditat l. 4.ff. de ufufructu, © in dict. l. 4- If. de fervitutibus, in lectura ejufdem $l$. quæ haberur recitationum folemnium in lib. Digeforum, fub titulo, if. de fervitutibus: ibi enim fingula ejufdem legis verba \& rationes, fingulariter explicat : poft principium autem, in verfic. Que fit vatio differentie, eam I effe dicit difcriminis rationem inter ufumfructum, \& fervitutes; quia ufus, \& ufosfructus funt jura hominum, nihil autem vetar, homini dari haec jura ex tempore, vel ad tempus : Servitutes autem funt qualitates rerum, vel prædiorum, ut diximus : qualitates autemi rébus imprimi non poffunt, quia infubjecto exiftunt; \& appa

## 72

 Quotidianarum Controverfiarum Juris Lib. I.\& apparent. Rursùs impreffiz qualitates vix avelli queunt nifi certis prefriptifque modis: igitur fi ex die fint conftitute fervitutes, ipfo jure ftatim exiftunt, nec expettatur dies, vel conditio : quòd fif fint conftitute ad diem, vel conditionem, ipfo jure tempore, vel conditione non finiuntur, quia inhærent prediis, nec temerè avelli poffunt.
19 Quarto ex prædicta refolutione inferri, fervitutes, \&ufumfructum in alio differre : Nam fervitus, aut ufus fervitutis, habet intermiffionem dupliciter, ex conventione, \& ex fui natura. Ex conventione, fi convenerit, ut utatur alternis menfibus, vel annis, vel utatur ab hora tertia in decimam, quia intervalla dierum \& horarum, non ad temporis caufam, fed ad modum pertinent, jure conftitutæ fervituris, $l .4$. $\mathbb{S}$. intervalla, $f f$. de fervitutibus : modus autem adjici poteft fervitutibus, l.5.5. modum, cjufdem tituli, ex fui natura, ut fervitutes rufticorum prediorum, irer, \& fimilia. Nec enim femper quis ire poteft, aut agere, l. ervitutes, 14.ff. de fervitutibus: l. ufusfructus, 13.ff. de ufufrutu legato. Servitus ergo quocunque modo habeat intermiffionem, una eft, \& continua : fic ut prædium non definat fervire, nec liberum fit, etiam eo tempore, quo non licet uti fervitute, quia continua eft fervitus, l. I. S. I.ff.de aqua quotidiana or aftiva. Diverfum tamen eft in ufufructu;nam fi divifus eft temporibus ufusfruttus, non unus eft ufusfructus, fed plures funt: \& ideò eo tempore, quo non lieet uti frui, proprietas plena pertinet ad proprietarium, $l$. fi duobus 2. ff. quibus modis ufusfructus amittatur, l. x. ff. quando dies ufusfruçus legati cedat , l. cùm ufusfructus, 13 . ff. de ufufruítu legato, ut advertit Cujacius in didt. l.4. S.intervalla, verfic. notandum, ubi ex precedentibus rationem differentiæ affi-
22 gnat, nam fervitutes inhærent prædiis, etiamfi eis uti non poffimus per quædam intervalla, nam hæ funt infite, \& i inpreffe prædiis, funt enim prædiorum qualita-
23 tes:ufusfructus autem cohæret perfonæ. Denique non poteft effe fine perfona, quæuti \& frui poffit, etiamfi non utatur, ut latiùs ibi declarat, \& alia ad propofitum dicit, infertque ad explicationem textus, in $l$.ufusfructus,
24 26. If de fipulatione fervorum, fervum hæreditarium, ante aditam, ideoे acquirere non poffe ufumfruCtum, quia ipfe fervus frui non poteft; ipfa autem hæreditas in hac caufa non fuftinet caufam, \&c perfonam defuncti, ex codem textu, © l. bareditas, or. ff. de acquirendo rer. dominio.

## CAPUT XII,

In fervitutibus perfonalibus ut Ufus, \& Ufusfructus, \& in realibus rufticorum prediorum, \& urbanorum, quomodo traditio fiat, five quid in eis juribus pro traditione poffeffionis habeatur ? ubi l. 3. §. dare, ff. de ufufructu, $l$. quoties, la fegunda, ff. de fervitutibus, l. I. §. finali, ff. de fervitutibus ruficorum, lex, fiego, 5. 1.ff. de Publiciana in rem actione, explicantur, \& quæ ad hanc materiam expectant dilucidè, \& diftinctè magis, quàm adhuc enucleantur lucíque \& diftinctioni nonnulla reftituta traduntur, quæ obfcura, \& tenebrofa aliquibus videri folent.

## SUMMARIUM.

[^10]4 Contra fuperiora, dubitandi ratio duplex proponitur, ơ diffolvitur num. fequentibus.
5 In fervitutibus, ơ juribus incorporalibus, ideo diaci traditionem non effe, quiatradere, eft de manu in manam transferre ; at fervitutes res incorporea adtu trade non poteft.
6 Effe tamen jure civili introducta media fatis idonea quibus fervitutum traditio fieri intelligatur.
7 Servitutes et $f i$ propriè non po $\int \sqrt{\text { ideantur, }}$, quafi tamen poffideri intelliguntur.
8 Interdita veluri poffefforia confituta funt ad ufus

- Jervitutum tuitionem, ad inftar interdiforam, que pro confervanda pofeffione rei corporalis prodita funt.
9 Interditta pro fervituribus confituta, quare veluti poffeforia dicantur, non pofiefloria fimpliciter.
10 Cujacij refolutio in bac materia noviter alducta, of probata per Autborem.
11 Servitutum $q^{n-\sqrt{2}}$ poßefio, interdum per abufionem dicitur po effio fimpliciter.
12 In fervitutibus, id quod pro traditione poffeffionis habetur, interdum per abufionem dicitur traditio fimpliciter.
13 Et tunc Jureconfulti magis videntur effectum infpicere, quam juris civilis fubtilitatem.
14 Expofita l. 4. I. fi viam, ff. de ufucapionibus, \&c num. fequenti, in fine.
15 Servitutes omnes ruffica, ó urbane amittuntur per
15 non ufum ; fed diverfo modo, ut hoc numero declaratur.
16 L . fervitutes, 14. ff • de fervitutibus, pro commumi refolutione ponderatur.
17 In fervitutibus, © juribus incorporalibus, quid fit id, quod pro traditione poffeffionis babetur : ©́ refolutio traditur infrà, ex num. 20.
18 Venditorem teneri tantùm ad tradendum rem venàttam, emprorem verò nummos facere venditoris debere.

19. Et cur ita ftatutum fuerit, remiffivè.

20 Labeonis favoleni, Ulpiani, ó Caij Fureconfulti Jententie, in quaftione propofita fuprà num. 17.
21 Traditionem, ơ paticntiam, ut divery $\sqrt{a}$ confiderari apud fureconfultos in bac materia.
22 L. quoties, la fegunda, ff. de fervitutibus, vera interpretatio traditur, \& defenditur, Fureconjultum Labeonem notatum, of confutatum fuiße per Fureconfutum Gavolenum in fecie illius textus.
23 Pomponium Gureconfultum non reciè defendiße Labeonis doctrinam.
24 Cujacium lapfum in explicatione dietæ l. quoties,nova Authoris confideratio in hac materia.
25 Per cautionem excogitatam à fureconfulto Labeone, non conflitui fervitutem, five illam actu traditams non videri, utilem tamen effe ut patientia praffetur ab adverfario, per quam fervitus incipiat conftim $t u i$.
26 UJus, of patientia fervitutum, traditionem, \& conffitutionem illarum inducit.
27 Servitutum, atque incorporalium jurium quafi poßccfionem, nifi per ufum of patientiam advorjarij quari non pose:
28 Servitatum, atque incorporalium jurium quafi poffefio,

- qualiter acquiratur, ó probetur, oo in banc rem Petri Antonij de Petra locis quidam' fummè commendatus per Authorem.
29 Servitutum traditio fatia, of quafi poffefio illarum quafira, atrìm videatur per folam inductionem in fundum, \& num. fequentibus.
30 Ubi Innocentij, alior̀mmque opinio refertar.
31 Et pro illa expenduntur nonnullajara.
32 Aretini, of Socini opinio, pracedenti contraria, relata.
33 Et pro illa nonnulle leges induffe.
34 Ujumfructam per folam indultionem in fundum tra-

1. Ahil De Ufufructu. ditum videri, ceteras verd fervitutes reales, rufticas, vel urbanas ultya inductionem, ufum or patientiam requirere, ex fententia quormmdam, que - 0 h hoc numero improbatur.
35 Authoris fententia in quaftione agitata fuprà ex n.29. \& Revardi locus adduCtus.
36 UJumfructum, vel aliam fervitutem, qui conftituere debebat, quid olim ex antiqua obfervatione facere folebat.
37 Aretini, \& aliorum precipuum fundamentum, verè, 37 \& melius, quàm adhuc diffolutam. duf 39 Traditionem, \& patientiam fervitutum, ut diver $\sqrt{a}$ confiderari per Fureconfultos in bac materia, verum 40 efle, of iterum probatum fuprà num. 21.
 fulti, in tractatu hujus materie utuntur, in conjunctam, vel copulativam refolvi poffe, contra non-
nullos. Ditlos. Ve , Jui natura eft disjunctiva. 41
-42 42 Alternative ultima pars, in defectum; vel faltem in locum prioris debet cenferi adjecta

- PRoabfoluta, \& perfecta hujus capitis explicatione, utque diftincté, \& clarè percipi valeant, quæ ad propofitum communiter folent adnotare Doctores, nonnulla premittere, \& conftituere priùs neceffarium duxi. Primò igitur conftiruendum eft, quòd fervitures perfonales, ut Ufus, \& Ufusfructus, \& reales, ut rufticorum prædiorum, \& urbanorum, tametfi corporibus accedant, incorporales funt, $l$.r. $\int$.finali.ff.de rerum
2 divifone, l. fervitutes. 14 .ff. de fervitutib. Sk ideò traditionem non recipiunt, $l$. fervus, 43 . $\$$. incorporales, $f$. de acquirendo rerum dominio, ibi: Traditionem or ufucapionem non recipere, 1 . quoties, $\mathbf{2 0}$.ff. de fervitatibus, ibi :
3 Quia mulla hujufmodi juris vacha traditio effer. Nec poffideri propriè dicuntur, ex diat. IS incorporales, ditta 1 . fervitutes, 14. 1. fequitur, I. fi viam, ff. de ufacapionibus, 1. Servitutes, in princ. If. de fervitutibus urbanorum.

4 Necobitat in contrarium l.3.I. dare, ff. de ufufruct $h$, l. fi ego, 1 3. J.1.ff. de Publiciana in rem actione, l.1. verf. finali, ff. de fervitutibus, or juribus incorporalibus, tradi-
les tionem effe. Similiter non obftat, quòd in eifdem fervitutibus incorporalibus, poffeffionem dari, videatur expreffim ex nonnullis juribus dedaci, quæ ftatim referenda funt: nam quod attinet ad primum, animadver5 tendum eft ; In fervitutibus, \&\& juribus incorporalibus, ided dici traditionem non effe, quia tradere, eft de manu in manum transferre; at fervitus res incorporea actu tradinon poreft, ut de fepatet aperte, \&\&non obfcurè ex fuperioribus colligitur : effe tamen jure civili intro-
6 ducta media fatis idonea, quibus fervitutum traditio fieri intelligatur, quæ ex eifdem juribus deducuntur, \& inferiùs dicentur. Ad fecundnm verò advertendum eft, jus fervitutis, ut diximus, incorporeum effe, ideò fervitutes propriè non poffideri; quafi poffideri tamen intelliguntur, 2. ait prator, J. item ei, ff. ex quibus caufis majores, l. fervitutes que in principio, \& l.fi ades, §. finali.ff. de Servitutibus urbanorum. Sic declarat gloffa verbo, ufu non capiuntur, in dizta l. Servitutes, 14 . ff. de fervitutibus : ubi fequuntur Bartolus, \& Paulus Caftrenfis in principio. Corrafius num, 20 . \& alii Doctores communiter, idem Corrafius in l. quoties, la 2. wiufdem tit. num.3. © num. nt. Gloffa etiam in l.2.verbo, poffit, ff. communid pradiorum, \& in l. regulariter, verbo, jus, ff. de petitione hareditatis. ubi Bartolus oppofitione ultima, \& in $l$. I. num. 12. © 15 .ff. de acquirenda poffefione. Et communem fententiam profitentur Jafon in $l 3$. in principio,eod: tit.num. 5.Antonius Gomez in l.45.Tauri, num.36.6 37. D. Antonius de Padilla in l. fi quas actiones, num. 2. © feqq. \& num. 18 . \& feqq. \& in l. fiaquam, ex num.1. C. de fervitutibus. Menochius recuperande poffefionis, remedio 1, ex num. 81. \& remedio 9. num. 270 . \& num. 272. 45 Joan, del Caftillo Quotid. Controv. Juris. Tom, $I_{\mathrm{o}}$

Caput XII
Petrus Antonius de Petra de fideicommijfis, queft. 12. num. 74- \& multis feqq. Ideò Interditta veluti poffeffo- 8 ria conftituta funt, ad ufus fervitutum tuitionem, ad inftar Interdictorum, que pro confervanda poffeffione rei corporalis prodita funt; per textum in ditia \&. quoties, $20 . f f$. de fervitutibus, ficuti, IS. Arifto, in fine, ff. $\sqrt{2}$ fervitus vendicetur, \& ex communi fecurè probarunt unanimiter Doctores ibi, Jafon in l.1. n. 38. ff. de afquirenda poßeflione. Menochıplenè comprobans in locis fuprà relatis, Corrafius in ditala l. quoties, 20. ubi ex num. 14. ufque in finem legis, plenè profequitur interdicta, qua ad confervationem quafi poffeffionis fervitutum pro- ${ }^{-1}$ dita funt. Idem Corrafius optime declarans in diftal. fervitutes, 14. nam. 20. Ubi recté, non tamen fic expref- 9 sè, prefentit, Interdicta pro fervitutibus conftituta, veluti poffefforia fimpliciter, quia fervitutes non propriè, aut fimpliciter poffideri dicuntur, fed quafi poffideri intelliguntur. Cujacius etiam recitationium folem- 10 nium, in libros Digeftorum, ad ditiam 1. quoties, 20 .ff. de fervitutibus, in finalibus verbis : quo loco eruditè oftendit, primò, fervitutes aliquo modo poffideri, quia pro illis dantur interditta poffefforia, quæ non effent prodita, fi non poffiderentur. Secundoे, ided propofita effe interditta, quia in fervituribus eft quid, quod pro poffeffione habetur, quid etiá, quod pro traditione accipitur, hoc eft, ufus fervitutum, \& patientia quod efficit, ut fervitutes poffideantur, urque datis interdietis, Prator eam poffeffionem tueatur, l.1. J. ult. ff. de fuperficiebius, cum aliis juribus ibidem relatis.
2. Secundò conftituendum eft, quòd predicta quafi it poffeffio, quæ in fervitutibus, \& juribus incorporalibus confideratur, interdum per abufionem dicitur poffeffio fimpliciter, l. 1. C. de bis qui porentiortan nomine. Ubi notat Gloffa verbo, ex juris, \& in l. regulariter, juneta Gloffa, verbo, jus, ff. de petitione hereditatis, \&\& in l. fin. juncta gloffa, verbo, poffediffe, ff. de itinere attuque privato, \& gloflas non referens, fic advertit D. Antonius de Padilla in 1. fi quas actiones, num. 4. $C$ de fervitutibris. Similiter, id quod in fervituribus pro traditione poffeffionis habetur, quod exprimitur in dicta l. quoties, 20 . interdum eriam per abufionem dicitur traditio fimpliciter, in l. 3. I. dare, If. ufufructu, in L.fi ego I. I. If. .de Publiciana in rem actione, in 1. 1. verfic. finali, ff. de fervitutibus rufticoram. Et tunc Jureconfulti magis videntur effectum infpicere, quàm juris civilis fubtilitatem, ut ex infrà dicendis conftat aperrè.
Deinde fuperiori, \& communi refolutioni minimè adverfari textum (quicquid dicant nonnulli) in l.4.5. fiviam, ff. de ufucapionibus, in illis verbis: Ouia nec Poffideri intelligitar jus incorporale. Quæ non funt intelligenda generaliter, fed fpecialiter de jure libertatis fervitutis Viæ, vel alterius fervitutis rnfticæ, de qua tractatur ibi : nam licèt fervitures omnes rufticæ, \& urbanæ amftrantur per non ufum, $l$. hac autem 5 . in principio, if. de fervitutibus urbanorum. Tamen inter urbanas, \& rufticas illud intereft, quòd non utendo ita demum pereunt urbanes, fi vicinus aliquo facto conftitutus in quafi poffeffione, libertatem ufucapiat : rufticæ verò per non ufum omninò pereunt, etiam abfque præferiprione libertatis, quia fervitutis ruftice nulla quafi pof feffio confiderari poteft, ex qua caufetur ufucapio, per textum in dicta $l$. hec autem, cum $l$. fequenti, ff. de fervitutibus urbanorum, l.fi quis alia, J. ultimo. ff. quemadmodum fervitutes amittantur. Sic diltinguunt, \& prædiQtam differentiam admittunt Bartolus in dicto 5. $\sqrt{1}$ viam, nim. I. \&c Caftrenfis num. 3. Corrafius in dicta l. fervitutes, 14. num. 42. ff. de fervitutibus. Gregorius Lopez in l.16. tit. 3 1. partit. 3. verbo, a buend $f$ e, Padilla in dict. 1. fi quas actiones, num. 34-35. © 36. Unde venit intelligendus textus in dicto S. fi viam, Nam in verbis fuperiùs relatis, Jureconfultus videtur reddere rationem, cur folo non ufu fervitus Viæ amitratur, dicens libertatem ejus fervitutis, quafi poffideri non poffe, \& ideo nec præfcriptione acquiri, fed non negat cætera K jut

Jura incorporalia quali poffideri : quod non ita percipiunt quamplures, nec affequutus eft Padilla abi fipro. 16 num. 39. Denique Jureconfultum Paulum in 1 .fervitutes. 14.ff. de fervitutibus, non deftruere, fed adjuvare porius prafaram, \& communem refolutionem; non enim fimpliciter dixix, fervitutes poffefionem non habere, fed cum myfterio docuit, fervitutes non habere cerram, continuamque poffeffionem, ut denotaret aperrè quafi poffeffionem, five aliquam poffeffionem illarum effe, ut fuprà dictum eft, \& non malè advertit Corrafius ibi, num. 20.

Tertiò \& principaliter conffituendum eft, neceffatium effe, inquirere, quid fir illud,quod in fervitutibus, \& juribus incorporalibus, pro traditione poffefionis haberur: id quad pender ex vera intelligentia, arque interpretatione textus in dicta l. quoties, 20. If. de fervitutib, \& u ut diftinctè, \& explicite aperiatur, animadverpraftare, id eft, tradere illam : mos facere vendiroris debere, per textum in 1. exempto in princip. ff. de aftionib. empt. Cur autem lex, emptorem dominum pretii,pracisè transferre coëgit, venditorem autem ad folam traditionem obftrinxit, dirputat plenè Corrafius in dizat L.quoties, $20 . n, 4$, per totum, Si ergo vendideric quis fervitutê Viz,hoc eft, jus eundi agendi per fundum fuum, ad fundum emptoris, vel aliud limile jus ditraxerit, quoniam,ut ditum eff, venditorem oporret rē venditam emptori tradere, quafítum eft in ditatal.quoties, quomodo fat hoc cafu juris venditit traditio, cìm jura incorporalia attualiter preftari, aut tradi nequeant:\& Antilitius Labeo Jureconfuluus, cujus fententia refertur in eadem $l$. quoties, in ea opinione fuit, ut exiftimaret, cautionem interponendam per venditorem, per fe non fieri, quominùs eo jure fervitutis divendito, empror uti poffec, \& eam cautionem pro traditione habendam, cùm alias, ejus juris vacua traditio effe non poofit: Javole uus vero Jureconfultus author ditite $l$. .quoties, ufum ejus juris pro traditione poffeffionis habendum cenfuit, hoc eft, eo ipfo, quod patitur venditor, emptorĕ uti vendita fervitute, fâtam videri ejus juris traditio-- nem. Vides ergo in fervitutubus, \& juvibus incorporalibus, cautionem ex fententia Labeonis, aut ufum ex fententia Javoleni, pro traditione poffeffionis haberi: vel traditionem ipfam, aut patientiam, ex fententia UIpiani, in I.fi ego, 1 . S. 1. f. de Publiciana in rem atione \& in l.1. S. finali ff: de fervitutibus rufticorum: cui accedit Caius Jureconfultus in L.3. J. dare, If. de "fafruifü, vel inductionem in fundum, ex fententia ejufdem Caii in dizt. S. dare: vides etiam traditionem, \& patientiam in diatis juribus, \& apud fuperiores Jureconfultos non accipi pro eodem, fed ut diverfa confiderari in ditzo $\mathbb{S}$. dare, sx in diatal. fiego, S. I. ibi, Per traditionem confitututs vel per patientriam. Denique vides de his omnibus figillatim agere, \& de per fe neceffe effe, fi diftinAte, \&c clarè rem itam affequi defideras; nam qui indiftinete omnia pertratat, five qui fimul plura conjungit, confuse ut intelligat, neceffe eft : ex his, qua fripferunt Gloffa, Salicetus, \& alii, in $L$ a apud antiquos, $C$. de furtis. Angelus in confil. 376. col. 2. Sylva Nuptialis libb 5. tit. quomodo judicandum, num. 32. fol.450. Pedroccha in conf.9. num 4 .

Quod attinet ergo ad primum, ad cautionem filiicet, Jureconfultum Labeonem improbari per Jureconfoltrom Javolenum, in ditias $L$. quoties, fecure \& conftanter defendit Corrafios in eadem l. quotiess, num. 5. © m .9. in verfic. ego puto. Labeo enim perperam credebat, cavendum effe, ob id, quod per vacuam juris rraditionem, gux nulla feri poterat, emprori minimè confuli poffer, in quo reprehenditur per Javolenum ; falsd etenim puravit Labeo, nullam ejus juris straditionem effe, nam per ufum fervitutis praftitum ab emptore, \& patien $*$ tiam venditoris, traditio poffeffionis faeta intelligitur, ut conftar ex diatal. 3. S. dare, ff. de uffifrutu, dita $1 . / \mathrm{f}$ sgo, S.1.ff. de Publisians in rem actione, diat. h.x. verf. fin.
ff. de fervitutions rufficorum. Eandem etiam interpretationem admitrit, \& eleganter Labeonem confuratum oftendit Antonius de Leon, Canonicus Segobienfis in l.5. ff. de fervitutibus, num, 2. per torum. Idque verifi_mum exiftimo, nec per cautionem ferviturem conftitutam, vel traditam credere poffum, ur fatim probabo, quamivis fuperiores non ita expreffim dixerint,erfi prefentire videantur. Deinde arbitror, Jureconfultum Pomponium, malè defendiffe Labeonis fenfum, confutatum fuprà in L. ratio, S. fi iter, ff. de adtionibuss empti, quia, cùm fuperioribus modis fatis idoneis,\& $\&$ à jure in. troduatis, detur fíta quedam traditio, quax idem operatur, quod vera,five quid fit, quod pro traditione habetur, non indigemus cautione, ut etiam \& optimè advertit Antonius de Leon ubi juprà, in fin. Pratereà lapfum fuiff in hac materia eruditiffimum Cujacium, (quod nullus hactenus animadvertit ) is enim recitationum $f_{0}$ lennium, in libros Digefforum, ad ditam 1. quoties, 20 . f. de fervitutibus, expreffim prafentit, cautionem, fatis idoneum modum effe tradendx, vel confituendx fervituris, nec in hoc reprehenfum fuiffe Labeonem à Javoleno, fed tantùm dixiffe eundem Javolcnum, patientiam, \& ufum, veriùs pro traditione accipiendum, cùm tamen pradifta cautio, ad craditionem, vel conftitutionem fervitutis non fufficiat, ut flatim dicam, \& fuperiùs pungebam, nec poffit negari, quin Javolenus à fententia Labeonis difcefferit, quatenus exiftimabar ille, ided̀ cautionem interponendam, quod nulla ejus juris vacua traditio effe poffer. Denique per fupradiCtam cautionem, non conflitui fervitutem, vel illam atu utraditam non videri; obligari tamen venditorem taliter caventem, ad preftandam patientiam, per quam. fervitus conftituatur, \& quia emptor uti non poteft fine patientia venditoris,negari non porfe, quin diefa cautio
utilis fit emptori, non neceffaria, ita quodd abfque ea effectus traditionis deficiat, ut minùs benè pungunt Caftrenfis, \& Fulgofius in eadem L. quoties, in princ. \&\& confequenter emptori, eriam non pradicta cautione fatis confultum erit per ufum ejus juris, qui pro traditione habetur, \& per eum fervitus conftituitur, ex diatis juribus, intelligendo illa non de fimplici ufu, fed conjuncto cum patientia adverfarii, qui fervirutum traditionem, \& conflitutionem illarum inducit, ditata $1 . / \mathrm{f}$
 f. finn.ff. de fervituribus. Sic prafentit Corrafius in dicta L.quoties, 20. num 9. ff.de ferviiutibus, \& exprefsè advertit Antonius de Leon in ditata L.5. numm.2. $m$ fine, ff. de fervitutibus, dicens, verbum ufum, quod in ditital. quoties, pofirum eift, comprehendere patientiam : Cujacius etiam in eadem $l_{\text {. quoties, }}$ in fne, , utrumque, ufum fervitutum pro poffeffione haberi, patientiam proo traditione.Ratio eft, quia quemadmodum traditio in rebus corporalibus non aliter rransfert dominium, quàm fi. voluntate domini fat, S. per traditionem, Infitiut.de rerum divifione. Ira eciam, ufus in incorporalibus non conftituir jus fine confenfu, \& patientia adverfarii: fic feribunt Barrolus in l.r. §. hoc interdiatio, ff.de itinere actuque privato, \&c in l..1. f finn num. 4 . ff de aqua pluvia arcenda. Aretinus in 1 . quod meo, colum., 3 . in princ. ff. de acquirenda pofeffione. Idem Aretinus, \& Caftrenfis in L. naturuliter, in principio, cod. tit. Gregorius Lopez in l.15. tit. 3r. part. 3. verto, contradiciendo, verf. Non enim datur. Corrafius in divta L. quoties, $20.11 .10 .11, \not, \sigma_{1} 12$. ubi reftè oftendit, fervitutum, atque incorporalium jurium quafi poffeffionem, nifi per ufum, \& patien-
tiam adverfarii, guari non poffe. Quod multorum allegatione comprobant Padilla in 1. . 1 iquam, num. 1. $\mathbf{G}$ num.24. C. de fervitutib. Menoch. de arbitrariis, lib.2, tenturia a. caffu I61. num, I. Antonius Gomez tom. 2, variar. cap. 15. num. 25. Antonius Galeatius Malvaffia in conf 52. num. 41. Covarruvias in regula, , pofflfor , in
initio 5. part. num 8 . in princ. Ouibus confor initio 2.part. num 8. in princ. Quibus confonat refolutio confultationis $\mathrm{J}_{\mathrm{a}}$ fonis, in conf. 8 1 . num. 5 . volum. 3 ubi concludit, qudd non poteft quis effe in quafí poffeffio-

## De Ufufructu.

rre jaris alieni imcorporalis, nifí datà fcienciâ, \& patiennî̀ adveffarii, \&c ufu, \&\& exercitio ipfius, ex quibus firmatur quafi poffecifo ; ideò hax funt alleganda, capituláda, \& . probanda, Quod ex aliis mulcis probavit Petrus Antonius de Perra de fideicommifis, quaff.t?, ex nt. 74.quo loco ufque ad n.268. fol. mihihi 360 . infinita congerit, que fummè urilia funt, \& neceffaria, nec alibi funt ita plenè trâtara, \& refoluta ; \& pleniffimè agit, fervitutum,arque incorporalium jurium quafi poffeffio, qualiter acquiratur; \& probetur. Menochius etiam de arbitrariib, lib,2.icenturia 22. caffil 160 . \& Jeq. Et hadenus de cautione, de ufu, \& de patientia.
Quod atrinet verò ad quartum modum, quo ferviturum tradicio fieri intelligitur, foilicet per inductionem in fundum, conftituendum eft, dubium effe, \&\& 29 propter diverfas fententias difficile, urrùm fervitutum traditio facta, \&\& quafi poffeffio illarum quarita videatur, per folam induationem in fundum abfque aliquo ufu, vel exercritio. Et in primis per folam inductionem 30 in fundum fervitutem traditam videri, \& poffeffionem quexitam, poof Innocentium, Baldum, Caftrenfem, Romanum, Socinum, Ripam, \&c alios ibi relatos, firmiter defendit Antonius Gomez, tomo 2. variarum cap. 15 . de
${ }_{31}$ fervitutibuss, nam, 25 . ubi reate ponderavit nonnulla jura, quæ folam induttionem, vel folam patientiam fufficere contendunt, \& hece duo, ut diverfa confiderant, l.3. S. dare, f. de ufuffrutu, l.f.e ego S.I.f.f.de Publiciana in rem adione, i. I. verficul. finali, ff.de fervitutitibus rufficorum, 1. fi partem, If. quemadmodum fervitutes amitrantur. Sed contratium, imoे folam induationem in fundum non fufficere, ut fervitus tradita; \& quafi poffeffio quefita videatur, fed requiri potiús cum illa ufuim, five exercitium cum fcientia, \& patientia adverfarii, defendunt Aretinus, \& Socinus in 1.3 . in princ. ff.de acquirenda poffifjone, quos fequuntur Matthæuus de Aftlictis, decif. 67. num. 1. Covarruvias in regula. popeffor, in 2 . parrt. mum .8. \& pro hac parte nonnuilas leges, ponderat, fed contrariam tuetur, ut fatim dicam, Antonius de Leon in l. 5 . If. de fervitutuibus, num. 1. verficul. pro iffa Jententia, 1. quories, 20.ff. de fervitutibus, 1.2. Cod, eodem tit. L. © cruns, I. incorporates, ff. de acguirendo rerum dominio, juntt. l. fervitutes 14. ff. de fervitrtribuis; ubi ufus \& Patientia omnind requiritur, pro traditione pof feflionis incorporalium : \& qui hanc partem ampleAuntur, ad jura contraria refpondent, ur per Antonium Gomez ubi fuprà, dï̈to num, 25. in princ. verficul. Sed adverrendum, quod ifta fententia. Ip Pe verò Innocentius
34 in cap. in litteris, de reffitutione fooliatorum, num. 12. Antonius de Butrio, in cap. fin. de caula popesfionis, ó proprietati, num. 22. Anchara. in regula, fine poperfione, de regul. juris, in 6 . prefatas opiniones, in concordiam reducunt, conftituuntque ufumfuutum traditum vidéti, fif frutuarius inducatur in fundum, per dominium proprietatis, \& fic per folam inductionem, juxta textum in $1.3 . \delta$. dare, ff.de ufufrut. Ceteras ramen fervitutes reales, rufticas, vel urbanas, non cenferi traditas, quamvis crediror inductus fit in fundum per debitorem; fed ultra inductionem, neceflarium effe ufum cum patientia adverfariii, ex d.l. quoties, If. de fervitutib. Verùm hacc concordia \&\& differentia mieritò , \& concludenter improbatur per Antonium Gomez. ditt., numm. 25. verficul. Nec placet mibic concordia, ubi in contrarium retè in35 ducit textum, in ditf. L. fie ego, S.1. ff. de Publiciana in remin adtione, \& in $l$. via, 5. ff. de fervitutibus. Propter que jura, predictam differentiam rejiciendam arbitror, ufumfructumque, \&\& cateras fervitures prediales, traditas videri, atque earum jus, \& poffeffionemi quari, fi debitor fervitutis creditorem induxerit in fundī, qui fervire debet, quamvis aliud factum non intercedat. Quod apertè probat textus in difł.1. 3. J. dare, ff. deunfurutu, Cui nullo modo fatisfieri poteft, maximè fi in memoriä repetantur ea, quix ex antique obfervationis folemnitate refert Revardus de autithoritat. pru-
36 dennum, cap. $9 . \&$ ad 1. 153 .ff. de regulis jutric. Solebat enim
Joan, del Caftillo Quotid, Controv. Juris. Tom, To

Caput XIII.
is qui ufumfruatum, vel aliam fervitutem conflituere debebat, certum diem conflituere, quo in rem prafentem veniret is, qui eam accepturus erat, \& comitantibus amicis, in fundum inducebatur, verbis quibufdam folemnibus ; inde fi poif debiram fervitutem, creditor in fundum induceretur, conftituta fervitus manebat; fed fi non inducereruir, debitor tamen fervitutis pateretur, creditorem uti jure fervitutis ; per patientiam tradita, \& conftituta remanebat fervitus: qud velut expreffè tendit Jureconffltus in ditita l.3. I. I.dare, If. de uffufrutu, \& apertè fignificat textü in dictal. 1 . 1 . verfic. finali, ff. fervitutuibus rufficorum, Ideò iftam partem, ut fuperiùs dixi, non tamen fic fundatam, recté defendit Antonius Gomez. dition cap. 15 . de fervitutuibus, num, 25 . verfic. Sed bis hon obffantibuss, \& veefic. Sictes neo pradiatam. Eamdem etiam fequitur Antonius de Leon in ditata l.5. ff.de fervitutuibus, num. 3 . in fin. quamvis aliter predicta declaret; \& viderur pungere Alciatus in $I$. traditionibus, num, 16. C. de pactis. Ex quibus 3 diluitur pracipuum fundamentum contratix partis, hoc eft, Aretini, \&c aliorum, quod ex his juribus deducebatur, qux fuperius expendimus, num, 33. ufum foilicet, \& patientiam omninoे requiri, ut. levvitus acqui-fita \& conffitura videretur ; nam eo ipfo, quòd quis inducitur in fundum, ut quafi apprehendar fervitutem, incipit uti ut dominus ipfa fervitute, \& debitor inducens in fundum creditorem, cui fervitutem debebat, fatis viderur per inductionem patientiam praflare, ut optimè indicat Jureconfultus, in diat. S. dare ; videns enim patientiam adverfariii neceffariam effe, fignificat patientiam intervenire videri per induttionem in fundum,qux patientix praftitx evidens fignum eft, vel per patientiam tantùm, abfque inductione: \& $\mathbb{C}$ in diaf. $1 . \mathrm{F}$ ego, I. primo traditio, \& patientia, propter eandem rationẹ æquiparantur, \& in ditt.l.1. verf.f finali f. de fefvitut ibus ryficiorm, traditio \& patientia inducír officium Pra-toris, quia patientia, non magis demionftratur aetu ipfo patientix, quàm per actum traditionis, five per induCtionem in fundum factam.

Ex his etiam apparet, reate dictum fuiffe fuprà, adnotatione 5. numer. 21. traditionem, \& patientiam ut diverfa confiderari per Jureconfultos in hac materia; quod ex diZis juribus conftat expreIfim. Nec probari poreft vulgata interpretatio Gloffe \& aliorum in ditt, 1.fi ego f.i. ff. de Publiciama in rem attione, \& in dictia l.1. verfic. finaliff. de fervitutibus rufficorum. Covarruvias in regula, popeffor, in inititio, 2. part. num.8. verfic fic fervitutes; fcilicet quod difunativa, five alternativà illorum jurium, refolvatur in conjunctam, vel copulativam:id enim violat evidenter mentem, \& verba Jureconfultorum , à quorum proprietare recedi minimè poreft, maximè quia diatio illa $\sqrt{2}$, fui natura eft difjunctiva, ut fribunt Alciatus in 1. fapè num. . .ff. de verborumn fignificatione. Jacobus Menochius adipifcendes poffefionis remedio 3. n. 21. Marcus Antonius Eugenius in conf. 65 . num. 3 1. lib.r. \& ultima illa pars alternative: : Eumve patiatur uri frui, que continetur in dicta l.3. S. dare, in defectum, vel faltem in locum prioris, debet cenferi adjeeta : ut dare videatur, quii induxerií in fundum legatarium, vel uti frui patiatur illum,ex notatis per Doctores in $I$. penultima. C. de verbor. fignificatione, Cephalum in conf.394. num. 36. lib.3. Et hatenus de fuperioribus, qua funt notanda, quia nullibi ita diftincte \&\& clarè reperientur trattata, aut refoluta.

## CAPUT XIII.

Ufusfructus, vel alterius fervitutis obligatio, and fit dandi, vel faciendi ? \& qui ufumfructum, vel aliam fervitutem conftituere tenetur, an pracise ad conftitutionem adftringi poffic a ubi quax huc ufque dicta funt, breviter nar-
$K$
rantut

$$
37
$$

[^11][^12]
$\qquad$
$\qquad$

[^13]$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$39
rantur, Ultramontanorum opinio probatur, \& I. fipulationes non dividuntur, in verficulo, Celfus, ff. de verborum obligationibus, l. qui ufumfructum, 43, 9. finali, cum l. fequenti, ff. de ufufructu, l. fo ufusfructus mibi in biennium, ff. de ufufructu legato, fingulariter, \& verè explicantur.

## SUMMARIUM.

1 Ufusfrutus, vel alterius fervitutis confituende obligatio, an fit dandi, vel faciendi? Or numeris fequentibus.
2 Pradittam obligationem dandi effe, defenditur, \&per totum caput, atque hoc numero concludens ratio redditur.
3 Obligatio fimplex dandi, que dicatur; que faciendi?
4 Angeli de Perufio doctrina in hac materia, novè adducta, of probata per Authorem.
5 Ujumfructum, vel aliam fervitutem qui tenetur confituere, dare tenetur, of ad dandum vel conftituendum, pracisè adffringi poteft.
6 Udalrici Zafii opinio in hac materia novè expenditur, © confutatur per Authorem.
7 Rapbaëlis Fulgofii arguta, ơ fubtilis refolutio in hac materia, novè adducta, © probata per Authorem.
8 Andream Alciatum rectè intellexife, oे tractaße iftam materiam.
9 Oue fint fuperioris Di/putationis utilitates, of effectus, remiffive.
10 Proponitur difficultas leg. ufumfructum, 43. I. finali. ff. de Ufufructu.
'1 Et Alexandri intellectus confutatur.
12 Facti obligationem pracifam non effe ex fententia communi, jed poft moram fuccedere obligationem ad intereffe.
13 Facti obbligationem pracifam non effe contra commmenti.
14 L. Atipulationes non dividuntur, in verficulo, Celfus, ff. de verborum obligationibus, explicatur.
${ }_{15}$ Legis, qui ufumfructum, 43. I. finali. ff. de ufufructu, diffcuitas diffolvitur, \& num. fequentib. vera ratio illius textus proponitur.
16 L. quæfitum, ff. de ufufrutu, explicatur.
17 Legis, fi ufusfructus mihi in biennium, ff. de ufufructu legato, vera ratio adducta.
18 Proponitur difficultas legis, fifervum, J. finali, ff. de verborum obligationibus, ubi Mariani Socini junioris ratio novè confutatur, © verior ratio redditur.

1) UJusfructus earum rerum, que ufu confumuntur, obligatio dandi eft.

QUoniam ufumfructum, \& alias fervitutes, primò promitti ex quocumque, folemni tamen contractu; poftmodùm verò conttitui : promittereque, \& conttituere fervitates, diverfa effe, capitibus pracedentibus adnotavimus. Videndum eft nunc, quod difficile eft, \& diverfis Doctorum fententiis intricatum: Utrùm ufusfructus, vel alterius fervitutis conftituendæ obligatio, fit dandi, vel faciendi, \&\& qui ufumfructum vel aliam fervitutem conftituere tenetur, an præcisè ad conftitutionem adiftringi poffit? In qua quaftione, variè fe involvunt Doctores communiter, in l.2. S. © ha hvum, ff. de verborum obligationibus, ubi ex propofito difputarunt Bartolus, num.3. per totum, Paulus Caftrenf. num. 6. verf. in gloßa, quæ incipit, qui viam, Alexander col.3. Jafon num. 2 , per totum, Alciatus à nam. 35. ufque ad nam.56. \& ibidem latiffimè Joannes Marcus Aquilinus ex num. 12 1. cum mult is fequentib. in 4. parte illius I.
fructu. Idem Florianus in l.qui ufumfructum, J. final. num. 3. ejufdem tit. Ultramontani \& antiqui, \& noviores alii Doctores, quos ftatim referam, Caballinus in epitome dividui, of individui, num.18. fol.11. \& $n .68$. fol.27. Subtiliter, \& eleganter Modernus in Labyrint. dividui, \& individui, in princ. n.68. \& 69. fol, mibi 34 . quo loco, num. 70 . \& in explicatione 16. legum ad $l$. $\sqrt{2}$ partem, ff. quemadmodum fervitutes amittantur, \& ad $l$. corruptionem, C. de ufufructu, num.9. b Jeqq. © n. 27. © 28 . Concludentibus rationibus, \& argumentis often- 2 dit, predictam obligationem dandi effe. Quod ante eú tenuerunt etiam Petrus, Dinus, Rainerius, Albericus de Rofate, Chriftophorus de Caftill. Raphaël Com. Petrus de Befu, Jacobus de Put. Paulus de Caftro, Aretinus, \& moderniores Taurinenfes, in dict. J. © harum, ut refert Alciatus ibi num.39. Jacobus, Petrus, Cinus, \& Albericus etiam in $l$. ubi autem non apparet, $\$$.final.ff. $d e$ verb. oblig. Bartol. fibi contrarius in $l$. $f$ i is qui pro empto$r e$, in tertia quaftione principali, circa medium, ff. de ufucapionib. \& idem fentit in $l$. ftipulationes non dividuntur, in 4. q. principali,ff. de verb.oblig. Aquilinus ubi fuprà. A1ciatus, \& alii ftatim referendi; quanquam enim traditio, \& patieutia, factum videantur continere (in quo decipiuntur paffim ij Authores qui contrariam fententiam fuftinuerunt) tamen, quia conftituere, \& dare jus ipfum fervitutis perfonalis, vel realis, principaliter debetur; dicitur obligatio dandi, \& non faciendi. Simplex enim obligatio dandi dicitur, quoties dare dumtaxat principaliter eft in obligatione, ut cùm debentur centum, vel fundus, aut equus, licèt etiam factum traditionis debeatur, ut latiùs, atque fubtiliter probat Modernus ubi fuprà, in princ. num. 17. \& in dict. l. corruptionem, num. 13. cum feqq. \& ab eo tranfcribens Caballinus in epitom. dividui ơ individui, num.17. fol.10. pariter fimplex obligatio faciendi dicitur, quoties fa\&um dumtaxat principaliter eft in obligatione, \& tantùm ad faciendum principaliter agi poteft, etiamfi datio alicujus rei accefforiè, \& in confequentiam veniat; uti exemplis confirmat Modernus in locis fuprà relatis; atque ex antiquioribus non malè videtur agnoviffe Angelus de Perufio in l.3. If. de ufufructu, Dicir enim, notandum effe textum illum, dum dicit : Dare autem, foc. \& fic obligatum ad ufumfructum, teneri ad dandum, item etiam videri, quòd teneatur pati, ut in fimili videmus, quòd obligatus ad dandum, fit obligatus ad tradendum; \& fic ad fątum, cùm non poffit dari, nifi tradatur. Sed folvit in hunc modum, quòd traditio eft obligationis executio ; \& ideò non attenditur traditio, fed fola obligatio, in qua venit datio: ubi autem ipfum tradi eft in obligatione, tunc eft obligatio faciendi, quod in effeAtu eft idem cum fententia Moderni, nempe infpiciendum effe id, quod principaliter eft in obligatione, quamquam accefforie, five in confequentiam aliud veniat. Ex his igitur, \&\& aliis poftmodum referendis fecure dici poteft, quòd qui ufumfructum, vel aliam fervitutem conftituere tenerur, dare tenetur, \& confequenter ad conftituendum, \& fic ad dandum præcisè adftringi poteft ; per regulam legis, ubi autem non apparet, If. finali, \& l.f fervum, $\mathbb{I}$. final. ff. de verbor. obligationib. \& alia jura, \& fundamenta, quæ latiffimè congerunt, \& fic defendunt Joannes Marc. Aquilinus, Alciatus, Modernus Parifienfis \& alii in locis fuperius citatis. Cinus in $l$. corruptionem, C. de ufufrut. Bartol. in l. fipulationes nons dividuntur, num.27. in fin. ff. de verbor. obligationib. ubi exiftimat veram, \& juridicam fententiam. Marianus Socinus junior num. 347. Albericus in princ. Fulgofins num. 4. \& Florianus num. 3 . in L.3. I. dare, If. de ufufructu. Et ita tenendum eft quicquid aliter intelligat iftam ma- 6 teriam Udalricus Zafius in dict. l. ftipulationes non dividuntur, n.32. 'ब 33.fol,mibi 541. Ubi primò refert diftinctionem Bartoli i $i 6$, quam communem effe dicit, fcilicet, quodd aut eft imponenda fervitus, five realis, five perfonalis ; \& tunc hoc debet præcisè fieri : aut eft proftanda patientia,poftquam fervitus eft cöftituta, \&\& tunc
non compellitur precisè quis ad factum, fed folvendo inrereffe liberatur, fi non preftatur patientia. Deinde \&c fecundò afferit, hanc affertionem non effe tutam, per facilem \& expeditam rationem fecundùm eum; nam imponere fervitutem, nihil aliud eft quàm preftare patientiam, per textum in diat. l.3. I. dare, ff. de ufufructu, \& in l.quoties, la 2.ff. de fervitutibus. Unde infert, quòd fi diftinctio Bartoli, \& Doctorum procederet, hoc effet imponere verbis legem, cùm re, \& effectu non fit differentia,nam fi concedit Bartolus, quòd nemo poffit cogi ad factum præftandæ patientiæ, fed fuccedat intereffe, fecundùm eum : idem etiam recipi debet in conftituenda, vel imponenda fervitute. Verùm hæec doctrina evidenter convincitur ex dictis fupra, \& predictæ argumentationi facilè,\& verè fatisfieri poteft ex his, qua cum Moderno, \& aliis fuperiùs adnotaveram ; nam licet patientia, aut traditio, factum videantur continere; tamen, quia conftituere,\& dare jus fervitutis, principaliter debetur, dicitur obligatio dandi. Præetereà, quia etiam is, qui per patientiam fervitutem conftituerit, dare intelligitur, per textum, in dity. $\int$. dare, ubi dare videtur, qui induxerit in fundum legatarium,eumve patiatur uti frui: \& quamvis verum effet, facti obligationem effe, five ad faciendum tantùm obligatum videri, qui tradere, aut patientiam preftare tenetur, adhuc precifa effer obligatio faciendi, ut ftatim $n .13$. contra communem defendam. Idcirco, 7 iftam materiam rectius intellexit Raphael Fulgofius in L.1.n.4.ff.de ufufructu. Primùm enim docuit ibi, ftipulationem, five promiffionem ufusfructus effe dandi, $\&$ non faciendi:improbatque Bartolum, \& alios, qui exiftimarunt ipfam obligationem fervitutis, vel ufusfructus, effe pariter dandi \& faciendi, quia utrumque requiritur, fecundùm eos in dict. $\int$.dare. Deinde conftituit, litteram ejufdem $\mathbb{I}$. non legendam copulativè : fed alternativè; quemadmodum enim dare dominium intelligitur dominus, qui induxerit in fundum eum, cui dare velit, ut in l.traditionibus C.de pactis; vel fi dominus patiatur ex titulo habili ad traditionem dominii, à creditore poffideri , ut in l.2. C.de acquirenda poßeflione : ita \& in ufufruAtu alterutrum horum fufficit, ficut \& in pignore; nam fufficit ad conftitutionem pignoris jure civili, vel rem tradere, vel etiam pati,ipfum creditorě pracedente obligatione nancifci. Tandem conftituit, textíl in dict. $\mathfrak{J}$. da$r e$, non facere ad propofirum pro communi fententia, \&\& contrariam fatis probari in 1 . fipulationes non dividuntur, in princ. \& in l.2. §. © harum ff. de verborum obligationibus, quæ loquuntur in ftipulationibus, quæ in dando confiltunt, \& tamen ibif fit mentio fervitutis: nec obftare litteram rextus, in dicto $\mathbb{S}$. dare, nam fimile eft in obligatione dandi fundi;nam dare intelligitur, fi tradat, ut in $l . f i$ flipulatus ff . de ufuris : ficut dicimus \& in re corporali; nam in confequétia ftipulor rem tradi, ut in l.xatio §.I.ff.de actionibus empti. Idem etiam tradit, \&c rectè 8 intelligit iftam materiam Andreas Alciatus in dict. $\mathbf{5} . \dot{\text { © }}$ barum, ex n.35. Primò enim pro utraque parte leges, \&\& fundamenta adducit. Deinde veriorem fententiam effe dicit, quòd promittens fervitutem dicatur fimpliciter obligatus ad dandum,nec attēdendum effe, quòd teneatur preftare patientiam, quæ fuccedit loco traditionis, quoniam iftud venit in confequentiam:poftmodùm vero, ex num.44. ad jura, \& fundamenta contraria refpódet, \& fingulariter explicat textum, in dict.l.3.5.dare,ff. 9 de ufufructu, atque fuperioris difputationis nonnullas utilitates, \& effectus congerit, ut ibi videri poterit, ex num. 52 . cum fequentibus.

Nec urget in contrarium textus in 1 . quii ufunfruro atum, 36. J. finali. ff. de ufufrucru, ubi qui fuit in mora, in preftando ufumfructum, tenerur ad intereffe mortuo fervo : uti Bartolus in Stmmario, \& omnes Doctores cómuniter adnotarunt $i b i$, \& clarè conftat ex verbis ejus textus, fribit enim Africanas: $\tau$ fusfructus fervi Titio legatus eft; © cùm per beredem fiaret, quominùs praftaretur, fervus mortuus eft : aliud dici non poffe ait, quam in id obligatum effe baredem, quanti legatarii interfit, moram fa-
tam non eße: ut foilicet ex co tempore in diem, in nua fervus fit mortuus, ufusfructus aftimetur. Cui illad quoque confequens fit, ut fi Titius ipfe moriatur: fimilitier ex eo tempore, quo mora Titio facta fit, in diem mortis aftimatio ujusfructus baredi ejus praftetur. Ergo viderur, quòd præditta obligatio dandi ufumfructum, potius fit faciendi, quàm dandi, cùm poft moram fuccedat obligatio ad intereffe. Huic difficultati fuccurrit Alexander in II dict. l. ftipulationes non dividuntur, dicens, quòd in dict. 5. finali, hæres non erat amplius obligatus ad conftituendum ufumfructum, quia cùm teftamento fuiffet relictus, ab adita hareditate habebatur pro conftituto; \&c fic folùm erat obligatus ad patientiam, \& fic ad faCtum : ideò fuccedit obligatio ad intereffe, fi non facit hæres, ex verfic. Celfus, dicta leg. ftipulationes non dividuntur. Sed improbat Marianus Socinus ibid. num. 347. per textum ftatim fequentem in 1 . quafitum, 44.ff.de uflic fruct. ubi difponitur idem, cùm per ftipulationem debitus eft ufusfructus, \& per moram non fuit praftitus; tamen tunc ufusfructus non habetur pro conftituto, fed conftitutione opus eft. Deinde convincitur Alexander ex textu, in dict. l.3. I. dare, If. de ufufrus $c t u$, qui loquitur, quando ufusfructus relictus fuit in teftamento, \& nihilominùs dicit, quòd hæres tenetur dare. Unde pro vera explicatione conftituendum eft. primò, prædictam folutionem Alexandri originaliter fuiffe Bartoli, in l. fi ufusfructus mibi in biennium, ff. de ufufructu legat. quem refert, \& nonnullis fundamentis rectè improbat Jafon (quem omifit Socinus) in dict. l. 2 I. © harum, ff. de verborum obligat, num. 21. verfic. Ot i.il tenendum. Secundò non effe ita certum id, quod pro vero, \& indubitato fupponunt Alexander, \& Battolus; obligatum ad aliquid faciendum non teneri procisè facere, fed liberari, folvendo intereffe, five poft moram ad intereffe obligationem fuccedere, quamvis idem defendant etiam iple Bartolus, \& Doctores communiter in diat. l. ftipulationes non dividuntur, \& ex multis veram, \& communem refolutionem agnofcant Antonius Gomez tom.2. variarum cap.10. de individuir, num.22. Baeça de inope debitore, cap, 1, num.4. Parla+ dorius rerum quotidianarum, lib.1. cap.6. I. 2. num. $\mathrm{I}_{\mathrm{d}}$ Matienço in l.2. tir. 16. lib. 5. nova recopilat. gloffa 6. in princ. Joannes Gutrierrez de juramento confirmatoria, 1. part. cap. 39. in princ. \& Petrus Dueñas regula 155. Contrarium enim, facti obligationem precilam effe, nec ex fimplici mora fuccedere obligationem ad intereffe, rectius docuerunt Gloffa in 1 , unica, C. de Jontentiis, qua pro eo quod interefl. Martinus Doctor antiquifimus relatus per Bartolum, in did. l. fiipulationes nos dividuntur, num. 36. in princ. Corrafius Mifcellan, forris civilis, lib.2. cap. 3. Cujacius in ditta 1. ftipulationes non dividuntur. Modernus in 1 . fi quis ab alio, in fin. ff as de re judicata, \& in tractatu dividui, of individui, in princ. num. 69. in fin. verf. Nimis enim erroneum, fol. 35d \& 2. part. 2. partis numer.319. fol.245. D. Ferdinand Mendoça difput. juris civil. lib.3. cap.2. num, 11. verfis. Qutod adeò, fol.572. Curtius optimè comprobans ins d. l. unica, numer.6o. ubi Jacobus de Sancto Georgio num.61. dicit, hanc effe veriffimam fententiam, \& contrariam nulla lege probari : nec re vera probat cam text. in d. l. ftipulationes non dividuntur, in verfic. Celfus; nam qui promifit aliquid facere, præcisè tenetur ad faCtum. Sed quia aliquando poft moram promiffor facti adimplere non poteft id, quod promifit, vel G poteft, jam ftipulatoris, five creditoris non intereft illud fieri, favore ipfius, odioque debitoris, five promifforis morofi, fuccedit obligatio ad intereffe; non tamen liberatur ab obligatione faciendi : fic enim ex fua mora, \&c culpa commodum reportaret, quod juri, \& rationi minimè convenit, ut evidens eft. Stipulator ergo petere poteft, vel factum precisè præftare, vel æftimationem folvere, illudque eligere, quod fibi magis expedire decernat.

Tertiò conftituendum eft, fuperiorem_difficultatem is
dicte legis, qui ufumfructum, 43. S. finali, ff. de ufufructu. diftinctione componendam effe : nam aut debet quis de præfenti ufumfructum conftituere pro tempore futuro, \& tunc precisè compellitur ad conftituendum, \& fic ad dandum, juxta opinionem, quam defendimus:aut agitur de conftitutione, vel obligatione conftituendi, quæ têpore prererito fuit, ut putà filapfum fuerir tempus in totii, vel pro parte, quo ufusfructus debebatur; \& túc quia impoffibile eft, ut idem ufusfructus, qui debebatur, poffit conftitui, cum ipfe varietur ex tépore, ita ut alius futuros fit, quàm qui legatus fuerit; aliud dici non poteft, nifi quòd æftimatio debeatur, ut acutè JureConfultus confideravit ibi. \& fic declarat Alciatus in di©ta l.2. J. \& bartm, num.45. If. de verborum obligationibus. Marianus Socinus junior in dicr. l. fitulationes non dividnitur num. 348 . qui num. 350 , reste advertit,
16 tegem, quefitum, $f$. de ufufructu (quæ fatim fequitur, poft dictum 5 . finalem) quatenus dicit temporis præteriti ufumfructum, \&x operas rectè peti, exponi debere, id eft, ufusfructus, \& operarum æftimationem. Quod $1\rangle$ anteà expofuerăt Accurfúus, $\& \%$ Bartolus ibi. idem Bartolus in l. fi ufusfructus mibi in biennium, ff. de ufufructu legató,cujus legis, \&z prædictorí veram rationé optimè, ac verè affequucus eft Cujacius in recitationibus folemn. in lib. Digeftorum, ad dictam l.fi ufusfructus mihi, ubi reEtè probat, ufumfructum tempore finiri,quoties ad certum tempus ufusfructus legatur, veluti biennio, aut triênio: quòd fi per haredis moram, \& calliditatem faEtum fit, ut intra biennium non cederetur, \& conftitueretur legatario ufusfructus, poft biennium integra eft aetio ex teftamento legatario in id, quod intereft adverfus hæredem, qua confequetur ufusfructus æftimationem bimam : nam etfi quæalia res legata perempta effet, (ficut \& hic ufusfructus peremptus eft tempore biennii) poft hæredis moram, hæres legatario teneretur attione ex teftamento, l. fi ex legati callfa, ff. de verb. oblig. Ratio eft, quoniam res ipfa jam peti non poteft, quæ in rerum natura effe deffit, nee dari poteft, fed peti poteft æftimatio rei peremptæ, quæ poft moram hæredis in petitionem venit, $l$. eum qui, $\mathbb{I}$. I. ff. de jurejurando, l. cum res, $\int$. ultimo, ff. de legatis primo; \& ita etiam, ufusfructus ipfe peti jam poft biennium non poteft, quoniam illud tempus ufuifructui præftitutum fuit, quia fi ufusfructus peteretur poft biennium, alius peteretur, quàm qui legarus eft, non petitur ergo poft biennium, quia peremptus eft, fed petitur æftimatio bima, ex textu valde fingulari, qui predictam doctrinam tradit in dict. l. fo ufusfructus mibi in biennium.
18 Nec prædictæ diftinctioni, \& refolutioni obftat textus in 1 . Ii fervum, f. finali ff. de verborum obligationibus, ubi homomortuus, qui promiffus \&c debirus erat, adhue poft mortem in petitionem venit, \& in obligationem. Quia dici poteft, quòd ille textus procedat in mera, aut firmplici obligatione dandi, fed in noftra quaftione, obligatio eft mixta dandi, \& faciendi, \& fic poteft peti æftimatio. Ita refponder Marianus Socinus junior, in diat.l.fipulationes non dividuntur, num. 349. cujus folutio evidenter deftruitur ex his, que cum Moderno in initio bujuis capitis adnotavimus. Maximè, quia prædiEtam obligationem dandi effe fimpliciter, aut principaliter ; five factum traditionis, vel patientiæ, illius naturam non immutare, rectiùs probarunt $i j$, quos num. pracedentibus præcitavi. Idcircò dicendum erit, verum effe, quôd in obligatione dandi, res perempta adhuc duret in obligatione, quoad petitionem, \& alios effectus, de quibus in ditto $\mathbb{f}$. finali, \& plenè per Doctores ibidem, qui veram rationem hujufce rei affignant : cæterùm in terminis dicte l. qui ufumfrutum, $f$. fin. ff. de ufufructu, pofito quòd obligatio illa conftituendi ufumfructum dandi fit, ut verum eft, in petitione, five in obligatione, fervo perempto, dumtaxat æftimatio ufusfructus venit, ex ratione ditia leg. fi ufusfructus mihi in biennium. Re igitur perempta, aliud eft, in obligatione dandi, hominem fimpliciter, \& pleno jure con-
tineri ; aliud verò, hominis ufumfructum tantùm deberi, ex dictis juribus.

Quartò \&c ultimò conftituo, præfatam Ultramontanorum opinionem, indubitanter procedere in ufufruetu earum rerum, quæ ufu confumuntur; nam talis obligatio eft dandi tantum, ex quo non requiritur aliqua patientia, fed dominium, \& poffeffio transferuntur in ufufructuarium, l.fi tibi.ff. de ufufructu earuin rerum; \& advertit Alciatus in dicto $5 . \sigma$ harum, num. $50_{0}$

## C APUT XIV.

Ufufructuarius utrùm cavere debeat, \& Inventarium conficere, tam in rebus, in quibus ufusfructus propriè conffituitur, quàm in rebus, quæ in abufu confiftunt, fic ut illarum non propriè, fed quafi ufusfructus authoritate Senatufconfulti conflituatur.

## S U M M ARIUM.

I UJufruCtuarius duas cautiones praftare tenetur circa rems fructuariam.
2 Cautio preftanda in rebus, in quibus propriè ufusfrutcus conftituitur, duo capita continet, qua hoc numero explicantur.
3 UJufructuarius cavere tenetur, etiam in rebus, que in abufu confiftunt, ©゚ ufu aut tempore confumuntur.
4 Ufufructuarius Inventarium tenetur conficere, of qualiter, \& quare, ut hoc numero declaratur.
5 De effectu cautionis in utroque ufufructu.

PRo vera, \& abfoluta hujus Capitis explicatione, \& quorumdam fequentium, meminiffe oportebit : Quodd ufufructuarius duas cautiones præftare tenetur circa rem fructuariam ; five ex edicto Prætoris una, altera ex Senatufconfulto cautio proponitur. Ex edicto Prætoris cautio eft, quæ propriè ad tractatum de Ufufructu pertinet, \& generalis eft, locumque obtinet in rebus, in quibus propriè ufusfruetus conftituitur. Ex Senatufconfulto, utilitatis gratiâ, cautio propofita elt in iis rebus, in quibus propriè ufusfructus conftitui non poterat, hoc elt, in iis, quæ in abufu confiftunt, quarum per cautionem quafi ufusfructus introductus eft, $f$. conftituitur, Inffitut. de ufufructu, ubi Doctores commus niter, $l$. I. \& per totum tituium, ff. de ufufructu carum rerum. Alexander in conf. 58. num. 7. vol. 3 . Corneus in conf.187.vol.2. Craveta in conf. 300 , num. 4 or 5 . Ruinus in conf. 115. num. 11. lib.2. Rolandus in conf. 73. num.6. lib.2. Antonius Galleatius Malvaffia in conf. 51 . num.14. \& in conf. 1 10. num.2. volumine 1. Francifcus Connanus commentariorum juris civilis lib.4. cap. 4. à princ. Et cautio, quæ præftanda eft in rebus, in quibus $2_{2}$ ufusfructus propriè conftituitur, duo continet: Primò, ut caveat ufufruquarius, fe boni viri arbitratu ufurum, \& fruiturum, id eft, fe non deteriorem caufam ufusfructus redditurum, ceteraque facturum, quæ in re fua diligens paterfamilias faceret : deinde, ut caveat in dictis rebus, in quibus propriè ufusfructus conftituitur, five quæ ufu non confumuntur, fe rem ufufructuariam mobilem, vel immobilem, prout textus ait, finito ufufructu, reftitururum, textus eft in $l$. т. $\mathbb{I}$. cavere, of $\mathbb{I}$. habet, ff. ufufructuarius quemadmodum caveat, \& in $l$. finali $f f \cdot \sqrt{i}$ cui plus quam per legem falcidiam, in l. fi ufusfructus, 16. $l$. fi cujus, cum $l$. feq. If. de ufufructu, \& in $l$. 1. \& 4 e C. eodem tit. c. ult. de pignoribus, l.20, tit.31. partita 3. ibi : Deve la efquilmar à buena fe, dando primeramente recado que la cofa en que a el ufufruto no fe pierda, ni fe empeore por fu culpa no por la cobdicia quel mueva a efquilmar mas de lo que combione. E que quanaio el finare, que la cofa fe a tornada a fu dueño. Atque ex dictis juribus fic adnotarunt communiter omnes Doctores ibi : ele-
quemadmodun caveat, \& reatè explicant poft alios plu. res ibi relatos, Rolandus in conf.9.2. numer. 15 . lib.1. Pinellus 2. part. l.1. C. de bonis maternis, num. 22. Molina de Hijpaxiorum primogeniis, lib.1. cap. 28. num, 8. Joannes Garfia de experfis, o meliorationib. cap. II . num.64. Caldas Pereira in l. fi curatorem habens, verbo, lafis, num. 135 . in princ. verfic. quod etiam in frutuario. Joannes Guttierrez in dist. l. nemo poteft, num-414. Antonius Sanfonius Mediolanenfis in conf. 5 1. num. 4. inter conf. ultimarum voluntathm, lib.2. Marcus Antonius Peregrinus de fideicommi/fis articulo 35. num. 26. Dector Spino in' Jpeculo, glof. ultima de confectione inventarii num.17. Pedrocha Brixienfis conf.7. ex num.56. ufque aid num.614. \& ad hæc reduci debent, quæ plenè refolvit Rolandus tracturu de confectione Inventarii, quafl. 3 6o per roram, ubi num. 3. ex aliis affirmat; quòd illud facere non debet ufufructuarius fecundùm folemnitatem legis finalis, $C$. de iure deliberandi; fed fatis effe, fi faciar aliquam defcriptionem de dietis bonis : \& pleniùs agit $\mathrm{Pe}-$ droccha ubi fuprà, qui num.67.6 feqq. ređtè intelligit fuperiora, non folùm in immobilbus, fed etiam in mobilibus, ut fcilicet ufufructuarius audiendus non fit, fi nolit defcriptionem bonorum mobilium fieri, five in Inventario hæredis defcriptio fieri debeat, ut quamplures ibi relati arbitrantur, five in ipfo iaftrumento cautionis, quæ ab ufufructuario preftanda eft, ut alii ibidems etiam adducti crediderunt.

Effectus aurem cavendi erit, ut propter prædiftá cautionem utendi fruendi arbitrio boni viri, toties experiatur proprietarius, vel is, cui caurum eft, quories fructuarius re abutitur, \& finito ufufructu plena refítutio fiat, per quod fit falva rerum fubftantia, I. damni infecti ftipulatio, 18. I. ei cujus,l.inter fructuarium. If. de damno infecto. Melior textus in l.i. I. baber. If. ufufructuarius quemadmodum caveat, ubi optimè aperit Ulpianus, fic feribens. Habet autem ftipulatio ifta duas caufas: unam, fi aliter quis utatur, quam vir bonus arbitrabitur : aliam de ufufructu reftituendo; quarum prior ftatimi conse mittetur, quàm aliter fuerit ufus : \& fapius committetur. Sequens committetur finiro ufufrnctu.

## C APUTXV.

Teftator utrùm poffit cautionem pratoriam de utendo, \& fruendo arbitrio boni viri, falva rerum fubftantia, \& confectionem Inventarii ufufructuario remittere ? quid fi poenam adjiciat, vel ufufructuatium moleftari prohibeat, \& an ipfe hæres predictam cautionem remittere valeat ? ubi harc materia brevi, abfoluta tamen, \& diftincta manu tractatur; quæ hactenus fcripta funt per Doctores in medium proponuntur : \& nonnulla novè adnotata per Authorem traduntur.

## SUMMARIUM.

i UJufructuario remitrti non poteft per teffatorem cautio pratoria de utendo of fruendo arbitrio boni viri, qud ab illo haredi praftanda eft.
2 Nec etiam ex licentia Principis.
3 Sive tacitè, aut per indirectum.
4 Hares noi tenetur pro fidejuflore ufufrutuarii paupea rem, five deplorata fortuna bominem recipere, etiam ex mandato teffatoris.
5 UJufructuario remitti non poreft per teftatorem cautiod pratoria de utendo, of fruendo arbirrio boni viri : etiam per viam conditionis, pane, vel tranflationis.
6 Haredes non probibentur ab ufufructuario cautiones ufusfrutus petere, etiamfit ieftator difpofuerit, ut ipfi haredes ufufructuarium nulla moleftiâ afficiant.

7 UJufracie

## 80 Quotidianarum Controverfiarum Jirris Lib. 1.

7 Ufufrutuarius cavere tenetur, non obftante haredis, penultim. C. ut in poffefionem legatorum, \& in l.fipecii: vel proprietarii promiffoone, quod liberè illum uti nie, in principio, ff. eodem tit.apertè videntur profatam frui patientur, nec aliquam molefliam inferent. quæftionem decidere, conftituereque, predictam cautuateres ipfon non inferant moleftiam aliquam ufufruCtuario, intelligitur de moleftia injufta, non autem de jufta, ó legitima, Et etiam de moleftia, que venit prater naturam rei non autem de illa, qua ex ipfa proficifcitur.
10 Barbatia confil. 56. vol. 3. fuperiori refolutioni minime contrariari, ơ ejudem diftinctionem veram effe.
11 Decii refolutio adducta, \& intellecta per Autborem.
Ufufructuario ficut remitti non poteft cautio in rebus immobilibus, in quibus proprie cadit ufusfructus; ita
neec in rebus proprie non conftituitur ufus rulus. wh
13 Et Petri opinio contraria relata, ơ probata per Authorem, juxta declarationem traditam infra, n. 30 -
14. Ufumfructum inter vivos conftituens, cautionem pra-

15 Teftator per viam contractus in teffamento celebrati sautionemi remittere poteft Ufufructuario, at hoc numero declaratur.
16 Hares poftquam fuccefit, remittere poteft Ufufruthario cautionem, ex recepta of veriori fententia.
17 UJufructuario remitti inon potefl per teftatoremi confectio Inventarii, qua dicitur antecedens neceffarium ad (aiblipfam cautionem, quia nifi de rebus fieret inventa--wa rium, de illis conftare non poffet, periiérque proprieano tas, of illius jurium probatio. sanugom wastion 18. Idque procedit etiamfi pana adjiciatur. nawinamin 19. UJufrutuarius non debet conficere Inventarium fecunth. dum formam legis finalis, C. de jure deliberandi, Anupi) fed fufficit aliqua deforiptio, cumm remißa eft per teserlt fatorem confectio Inventariii, whomburcil miniath
20 Et etiamfi remifo non fuerit ex fententia aliorum, qua a was probatur, \& explicatur per Authorem.
21 Ujufructuarius recufare non poreft, quin rerum, - quarum ufusfruitus ei relictus eft, defriptionem, feu inftrumentum faciat fecundiom earsm qualitates.
22 Cautio de utendo, of fruendo arbitrio boni viri, de reffituendis rebus finito ufufructu, atque inventarii confectio, quare per teftatorem remitti non po $\int$ it ? o num. feqq.
23 Et nonnulle rationes improbata remil live.
24 Communis Doctorum ratio proponitur.
25 Et contra illam nonnulle dubitandi rationes expenduntur, ơ num. feqq.
26 Dolus, aut delitum prafumi non debet, of de bac regula plenè actum, remifivive.
27 Cautionem de fubftantia ufusfructus effe, idè̀ per tefatorem remitti non poffe, ex fententia quorumdam qua evidenter defruitur.
28 Nec argumentis contraria partis integrè (atisfactum per Bolognetum.
29 Communem Doctorum rationem, quoेd cautio idè remitti non poffit, ne delinquendi occafio detur, fi quis velit tueri, qualiter debeat ad argumenta contraria refpondere, remiflivè.
30 Cautionis remiffonem non valere, fubtili, of nova ratione, cum fingulari declaratione legis penultimæ, C. at in poffeffionem legatorum.

31 L. I. C. de ufufructu, meliùs quam adhuc explicata, © Petri opinit, de qua fuprà num. 13. contra communem probata cum Menchaca.

QUoniam capite precedenti refolvimus, qualiter ufufructuarius teneatur cavere, \& de cautione, quæ tunc neceffaria fuerunt, explicavimus; videndum eft nunc : Utrùm ufufruetuario remitti poffit per teftatorem, cautio pretoria de utendo, \& fruendo arbitrio boni viri, falvâ rerum fubftantiâ, qua ab illo haredi praftanda eft; \& textus in l.1. C. de ufufructu, \&t in l.
tionem remitti non poffe. Quod ex illis juribus deduxerunt, \& probarunt communiter Gloffa, Bartolus, \&\& omnes Doctores ibi, idem Bartolus in l. nemo poteff ff. de legat.1.appofit. 5. n.3. \&c ibidem communiter Doctores, \&poft alios quamplurimos, Paulus de Montepico in $l_{\mathrm{s}}$. Titia cum teftamento, J. Titia cìm nuberet, de legat. 2 is quift. 50. num. 158. Antonius Gabriel communium conclufionum, $b .5$, tit. de ufffruictu, concluf. it nuih. 3 . Julius Clarus I. teffamentum, queffi. 64 ante finema. Petrus:Pechius de teftamentis conjugum, lib. 5. cap.9. niumi.3. Paulus Parifius in confil. 95.6.96. vol.2. Rolandus in corfil. 92. dib.L. \& de confectione inventarii, quaft. nlt. nam. 4 -O 5 . Jacobus Mandellus de Alba in confl. 55.lib. 1. Portius commuunium opinionium, lib.3. concluf.18. Pinellus 2.part. I.1. C.de bonis maternis, n.75. verfic. ampliatur 10. Mienchaca de fucceffionum creatione, lib.1. I. 7. n.22. Simon de Preetis de interpretatione ultimarum voluntatain, lib.4. interpretat.1. folut.5. dubitat.10. n.74. fol.342. Joannes 2 Guttierrez in repetit. dict. l. Nêmo poteft, num. 276 . Jofephus Ludovicus decif. Perufina 6i, num.13. Cavalcanus de ufufructu mulieri relicto, n.148. fol.342. Antonius Galeatius Malvaffia in conf.38. num.2. lib. r. Ferrantes Garguiarei (quem hactenus nullus allegavit) patrocinio 11. per totum lib.2. Pedroccha Brixienfis in confil. 7 -num. 40. Joannes Sichardus in dict.l.1. Ci de uffufuct, ex num. 6. Hippolytus Riminaldus in conf. 32 r.num.r. lib. 3.8 in confil 620 . num. 47 . lib.6. Ludovicus Molina è Socierate -Jelu religiofus, de juffitia of jure, tract.2. difp.7. verfic. nfufvuctuariuns, fol. mibi 75 . \& ficut teftator non potelt de jure communi cautionem prædietarn ufufructuario remittere, nec etiam poteft ex licentia à Principe fibi conceffa, ut ex alliis tradit Rolandus dict. confil. 92. num. 3. fequitúr Pechius dict. cap.9. num. 4. \& comprobat Simon de Prexis dicta dubitat.io, num. 77. © 78. fol.342. nec etiam tacitè, aut per indirectum, ficut exprefse non poref. Paulus Caftrenfis in conf.191. col. I. Decius in conf.607. colum.2. in princ. Barbacia in cap. ultim. de pignorib. Rolandus de confectione inveritarii., qti. ulfim. num. 5 : \& contra Jafonem; \& Ripam, optimè defendit Menchaca ditito I. 7. num. 30. Hinc eft, quodd hæres, etiam ex mandato teftatoris, non tenetur in fidejufforem ufufruttuarii, pauperem, five deploratæ fortunæ hominem accipere; teftator enim, cui à jure negatur poteftas tollendi hanc cautionem, non potef compellere hæredem, ut inopem, vel aliter non idoneum fidejufforem accipiat, ne per indirectum ei concedatur, quod à jure prohibitum eft. Sic contra Baldum, Angelum, Salicetum \& alios, quos malè fequutus eft Simon de Pratis, ubi fuprà num.74. in principio, reate defendunt Annibal in dicta l. nemo poteft num. 184. Pinellus ditta 2. parte legis I. C. de bonis maternis, ubi optimè fandat num.76. Petrus Surdus decif.r19. num.2. 6 6. ubi agit, an hęres gravari poffit per teftatorem, ut fidejubeat pro ufufructuario : \& agit de intellectu l. tribus, if. de ufuf rut̆u eatum. Menchaca diaf. S.7. n.31. \& concludenter comprobat Molina de Hifpanorum primogeniis lib.1. c.15. num.28. \& cum non referens, Joannes Guttierrez in dicta l. nemo poteft, nutm, 289. Si- 5 militer cautio prædiça remitti non poteft ufffructuario per teftarorem, etiam per viam conditionis, peenæ, vel tranflationis : ut putà fi prohibuit teftator,ne hæres prædictam cautionem exigeret, \& poenam adjiceret fuperiorem, fi cautio petita fuerit, nam talis adjectio pocnæ nullius erit momenti, poteritque impunè hæres cautionem ab ufufructuario exigere, ac fi ulla poena adjeCta non fuiffet: fic eleganter frripfit Jafon in conf. 40 . Redemptoris noftri, numer. 3. lib. I. quem fequuntur \&c optimè comprobant Menchaca difo S. 7. num. 33. Pinellus dicta 2.part. leg.I. C. de bonis waternis, num. 76. Joannes Guttierrez in dict.l. nemo poteft, nu.277.Socinus junior in conf.r15. num, 27. cum feqq volum. 1. Antonius
nius Gabriel ditata conclufone I. de qufrutu num. 23 . Achilles Pedroccha in conf. 7, n. 70.volum. 1. Simon de Pratis lib. 4. dïta dubitatione 10. ex num. 83. Fol. 344 . Unde infertur dicendum, quid haredes non prohiben$\sigma_{\text {tur ab ufufructuario cautiones ufusfrutus petere, etiamfi }}$ teftator difpofuerit, quòd ipfi horedes ufufruatuarium nullà moleettiâ afficiant, five nullo modo inquietent; quéadmodum poft Caftrenfem, Decium, Felinum, Purpuratum, Baldum,Alexandrum, Barbaciam, \&\& Ruinum, concludit Antonius Gabr, in dilitis concluffon, lib, 5. tit. de ufufrutut, conctufione 1. num, 23. cum concordantibus cumulatis à Portio Imol.lib. 3.regula 18.verficul.4.Amplia \& alios referunt, \& fic affirmant verum Rolandus in conf. 92. num, 9. lib, I. \& de confectione inventarij), quaft. nutima, num. 6. Simon de Pratis dicta dubitatione io. num. 84. Pedroccha dicto conf. 7. numb 23.Guillelmus de Perufio in conf. 79. num. 18.' 'G 19. inter confilia ultimarum voluntatum, volumine $\mathbf{1}$. \& eadem ratione, ufufruatuarius cavere tenebitur, non obftante, quòd hares, five proprietarius promiferit ei, quòd liberè uti frui poffit, \& quod nullam moleftiam inferet; fic poft Baldum, Decium, Jafonem, Alexandrum, Cravetam, \&c alios, refolvunt Rolandus ditła quaft. ultima 8 numer. 7. Antonius Gabriel, \&\& Simon de Pratis ubif fit prà; nam prohibitio teffatoris, aut promiffio haredis , quod heredes ipfi non inferant moleftiam aliquam ufufructuario, intelligitur de môleftia injufta, non autem de jufta \& legitima, ut in terminis declarat Baldus in L. unica num. 7. C. de his que penc nomine, \&e in 1 . 1. num. 13. C. de nfufrututu, cum pluribus concordantibus, adductis ab Andrea B arbatia, \&\& aliis in additioniisus ad eundem Baldum, in ditata l. unica, eodem n. 7 . fic eriam adnotarunt Decius in conf. 581 . num. 11. Ale-
 Craveta in conf. 187. columna finali. Pedroccha diato conf. 7. num, 24 \& R Rolandus ditita quaff. ultima num. 7. \% \& etiam intelligitur de moleftia, qua veniat prater naturam reí, non autem de illa, qux ex ipfa proficifcitur, quemadmodum declarat Baldus in loco, de quo fuprà: Jafon dizto conf.40. col. r: volumine I . Rolandus dizto n.7. \& in conf. 92. num. 9. lib. 1. \& Craveta ubi fuprà, per textum, in L. quero, $\mathbb{S}$. inter locatorem, ff. Locati.
10 Nec prediatis contrariatur Barbacia conf. 56 . colum 8 . verfic. pratereà facit, \& colum. Feq. vol. 3. dum dicit; quid quando teftator mandat,ne haredes quoquo modo ufuffuctuarium moleftent, tunc, fi heredes ipfie etiam ex jufta caufa illi moveant controverfiam, erunt hxreditate privandi: id erim declarat, $\&$ limitat flatim, nifi jufta caufa moleftix publicum favorem concernit, ut eft cautio de utendo \&\& fruendo arbitrio boni viri in ufufuutu; fecis tamen, quando privatum commodum ${ }_{11}$ refpiceret: \& concordat Decius in conf. 633 . in prinn. ibi enim frribit quòd heredes prohibiti à reftatore moleftareufufructuarium, de jure, vel de fata, direttè, vel per indiretum, non poffunt etiam via juris, \& ex jufta caufa illum moleftare: ut putà fí dicant, quòd teflator aliqua ratione non potuit de aliquibus bonis difponere, aliàs privabuntur hereditate, ut probat etiam Petrus Surdus in coulf. 143. num. 28. lib, 1, non tamen negat Decius, five nullo modo tangit, propter prediAa verba, cautiones ufusfrutus exigi non poffe per haredes, quod aliis locis dixerat, ut vidimus supecius, 12 num. procedent. ficut autem pradicta ufufructuario remitti non poteft in ufufrutu proprio, five in rebus immobilibus, in quibus propriè cadit ufusfrutus : ita nec in ufufratu improprio, five in rebus, in quibus propriè conftituitur ufusfruatus : fic poft Bartolum, Baldum, Salicetum, \& alios Dotoores, in l. i. C. deuffufruitu, Jafonem, Decium, Alexandrum, Abbatem, \& Paulum de Montepico, refolvir Rolandus de confeCtione inventarij, quaffione ultima num. 8. \& ex mulcis probarunt Julius Clarus $\mathbb{S}$. teffimentum, quaft. 64. num. 2 . Arias Pinellus 2.part. legis x . C. de bonis maternis, n. 74 verfic. ampliatur etiam nut teffator banc cauntionem. Simon
Joan,del Caftillo Ouotid. Controv. Juris Tom, $\mathbf{I}_{4}$

Cap. XV: Contrarium tamen, imò in ufufructu improprio, predictam cautionem remitti poffe per teftatorem, tentarunt Petrus, \& Cinus in l. 1. C. de ufufructu. Ancharanus \& Panormitanus num. 4. Collectan. num. 6. in cap. fin. de pignoribus. Barbacia in conf. 64, num. 8. lib. 2. \& hanc opinionem longè veriorem effe, quàm communem, conftare defendit Menchaca de fucceffonum credtione, lib. 1. S. 7. num. 24 . qui quidem non decipitur, (quicquid aliter affirmer de Authoribus hujus partis Pinellus ubi fuprà ) intelligendo, \& declarando Petri fententiam juxta ea, quæ dicentur flatim, num. 31. ad explicationem l. I. C. de ufufrudu, hoc eft, cautionem de reftituendo remitti non poffe ; cautionem autem de utendo \& fruendo arbitrio boni viri, non folùm neceff fariam non effe, fed etiam contrariam nature ufusfruAtus hujufmodi videri, ut loco relato apertiùs explanavimus.
Si verò ufusfructus inter vivos conftituatur, conftituens illum, prædictam cautionem remittere poteft. Id quod fecure feripferunt Guil. Petrus, Cinus, Baldos, Salicetas, Paulus, \& Fulgofius in diat. l. 1. C. de ufufructu, \& ante alios Bartolus ibi num. 13. communiter approbatus, ex Sichardo ibidem num.6. Menchaca (qui argumentis contrarix partis optimè fatisfacit) de fucceffionum creatione, lib. 1. S. 7.n. 34. \& Bartoli opinionem effe communem, \& magis veriorem affirmant Pinellus ubi fuprà, ditta 2. part. num. 75. verfic. at illa jura qus rigide difponunt; \& Joannes Guttierrez in repetitione ditite l. nemo poteft, num, 287. © 290. ubi refpondet ad textum, in L. 1. C. de ufufruitu, qui aliquibus videbatur contrarium probare. Et ultra eos in fortioribus terminis, quod poffit teftator per viam contractus in tefta- 15 mento celebrati, remittere cautionem predictam uxori, five alteri ufufructuario prefenti, \& acceptanti, probavit Alciatus in conf. 38 . num. 2 3 . lib.9. idemque fif faceret teftator, \& per fe, \&c fuos hæredes promitteret Notario ftipulanti, \& acceptanti pro, \& nomine uxoris, vel alterias ufufructuarij, ex aliis animadvertit Simon de Pratis lib. 4, dicta dubitatione 10. num, 74, fol. 342.
Hæres autem poftquam fucceffit, \& cautionem pre- ${ }_{-16}{ }^{6}$ dictam, \& inventarij confectionem ufufructuario remittere poteft. Ita Gloffa, \& Bartol, mum, i1. Baldus num. 12. \& commaniter omnes in dital. I. I. C. de ufufructu ut teftatur Jafon in dictal. neme poteft, in utraque lestura, col. ultima, Ripa numb.41. Joannes Gurtierrez num. 280 . \& num. 285 . Ruinus in conf. 115 - num. 5. lib. 5. Decius conf. 565. Craveta comf, 187 .ad finem. Orofcas in l. pactum inter baredem, num. 12. ff. de pactis Simon de Prextis ubi fupra. Borgninus Cavalcan. de ufufructu inulieri relicto, num. 149. fol, 243. \& ita tenendum eft cum communi, quicquid Annibal in dicta l. nemo poteff, ex num. 178. cum Jafone contradicere videatur: quibus \& aliis plenè fatisfacit Menchaca de fuccefionum creattione, lib, 1. f. 7.num. 23. Et cür remitti non poffit di-1y. Cta cautio per teftatorem, nec etiam confectio Inventarij poterit remitti; quæ dicitur antecedens necelfarium ad ipfam cautionem, quia nifi de rebus fieret inventarium, de illis conftare non poffet, periretque proprietas, \& illius jurium probatio. Sic poft Caftrenfem, Alexandrum, Jafonem, Socinum juniorem, Picum, Parifium, \& Ruinum, refolvit Rolandus de confectione inventarij, quaft. ultima num. 9. poft Barbaciam, Baldum, \& Ananiam, Pinellus 2. part. L. 1. C. de bonis maternis; num. 75. verfic. ea autem dura , \& ex communi tanquam certum probarūt Julius Clarus $\$$. Teffamentum, quaft. 64. \& quaff. 66, n. 3. Boërius decifione 61, n, 12, Cravera in conf. 187. n. 7. Jofephus Ludovicus decif,61, n. 16. Menchaca de fuccefionum creatione, lib,1, S.10, n. 668 . Cavalcanus de ufufruct, mulieri relicto, $n .148$. folio mibi 342 . © 343. Molina de primogenius lib. 1, cap, 28, num, 13. 150 G 16. Purpuratus in conf. 94, num. 3. lib. 1, Caldas Pe reira in l.ficuratorem babens, verbo, lafis, num, 136. Joannes Guttierrez in dicta $l_{0}$ nemo poteft n. 44 R. © $41 \sigma_{5}$

Riminaldus junior in conf. 620. num. 46. lib. 6. \& c in conf. $32 \mathbf{2 1}$. num. 2. lib. 3. Brunor. à Sole in compendio refolutorio propofitionum juris, verbo, Ufusfructus primò fo18 lio 208. etiamfi haredi inventarium petenti, poenam adjiciat teftator, Simon de Pratis in conf. 96. mam. 6. Bellonus in conf. 54, num. 4. \& alios referens Achilles Pedrocha in conf. 7 .a num. 56. ufque ad num. 65. lib. 1.
19 Remiffio tamen confectionis Inventarij per reftatorem facta, operabitur unum; nempe, quòd ufufructuarius nion debebit conficere Inventarium, fecundùm formam, \& folemnitatem $l$. finalis I. fin autem, C. de jure deliberandi; fed fufficit ei facere aliquam defrriptionem, ut poft alios à fe relatos probat Rolandus in conf. 92 . num. 20. lib. 1. Borgninus Cavalicanus de ufufrudu mulieri relifto, num. 337. \&e ultra eum idem tenet Antonius Gabriel communium conclufionum, lib. 5. titul. de ufffructu conclufione 1, num. 35. Jofephus Ludovicus ditta decifione 61. num. 37. Joannes Guttierrez in ditta l. nemo poteft, nam. 416. Antonius Thefaurus decifion. Pede-
20 montana 80. num. 3. qui in verfic. Fed ego crederem, idem obfervàndum exilitimat, etiamfí confectio inventarij per teftatorem remiffa non fuerit, ut tunc fufficiat fimplex defcriptio bonorum coram Judice facta, cum teflibus, \& joramento ufufructuarij. Quodetiam ultra aliquam remiffionem Inventarii, docuerunt Caftrenfis, Alexander Corneus, Picus, \& Parifius, quos fequutus eft Rolandus de confectione inventarij, queft. ultims, numer. 11 . \& hanc partem ego credo veriffimam:durmodd prefata defcriptio bonorum coram Judice taliter fiat, quòd in futurum haredi, five proprietario confultum fit, ita ut bona occultari non poffint, plenaque \& integra reftitutio finito ufufructu fiat: quod minimè continget, nifi feriptura publica fiat, ne aliàs judice vel teftibus jam mortuis, copia probationis deficeret. Quod ex aliis non malè probavit Rolandus ditio confil. 92 . num. 15 16. © Seqq. \& ad hæe redaci debent, quae ex Alexandro in conf. 58. num. 8. vol. 3. \&c aliis ibi relatis,
21 refolvit Pedrocha dit. conf. 7. num. 38. ©on $n$ 56. quòd ufufructuarius recufare non poteft, quin rerum, quarum ufusfrutus ei relictus eft, defcriptionem, feu inftrumentum faciat fecundùm earum qualitates. Et hattenùs de his.
22 Nunc verò videamus, quanam ratione, cautio hrec de utendo, \& fruendo arbitrio boni viri falva rerum fubftantia \& confectio inventarij per teftatorem remitti non poffit? Et plures rationes affignari folent, quas 23 remiffivè tamen congeffit in unum, nec illas probavit Arias Pinellus 2. part. l. 1. C. de bonis maternis, num. 75. verfic. Ampliatur decimo, ubi etiam improbavit rationem Gloffæ in l. penultima $C_{0}$ ut in poffefionem legatorum, quam etiam improbat Joannes Guttierrez in dict. l. nemo poteft, num. 277. commanior autem ratio eft, cautionem predittam, non folùm in favorem hæredis; fed ided fuiffe inductam, ne quis invitetur ad delinquendum ; unde per teftatorem non poreft remitti l. convenire, ff. de pactis dotalib.l- [isnus, I. illud, ff. de pattis. Sic poft Bartolum, \& alios antiquos magis communiter probarunt alij, ut teftantur Alciatus num. 28. Joannes Annibal num. I64. Joannes Gurtierrez n. 279. in ditta $l$ l. nemo poteft, ff . de legatis $\mathbf{1}$. Gualdenfis de arte teffandi, titul. 8. cautela 1. col. 2. Rolandus in conf. 92. num. 2. lib, 1. \& de confectione inventarij, quaft. 36.n. 1. \& queft. ultima, num. 7, obi refert Caftrenfem, Deciun, Parifium, Cravetam, Alciatum, Ruinum, Socinum; \& alios idem tenentes ex eo, quòd remiffio talis fatifdationis invitaret ufufructuarium ad delinquendum, ad malê utendum, \& fic ad diffipandum, \& fonaret id quoddam vitium, \& quandam turpitudinem, quia fonat, quod ipfe ufufructuarius debeat malè uti pro libito voluntatis. Menchaca de fucceffionim creatione, lib. . . 5. 7. num, 22. © 23 . Molina de Hipanorum primogenis, lib. 1. caip. 15. Simon de Prextis lib. 4. dubitatione 10. num. 75. © 76. folio 342. Joannes Sichardus in ditia

cum Jeqq. \& alij, infiniti de hac quaftione tractantes, quorum fuprà mentionem fecimus. Sed impugnant hanc rationem Jafon in dict. l. nemo poteft, tam in prima,quàm in fecunda lectura,maximè num. 93 . \& $n$. 125 . Crotus num, 26. Ripa num. 41. in dift.l. nemo poteff, Joannes Orofcus in l. pactum inter haredem, num, 11. If, depactis, ea ratione, qnòd fi propter futurum dolum non poffet remitti cautio, nec hæredi effe permittendum eam remittere, cùm non magis illi, quàm teftatori concedatur futuri doli semiffio, \& tamen hæeres poteft hanc cautionem remittere, ut cum communi feripfimus fuprà num. 16. Deinde, nam in contrarium urgent nonnullæ rationes, quas non malè confiderarunt Julius Clarus 5. teffamentum, quaft. 64. in fine. Joannes Guttierrez in dital l. nemo poteft, num, 281. © tribus feqq. \& quamvis illis fatisfacere conetur Menchaca dict. I. 7. num. 22. 'G 23. adhue non poteft animus conquiefcere : ex eo, quòd durum fatis videarur, ut teftator, qui rerum fuarum abfolatus eft moderator \& arbiter, \& de ipfis ad libitum difponere potelt, \&c cujus voluntas omninò obfervari debeat, non poffic ufufructuario cautionem prædictam remittere, cui potuit in folidum, five pleno jure rem legare. Maxime, quia ex eo, quòd teltator cautionem ufufructuario remitteret, dolum fururum remittere non videretur, nec occafionem delinquendi tribuiffe, fed adhuc legatarius teneretur re legata uti \& fruiarbitrio boni viri, quemadmodum tenetur, cim poffidet res ante fatifdationem, five cautionem præftitam; aliàs expelli poffet, \&o jure ufusfructus privaretur, ut rectè advertit Joannes Guttierrez ubi (uprà. Nec etiam prefumi deberet dolus futurus, five delictum ufufructuarij; imò quòd uteretur, \& frueretur arbitrio boni viri, ex vulgata regula legis, merito, If. pro fcio, quam multis exornarunt Antonius Gabriel commanium lib. 7. concl. 2. Alciatus regul. 3. prafumptione 1. Jacobus Menoch. lib. 5. prafamptione 2. © 3. Fulvius Pacianus tratt. de probationibus, lib. 2. cap. 16. ex num. 5.

Nac fatisfaciunt alij Authores exiftimantes, cautio- 27 nem effe de fubftantia ufusfructus; ided remitti non poffe per teftatorem : quo in errore fuerunt quamplures relati per Pinellum, 2. part. l. 1. C. de bonis maternis. n. 77.6 78. prout cap. feqq. latiùs oftendam, quia juxta hanc rationem, nec ab harede remitti poffet. Deinde, quia de fubftantia ufusfructus cautionem non effe, faltem in immobilibus, five in his, in quibus propriè ufusfructus conftituitur, indifferenter admittunt omnes, qui hac de re hucufque tractarunt: imò in illis etiam in quibus ufusfructus propriè conftitui non valet, cautionem non effe de fubftantia, ex aliis fecurè probavit Pinellus ubi fup. \& cap. Seq. latiùs explicabitur. Et tamen in omnibus cautio remitti prohibetur in dita $l$. penultima, C. ut in poffef. legatorum. Tandem quia predicta cautio aliquando neceffaria non eft, ut in fifco, in patre, \& in ufufructuario habente proprieratem fub conditione, probavit Gloffa in $1 . f$ i ufusfructus $C$. de ufufructu, \& latiùs Pinell. ubi fup. quibus 28 fundamentis, nec concludenter, nec integrè fatisfacit Bologñetus, licèt hanc rationem tueri conetur in dicta l. nemo poteft , ex num. 106.

Quòd fi velis communem rationem defendere, caul- 29 tionem ideò remitti non poffe, ne delinquendi occafio detur; ad rationes in contrarium adductas, \&c alias refpondere poteris, uti plenè refpondent Menchaca de fucceffionum creatione, lib. 1. \$. 7. num, 22. © 23. Florianus de Sancto Petro in $l .2$. ex num. 5. ufque in finem legis, ff. de ufufrutu. Sichardus in l. r. C. de ufufructu, n. б. Rolandus de confectione inventarij, quaft. ultim, num, 9 . verf. Supereft ut ad argumenta.

Subtiliùs tamen intelligendo iftam materiam, tentari ${ }_{30}$ poteft, decifionem textus, in didt.l. penulr. C. ut in pojef- ${ }^{3}$ fionem legatorum, alia \& fubcili ratione procedere, quâ moti Imperatores, cautionis remiffionem non valers refpondent : nam cum teftator juber, cautionem de
utendo, \& fruendo arbitrio boni viri per fructuarium non preftari, proprietarem quodam modô rei illi legare videtur, quia per remiffionem cautionis (per quam arbitrio boni viri, uti \& .frui tenetur fructuarius ) conceffa videtur facultas, \& licentia fructuario, ut ad libirum re uti poffir ; fed cum voluntas teftatoris clara fit \& manifelta, volentis tantùm ufumfructum relinquere, adjectio illa remiffionis cautionis, tanquam inutilis, aut naturæ ufusfructus contraria, rejicitur, argum. l. I. I. fi ex fundo, ff. de baredibus inftituendis; \& fic manet legatum ufusfructus utile, tanquam fi fimpliciter relietus effer ufusfructus fine adjectione de non cavendo, pro qua interpretatione ultra ea, quae dicemus ftatim ${ }_{\text {ad }} l$.1. $C$. de ufufructu, expendi poteft textus optimus in 1.fi pecunia, 6. If. ut in poffefionem legatorum, in illis verbis: Proprietas quidem legata non eft; Sed legatario permittendum eft fatijdare \& ufumfructum pecunia babere. Qux piobant apertè, quòd fi pecunix ufusfruCus legatur, \& in teftamento cavetur, ne fatifdetur, proprietas legata non videtur, fed detracta cautionis remiffione, ufusfructus debetur, fatifdatione, five cautione praftita. Dubitavit tamen Jureconfultus, an proprietas legata effet propter cautionem remiffam; \&\& revera non effe legatam proprietatem refpondet, quamvis de hoc dubium moviffer. Id quod in hærede ceffat omninò, proptereà quòd prædicta contradictio non datur ; nec militat ratio, quæ militat in ipfo defuncto, eo quòd hæres ipfe nihil difpofuit anteà, quodd remiffioni cautionis impedimento efle poffit, ac preftari, vel remitti cautionem, fua dumtaxat intereft : teftatori autem impedimento eft, quòd legaverit ufumfruatum tanturn, ac illum dumtaxat preftari, \& deberi voluerit, \& fimul cautionem remiferit, quæ ufusfruEtus tantùm legati naturæ, ac finibus ejus valdè repugnat, \&c per confequens diverfa in uno, quàm in alio militat ratio, quoad remiffionem cautions.

## 31

Quod attinet vero ad textum in $l$. i. Cod. de afnfruđtu, vel communem Doctorum allegationem minimè probat, vel prefatam noftram refolutionem confirmat: id quod evidenter apparebit, fi animadvertamus: In uffufructu improptio, five earum rerum que ufu confumuntur, aut minuuntur, cautionem de utendo, \&c fruendo arbitrio boni viri, necelfariam non effe, \&c remitti poffe per teftatorem; quinimò talis remiffio fruftratoria eft, aut inanis, quia etfí remiffa cautio non fit, preftari eam, nihhil hæredis intereft; cùm non folùm in predicto ufufructu neceffaria non fit, fed etiam impoffibilis, aut ipfi ufuifructui contraria, cujus natura eft, ut predietarum rerum fubltantía minime per fructuatium falva refervari debeat, fed potius ut confumarur, ut pungebam fuprà, nam. t3. \&s cum Petro adverfus communem eleganter confiderat Menchaca, de fucceffonum creatione lib.1. I.7. num. 24. cujus opinio non eft omninò authoritate deftitura, nam ultra relatos per Menchacam, alii authores probarunt earm, inter quos, Corneus in conf.367. vol.4. Parifius in conf.96. num.5. volum. 2. quos refert Antonius Gabriel tit. de uffufructu diáta concluf. 1. num. 18. exprefsè dicunt, ufufructuarium improprium, hoc eft, earum rerum, que ufu confumuntur, praftare debere cautionem de reftituendo tantumdem ; non verò de utendo \& fruendo arbitrio boni viri : \& fic cautio hæc ufus, \& fruitionis, arbitrio boni viri in hoc ufufructu confiderabilis non eft : alter2 verò, cautio de reftituendo tantumdem, aut æftimatis rebus de reddenda æeftimatione, omninò neceffaria eft hiæredi : ut optimè advertit Menchaca ubi fuprà, nec poteft per teltatorem remitti. Cujus vera, $\& \&$ vulgaris ratio eft, quia eo ipfo, quod in dictis rebus, qua ufu aut tempore confumurrur, uni proprietatem, \&c alteri ufumfructum teftator legat, implicat contradictionem, fecuram effe proprietatem abfque cautione, cùm poffit

- legatarius tam eas res (quarum dominium in eum tranfif) quàm proprias omnes confumere, $\& \&$ nihil relinquefe, ex quo ab ipfo, finito ufufructu, vel mortuo eo, ab Foan, del Cafillo Quotid. Controv. Furis Tom; $\mathrm{I}_{\text {, }}$
harede fatisfieri poffit proprietario, vel hæredi teftatoris, \&c fic ne implicet hæc difpofitio duo repugnantia, lex prohibet cautionem remitti, non ex eo, quod cautio fit de fubftantia (ut nonnulli, fed malè quidem, arbitrantur) \& fic procedit textus in diflal. I. $C$ de ufufruct. Ubi in his rebus omninò neceflaria cautio eft, etiam fi per teftatorem remiffa fuerit, ut conflat ex verbis illius legis : Quamvis cautionem à te probibuerit exigi, tamen non aliter dे debitoribus folutam pecuniains accipere poteris, quàm oblata fecundiom formam Senatufconjulti cautione. Ex quibus convincitur manifeltè communis Doctorum error, quatenùs allegant eum textum, ad probandum, etiam in ufufructu improprio cautionem de utendo \& fruendo arbitrio boni viri non poffe per teftatorem remitti, quos in unum congeffi fuprà num. 12. cùm tamen loquatur Imperator ibi de alia cautione longè diverfa, hoc eft, Senatufonfultisy ut intelligit rectius Gloffa ibidem, verbo, cautione. Quae remitti non poreft ex ratione predicta, \& quia concurrere non poffunt, voluiffe teftatorem folum ufume fructum relinquere, non proprietatem, \& cautioneun prædictam remittere. Undȩ removeri debet obftaculum illud remiffionis, ut ufusfructus tantùm legatario debeatur, quem folum rev̇erà teftaror reliquit, arque ut hæredi, vel proprietario, per cautionem in futurum confultum effe poffit, fi rebus confumptis, in patrimonio, five bonis ufufructuarii, nihil maneret, ex quo tantumdem, aut pretium ęftimationis folvi poffet : que fant notanda, quia non reperientur alibi ita diftincté, \&o: plenè refoluta.



## was thensi <br> C A P U T XVI.

Ufufructuarius an faciat fructus fuos ante caultionem praftitam; \& utrùm cautio ipfa de fubftantia ufusfructus effe dicatur : ubi breviter recenfentur, qua ab aliis huc ufque dicta funt, \& fcripta : nonnulla nove adnotata per Authorem traduntur, \& hac materia accuratè, \& diftinctè magis, quàm adhuc refoluta proponitur.

## S UMMARIUM.

I Materiam bujus capitis melius quam alibi refolutams per Pinellam.
2 Andream Gaill. breviter, magijtraliter, atque diftinctè insellexiffe iftam materiam.
3 Hieronymum de Cevallos, nec accuratè, nec perfeat explicaffe banc materiam.
4. Cautionem ufifructuariam dupliciter peti poffe.

5 Ufufructuarius fi petat res hareditarias fibi tradi, ex-
) ceptione poteft per haredem repelli, donec cautioniems idoneam praftet.
6 Uuufructuarius fi fatifdare recufet, heres non abbolvitur fimpliciter, fed condemnatur ad tradendum fuG conditione, $\sqrt{2}$ fructuarius fatider.
7 Cautionem non effe de fubftantia ufusfrutus, in rebus a que uju non confumuntur.
8 Et pro hac parte, nonnuila leges, of rationes ad- os ducta.
9 Uuça. ante fatijdationem.
10 Ujufruituarius fi poffidente proprietaria cautionem non offerat, nec ipfom proprietarium interpellet, fructus fuos non faciet.
ii Idemque dicendum, fi res fit penes tertium fine culp, proprietariii, ov fine oblatione fatifdationis ex parte frutuariii: tunc enim fructus, qui evinci porcrunt ab illo tertio, ad utilitatem proprietarii cedent.
12 UJufructuarius non fatijdans, poft cautionem, vel fas tisdationem ab eo petitam, non facir fructus flyos

L 2

## 84 Quotidianarüm Controverfiarum Juris $L i b$. 1.

etianm fi rem poffideat, quia eo ipfo conffituitur in: mala fide.
${ }^{2} 3$ Ujufrutuarii mora in fatisdando, poff cautionem, vel 1 fatisdationem petitam, quoad frutus etiam perceptos, nocet illi.
I4 Ufifructuarius non dicitur effe in mala fide, aut in mora non cavendi, vel inventarium conficiendi, quo--ufque interpelletur per beredem, of ab eo petita fue-
-. rit cantio : quia ipfe non tenetur fatisdationem offer-

- 're, fed tantùm moram non facere heredi petenti illam; G confequenter fi rem poffideat fuos faciet frutus, ettiam ante cantionem, $\sigma$ inventrari confeationem.
T5 Uuffrutuariuss quando dicatur vitiosè, quando ctiam legitime pofidere, "ut ante cantrionem frutus faciat fuos, vel non; ubi commumis diffindio refertur.
76 Guillelmi de Perrfio rationes nonnulle contra communem diffinctionem noviter adducta, $\sigma$ probate per Authorem, 'o num. feqq.
* Taciturnitas heredis non petentis cautrionem, non inducit tacitum confenfum, ut ufaffutiuarius fructius frus faciat.
18 Uuffrutuarins ante catrionem prafitam, ita demum frudus furos facit, fi adeptus eft popeffionem rerims bereditariarum bona fide, hoc eff, de manu heredis, fects $f i$ occupasvit illam propria auth britate.

17. Nec id vitium purgatir ex fcientia, vel taciturnitate haredis, vel proprietarii.
18. Authores nomnullos won retzè percep ife, aut ninus bene. refolvije ifam materiam.
21 Hieronymus de Cavallos novè notatus per Authorem.
22 Cautionem de fubfantia ujufruthus eje in his rebus que iffu conf(umuntur ex commumi fententia.
23 Et praftari debere per legatarium, etiam berede non petente illam.
19. Ujufrutuarius in bis rebus, que ufu confiemuntur, non facit frutus fuos nifi poff caltionem datam, © perseptos tenetur refitituere.
25 Superioris refolutionis communis pracipuum fundamentum adducitur.
26 Cautionem non efe de fubfantia 1 nusfructiss, etiam in bis rebus, qua ifu confumuntrar, ex fententia aliorum que per Autborem probatur.
37 In rebus, que ufu confumuntur, quid fit id, quod loco.

- proprietatis fuccedir.

28 Ufufruthurius pofidens res, que ufu confinmuntur, $f a-$ cit fruttus fuos, etiam ante cantionem contra communem.

PRo brevi, diftin 民A, atque abfoluta hojus capitis explicatione, conffituendum duxi primò.Materiam iftam maltis in locis tratatam (ut flatim conflabit) *melius tamen quam alibi refolutam per Pinellum 2. part. l.t. C. de boonis maternis, ex num. 77 . ufque ad $n$. 80. part. li.c. C. de oonst maternis aque diftinde intelletam ab
2 Andrea Gaill. praticatram obbervationmm lib. 2. obfervatione 46. Minuis taminen accurare, imperfeteque explicatam (licèt à casteris noviffimè) per Hieronymum de § Cxvallos prat. quajf. five commaniume contra conmmunes. quaf. 408. per toram, maximè num. 9. © 10.
4 Deinde \& fecundò confítuendum duxi, Cautionem ufufrutuariam dupliciter peti poffe, vel judicis officio, per textum in $L . \sqrt{f}$ cuinss, ubi Baldus, \& Florianus, num. r. ff. de uffifrudtu, vel jure repulfionis, \&\& exceptionis; ficuti fripferunt Socinus in conf. 131. In
 num. 13 . vot. 1. hoc eft dicere, quèd fif ufufrutuarius 5 petat res haxeditarias fibi tradi, poteft exceptione 5 per hiaredem répelli, donec caurionem idoneam preaflet : argumento, \&s doctrina textus in 1. Fuliamss, fy. offerm, ff. de altionibius empri. Per quem in terminis fic obfervant Socinus $\&$ Rolanidus, $u b i j$ juprà , Pinellus diäto num. 77 .verfic. nec obblat. Cephalus in conf. 610. n. 46 . i,ib.4. \& in conf.714. nim, 28. lib.5. Laurentius de Pi-
nu, in conf. 27. num, 2. Andreas Gaill, diata obfervatione 46. n.5. \& nonnullis, comprobat Cavalcanus de ufifrututu mulieri reliito num. 90 . veffic, quod fecis effer. videndus etiam num, 142. \& ante alios docuit Albericus (quem fuperiores non citant) in 1.1 ufffrutu, $n, 2$. C. de ufififuctur, fic procedit textus in 1 . fir ufinfructus, ff, de ufifructhe. quatenus probat, ufufrutuarium pro ufufruAu conflituendo non agere priùs quàm haredi fatifdationem preffiterit. Quod fi ipfe fatifdare recufer, hares non abfolvitur fimpliciter, fed condemnatur ad tradendum res hareditarias, quarum ufusfructus relifus eft, fub conditione fif fuatuarius fatifdet : ut dicit Paulus Caftrenfis in $l$.1.. . . de Mififructu in fine, ubi refert Bartolum idem confuluiffe, Decius in conf.418. num.17. 18. © 19. Burfatus ita intelligendus in conf, 184. num. $55^{\circ}$. lib.2.
Terriò conflituendum eft, dubium effe, an ufufruQuarius non preftita cautione uti frui poffit, \& antequam praftet illam, urrùm firem poffideat fructus fuos faciat. Id quod pender ex refolutione alrerius quaftionis, fit ne, vel non, cautio de fubflantia ufísfưtus?? In qua, ur dilucide procedamus, diftinguendus eft ufusfructus rerum immobilium, five earum, qua ufu non confumuntur, ab ufufructu rerum, qux ufu confumuntur. Primo cafu, cautionem non effe de fubftantia ufusfruatus in rebus immobilibus, five in his, quax ufu non confumuntur, \& abfque caurione ufumfuctum confiftere poffe, docuir Gloffa, verb. falva rerum Jubfantia, in princ. Infititut. de uniuructu, quam fequuntur Angelus, Faber, Chriftophorus, Balduinus, Minfingerus, \&c communiter Scribentes ibidem, Baldus, Salicerus, Fulgofius, \& Paul, in l. 1. C. de uffuruita. Bartolus in l. uxori ufurfructus, veffic, quaro an ufusfructus, iff. de iffte fruct, legat. Parifius in conf. 37 . nem, 13 . vol. 3 . Socinus in corf. 131 1. num, 17 , vol, 1 . Bellonus in corf. 54 , num, 8 . 6 feqq. Chaflaneus in confuetud. Burgundieq rubrica 4. S. 6. gloffa. Et fera tenué. num. 3 . Decius in conf. 418 .
 de Perufio in conf, 76, num. 3 . © 64 . inter conf. ult imatumn voluntaruanin vol.,' Petrus Surd. decifone 141, nem. 16 . $\&$ in puncto juris creduot verifimam fententiam $\mathrm{Pi}_{\mathrm{i}}-$ nellus 2. part. L.1. C.de bonis maternis n. 77. © 78 , Menchaca de fucceffionum creation. Lib.1. S. 7. num. 27. Cavalcanus de घjffructum mulier reelicto num.90. folio 262. in fine, U. 263 . in princ. Pro hac autem parte, qua ve- $^{2}$ riffima eff,\& communiter approbatur per omnes, primò facit, quòd in multis cafibus ufufruetuario remittitur ditta cautio : per notata per Gloffam, \& Doctores in $I$. $u$ ufsfructus, C. de uffrructu. Pinellum \& Menchacam; ubi fipprà. Joannem Guttierrez in reperitione legis, nemo potet ff. de legatis I ex num. 280 . cum Seqq. \& hares poftquam fucceffit, poteff illam remittere [ ut cap. prescedenti probavimus:] ergo neceflarium elf dicere, quod non fit de fubftantia ufusfruđus cautio, nec etiam de forma ipfius, quia fi de forma, vel fubftantia effer, remitti non poffer ullo cafu : Ut cum judicio confíderat Menchaca a $b i$ j fuprì. Secundo facit textus in 1 . I. $\int$. $f$ f ad ffcumm, ff.ut legatormm, feu fideicommifforum nomine, \&e in l.altima S. jin qutem, C.de bonis qua liberis. ubi fifco, \& patri legitimo adminiftratori bonorum adventitiorum filii predita cautio remitritur. Tertio, facit textus in 1.f infusfructus, 9. I. plane ff: uffructuarius quemadmodum caveat. ubi in fpecie ibi propofita, remittendam cautionem hanc ufufuetuario, Jureconfultus UIpianus refponder. His fic conftitutis, Arias Pinellus [qui, ut fuperius dicebam, cateris omnibus utilius, atque elegantius loquutus eft in hac materia] dicta 2. part. Li i. C. de bonis maternis, num. 77. regulam generalem conflituit, \&\& illam nonnullis modis limitat, ac declarat. Regula eft, ut ufuffutuaarius rem poffidens, faciat fruetus fuos, etiam ante fatifdationem. Quod expref fim docuerunt Accurfius, Azon, Bartolus, Albericus, Fulgofius, Caftrenfis, Baldus, Salicetus, Imola, Panormitanus, Angelus, uterque Socinus, Comeus, Bertran-
dus, IAlexander, \& Chaffaneus, in locis relatis per Pinellum $u b i$ fupra, His addo tenentes idem Joannem Sichardum inl.4.C. de ufufructu n. 7. Decium in conf.607. num. 3. Ruinum in conf.60. à num, 2. volum.2. Bellonum in conf. 54 . num. 8 . of feqq. Cephal, in conf.714, num, 28 . lib.5. Nattam in conf, 477. à princ.ufque ad num.5. lib.2. Paulum de Montépico in 1 . Titia cum tefamento, $\mathbb{S}$.Titia cìm nuberet, ff. de legatis 2. queft.52. num.160. Cavalcanum, de ufufructu mulieri relicto, num. 90 . Hippolyt. Riminald, in conf. 32 I. num.9. lib. 3 . Antonium Galeatium Malvaffiam in conf.52, num. 54. Libr, 1. Antonium Gabrielem communium lib.5. tit., de ufufructu, conclufione I. num. 40 . Jofephum Ludovicum decif. 3 1. ex num.7. Parifium in conf. 95 . nmm.63. \& 64. lib.2. Antonium Thefaurum decifione Pedemontana 80, num.3. textus autem in I. ©i ufusfructus 16 . If. de uffruct. quern adduximus fuprà, ] \& l. uxori 24: If. de ufufructu legato, \& fimilia jura procedunt, \& intelligi debent, de ufufructuario non poffidente, qui etiam non redte ager, nifi fatisdationem offerat, ut fuprà dicebam num. 5 . \& advertit $\mathrm{Pi}_{-}$ nellus dict, num. 77. verfic. nec objfat. Nos verò loquimur de ufurructuario poffidente legitime, non clam, nec vitiosè, ur ftatim dicam; qui etiam ante cautionem, \& inventarii confectionem, facit fructus fuos. Ut Authores relati explicant, \& comprobat Cavalcanus dicto num. 90.

Hinc deducitur prima limitatio, quòd fi ufufructua10 rius, poffidente proprietario, cautionem non offerat, nec proprietarium interpellet; fructus fuos non faciet, cum non poffideat, nec predicta adimpleat: Idemque dicendum, fires fit penes tertium, fine culpa proprietarii, \& fine oblatione fatifdationis ex parte fructuarii, tunc enim fructus, qui evinci porerunt ab illo tertio,ad utilitatem proprietarii cedent: ut pof Bartolum, Baldum, Aretinum, \& Picum, probat Pinellus ubi $\sqrt{u}$, prà, verfic. Fed bac regula : \& in hoc conveniunt, aut apertè prafentiunt illud ferè omnes Authores, qui haCtenus de hac materia tractarunt : \& hec eft prima limitatio.

Secunda limitatio fit, nifi cautio, vel fatifdatio petatur per hæredem, vel proprietarium, tunc enim ufufructuarius non fatifdans, etiam fir rem poffideat, non facit fructus fuos : quia eo ipfo quòd fatifdationem petitam non preftat, in mala fide conftituitur, \& confequenter commodo fructuum gaudere non debet: quamvis ergo poffeffio legitima ad lucrandos fructus fufficiat etiam ante cautionem; polt petitam tamen cautionem non fufficit poffeffio, quia jam vitiofa effe incipit: fic poft Gloflas, Bartolum, Fulgofium, Imolam, Panormitanum, Alexandrum, Socinum, Baldam, \& Salicetum, refolvit Pinellus ubi fupria, dicto num. 77 . in $f i-1$ ne, \& idem probarunt Joannes Sichardus in 1.4. de, u/ufructu, num. 7 . Flörianus expreffim in $l$. $f i$ cujus, $n .6$. in verficall. aut fuit petita or non praftita, If. de ufufructu., Parifus in conf.61, n,50. volum.3. Craveta in conf. 300 . num.2. Bellonus in conf. 54 . ex n.8. Cavalcanus de uflufructu mulieri relicto, num. 142 . fol. 336. qui poft alios, in fortioribus terminis defendit, quod fi ufufructuarius, hærede,five proprietario cautionem, vel fatifdationem petente, fuerit in mora fatifdandi, aut rectè conficiendi inventarium, fruetus perceptos reftituet, \& ufumfruCum perdet, qui confolidabitur cum proprietate. Hanc limitationem obfervat etiam Perrus Surdus decif.281. ubi agit de muliere, quæ errans in jure, cautionem non preftitit. Idemque ex aliis obfervat, \& optimè comprobat Pinellus ditia 2. parte legis 1 . C. de bonis maternis. num. 79. dicens, ufufruetuarii non fatifdantis moram, polt petitam ab eo cautionem, nocere etiam ei, quoad fructus ante moram, five ante 「atifdationem perceptos.
Hinc infertur, quòd ufufructuarius non dicitar effe in mala fide, aut in mora non cavendi, aut inventarium conficiendi, [quia hæc duo æquiparantur : ut dicit Thefaurus loco ltatipa referendo]quoufque interpelletur per
hæredem, \& ab eo petita fuerit cautio : quia ipfe non tenetur fatifdationem offerre; fed tantum hæredi pe. renti eam, moram non facere, \& confequenter fir rem poffideat, fuos facit fructus, etiam ante cautionem, \&C inventarii confectionem; dummodò poffeffio jufta fit, \& legitima, prout limitatione fequenti explicabitur. Quod poft alios rectè adnotavit Pinellus ubi fuprà, num.79. verficul. in eodem articulo ef aliud, ultra quem idem tenent Decius in conf.607, in 1. dubio. Joannes de Garronibus, Caftrenfis, Socinus, \& alii, cum quibus fic refolvit Antonius Gabriel lib. 5. de ufufratu conclufione 1, num, 40 . Jofephus Ludovicus decifione PeriuJina 31, ex num.7. Parifius in conf.95. num.63.6 64.l.2. Cavalcanus de ufufructu mulieri relito, num. 142. Antonius Thefaurus decif. Pedemontana 80, num.3. optimè Natta in conf.477, num. 1. in fine of num. 2, lib.2, Joannes Sichardus in dieta l.4. C. de ufufructu num. $\mathbf{y}$. Florianus in l. f. cujus ff. eodem tit. num.6. in princ, ibi : aut cautio non fuit petita, Hippolycus Riminald, in conf. 321 I. n.10.lib.3. Petrus Surdus tract. de alimentis, tit. 7.qu.19* num.17. eruditè Andreas Gaill. practicarum objervationum.lib.2, objervatione 46 . num. nono. ubi dicit, quòd in cafu fuperiori, fructuarius facit fructus fuos, quia ubi cautio preftare debet, intelligitur fi petita fit, \& fuf. ficit quod perenti cautionem moram non fecerit fructuarius, per textum eleganté in l.2. S. quodait prator. ff. quorum legatorum, in $l$ I. $\int$. non exigit prator. ff. ut in poffeffonem legatorum, in l. Ji quis filium. I. fipulatio. If. de collatione bonorum. \& imputet fibi heres, vel proprietarius, quod cautionem non exegerit : Exactam verò ufufructuarius recufare non poteft; quòd fi fecerit abfque dubio commodò ufusfructus carebit, ut ibidem latiùs probatur utrumque per eumdem Authorem.

Tertia limitatio fit, ut refolutio tradita fuprà ex n.9. I $\xi$ ita demùm procedat, nifi frutuarius vitiose adeptus fit poffeffionem: quia tunc etiam poffidendo res, fructus fuos non faciet, \& dicitur vitiosè poffidere, fi ignorante proprietario, aut clam, \& mala fide poffeffionem acceperity fic utrumque, poft Cinum, Imolam Angelum, Aretinum, Baldum, utrúque Socinum, Corneum, Chaffaneum, Jafonem \& Matthrum de Afflictis, tradit Pinellus, dicta 2. parte legis 1. C. de bonis maternis mum. 77. verficul. limitatur 3. Sed in hoc latius infiftere neceffarium erit: Dotores enim, qui de hac fcribere folent, variare, five certum quid non adducere, mihi videntur: \& in primis, quamplures, \& maximi nominis Authores exiftimant diftinguendum, quòd aut ufufructuarius percipit fructus, fciente \& confentiente proprietario, \& tunc legitimè dicitur, hon vitiosé, pöffidere, \& facit fruatus fuos : interdum fructus percipit fructuarius, ignorante proprietario ; vel fi fciente, non diffimulante, cautionem potiùs petente; \& tunc fecus: fic intelligunt iftam materiam magis communitèr Doctores, ut multos referens teftatur Paulus de Montepico in l. Titia cum tefamento, I. Tiria cimm nuberet, If. de legatis 2. quaft. 52. num. 160. Cavalcanus de ufufractu mulieri relicto, num. 90 . Bellonus in conf.54. himm.9. Anto-i nius Galeatius Malvaffia in conf.52. num. 54. volum, t . Natta in conf. 477 . à princ. ufque ad num. 4 , lib. 2 . Surdus de alimentis, tit.7. quaff.19. num. 17. Hippolytus Riminaldus in conf. 32 L , num. 9 . lib. 3 , \& communem refolutionem profitetur Guillelmus de Perufio in conf. 79. num. 6. © 7. inter confilia ultimarum voluntatum, vol.1. qui tamen, \& fubtiliter, \& verè contendit contra communem probare, fcientiam, \& patientiam hæredis cautionem non perentis, nihil proficere ufufructuario poffidenti, ut fructus faciat fuos, nifi materia fit preexiftens, unde oriri poffit tacitus confenfus inter hæredem, \& ufufruetuarium, hoc eft, factum traditionis poffeffionis rei frutuariæ : \& ad id probandum, nempe tacitürnitatem haredis non petentis cautionem, non inducere tacitum confenfum, ex quo fructuarius juvari poffit ad lucrandos fructus. Movetur ex doctrina Bartoli communiter resepta io l. quie dotis, ff. foluto matrimo-
nio. in punco illo, an taciturnicas, \& patientia inducant confenfum fuper a atu difformi : exemplum, quando aliquis occupavit poffeffionem rei mex, me Ciente, \& patiente : nam ibi notatur, quod aut pracedit contrâtus, ex cujus natura teneor illud pati, \& tunc videor tacirè confentire : argument. l.2. \& \& quòd ibi notatur, C. de acquirenda pofiefione : aut non procedit contraAus, ex cujos natura debeam illud pati, \&e tunc fit rraaatur de magno prajudicio, non videor confentire, fecus fi de modico prajudicio, ex juribus ibidem adduAis, \& his que poft alios quamplures erudite refolvit Barbofa in diā. K. que dotis: idcircoे Guillel. ipfe in contrarium exiftimat fe habere veritatem; \& ad id dicendum movet eum elegans doctrina Baldi in propriis ter8 minis fequentis Guilelmum de Cuneo in l. 1. C. de ufufructu, ubi fuper quaftione pradieta, an ufuffuctuarius non pręftita cautione faciat frûtus fuos, notâter ad propofireum dicit, quod aut ufufrutuarius eft adeptus poffeffionem bona fide, ut quia heres rradidit fibi poffeffionem rerum hareditariarum ad ufufuctuandum nec petiit cautionem, \& tunc facit fructus fuos propter bonam fidem, $l$. (ed $\mathcal{F} f \mathrm{I}$ lege. .5 . firir. If. de peritione bareditatis: aut fuit in poffeffione mala fide; putà, quia occupavit poffefiionem rerum authoritate propria, ut contingit, dicit ipfe, in uxoribus teffatoris relictis ufufurutuariis ; \& tunc non facit frutus fuos ante praftitam cautionem, quiza videtur cos indebiré percepiffe: \& hatenus Baldus ; cujus doetrinam nonnullis rationibus cōprobat Guillelmus de Perufio, ubi fuprà , ex num.9. \& ulerà eum exprefse probarunt illam nonnulli, quos cum Baldo fequutus eft Pinellus, diita 2. parte legis 1. $G$ de bonis materrus.num. $\mathbf{7 9}$. verficul. in codem confil. ubi reaifimè adnotavit, \& ratione fundavit, adeo verum effe, frutuarium non facere frutus fuos fiv vitiose, hoc eft, non de manu haredis poffeffionem accepit, ut tale 19 vitium minimè purgerur ex fcientia, \& raciturnirate proprietarii: quod in effeau eft idem, quod cum Guillelmo fuperius dicebamus. Baldi etiam diftinntionem expreflim probavit Andreas Gaill. lib. 2. diect. obfervat. 46. num. 6. ©́ 7 . ubi in predita quaftione diftinguendü dicit; Utrum fruatuarius mala fíde, aut invito, vel infio hęrede; an verò eo fiente, \& permittente, in poffeffionem rerum hareditariarum venerit? ut fic refolvi debeat, prout fuprà refolutum eft.
Hinc infertur primd, Authores relatos fuprà num. 15. non retá percepiffe, aut minius congruè refolviffe iftam materiam, quatenus fcientià dumtaxat \&\& taciuurnitate haredis contenti erant, nec doctrinâ Baldi, \&\& diftinEtione fuperiori utebantur : fimiliter nec integre, nec - perfette tractafse eàm Hieronymum de Cævallos, (ut initio bujiss capitis dicebam) communium contra communies quaft.408, num. 2 , 10, © 15 . is enim prediforum Authorum nullam mentionem facit, multaque pratermittit, que ad hujus qualtionis refolutionem omnino neceffaria erant, ut ex diAtis fuprà conftat aperte.. Deinde imperfetè diftinguit, quod aut cautio fuit petita, vel non; ut cim petira non eff, fructuarius fuos faciat fructus ; cùm verò petita fuit, minimè illos fuos faciar: neque enim fufficit peritam non effe, nifí (ut diatum eft, ) bona fide, \& de manu haredis pofferfionem acceperit legatarius : \& hatenus de ufffuctu vero \& proprio, zut earum rerum qux ufu non confumuntur.
-Nunc verò quarta limitatio fit, \& hic agendum de improprio, aur utilitatis causầ introducto ufufructu, hoc eft, earum rerum, que ufu, aut tempore confumuntur : in quo fuperior refolutio limitari folet, ut in eo fcilicet, de fubftantia ufusfrutus dicatur effe cautio, fic ut jus utendi \& fruendi ante cautionem fubbiftere nullo modo poffit: ita obfervant Glofla, $_{2}$, Bartolus, Paulus, Jacobus Butrigarius, Alexander, Salicetus, Fulgofius, Baldus, Anglus, Aretinus, uterque Socinus, \& Alciatus, quos in unum congeffit Pinellus 2 . part. leg. 1. C. de bonis maternis num, 78. in princ, his addo tenentes idem Ruinum, in confil. 51. pumn.9. \& in conf.206, n.25.
volum.2. Guillemum de Perufio in conf.76. numn.2. of 3 . inter confilia ultimarum voluntatum, lib.1. Cavałcanum de ufufructu mulieri relicto, num.89. fol.260. - 261. qui ex hoc, poft Angelum Aretinum in princ. Inftit. de ufu- 23 fruttu num. 3. in fine, (cujus meminit etiam Pinellus ubi fuprà) fecurè inferunt duo. Primùm, cautionem pradictam in his rebus, que ufu confumuntur, preftandam effe, etiam harede non petente illam, quod in ufufruttu proprio fecus effe ex multis tradebam fuprà n.14. Secúdüm, quòd ufufructuarius non facit fructus fuos in ${ }^{-2}$ predietis rebus nifi poft cautionem datam, \& perceptos tenetur reftituere, ut probat Cavalc. ubi fuprà, \&cex aliis refert Pinellus, dicto num. 78. Præcipoum autem hujus communis fententix fundamentum eft ; quòd cùm ex Senatufconfulto,utilitatis gratiâ in predictis rebus datâ cautione admiffus fuerit ufusfructus, $\mathbb{f}$. confittuitar. Inftitut. de ufufructu, l. 1. cum feqq.f. de ujufructu earum rerum, cautioque fuccedat loco proprietatis, aut refervationis juris illius, fit confequens, quod de fubftantia ufusfructus effe videatur.
Verùm, contrariam fententiam, imò quod in ufufruAut improprio, five earum rerum, que ufu confumuntur, cautio non fit de fubftantia, ficut in ufufructu proprio dictum eft, fentit Gloffa verb. falva rerum fubffantia, in princ. Inftitur. de ufuf ruftu, \& exprefsè Gloff. in l. 1. C. de ufifructu, Azon in fumma, C. codem, num.2. verfic dicunt, \& Cequuntur Imolà, in cap. ultimo numi. 18. de pignoribus. Joannes Faber in S. 1. num. 2. Inflitur. de ufufruilt Decius in conf.418. num.19. \& conflanter defendit Arias Pinellus ditta 2. part. legis 1. C. de bonis maternis, num. 78 . verficul. fed ego pradictam doctrinam. Menchaca oprimè comprobans, de fuccef. creatione lib.i. 5.7. num. 2 5. © num. 27. verficul. qua ratione idenn quoque \& pro hac parte eft textas velut expreffus in $l . h o c$ Senatufconfultrum, I. fi pecunia, ff. de ufufructu earum. ubi in his rebus, que ufu confumuntur, ante cautionem preftitam conftare, \& finiri ufumfructum refpondet Ulpianus : unde conftat, \& ante cautionem legatum ufusfructus confiftere, \& fructuarium rectè percépiffe fructus: ut ex illo textu reate deduxerunt Pinellus, \&e Menchaca, locis relatis fup. ultra quos animadvertendum erit, quod in his rebus, quæ ufu confumuntur, id quod fuccedit loco proprietatis, eft ipfa obligatio fructuarii, quâ adfrictus eft, finito ufufrutta reftituere tantumdem, vel æftimationem folvere, juxta textum in $\mathbb{S}$. conflituitur, Inffitur, de ufufructu. l. fi itibi, ff. de ufufructu earam rerum, \& cap. Jeqq. plenius diftiniguetur : Non verò cautio ipfa, prout quamplures, fed malè quidem, arbitrati funt; quia cautio potiùs eft firmitas preexiftentis obligationis, argumento $l$. contrabitur, ff. de pignoribus, \& eorum quæ notantur per Doctores in rubrica, de fide inffrumentorum, \& in l.3. C. de verborum fignificatione. Praetereà, quia cautio refpicit fecuritatem, refpeftu proprietatis, \& confervationis juris hæredis in his rebus, non verò refpectu juris utendi, \&\& fruendi, cùm in illis, etiam abuti poffit fructuarius, hoc eft, confumere eas, ut cap. feqq. probabimus: Non eft ergo de fub ftantia ufusfructus ipfa cautio, exiam in his, qua ufu confumuntur'; unde fubfequitur neceffariò dicendum, quòd negato prediłto Antecedente, Confequentia \& illatio Angeli Aretini vera non erit, ut fructuarius ante cautionem in dietis rebus fruCtus fuos non faciat, cùm in eis militet eadem ratio, qua affignatur in ufufructu immobilium, \& confequenter fructuarius legitimè poffidens, etiam ante cautionem, commodo fruttuum gaudere debeat. Quod eft de mente Bartoli in dita, l uxori, ff. de ufufrutuu legato, Gloffæ, Azonis, \& Alexandri, quos cum aliis, ad hoc cum judicio expendit, \& fic defendit Pinellus dit.2. part. l. 1.C. de bonis maternis, num. 78 . in verfic. Pater igitur. Menchaca ditt. S. 7. num. 25. ©f 27. \& multis rationibus confirmat Borgninus de ufufrutu mulieri relitto, $n .89$. verfic. Tamen alia ratione, fol, mibi, 264 . in princ. qui affirmat etiam in foro confcientiæ fecurum effe fru-
ctuarium

### 1.11 <br> De Ufufructu.

28 Cuariam percipientem frútus ante cautionem, \& licitè poffe retinere illos. Id quod intelligendum eft, firem abIque vitio poffideat, ut adhuc dietum eft.

## C A P UT XVII.

Ufufructuarius quomodo, \& qualiter cavere debeat, tam circa res, quæ ufu confumuntur, aut minuuntur, \& deteriorantur, quàm circa eas, quæ ufu non confumuntur, \& de differentia in modo cavendi in pradictis rebus : ubi hæc materia abfolutâ, \& diftinctâ manu tractatur, \& quæ hucufque ab aliis initricatè, \& confusè fcripta fuere, luci, \& claritati reftituta traduntur, nonnulláque $a b$ Authore novè adnotata in medium proponuntur.

## SUMMARIUM.

1 Ufufructuarius cavere debet, five fatifdare, tam in ufufructu immobilium, or aliorum, in quibus pro-
thit prie cadit ufusfruitus; quam in ufufruitu mobilium, vel corum, que ufu ipfo confumustur, aut tempore minuuntur, of deterior antur.
2 Authores precitantur, qui de materia hujus capitis melius tractarunt.
3 Antonij Galeatij Malvaffe confilium 110. per to-
tum volumine primo, optimum effe, of notandun in bac materia.
4 Ufufructuarius in iis rebus, que ufu non confumuntur, five mobiles fint, five immobiles, cavere debet de utendo of $f$ uendo arbitrio boni viri, deque rebus ipfis, prout exjfabunt, finito ufufructu reftituendis.
5 Senatusconfultum, utilitatis gratid, in rebus etiam,
que ufu confumuntur, mediante cautione, quafi ufumfructum confitui fatuit.
6 UJufructuarius dominium confequitur, of proprietatem rerum mobilium, gue ufa confumuntur, of fervando
Efervari non poffunt, cum in boc dentur illi, Ht ejus fiant; five res ipfa aftimate fuerint, five non: dummodo, fi aftimatio omifa fuerit, à ufufruituario
fatifdatum fit, de tantundem in genere refituendo, ejufdem qualitatis, of bonitatis.
7 Ufufructuarius pecunie qualiter cavere debeat?
8 Pecuniam non effe de rebus, qua fervando fervari non poffunt, cum Pinello, contra communem.
9 Ujusfructus bonorum mobilium, qua recipiunt functio-
$n \mathrm{~cm}$ in genere fuo, © fervando fervari non poffuit,

- $i$ relictus fuerit, qualiter cautio praftari debeat; $\mathbf{~ o ~}$
vera, novaque refolutio traditur, © numeris fequentibus.
10 Authores nomullos deceptos in bac materia, novè confideratun ab Authore.
i1 Et corum fententiam, etiam juxta comnnunem refolutionem, procedere non poffe.
i2 Federici de Senis, Socini, ó Bertrandi lapfus in hac materia.
${ }^{13}$ Ufufructuarius carum rerum, que ufu ipfo confumuntur, © functionem in genere fuo recipiunt, alternativè cavere debet vel eafdem res ejufdem qualitatis in genere fuo reffituere, vel carum aftimationem, ex communi Sententia.
14 In alternativis, debitoris eft electio, do de hac regula 4. plenè actum, remifivè.

15 Superior communis novè impugnata per Authorem.
16 L. fi tibi, ff. de ufufructu earum rerum, contra com-
17 Commune Doctorum fundamentum novè diffolutum.
18 Communis fententia in uno cafu admißa.
19 Ufufrutuarius 『ponte praftans cautionem proprietario, de reftituendo, fnito ufufrutu, aftimationem
rerum, etiam que affuc confimumatr, © fimationem in genne fino recipiumt, poreff ad ipfam sfimationnem, pracisis compellis, atiam ex mente commanis fenturitic.
20 Uufifruturarium qualiter crovere debeat in his relums, quas ufu ipfo corf(mmantrur, fed funtionem in gencre fino non recipiumt.
21 Antonium Galeatium Malvafliam fruftà in queftione fuperiori dubium babuije, nove confideratum ab Authore.
22 L. fi tibi, in verficulo finali ff. de ufufructu earun rerum, novè explicata.
23 - Aftimatio rei frutuaria in omni ufufructu fieri debet, babito refpectu ad tempus conffitutionis, o traditionis, non ad tempus reftitutionis.
24. Ufusfructus fir relinquatur in ipfis rebus mobilibus, feu fupellectilibus, que quodam modo ipfo longo ufiu nom dicuntur conjumi, fed potiùs inveterajcunt, auf fortè quodam modô aliqualiter tantùn minuuntur, qualiter cautio preftari debeat?
25 Panormitani . aliorumqque fententia confuratur.
26 Ferdinandus Vafquez de Menchaca, noviter ab Authore notatus.
27 Pauli Parifij diftinctio relata, of confutata.
28 Antonius Galeatius Malvafla conf. 110. num. 9. vol. 1. novè confutatur ab Authore.
29 Joannis Baptifte de fancto Severino, inter confilia Socini fenioris, confil. 9. num. 7, verf. Concludo igitur, vol. 4. refolutio expenditur, of ejus diftina ctio novè improbatur.
30 Queftionis propofita Suprà ex num. 24. vera refolutio traditur, ór commnunior fententia recipitur.
31 Ufufrutu finito, quid pracisè reftitui debeat ab ufu? fructuario, tam in bis rebus, que quodam modó ipfa longo ufu non dicunsur confumi, fed potiùs invert. rafount, five aliqualiter tantuim minuuntur, quamm in his, que naturaliter ipfo ufu consumuntur, ©: fervando fervari non poffunt.
32 Dominium, or proprietas non folum bonorum mobin lian, que naturaliter ipfo ufu confumuntur, fed etium corum, que quodam modô ipfo longe ufu non dicuntur confumi, fed tantum inveterafconnt, aut aliqualiter minuuntur, feus deteriores funnt, in ufus fruduarium tranfit fic ut ipfe ad libitum de illis dijponere poffit.
33 Achillis Pedrocche opinio, novè 6 vere confutata per Aathorem.
34 UJufructuarius reram, que longifimo tempore confumuntur, qualiter cavere debeat?

USufructuarius, ut fuprà $C$. 14 , in initio dicebamus, 1 cavere deber, five fatifdare, $t a m$ in ufufructuin, mobilium, \& aliorum, in quibus propriè cadit ufusfructus, quàm in ufufructu mobilium, vel corum, quæ ufu ipfo confumuntur, aut tempore minuuntur, \& deteriorantur. Quod ultra relatos ibidem exprefsè probarunt glof. Albericus, Bartolus, Salicetus, Baldus, Fulgofius, Sichardus, \& alij in l. . . C. de ufufructh, \& in l. $\int i$ cujus, ubi Florianus ex num. 6.ff. eodem tit, Corneus in confil. 367. vol. 4. Bertrandus in conf. 67. col. ult, vol.1. Parifius in conf. 96. col. 2. vol, 2, Rolandus in confil. 92. num. 6. © 8. lib. 1. Jofephus Ludovicus decif. Perafina 6 1. num, 12. Antonius Thefaurus decifione Pedemontana 80. num, 2. Antonius Galeatius Malvaffia in confil. 52. num. 37, vol, I, in modo tamen cavendi, maxima differentia eft inter predictas res, (ut fuperiores advertunt ac alij plures ftatim referendi) quam ut breviter, \& diftinatè magis quàm adhuc oftendere poffim, \& quæ ab aliis feripta funt, in unum congeram, fequentes Authores originaliter prelegere neceffe erit; ipfi enim poft alios, quos referunt, hac de re meliùs, quàm cateri tractarunt, Alexander in conf. 58. babita, col, 2. vol, 3. Decius in conf. 565. Jafon in conf. 40 . ex num. 2. vol, 1. Jacobus Portius, qui Joannem Paliarem, Federicum

## 88 Quotidianarum Controverfiarum Juris Lib. I.

ricum de Senis, Ruinum, Gualdenfem, ac Bertrandum recenfer, lib. 3. reg. 18. Antonius Gabriel communium opinionum, tir. de ufufrutta, concluf. 1. num. 18. © tribus feqq. Rolandus in conf. 92. à numer. 22. ufque in finem confil lib, 1. © in confil. 37, ex num. 3. lib. 2. Perrus Surdus decifione 67. per totam. Pinellus 2. part. leg. 1. C. de bonis maternis, num. ultimo, in fine, verficul, in modo antem cavendi, ufque ad finem capitis. Menchaca de fucceffionum creatione, lib. 1. 5. 7. num, 32. Borgninus Cavalcanus de ufufructu mulieri relito, num. 146. fol, mibi 340. Simon de Pretis de interpretatione sultimarum vohuntatum, lib. 4. Folutione 5. dubitalione 10, num. 70. fol. mibi 342. Jofephus Ludovicus decifione Perifina 61, num. 13. 14. \& 15 . Antonius Thefaurus decifone Pedemontana 80. Gerardus Mazolus in confli. 25. num. 25. Achilles Pedroccha in conf. 7. à princ. ufque ad num. 22. Perr. Pechius de teftamentis conjugum, lib. 5. cap. 9. n.4. verfic. Interim veroे, fol, 171 . Andreas Gaill. practicarum obfervationum, lib. 2. offervatione 46 . in princ. Antonius
3 Galeatius Malvaffia, (qui facit optimam \& notandam confultationem in hac materia) in conf. Iro. per totum, volum. 1. Hoc ita prahabito, ne confusè fed diftinaè prócedamus, veritas etiam hujufce difputationis ut dilucidiùs apparere poffit, fequentia conftituere necefGarium duxi ; eis enim, omnium Scribentium placita, fenfus, \&c refolutiones, contineri, \&\& explicari poterunt.

Primò igitur conftituendum eft, quòd ufufructuarius in his rebus, que ufu non confumuntur, five moBiles fint, five immobiles, cavere debet de utendo, \& fruendo arbitrio boni viri, deque rebus ipfis, prout text. ajunt, finito ufufructu, reftituendis, l. 1. I. cavere \& I. baber, ff. ufufruthurius quemadmodum caveat, $I$. nltima ff. fi cui plufquam per legem falcidiam, l. fi ufusfrutuis, $16 . l$. $\begin{aligned} & \text { i cujus, } \\ & \text { cum } l \text {. Sequenti, ff. de ufufructu, }\end{aligned}$ L. 1. G. 4. C. codem tit. cap. ultimo, de pignoribus, l. 20 . tit. 31. partit. 3. Alexander in dita confil. 58. Habita, columna 2. verficul. pofito, volumine. 3. Jafon in conf. 40. column, 2. num, 2. verficul, circa fectudum, volumin. 1. Decius in conf. 107, in princ. Rolandus in confil. $37, n .3$. lib, 2. Andreas Gaill, pratticarum obfervationuin lib. 2. ditta obfervatione 46. num, 2, alios infinitos congeffi in unum ad idem, fuprà cap. 14. num, 2. Hec autem cautio ex edicto Prætoris defcendit, pertinetque, ut di¿tum eft, ad eas res, in quibus ufusfructus propriè conflituitur; ipfe autem Prator circa res, quæ ipfo vero ufu confumuntor, nihil difpofuit, nec in aliquo fe intromifit, ex quo in eis proprié, ut dicebatur fuprà dito cap. 14. non cadit ufusfructus, cùm ipfa affidua permutatione quodam modô extinguantur, fed demum fupervenit Senatufconfultum, quod utilitatis caufa recepit, harum quo5 que rerum mediante cautione quafi ufumfructum conftitui poffe, l. 1. cum e eqq. \& l.fi tibi, \& \& per totum tit.ff. de ufufrutu earum rerum que ufu confumuntur, ditial. I. 5. habet autem, ff. ufufructuarius quemadmodimm caveat, 5. confituitur, Inftitut. de ufufruitu, ubi Doctores communiter, \& in dietis juribus Rolandus ditoo confil. 37. num. 6. volum, 2. Craveta in confli, 300.num. 4.ob 5.Gaill. ditta obfervation. 46 num.3. Pedrocha ditzo confl. 7.n. 5. \& feqq. eleganter Antonius Galeatius Malvaffia dict. confil. 1 10.num. 2 - \& 3. volum. 1 . Qualiter autem, \& quomodo ex Senatufconfulto cautio praftari debeat, cafibus, five numeris fequentibus explicabitur.
6 Secundò conftituendum eft, quòd ufufructuarius dóminium confequitur \& proprietatem rerum mobilií, quæ ufu ipfo naturaliter confumuntur, \& fervando fervari non poffunt, five functionem in genere fuo recipiant, vel non, cum in hoc dentur illi, ut ejus fiant, five res iplæ aftimatæ fuerint, five non ; dummodò fi eftimatio omiffa fuerit, ab ufufructuario fatifdetur, de tantundem in genere reftituendo ejufdem qualitatis, \& bonitatis, ut in $l_{\text {. fi tibi }}$ 7. If. de ufufructu earum terum 5. conffituitur, Inftitut, de ufufructu, ubi Aretinus num. \%. Alexander, uterque Socinus, Parifius , \& alij, quos ita tenendo refert Rolandus in conf.62, num, 23 . ※ 24. vol,1. kius

Jacobus Philippus Portius, qui refert alios, lib. 3 . regu. Larum, regul. 18. in 3. ampliatione, Antonius Gabriel qui nonnullos recenfet communium, lib. 5. tit. de nfufructu concl. 1. num. 18. © 19. Gerardus Mazolus in conf. 25 . num. 25 . Plotus in l.fi quando, num. 604. C. unde vi Craveta in conf. 300. fub num. 5. Ruinus, Silvanus, Purpuratus, \& Francifcus Marcus, cum quibus fic tenuit Pedrocha difto conf. 7. num. 2. © 3. ubi num. Jeqq. rationem reddit; \& alij in fortioribus terminis referendi infrà num, 32. fed non eodem modo in preedictis rebus cavetur femper; idè̀ cafibus fequentibus circa hoc latius diftinguendum eft.

Tertiò conftituendum eft, quòd ufusfrutus pecuniæ ${ }^{7}$ fuftinetur ex decifione juris, quamvis improprius, imò \& impropriiffimus ufusfructus videatur:quia licèt ipfius erogatione coufamatur, \& affidua permutatione extinguatur, tamen per cautionem proprietario confulitur, ut in §. conftituitur, de ufufruilu; pecunia igitur ufufructuarij fit, ut illa uti, \& difponere ad libitum poffit, tenetur tamen cautionem hæredi præftare, de tanta pecunia, cùm morietur, aut capite minuetur, reftituenda , per textum in difto J. conftituitur, l. 2. l. fi tibi 6 .b l. quoniam, io.ff. de ufufructu earum rerum, Paulus de Montepico in l. Titia cum teftamento, \$. Titia cum nuberet, quaft. 49.n. 157. de legatis 2 . Rolandus in conf. 37 . num.6. Lib. 2. Malvaffia in conf.51. num, 14. vol.1. Guillelmus de Perufio in conf. 79. num, 25, inter conf. ultimarum voluntatum, vol. 1. Id autem non procedit ex eo, quòd pecunia dicatur effe de rebus, quæ fervando fervari non poffunt, ut exiftimant Bartolus, \& Doctores communiter per gloffam ibi in 1 . 1 $\mathbb{S}$. fuit quafitum, ff. ad Trebellianum, \& alij multi, quos congeffit in unum Tiraquellus de retractu Lignagier $\mathbb{\text { I. I. gloff. } 7 \text { .num. } 1 0 3 .}$ cum feqq. quoniam pecunia revera fervando fervari poteft ; ut contra communem doctè probavit Pinellus 2. part. l. 1. C. de bonis maternis, num. 42. per totum. Sed quia pecunia per ufum à dominio noftro exit, diverfofque dominos fortitur ; \&\& fi ea ufus fuerit fructuarius, ut jure poteft, falva non erit proprietarij, five hæredis caufa:ided in pecunia propriè conftitui ufusfructus non poterat, fed per cautionem, per quam proprietatis jus confervatur, quafi ufusfructus utilitatis causâ ex Senatufconfulto introductus eft, ut jura fuperiora probant exprefsè.

Quartoे conftituendum eft, quòd fi ufusfructus re- ${ }^{9}$ linquatur bonorum mobilium, quæ recipiunt functionem in genere fuo, \& fervando fervari non poffunt, nec ultra triennium durant, ut eft vinum, oleum, fru* mentum, fructus, \& alia fimilia, quæ pondere, numero, menfuráve conftant, dominium earum rerum tranf it in legatarium, ut diximus fuprà num. 6. \& fructuarius tenetur, fi predifłæ res aftimaræ non fuerint, præftare caurionem de aliis rebus ejufdem qualitatis \& bonitatis, \& in eodem genere, finito ufufructu, reftituendis : quòd fi earum rerum æftimatio fiat, cautio præftatur de æftimatione, finito ufufrutu, reddenda. Sic poft multos alios faribunt Ruinus in conf. 20 .n.25. volum. 2. Philippus Portius regularum lib. 3. regula 18. ampliatione 3. Purpuratus in conf. 452, num, 7. vol. 2. Rolandus referens alios, in conf. 92. num, 23. lib. 1. Pedrocha Brixienfis in conf. 7. num. 1. 2. \& 3 cultra quos nonnulla licebit in hac materia adnotare. Primoे, deceptos fuiffe Corneum in conf. 367 . volum 4 . Panlum Caftrenfem in l. partis, n. 2.ff. de prafcriptis verbis, \& poft alios ab eodem relatos, Simonem de Pratis de interpretatione ultimarum voluntatum lib.4. folutione 5 . dubitatione 10. n. 79. qui generaliter \& indiftinctè conftituunt, quòd in predictis rebus præftatur cautio de reftituendo tantumdem, finito ufufructu; aliter enim ftatutum eft in $l$. fi tibi, ff. de ufufructu earim rernim: debueruntque diftinguere, an æftimatio præcefferit, \& tunc male loquanitur, fiquidem non tantumdem, fed æftimatio reftitui debet: An verò æftimatio faeta non fuerit, \& tunc tantumdem in genere reftituendum caverur, ;idque
eiufdem qualitatisis \&c bonitatis reftitui debet, ut Juprà refolvimus: nec poteft eorum refolutio falvari, etiam juxta refolutionem comunem Doctorum, quam cumpiInello,Cavalcano, Malvaffia,\&\& aliis referá ftatim. Siquidem juxta eam, non tantumdem in genere, fed vel tantumdem, vel pretium aftimationis arbitrio ofuffutuarrii reftituendum eft,ut videbimus /uprà. Secundoे ex dittis adhuc, manifeftè deduci, tam juxta refolutionem fuperiorem, quàm communem doatrinam, gure ufufrutuario electionem tribuit, male confuluifle Federicum de 12 Senis conf. 46 . Socinum in conf.g. vol. 4 . Bertrandum in conf. 36 . volum. 1, arbitranture enim hi Patres, in prediatis rebus pracisè interponendam effe cautionem de pretio æftimationis finito ufufruetu reddendo. In quo labuntur apertè, quoniam rebus non aftimatis, quis fanæ mentis, ufuffutuarium poteritad æftimationem, finito ufufrutu, adftringere, cùm aftimatio nulla procefferit, \& \& abfque illa potuerit ufusfrutuus coniffere, cautione praftisa de tantumdem in genere reftituendo, ut diximus $\int$ uprà $n u$. 6. exprefsé advertit, \& quamplures recenfer Achilles Pedroccha in conf. 7. nu. 2. o 3. Deinde \&\% tertio,,Pinellum eriam videri deceprum
13 2. parr. leg. I. C. de bonis maternis, num. utrimo, veff. In modo attem cavendi, ibi: Ego autem verius puto, dum fequutus communem fenrentiam affirmat, textum, in $l$. fi tibis, ,ff. de enfufruta earrim rerum, ufufruetuario confulere, ut poffit ipfe alternative cavere in his rebus, $q$ qe ufu iplo confumuntur, \& functionem in genere fuo recipiunt, de rebus ejufdem generis, bonitatis, \&\& qualitatis, finito ofufructu, reftiruendis, aut illarum æeftimatione, \& confequenter rebus etiam aftimatis, cautionem, five reftituendi obligationem aleernativam effe, de rebus ejufdem generis, aut pretio afftimationis reddendis, idque totum in voluntare ufuffuctuarii, aut haredis ejus pofirum effe; \&cultra eum, idem in effectu probat Alexander in conf. 120. n. 1. $\sigma$ 2. vol. 6. dicit enim, quidd fi non fuir facta aftimatio, renerur ufufrutuarius ad reddendum tantundem in genere ejufdem qualitatis, \& bonitatis, \& non ad æfftimationem: in quoo reatè dicit, \&c concordat, cum prima parte diflinetionis propofite fuprà $n$. 9. \& deftruit evidenter Federici de Senis , \&\& aliorum fententiam à me improbatam fuprà nu. 12. Cxererùm fi xiftimatio facta fuerit, dicit Alexander, quod tenetur ufuffuctuarius ad altimationem, vel ad rem in genere reftruendum, arbitrio, \& voluntate ejufdem fructuarii. Quod dixit Pinellus, \& communis probavit, ut conftar ex Borgnino Cavalcano, qui ipfe cum communi rranfit, \& $\&$ alios fequentes illam refert, de iffif rutiu mulierivelito, $n$. 143 . fol. 336. © $n$. 146 . fol. 341 r. verfic. Et eft in electione nfufruđuarii: : ubi dicit, quod Judex deber cerrum terminum prafigere fruatuario, ut eligat, quid velit reftituere. Idem etiam probarunt Alexander Tertius Bergomenfis in conf. 58 . nu. 12. © 13. inter conf. ult timarum voluntatum, vol. 2. Antonius Galeatius Mal vaffia in conf. I 10. n.4. © feqq. ơ nu. 8. in fine, © nn. 9. vol. 1. Quorum, \& communis, precipuum fundamentum deducitur, fed malè quidem, ex texu in in L.fitibi, ff. de enjufruthu carrum recium : potiùs enim contrarium probatur $i b i$, atq; ex vulgata regula $L$. plerrumque, S. .ult.
14. Ife jure dotium,qux in alternativis debitori tribuit ele-
${ }^{4}$ tionem; \& fic ufufrutuarii debere effe dicunt; \& idem probatur in 1 . 24 .tit, 1 1.part. 5 . \& \& plenè declarant ditam regulam Bartolus in $l$.f fipulationes non dividurntur, $n .35$. in fine, ff. de verborum obligationilhas. Antonius Gomez tom. 2. variar. cap. 11. n. 39. Dueñas regula 235. Jub' tom. diverfarium regularum Furis, fol. mihi 285. Everardus in loco à natura alternativorum , folio mibi 666.
Verium communis hexc refolutio, que in fpecie, ex 45. omnibus, quod viderim, à nemine impugnatur, placere mihi nutlo modo poteft ; videntur enim hujus opinionis Authores, \& illorum fequaces contra aperta jura verba facere.Et inprimis contra textú in $\mathbb{S}$. conftituitur), ${ }^{4}$ Goan, del Cafilito Quot. Consrov. Fur. Tom. I.

Infitirut. de ufurfuctu, ubi Juftinianus, poftquam loquutus fuerat de pecuhia, in qua, utfuperiuss vidimus, de tainta peciunia reftituenda praftatur cautio, in hunc modum 'cribit: Catere quoque res ita traduntur legatario, ut ejus fant: :Fed aftimatis hisb, fatisdatur, utfi moriatur, aitt capite minuatur, tanta pecunia relitutuatur, quanti be fuerint effimate. Quibus verbis nullus poterit de fuperiori diftinctione, aut opinione ifta consra communem ampliùs dubiare; nam ubi res æftimatæ non fint, cautionem interponendam de tantumdem in genere reftituendo, \& Alexander diFTo conf. 120 . \& a alii relati fuprà $n$. g. exprefsè admittunt: ubi verò res æftimantur; qualiter cautio interponenda fit, expreffim etiam deciditur in ditfo $\mathbb{S}$. conffituitur, qui in hoc cavillari non poreft, dicit enim aperrè, quòd his rebus aftimatis, de tanta pecunia fatifdatur, quanti hæ fuerint exftimate. Si ergo alternativa cautio effer, five alternativè unum, aut alterum reftitui poffer, male feciffer Juftinianos, fir id non exprimerer quod adeò neceflarium erat. Nec defint Authores, qui hanc partem,quam defendimus tueantur; in eam enim clare inclinant Aimon.Craveta in conf. 300 . fab n.5.Corneus fibi contrarius in conf. 187. colum, 2..li.2. Purpuratus in conf. 45 2.n. 7 .volum, 2 .Evinius in conf. 206 . n.25.volum, 2.tenent etiam eandem velut exprefse, Paulus de Montepico, in dit̄.l. Titia cum teflamento, S. Tista cùm nuberet, quaf. 49. n.157. Antonius Sanfonius Mediolanenfis in conf. $51, n \mathrm{nl}, 30$. volum, 2 , Deinde dato, quodd preditorum authoritas deficeres, in hanc par- 16 tem fecure inciderem, per texcum, qui manifefte fuperiorem diftinctionem probat, quicquid aliter, fed malè intelligac communis, in $L . /$ fi tibi, $f$. de $u$ uffrututu carrums rerum, ubi fic Cribitur: Si tibi vini, olech, frumenti ufusfruius legatus fuerit; proprietas ad legatarium deber transferri, 'G ab eo cautio defideranda eft; ;ut quandocumque mortuns, aut capite minutus fit, ejufdem qualitatis res refititunntur. In quibus verbis decidit aperte Cajus Jureconfultus illius legis Author, quod cam in predietis rebus aftimatio non fit, cautio interponenda eft, de aliis rebus ejufdem qualitatis \&\& generis reftituendis, Poftmodìm dicit : Aut aftimatis rebus cerraspecunic noMine cavendum eff; ubi exprefsè flatuit ipfe Jureconfultus, rebus aftimatis, non poffe interponi cautionem, nifi de tanta pecunia, hoc eft, aettimatione reftituenda. Et confirmatur evidenti ratione, quia fii in cafu illius legis, \& in hac materia cautio alternativa admitti. poffet, multùm lædererur jus hęredis, cùm frutuarius finito ufufrutu eligeret folvere id, quod fibi utilius effet: \& heredi inutilius, quod effer contra defundti voluntatem, qui magis haredi, quàm ufufruetuario confuluiffe videtur, ut multis probant Craveta in conf. 32 . n. 3 . $\mathrm{v}^{\text {in }}$ conf. 86 . Socinus in L. Cumanus, column. Jinain, verfi. Ex quibus, 8. de conditionibus of demonjfrationibus. Decianus in conf. 1, nu. 90. volum. 2 Parifius in conf. 67, n, r14. lib. 3. Rolandus in conf, 16.nu. $3^{2}$ : lib. 3. Menochius lib.4. prafumprione 106, nh. 17. © ' 18 . novifímè Joan. Guttierrez tradata," "de tutelis ó curis, 3. part. cap. 5.n. 17. ' 19. fol.545. Nec credendum eft, voluiffe teftatorem gravare haredem multiplici onere, hoc eft, legati ufusfrutus, \& cautionis alternative interponend $x$, ut in fimili argumentatur Corneus is conf. 2 30. verf. Ouian non eft, volum. 4. Aiflicis decifo 44 n. 18. verf. cuim ergo. Rolandus in conf. 8. num. 28. volum. 2. Cephalus in conf. 517. nu. 44. volumin. 5 . Pe droccha Brixienfis in cony. 7, n. 152. \& nonnulla dicir Marcus Antonius Eugenius in conf. ioo. num. 14. G feqq. lib. 1. Ex quibus facile diffolvi poterit commune Doctorum fundamentum, de quo fuperiùs mentionem fecimus, cum in quaftione noftra, non concefferit lex fructuario facultatem reflituendi alternativè unum aut alterum, fed potiùs denegaverit, volueritq; rebus non aftimatis, tantundem in genere reffituendum; aftimatis verò rebus, quòd pecuniẹ nomine, Rc zeftimationis cavearur, \& pretium zeftimationis reltituatur; poffer tamen alkernativa cautio interponi de
uno aut altero reftituendo, vel unum aut alterum finito ufufructu eciam rebus aftimatis reftitui, ex voluntate reltituentis, \& recipientis; ex his, quæ fcribunt Butrigarius, Salicerus, \& alii in l. quoties, C. de iure dotium. Signorolus in 1 . aftimatis, \& Barbofa ibi, nu. 4.ff. Soluto matrimonio, \& fentit apertè Antonius Galeatius Malvaffia in conf. 110 . nu, 10. ante finem, ov nu, 11. quo loco retinet ipfe communem refolutionem, quam impugnavimus fuprà; infert tamen, quòd etiam juxta eam, compelletur aliquando ufufructuarius ad æftimationem finito ufufructu reddendam, nec alternativè eligendi poteftas illi erit; videlicet quando ipfe fructuarius, fponte cautionem proprietario praftitit, de reftituenda finito ufufructu aftimatione rerum etiam, quæ ufu confumuntur, \& functionem in genere fuo recipiunt, quia non debuit fimpliciter dictarum rerum æeftimationem promittere, fed ipfam eleationem de jure comperentem refervare, ideò tunc non liberaretur, reftituendo tantundem, quia ex conventione partium, natura cujuslibet contratus alterari folet, l. 1. I. fi conveniat, ff. depofiti, \& pluribus confirmat D. Francifcus Sarmientus Selectarum, lib, 1. cap, 11. Verùm retenta opinione à nobis probata fuprà, juxta quam, rebus xftimatis, electioni locus non datur fructuario, fed ad æftimationem procisè tenetur, id dubitandi ratione prorfus carebit.
Quintò conftituendum eft, quòd fi ufusfructus relinquatur rerum, quæ ufu ipfo naturaliter confumuntur, earum tamen, qux functionem in genere fuo non recipiunt; tunc debet ufufructuarius cavere de tanta pecunia, finito ufufrutu, reddenda, \&\& ad illam præcisè tenetur.Id quod expreffim videntur profentire Authores omnes, quos retulimus fuprà, ex n.9. \& in terminis tenent Alexander in conf. 58. Habita fuiper narratis, colum. 2. verficul. Pofito ergo quod legatum, volum. 3 . Jafon in conf. 40 . colum. 2. volum. 1. Plotus in l. fi quando, nu. 604. C. unde vi, Antonius Galeatius Malvaffia dict. conf. 110 num. 9. verficul. Aut funt res qua fun${ }_{1}$. Ctionem, qui ibidem, n. 5. fruftra dubitavit, an etiam in his rebus cautio alternativa concedenda effer ufufructuario, five alternativa facultas, unum aut alterum reftituendo, finito ufufructu, ficut in his, quæ functionem in genere fuo recipiunt, communis dixerat:qua tamen cùm in illis etiam à nobis improbata fuerit, in his moveri dubium aliquod non poterit, ut ipfe poftmodùm diff.n. 9. ut certum ftatuit, quamvis anteà
22 dubium habuiffet : non tamen fatisfacit idem Author textui, quem in contrarium expendebat ditt.l.jit tibi ff.de ufufrutu earum rerum, in illis verbis: Idem foilicet de cateris quoque rebus, que ufu confumuntur, intelligemus. Sed ea verba ad præcedentia referri debent, non quoad effectum cautionis alternativæ admittendæ, fed quoad hoc, ut proprietas ad legatarium transferri debeat, \& æftimatione facta, pecuniæ nomine cavendum fit.

Eftimatio autem rei fructuarix, in omni ufufructu
23 fieri deber, habito refpectu ad tempus conftitutionis, \& traditionis, non ad tempus reftitutionis; \& fic in eadem æftimatione, in qua erant, tempore conftitutionis ufusfructus, debent reftitui proprietario. Gloffa in $\mathbb{I}$. confituitur, verbo, eftimata, Inflitut. de ufufructu, quæ approbatur per Angelum, Balduinum, \&comnes ibi Azo. in fumma illius tit. num. 3. Paulus de Montepico in 5 . Titia cum nuberet, quelt. 49. nu. 157. Bertrandus in conf. 40. nu. 7. lib. 2. \& in confil. 275. vol. 3. Rolandus in conf. 92, nu. 23. lib. I. Antonius Gabriel communium, tit. de ufufructu, concluf. 1. num. 22. Pinellus 2. part. l. I. C. de bonis maternis, num, ultim, in fin. verf. Quando autem in bac materia, Cavalcanus de ufufrufta mulieri relitto, n. 143 . fol. 337. of $n u$. 146. Jofephus Ludovicus decif. Perufina 61. n. 15. part. 2.

Sextò conftituendum eft, quòd fi ufusfructus relin-
24 quatur in ipfis rebus mobilibus, feu fupellectilibus, qua quodam modô ipfolongo ufu non dicuntur confumi, fed potiùs inveterafcunt, aut fortè quodam mo-
dô aliqualiter tantùm minuuntur, ut funt fegetes, aurum, argentum, \& fimilia, veftes pretiofæ, vafa, metallica, ferrea, balifte,\& alia ejufdem generis, quælongiori tempore in fuo ufu confervantur, licèt fortè longiffimo tempore inveterafcant, \& aliqualiter minuantur, non debet preftari ipfa cautio de earum æftimatione, finito ufufructu, reddenda, fed imò de utendo fruendo arbitrio boni viri, ficut \& in rebus immobilibus, \& quæ ipfo ufu non confumuntur, præftari oportere, fuprà diximus. Sic tenent Cardinalis, Abbas, \& Imola in cap. nitim. de pignorib. \& Florianus relatus ab eodem Imola ib. n. 24. Socinus in conf. 9. col. 4. lib, 4, \&alii relati per Rolandum in confil. 92, num. 23. lib, 1. Andream Gaill, prafticaram obfervation. lib. 2. obfervat. 46. n. 4. Sed improbantur communiter, ut affirmant Pinellus ditt. 2. part. l. 1. C. de bonis maternis, nu.ultim. in finalibus verbis. Borgninus Cavalcanus de ufufrut. mulieri. relitio, n. 146. fol. 340. Achilles Pe droctha in conf. 7. num, 16. Antonius Galearius Malvaffia in comf. 110.n. ro. lib. I. \& pro his facit optimum argumentum, quod deducitur ex l. 1. ff. de ufufruEtu earum rerum, ubi Ulpianus Jureconfultus æquiparat ufumfructum earum rerum, quæ ufu ipfo confumuntur, vel minuuntur tantum; at in rebus, quæ ufu confumuntur, diverfimodè preftari cautionem, conftat evidenter exhis, quæ diximus fuprà, © l. $\sqrt[1]{ }$ itibi, 7 . If. de ufufruदtu earum rerum, I. confituitur, Infit, de afufructu Deinde quia ex mente omnium Scribentium in materia, indiftincteque loquentium, in quibufcunque rebus, qua ipfo ufu confumuntur, five longiffimo tantùm tempore confumantur, aut diminuantur, five breviori rempore tollantur, quomodocunque hoc eveniat, preftari debet dicta cautio de earum æftimatione, finito ufufiuctu,reddenda, ex dietis juribus, \& cap, ultim. de pignorib. l. penultim. ff. de ufufrudu earum rerum, \& poft alios de communi, teftatur Antonius Galeatius Mal vaffia di ifo conf. ito. n. 10. vol, I. Unde ultra omnes animadverrebam, cùm Authores quamplures in propo fito pralegiffem, Ferdinandum Vazquez de Menchaca de fucceffionum creatione, lib 1. S.7.n. 32, in princ. minùs benè dixiffe, veram effe, \& communem refolutionem, quod in vafis aureis, vel argenteis, \& in aliis fimilibus, quæ ufu non confumuntur, fed minuuntur tantùm, five vilefcunt, preftari debet cautio de utendo \& fruendo arbitrio boni viri, \& de eifdem rebus, prout extabunt finito ufufructu, reftituendis: fiquidem in contrarium exflat communis \& vera fententia ex Authoribus fuperiùs relatis, \& his, quæ poftmodùm latiùs di- 27 centur : quocirca Paulus Parifius in conf. co. nu. 3. 6 feqq.volum. 2. aliter in hac dubitatione fe habuit, \& diftinguit; quòd fi bona mobilia fint ejus qualitatis, quam diximus fuprà $n .24$, ubiexempla adduximus, debent xftimari, \& xeftimatione facta, cautio interponenda eft de utendo \& fruendo arbitrio boni viri, \& de reftituendis illis, finito ufufructu, fi minuta aut deteriorata non reperiantur ; aliàs bonis ipfis deterioratis retentis, de pretio æftimationis reddendo, \& fequuntur Rolandus in conf. 92. nu. 23. lib. 1. Jofephus Ludovicus decifione Perufina 61, n. 14 . \& juxta hanc diftinctionem judicavit Senatus Pedemontanus in caufa Paferi, \& Tortelli, fecundùm Antonium Thefaurum, decifione Pedea montana 80. nu. i. Fed improbant Borgninus Cavalcanus de ufufrudu mulieri relỉ1o, $n, 146$. verficul. Parifius autem, fol. 341. Achilles Pedrocha in conf. 7. n. 18 .pro quibus contra Parifium, ultra ea, quę numeris pracedentibus diximus, facit textus quafi expreffus in dizl. $\$$. confituitur, in verficulo, catera quoque res, de ufufruct. ubi pradictę res, propter verba illa adeò generalia omninó comprehenduntur, ut ad oculum patet, nec ille textus cavillari poreft, \& tamen contrarium ftatuitur $i b i$. Deinde faciunt \& alia jura, quæ adducit ad propofitum Menchaca de fucceffionum creatione, lib. 1. dift. S.7.n. 32 . ex quibus apertè colligitur in prædictis rebus aliter cautionem interponendam effe.

Ex his apparet, fuftıneri non poffe Antonii Galeatii Malvaffix ditit. conf. $110, n, 9$. confiderationem quandam, quæ in fententiam Parifii in effectu venit incide$\mathrm{re}:$ dicit enim $i b i$ in verficul. Fateor tamen quòd in predietis rebus, quæ naturaliter ufu ipfo non confumuntur, quamvis vilefcant, aut aliqualiter minuantur, poteft ipfe fructuarius eafdem res fibitraditas in ipfo ftatu, in quo tunc reperirentur, in fpecie reftituere, fapplendo tamen in pecunia numerata ipfum valorem, five pretium æftimationis tempore traditionis earum facte, \& fic reficiendo hæredi, vel proprietario dictarum rerum deteriorationem. Sed contrarium verius effe,ex relatis fuprà contra Parifium, \&\& juribus ibidem adductis, ex his eriam quæ ftatim dicentur, conftat apertè, quod iple etiam fateri videtur poftmodum $n, 10$.
${ }^{2} 9$ Unde \&̌ tertio loco, Joannes Baptifta de Sancto SeConcludo ig itur, vol. 4. poft longam difputationem, verfic. ter prædittam quaeftionem declarat, fcribitque, quòd fi preditææ res mobiles, quæ ufu ipfo non confumuntur, longiffimi temporis ufu minuuntur, \& deteriores fiunt qualia funt, aurea, argenteave vafa, numifmata, \&\& his fimilia; quod tunc interponi debet cautio prætoria de utendo fruendo arbitrio boni viri, \&e de rebus ipfis finito ufufrutu reftituendis, quemadmodum in rebus immobilibus dictum eft fuprà: quòd fi res tales fint, que non multi temporis ufuminuantur, ot funt vegetes, tenues, juxta refoluta per Rolandum in conf. 92. num. ultim. lib. I. panniculi, linteamina, \& alia fimilia, cautio non pratoria, fed Senatufconfulti interponenda eft, ficut facta prius rerum æftimatione, cavendum fit de ipfa reltimatione, cùm finietur ufusfructus, reddenda, Et hanc diftinctionem fequutas eft exprefse Achilles Pedrocha dit. conf. 7.num. i9. \& tribus feqq. \& ante ipfum dicit veram, \& commendat Simen de Prertis non relatus ab eo, de interpretatione ultim, voluntat. lib. 4 . folütione 5.dubitatione 10. n. 79. atque ita eciam tenuit Senatus fuperiorern diftinctionem obfervans, ut dicit Perrus Surdus decifione 67. in fine. Verùm enimvero, hæe diftinetio admitti non poteft ; magis enim ex capite, quàm ex juris decifione defcendit, nec jure aliquo confirmatur. Nam in predietis rebus æqualiter cavendum eft, nec poteft inter illas diferiminis ratio conftitui, idque ex communi,\& recepta omnium Scripbentium mente (fuperius in contrarium adductis foIùm exceptis ) indiftinctè loquentium, conftituentiumque, cautionem interponendam effe de rerum æftimatione, finito ufufructu, reddenda, in quibufcumque rebus, quæ ipfo ufu confumuntur, aut longiffimo tempore minuuntur, ut ex nonnullis, affirmat Antonius Galeatius Malvaffia ditao conf. 110. nu. 10. vol. y.unde in eifdem terminis, in quibus predicti loquuntur, contrarium refolvit, \& mulrorum jurium authoritate comprobat Menchac. dia. S. 7.n. 32 .
Vera igitur, \&cmagis communis opinio eft, quòd in 30 prefatis rebus, facta prius earum æeftimatione, caveri debeat de tanta pecunia finito ufufructu reddenda, quæ maximè juvatur ex litera textus, in dit̃o $\mathbb{S}$. confituitur, de ufufruct. \& probatur per Aretinum, \& Fabrum ibi Bertrandum in conf.40. n. 7. lib.2. Rolandum in conf.92. in fine lib. 2 . \& indittinctè receptior videtur, \& magis vera in puncto juris, fecundùm Pinellum 2. part. I. 1. C. de bonis maternis, nu. ultim. in verfic. final. Borgninum Cavalcanum de ufufructu mulieri relito na. 146. Malvaffiam dict. conf. 110 . $n, 10$ vol. 1 . Pro quibus ultra alia concludenter facit quòd aliàs non poffer fieri plena reftitutio, nec fruetuarius tantundem redderet, fed multò minus, fi res ufu \& tempare deterioratas, \& minoris valoris effectas reftituerer:quod inconveniens ceffabit, fi facta æftimatione earum rerum, interponatur cautio de pretio ętimationis finito ufufructu reddendo. 3t Infertur nunc ex prefara communi fententia, quod tam in dietis rebus mobilibus feu fupellectilibus, que
quodam modò ipfo longo ufu non dicuntur confumi, quodam modd ipfolongo ufu non dicuntur confum,
Foan, del Cafillo Quot. Controv. Jur. Tom. I.
fed potiùs inveterafcunt, aut aliqualiter tantùm minuuntur, quàm in his rebus, que naturaliter ipfo ufu confumuntur, vel fervando fervari non poffunt, præcisè tenetur ufufructuarius, \& compellitur ad ipfam æftimationem, ut fribunt Alexander in conf. 58. Habita fuper narratis, col. 2. verfic, pofito ergo, volum. 3. Jaf. in conf.40. vol. 2. Plotus in l. fi quando, n. $605 . C$. unde vi, Antonius Galeatius Malvaffia difto conf. 110. n. 9. in verfic. fecus verò fi effent res qua naturaliter, of nu. 10. in verfic. Sed hoc videtur effe contra communem: in his verò rebus, quę functionem in genere fuo recipiunt, \& pondere, numero, menfurâve conftant, quid precisè reftitui debeat, fuprà diximus. In aliis autem, quæ longiffimo tempore, aut ufu confumuntur, dicemus infra, n. ultimo, \& tradit Menchaca de fucceffionum creatione, tib. 1. I. 7. n. 23. verfic. quod fi fimus in tertia:
Septimò \& ultimò conftiruendum eft, quòd domi- 32 nium, \& proprietas non folùm bonorum mobilium, quæ ipfo ufu naturaliter confumuntur, fed etiam eorum, quæ quodam modô ipfo longo ufu non dicuntur confumi, fed tantùm inveterafcunt, aut aliqualiter minuuntur, feu deteriores fiunt, in ufufructuarium tranfit; fic, ut ipfeillaalienare, \&x diftrahere, eorundem urilitatem percipere, \& ad libitum de illis difponere poffit: fic in terminis refponder Mazolus in conf. 25.n.25.Anton. Galeatius Malvaffia didt.conf. $110, n, 2$. Gn.10. vol, 1. \& ultra eos, idem tenent Alexander NT, 20. \& Socin. n.12. inl. 1. ff. de legatis primò, quidquid contra contendat Achilles Pedrocha ditt, conf. 7. n. 29. む feqq. qui decipitur exiftimans id procedere tantùm in his rebus, quę ufa confumuntur, aut non multi temporis fatio minuuntur, feu deteriorantur, non tamen in his rebus, que longo temporis fatio minuuntur : quod ta men fallam effe oftenditur : nam cam in his etiam rebus, quæ longo temporis fatio minuuntur, feu deteriorantur, æeftimatio fieri debeat, \& caurio interponi de pretio æftimationis reddendo, juxta communem relatam fuprà $n u$. 30 . nec cautio protoria locum habeat eo cafu,ut exiftimabat, fed malè quidem, ut fuprà dixi, Joannes Baptifta deSancto Severino, quem fequitur Pedrocha $i b i$, \& ex cujus diftinctione fuperiorem doctrinam inferebat: planè fequitur, dominium earum rerum ad ufufrutuarium rranfire, \&c poffe eum ad libitum de illis difponere, ex dici. l. fi tibi, ff.de ufufructu earum rerum, I. conflituitur, de ufufrutu, \& Authoribus fuprà citatis. Et fic non conftituitur differentia in hoc, quod res, quæ ufa minuuntur, feu deteriorantur, brevi, vel longo tempore confumantur, aut minuantur. Quod idem 3 dicendum eft in his rebus, quæ longiffimo tempore confumuntur, in quibus preftanda erit cautio de reddenda reftimatione, finito ufufructu, non verò pretoria cautio de eifdem rebus reltituendis, ut rentc adnotavit, \& comprobat Menchaca de fucceffionum creatione, lib. 1. f. 7. n. 32 . verfi. Quid fif fimus in tertia.

## CAPUT XVIII.

Ufufructuarius utrùm teneatur fidejufforiam; \& idoneam, an juratoriam cautionem preftare, \& quid obtineat, fi fit pauperior, ut non poffit idoneè cavere? Ubi qua hucufque ab aliis fcripta fuere, congeruntur in unum, quatuor Doctorum opiniones referuntur, ex illifque nova Authoris refolutio conficitur.

## S U MMARIUM.

1 Ufufructuarium heredi five proprietario cavere deberes certifimum effe.
2 Cìm autem leges noftre variè loquantur, fape enim appellant Cautionem, aliquando verò Satijdationevs, que funt diver $\sqrt{a_{0}}$

3 Nam cautio illa intelligitur, qua fit per nudam repromijfonem ablque fidejuforibus, of pignore, ut eft Furatoria, que ob id vocatur Nuda.
4 Satifdatio autem accipitur pro ea, que eft fuffulta fidejuforibus, vel pignore.
5 Dubitari folet, cujufimodi debeat efe cautio ufufructuarii.
6 Cautio yfufructuaria baredi, vel proprietario praftanda, non debet effe nuda, fed cum fidejufforibus.
7 UJufrutuarius idoneè cavere debet haredi, ut fit illi faris profpeitum, in eum cafum, quo ufusfrutus finiatur.
8 Cautio idonea dicitur in jure, que fit datis fidejufforibus, vel pignore.
9 UjufruZtuarius $f_{i}$ ob paupertatem, vel aliam difficultatem, idoneos fidejuffores invenire non posit, an idcircò ufufrulu privandus fit, harefve, qui exigit cautionems ab eo, contentus effe debeat juratoria cautione, ita eâ praftitâ, fructuarius uti frui pofsit, oo fructus fuos faciat; O vide, numeris fequentibus.
10 Satifdare qui ex neceffitate juris tenetur, quia eft forenfis, vel pauper, non poteft invenire fidejuforem regulariter ab onere fatijdandi relevatur, $\sqrt{i}$ juret Se non invenire fidejufforem, © praftare, vel adimplere id, pro quo tenerur fidejufforem dare.
II Doctores quamplures pracitantur qui elegantius traEarunt de quefione propofita fuprà n. 9 .
13 Hieronymus de Cavallos merito ơ nove notatus ab Authore.
13 In quaftione fuperiori quatuor fuife precipuas DoClorum opiniones.
14 Cautionem juratoriam non fufficere, fed idoneè cavendum effe ab ufufructuario, ex fententia Gloffe, qua de rigore juris verior eft.
15 Et pro illa nonnulla fundamenta adducuntur, remiffive.
16 Ujufructuarium in pradito cafu ad juratoriam caution nem admittendum effe, ex fententia aliorum.
17 Cantio juratoria qualiter fiat, of que debent continere? remifsivè.
18 Bartoli opinio in quaftione fuperiori refertur, que in effectu pracedentis fecurde opinionis limitatio eft, vel declaratio.
19 Et circa illam novum dubium proponit Author, five certo modo intelligendam animadvertit.
20 Saliceti opinio in quaftione ballenus agitata refertar.
21 Refolutio Autoris circa quaftionem fuperiorem.
PRo hujus capitis perfecta \& abfoluta, brevi tamen explicatione, conftituendum erit primò: Certiffimum effe, quod ufufruatuarius hæredi, five proprietario cavere debeat, ut cap. precedentibus plenè dictum 2 eft. Cùm autem leges noftræ variè loquantur ; fæpe enim appellant Cautionem, ut in t. 1. C. de ufufructu, \& per totum tit. f. ufufrutuarius quemadmodum cave.at, cum aliis multis : aliquando verò Satifdationem, ut in l.4.C.de ufufruitu, quæ funt diverfa; nam cautio illa intelligitur, quæ fit per nudam repromiffionem abfque fidejufforibus, \& pignore, ut eft Juratoria, quæ ob id vocatur nuda l. fancimus, C. de verborum fignificatione, Gloff. in c. qua fronte, in verbo, cautione, de appellationibus, Baldus in l. executorem, n, 16. C. de executione rei judicate, \& plenè declarat Barbofa videndus omninò in $l$. divortio, S. interdum, à n. 22.ff. foluto matrimonio, \& novifimè Hieronymus de Cævallos praticarum; five communium
4 contra communes, quaft. 66. in princ. Satifdatio autem accipitur pro ea, qua eft fuffulta fidejiofforibus, vel pignore; textus in diat. l. fancimus, \& in l. 1.ff. qui fatifdare cogantur, cum Gloffa ibi, verbo, fidejuforibus, \& communi Doctorum refolutione, ex Barbofa ubi juprà, dicto n. 22. dubitari folet, cujufmodi debêat effe cau-
5 tio ufufructuario ; \& quamvis, us dittum eft, Cautionis nomine fimpliciter, nuda promiffio fignificerur:
hoc tamen non obtinet in cautione ufufructuaria, quæ non debet effe nuda, fed cum fidejufforibus, per textum, in ditta $l_{.} 4$. C. de ufufructu, ó in $l$. tribus, ifo. de ufufructu earum rerum, qua ufu confumturur. Salicerus in ditt. 1. 1. C.de ufufructu, $n$. 15 . \& ibi communiter omnes \& ${ }^{\circ}$ in ditt. l.4.ejufdem tit.ubi Joannes Sichardus num, 1. fic adnotavit Jafon in l. I. colum, ultim. verfic. 10. Li . mitat. ff. qui $\int$ atifdare cogantur. Guid. Pap. decif. 248. Alexander in conf. 57. Ponderatis verbis n. 4. l.3 Paulus de Montepico in $l$. Titia cum teffameuto, $\mathbb{I}$. Titia cùm nuberet, de legatis 2. quaft. 53. nu. 16I.Bertrandus in conf. 144. vol. 3. Ruinus in conf. 206. n. 2. vol.2.Decius, Parifius, \& alii, quos refert Rolandus in conf. 92. n. 11, lib. 1. Andreas Gaill. practicarum obfervationums lib. 2. obfervatione 47. num. 2. Joachimus Minfingerus fingularium obfervationum, centuria 6. obfervatione 48. nu. 2. Guillelmus de Perufio in conf. 97, nu, 21. inter conf. ultim. voluntatum, vol. 1 . Jacobus Mandellus de Alba in conf. 563. n. 2. lib. 2. Pinellus 2. part. l.1. C.de bonis maternis, nu. 79. Gregorius Lopez, per illum textum, in 1.20. titul. 31. part. 3. verbo arecabdo. Antonius Gomez. tom, 2. var. cap.15. de fervit. n. 1. in fine. ó $n .2$. Molina, de Hippanorum primogen.lib. 1. cap. 15 . n. 29. Joannes Gutrierrez in repetitione l. nemo poteft, ff. de legatis 1. nu. 293. Joannes Garfia de expenfis © meliorationibus, cap. in. in princ. quia ufufructuarius idoneè cavere debet hęredi, ut fit illi fatis profpectum in eum cafum, quo ufusfructus finiatur; fic ut cautio loco proprietatis apud eum effe dicatur, ut dicit glof. ex Ccholio, ultim. in S. conftituitur, de ufiffructu, ow sap. pracedentibus pleniùs diximus: at idonea cautio in jure dicitur, quæ fit datis fidejufforibus, vel pignore, $l . \int_{i}$ mandato, I. finali, ff. mandati. Glof. ibidem, in verbo accepta, l. 4. J. Ji fub conditione ff. de fideicommifariis libertatibus, $l$. $f i$ debitori, ff. de judiciis, textus in dict. l. i.ff. qui Jatijdare cogantur, \& ex communi tradit Gaill. dị̛̆a obfervatione 47. nu. 4. Hieronymus de Cævallos diff. quaft. 66. n. 11 .
Hoc fuppofito, fecundo loco conftituendum eft,dubinm effe, fiufufructuarius ob paupertatem, vel aliam difficultatem, idoneos fidejuffores invenire non poffit, aut nullos inveniat, an idcircò ufufructu privandus fit, herefve, qui exigit cautionem ab eo, contentus effe debeat juratoria cautione, ita ut eâ preftitâ, ufufructuarius uti frui poffit, \& fructus fuos faciat. Et fanè DoAores in hujus dubii refolutione multùm variant, \& fe torquent, ut ex infrà referendis conftabit; \& meritò dixit Minfingerus diala obfervat, 48.n. 3. ultra quem, $\$$ reliquos ftatim referendos, animadverto, quod re. gulariter, qui ex neceffitate juris fatifdare tenetur, \& 10 quia eft forenfis, vel pauper, non poteft invenire fidejufforem, relevatur ab onere fatifdandi, fi juret fe non poffe invenire fidejufforem, \& praftare, vel adimplere id, pro quo tenebatur fidejufforem dare, \&c fic eo cafu ftatur juratoriæ cautioni illius:ira gloffa final, in $l$. r.ff. qui fatiddare cogantur. Quam quotidie practicari dicit Jafon ibi n. 23. \& effe receptiffimam fententiam affirmant Lancellotus, Decius, Hippolyrus, Alciatus, Imola, Rodericus Juarez, Rolandus, \& alii, cum quibus fic defendit, \& hanc opinionem regulariter veram effe, afferit Barbofa in dictal. divortio, $\mathbb{J}$. interdum, n. 26 . verficulo, ultimò ad complementum, \& nu. 27 . fol. mibi iriv. fed in cautione praftanda pro ufufruAtu adquirendo, diverfum jus conflituunt Doetores quamplures, aut faltem variis modis rem iftam explicarunt: inter multos tamen, poft ordinarios, in ditia 1. 1. $\sigma$ in ditfa l.4. C. de ufufrultu, \& in cap. ult. de pignoribus, \& in authent. cuirelifum, C. de indiEfa viduitate tollenda, de hac quaftione elegantiùs tractarunt Paulus de Montepico iu diglo S. Titia cùm nuberet, queft. 53. nu. 261. Alexander in conf. 57 . Ponderatis verbis, num, 4. lib, 3. Guid. Pap. decif. 250 . Rolandus in conf. 71, nitm, 11. lib, 1. ov in conf. 43. n. 10. 24.35.36. ơ 49. lib. 2. Bellonus in conf. 54. ex n. 5 .
$\qquad$
$\square$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

## De Ufufructu

cum feqq. Simon de Pretis de interpretatione ultimarum voluntatum, lib. 4. dubitat, 10. num. 8 I , per totam fol. mibi 343. Andreas Gaill, lib, 2, obfervat. 47. per tot. Joachimus Minfingerus fingularium obfervat. cent. 6. obfervat. 48. per totam. Joannes Sichardus in dict.l.4. C. de ufufructu, ì nu. 2. ufque in finem leg. Borgninus Cavalcanus de ufufructu mulieri relicio, n. 150.151 . © 152. fol. 343. of 344. Antonius Gomez tom, 2, variarum, cap. 15. de Jervit. n. 3. in fine in verfic. item adde quod fi talis. Pinellus 2. part. leg. I. C. de bonis maternis, numer. 79. verfic. quod fi ujufru luarius. Joannes Guttierrez in ditc. I. nemo poteft, ex numer. 292. ufque ad n. 301 . Alphonfus de Azevedo in l. 3, titul. 16. lib. 5 . nova recopilationis, nu. 7. Petrus Sardus latè decif.141. per totam. Caballinus milleloquio 526. Guil. de Perafio in confil. 79. n. 21 . inter confilia ultimarum voluntatum, volum. r . Barbofa in ditto S . interdum, $n$. $28 . \&$ novifimè
Hieronymus de Cævallos communium contra communes, q. 69, n.8.ơ quef.408.n. 5, qui tamen imperfectè tractat iftam quaftioné; tum quia prafatos Authores non reiert, nec communes contrarias congerit in unum, tum etiam, quia certum quid non refolvit, nam ditta qu. 69. unam, ditta verò queft. 408. alteram opinionem videtur probare: conttat aurem ex fuperioribus, in hoc du-- bio quatuor effe Doctorum opiniones præcipuas, quas recitant Gloffa, \& Doctores communiter in dicta 1.4 . C. de ufufruttu. Prima opinio eft, in prædicto cafu non fufficere juratoriam cautionem, fed idoneè cum fidejuf${ }^{4}$ foribus cavendum effe; aliàs fi ufufructuarius non poteft invenire fidejufforem, imputer fibi, quia non habebir ufumfructum, nec commodum ex eo, fecundùm Gloffam in dit. l. 4. verbo, boni viri, quam Baldus colum. fin. verfic. quicquid dicatur, per multa argumenta fequitur, \& Salicetus colum. is in fine, in verfic. Quarta opinio afferens eam à multis, \& non mediocris doctrinæ Jureconfultis teneri ; adeo ut durum effet ab illa recedere, \& fubjungit, quòd procedit de rigore juris. Sequuntur etiam Jafon, Ripa, Tiraquellus, Riminaldus, Ruinus, Bellonus, Silvanus, \& Rolandus, quos ad id congerunt Simon de Pretis, lib. 4. ditta dubitatione 10. n. 81. fol. 343. Joannes Guttierrez in dity. l. nemo poteft, n. 299. \& fecundum apices juris procedere, verioremque effe de rigore juris, teftantur Gaill. Lib. 2.diel.a obfervation. 47.n. 6. Minfingerus centur. 6. dilla objervation. 48. n. 8. Joannes Sichardus in ditl. l. 4.C. de ufufructu, n. 3. ad finem. Guil de Perufio dicto conf. 79. n. $2 \mathbf{1}$. inter confilia ultimarum voluntatum, vol. I. \& pro 15 hac prima opinione, quæ, ut prædi\&ti dicunt, de rigore juris veriffima eft, tria fundamenta adducit Gaill. ubi fuprà, n. 6. © 7. nonnulla Joannes Sichardus in dicta l. $4 . n, 4$. 5 . que in effectu concludunt, nec ad illa concludenter refporderi poteft.
16 Nihilominùs de æquitate \& benignitate aliæ opiniones traduntur per Doctores; idcircò fecunda opinio eft, ufufructuarium eo cafu ad juratoriam cautionem admittendum effe, illamque ab hærede in defectu fidejufforum recipiendam effe, fif fiat eo, quo debet, modo; \& hanc partem tenent Bartolus in di.7. l. 4. Guid. Pap. decif. 180, nu." 3. Philippus Portius num. 3. communiuni opiniontum, concluffione 18.in 8. ampliatione. Hippolytus in practica crininali, I. diligenter, num. 104. Imola in $l$. cùm non facile, $n .3$. © 4.ff. $f i$ cui plus quam per legenn falc idiam, Barbatia conf. 11 . volum. 3. \& cum ea tranfit Cævallos communium contra communes, dilla quaft. 66.n. 8. \& nonnulla fondamenta adducir Joannes Guttierrez $m$ dila l. nemo poteft ex n. 293. alios
17 hujus opinionis Aurhores refere Perrus Surdus decif. 141. ex n.7.Cautio autem ifta juratoria, qualiter fiat, \& que debeat continere, fcribit Rolandus in confil. 65. nam. 27. lib. 3. latius Gaill. diđđa obfervatione 47. nu.8. ఠ 9. Hæc tamen opinio placere mihi nullo modo poteft, tum quia lege non probatur, imò contrarium potiùs jure ipfo expreffum eft, ut conftat ex fundamentis, pro opinione pracedenti fuperiùs remiffivè adduatis:
tum etiam, quia æquitas, aut benignitas,per quam jus heredis aut proprietarii fiat deterius, nec illi confultam effe poffit, in favorem fructuarii admitti non poteft, contra intentionem legis, volentis proprietatis caufam falvam effe oportere, \& proprietario idoneè caveri.
Unde tertia opinio eft, quæ tamen cum fuperiori con- 18 jungi debet, ita ut illius limitatio fit, vel falté declaratio, ut filicet juratoria cautio fufficiat, fi perfona offerens juratoriam cautionem, fit frugi, probatæ, \& honofta vitæ; fecus fi fit fufpectæ, \& improbatæ vitæ, quo cafu hæres, vel proprietarius oblatam ab ufufructuario juratoriam cautionem acceptare non tenetur, fed ut fibi rectè profpiciatur, datis fidejufloribus idoneis, à judice poitulare poteft, quos fi dare non poffit ufufruEtuarius, res fructuaria fequeftrari debet penes virum aliquem bonum, qui refpondeat ufufructuario de fructibus, fecundum formam texrus in $l$. pofquam, $\int$. imperator, ff. ut legatorum nomine caveatur, © in 1. .fi fidejufor, IS. finali f., qui fatifdare cogantur. Ita docuit Bartolus in l. 1. num. 6. C. de ufuf ruictu, quem fequantur multi relati à Simone de Pratis de inferpretatione ultimarum voluntatum, lib. 4. dubitatione 10, n. 81.fol. 343 . qui format hanc opinionem effe magis communem, \& æquam, \& multorum Authorum authorit. $t$ bus corroboratam. Panormitanus num. 6. \& alii Canoniftæ in capite ultimo de pignoribus, fequantur eciam Antonius Gomez tom. 2. variarum, cap. 15. de fervitutibus, nu. 3. Pinellus fecunda parte legis 1. C. de bonis maternis, 1.79: verficulo, Illud autem, Joannes, Guttierrez in dicta l. nemo poteft, $n .300$. Caballinus Milleloquio 526. parte 2. Barbola in l. divortio, J. interdum, n. 28. ff. Jolato matrimonio, \& cum ea videtur tranfire Hieronymus $\mathrm{C} x-$ vallos communium contra communes, dicla quaft. 408 : num. 5.

Verum enimverò, opinio ifta Bartoli licèt communiter approbata, adhuc dura mihi videtur, tum propter rationes prioris opinionis fuprà relaræ,quæ forticer urgent, ut videri poteft apud Gaill. dict. obfervat, 47.n.5. -̛ 6,tum etiam, nam licèr eo cafu, quo res tructuaria penes aliquem virum bonum fequeltratur, qui de fructibus uffifructuario refpondeat, fatis confultum effe videatur hæredi, vel proprietario, tamen cum res penes ipfuri fructuarium remanet, \& juratoria tantùm cautio proftatur, quantumvis honelta perfona fit fruetuarius, nori fatis confultú videtur haredi, vel proprietarió, nec proprietatis caufa ita falva remanet, ut in futurum evenire non poffis, illafam potiùs quàm falvàm clie proprietatis caufam, finito ufufructu, ut ad oculum patet; unde etiam ifto cafu poffer hæres, vel proprietarius fequeftrum petere, vel quòd res apud ipfum remaneat, cum obligatione preftandi fructus ufufructuario, ut opinione fequente dicerur: aut quod fidejuffores idonei dentur, aon obftante, quòd fructuarius honetta perfona fit; cum jura indiftinete loquantur, \& femper ab ufufriuEtuario idoneè caveri voluerint, nec ittum cafum diftinguant; unde in terminis, etiam quando fructuarii perfona fide digna eft, \& honefta, fi fidejuffores dare non poffit, quod rei fructuariæ ab hærede fequeftrum peti poffit, fcribunt Ruinus in conf. 51. nu. 8. © ins confil. 206.n. 25.vol. 2. Bertrandus, Bellonus, \&\& alii relati per Cavalcanum de $\mu$ (fuf raClu mulieri relido, $n .150^{\circ}$. verfic. multi autem tenserunt, fol. 344 .

Quarta denique, \& ultima opinio eft, hæredem, vel 20 proprietarium in cafu idoneæ cantionis deficientis,res, quarum ufusfructus relictus eft, penes fe retinere poffe, \& ufufructuario certam fummam, vel fructuum, vel pecuniæ exfolvere; ita tamen ut ipfe proprietarius de annua folutione ritè ufufructuario cavear : quam opinionem dicens æquiorem tenet Salicetus in l. 4. C. de $u f u$ fructu, $n$. 2. Angelus in 1. bae edictali. I. bis illud, $n$. 6.C. de fecundis nuptiis, \& effe veriorem, \& benigniorent exiltimat Andreas Gaill. dict. obfervat. 47. n. 13, in finalibus verbis, \& quòd illam Domini fequuti funt, \& ab ea in judicando recedendum non eft, quia fic pro-
prietatio
prietario \& ufufructuario pariter prof picietur, nee cuique de jure, aut commoditate fua quicquam detrahetur, firmat Minfingerus centuria 6. dicta lob ferv. 48.n.8. 21 Ego attem, ut fuperiùs dixi, in puncto juris, \& de rigore, primam opinionem veriorem effe exiltimo(quod quamplures etiam \& maximi nominis ${ }^{\text {Anthores relati }}$ ibi fatentur.) duram tamen effe, \& contrariam voluntati teftatoris legantis ufumfructum, volentifque fructuum commodo gaudere omninò fructuarium: idcircò totum hoc arbitrio Judicis relinquendum, qui confideratis perfonarum qualitatibus, negotiis, de quo agitur, circumftantiis, \& quantitate patrimonii legatarii, quid fieri debeat, infpiciet, ut cum Menochio, \& aliis,probarunt Simon de Prextis de interpretatione ultim. voluntatum, lib. 4. dubitat. 10. nu. 81. in fine, 343. Guillelmus de Perufio in conf.79. nu. 22. in fine, hoc etiam præfentit apertè Petrus Surdus decif. 141, num. 13. in fine, of 14 . vol, 1. arbitrium tamen judicis, non debere effe circa effectum \& validitatem legati'; nam utcumque fit, fruetuarius nunquam omninò fructibus carebit, illis potiùs ex voluntate teftatoris fruetur, ut de mente Bartoli fuit apertè in ditt. l.1.C.de uffufuctu, num. 6. Imolæ, in cap. ult. de pignoribus, nu. 27. erit ergo arbitrium circa hoc, an fi fructuarius idonèe cavere non poffit fidejufforibus, juratoria cautione ejufdem contentus debeat effe proprietarius, quod non de facili ftatuet, nifi qualitas rei fructuarię, \& perfonæ legatarii ita fuadeat, ut proprietario fatis confultum effe videatur, vel hæredi fola juratoria cautione admiffa : an verò res penes virum aliquem fequeftrari debeat, vel apud ipfum proprietarium remanere, ut numeris precedentibus dictum eft.

## CAPUT XIX.

Maritus, cui ab uxore relictus eft ufusfructus omnium bonorum, vel alicujus partis corum, alio hærede inflituto in proprictate, utrùm cavere teneatur, ut alii fructuarii tenentur, etiam refpectu dotis, quam actione de dote reftituere tenetur hæredibus uxoris; \& pofito, quòd cavere debeat, an per cautionem fructuariam ceffare, five extingui videatur primitiva actio de dote, qua tenebatur bona dotalia reftituere, queftio nova in hac materia, nee hactenus feripta; ubi etiam materia l. in omnibus, 42.ff. de judiciis, de debitore, qui efficitur fufpectus ex caufa de novo fuperveniente, \& l. ultima, C. de pactis conventis; Quando fcilicet provifio hominis expreffa legis provifionem ceffare faciat, multis exornatur, \& declaratur.

## S UMMARIUM.

I Quafionem hujus capitis novam effe, nee per aliquem baitenùs foriptam.
2 Primum bujus capitis dubjum proponitur, \& refolvitur infrà num. 9.
3 Seckndum dubium proponitur, of refolutio traditar infrà, num. 20. W vide ex num, 14.
4 In favorem mariti, ut cavere non teneatur, primum fundamentun adducitur.
5 Et novè, ơ verè per Authorem diffolvitur, explicaturque confilium Alexandri 50 num. 5. vol. 7.
6 Pro marito, ut ab obligatione cavendi excufetur, fecundum fundamentum expenditur.
7 Et de jure fubfiftere non poffe, evidenter oftenditur, \& n. fequenti.

8 Paulum Parifuum deceptum in hac materia, of gus opinionem falfame effec ill whospt olimertas it

9 Ujusfructus omnium bonorum, vel alicujus partis eorum,$\sqrt{i}$ al uxore marito relidus fuerit, alio herede infituto in proprietate, maritus ipfe cautionem frutuariam preftare debet, etiam refpectu dotis, quam actione de dote refituere tenetur baredibus uxoris, $\&$ num. fequentibus.
10 Regulam generalem effe, iffafrutuarium omnem cavere debere.
II Debitor quantumcunque fit efficaciter obligatus, ex caufa de novo fupervenienti cogitur jatiddare, © material 1 . in omnibus, 41. ff. de judiciis, latiJsimè explicata, multifque exornata, remi/sive.
I2 Ufufructuarius etiamfi offerat generalem bonorum bypothecam, adhuc cavere tenetur, od contra maritum concludens fundamentum adducitur.
13 Textum in I. I. C. de ufufructu, velut exprefsè decidere quaftionem propofitam Juprà ex n. 2. © refolutam n. 9.
14 Maritus dato pro vero, quod in queftione fuperiori cavere teneatur, utrum per cautionem ceffet, five extinguatur primitiva allio de dote, quâ ipfe maritus renebatur bona dotalia reffituere beredibus uxoris, © n . feqq. fundamenta adducuntur, © concluditur n. 20.
is Provifio hominis expreffa, legis provifionem ceffare, facit, prout hoc numero latius; remifsivè tamen explicatur.
I6 Hypotheca à lege tacitè confituta in bonis mariti, re. tinetur per mulierem, etiamfi ip/a babeat expreffam Hypothecam per padum acquifitam.
if Hypotbeca conftituta à lege tacitc in bonis mariti pro refititutione dotis, non fieri prajudicium per fidejuffores, aut pignora recepta per mulierem, foluto matrimonio.
18 Provifio hominis expreffa, tunc tollit provifionem legis, quando provifio legis eft Jpecialis, five Speciali aut extraordinario jure indulta, jecus fi eft provifio legis de jure communi.
19 Otue de provifione hominis expreffa difla fuêre fuprà nu. 15. latiorem explicationem requirere; quod attinet tamen ad propofitum prafens, tunc demum per provifionem hominis receffum videri ab ordinaria provifione legis, quando circa idem concurrunt bominis oo legis provifio; fecus tamen fi ad idem non tendunt.
20 Per cautionem frutuariam, non videri extinflams primitivam actionem de dote, in quaftione propofita fuprà num. 14. refolvitur.

HIs, quæ capitibus præcedentibus ditta fuêre, opportunè amectitur alia quaftio, quæ fingularis eft, nec per aliquem hucufque fcripta, atque, cim aliquando in judicium, \& certamen deducta fuiffet, diverfe fuerunt Advocatorum, \& aliorum Jurisperitorum fententiæ : Utrùm filicet maritus, cui ab uxore reliđtus eft ufusfructus omnium, vel alicujus partis bonorum, alio harede inftituto in proprietate, cautionem ufufrutuariam preftare teneatur, ficut alii fru¿uarii tenentur, etiam refpectu dotis, quam actione de dote reftituere tenetur hæredibus uxoris; an verò fufficiat pro cautione, velloco illius, dotis hypotheca, \& actio. Et in hoc confiftit primum dubium, Secundum verò dubium eft, an dato pro vero, quòd cavere teneatur, dicendum fit, per cautionem ceffare, five extingui primitivam actionem de dote, quâ maritus tenebatur bona dotalia reftituere hæredibus uxoris. Et deveniendo ad primum dubium, in favorem mariti ut minimè cavere debeat, illud præcipuè urgere videtur, quòd ubicumque ufufructuarius habebat tempore ufusfruCus fibi relicti, aut tempore mortis teftatoris, poffeffionem earum rerum, quarum ufusfructus fibi relittus eft, non tenetur fru\&uariam cautionem praftare, fed poffeffio ab obligatione cavendi excufat. Quemadmodum videtur prefentire Alexander in conf. 50.n.5vol. 7.
vol．7．fed tempore，quo ufusfructus relitus fuit，mari－ tushabebat poffeffionem rerum dotalium，$l$ ．in rebus， C．de jure dotiium © cap．4．bujus lib．plenè probavimus： ergo cautionem fructuariam preftare non deber；verum haic fundamento，in quo principaliter nonnulli infi－ ftere videbantur，facilè fatisfieri poteft，nam fi prale－ gamus originaliter Alexandrum loco fupra relato，in－ veniemus apertè，non probare eum，liberum effe debe－ reab obligatione cavendi poffidentem res fructuarias， fed folum feribit，poffe ipfum propria authoritate fru－ aus percipere，nec teneri capere eos de manu haredis； quod longè diverfum eft：teneri tamen ufufructuarium，＇ etiam res poffidentem，cautionem fructuariam prefta－ re，cùm ab eo petita fuerit，nec propter poffeffionem ab obligatione cavendi excufari，licèt ante cautionem petitam，poffidendo legitimè fructus fuos faciat，mul－ torum allegatione，\＆doctrina capitibus precedenti－ bus comprobavimus，\＆\＆ex aliis probat Pinellus 2．part． l．1．C．de bonis maternis nu．79．poft princ．\＆in hunc fenfum intelligi debet Alexander ubi fuprà，ditt．nu，5－ ut intelligit Antonius Gabriel communium opinionum， lib．5．titul．de ufifruitu，＇conclufione 1，num．8．verfic． Quarto limita．
Secundo loco \＆pro marito nonnulli urgere exifti－ mabant，quòd is，cui relictus eft ufusfractus omnium bonorum，alteri proprietate relicta hæres eft purè，qué－ admodum per textum，in l．ex facto，ff．de haredibus inffit．obfervat Ruinus in conf． 5 1．lib．1．Win conf． 174. lib．2．fed explorati juris eft，hæredem purè non teneri cavere；fic igitur nec maritus tenebitur，cui ab uxore re－ litus eft ufusfructus omnium bonorum．Quod in ter－ minis viderur dixiffe Paulus Parifius in conf．95．n．63． o in conf．6．num．51．vol．3．fed hoc fundamentum perquam falfum eft，nec fubfiftere poteft ；quippe cùm contrarium verius multò fit，\＆communi omnium confenfu probatum，maritum fic relietum ufufructua－ rium omnium bonorum，non effe hæredem，fed lega－ tarium tantùm，ut fcribunt Baldus，Paulus，\＆Jafon， in $l$ ．filius à patre ff．de liberis © pofthumis，Covarruvias variar．l．2．cap．2．n．4．© 5．Gualdenfis de arte teftan－ di，titul．de legat．cautela，39．Cavalcanus de ufufructu mu－ lieri relitto，num．69．－Jeqq．folio milhi 233．Simon de Prætis，Graffus，Menochius，Peregrinus，Marcus An－ tonius Engenius，\＆alii，quos fuprà hoc eodem libro cap．8．nu．29．in unum congeffi．Nec contrarium firmat Ruinus in dictis confiliis，licèt in eo articulo probet contra fundamenta，atque argumentationes adduxerit． Parifius autem in łocis relatis ubifuprà ，ditio conf． 95 ． n．63．of ditt．conf．61．nit．51．poft Aretinum in dit． 1．filius à parte，licèt voluerit，quòd cùm relinquitur alicui ufusfructus omnium bonorum alio hærede infti－ tuto purè，vel poft mortem ejus，non teneartur cautio－ nem fructuariam preftare；\＆fequantur Philippus Por－ tius lib．3．communium，opin．concl．18．limitatione 7．An－ tonius Gabriel de ufufruthu，ditta concl．1．in fine；tamen decipitur apertè，cum in eifdem terminis，teneri talem fructuariam cautionem preftare，rectius feripferint， quamplures，quos fupra hoc eodem lib．8．numer． 35 ． in unum congeffi，\＆ex multis adnotavit Cavalcanus de ufufrutu mulieri relitio，nu．74．fol．240．Quocirca 2 in feccie propofita fupra，cùm ufusfructus omnium bo－ norum，vel alicujus partis eorum ab uxore marito reli－ tus eft，alio hærede inftituto in propriecate，quod ma－ ritus ipfe cautionem fructuariam praftare debeat，etiam refpectu doris，quàm actione de dote reftituere tenetur hæredibus uxoris，verius mihi videtur，\＆fi cafus con－ tingeret，fic obfervarem．Ad quod principaliter mo－ 10 veor ex fequentibus．Primò regulam generalem effe， ufufructuarium omnem cavere debere：Id quod abundè capitibus pracedentibus adnotatum eft，\＆probatur in $l$ ． 1．© per torum，If．ufafructuariums quemadmodum caveat， l．fi cujus，cum l．feq．ff．de wfufructu，l．1．© 4．C．codem tit．capitulo ntimmo de pignoribus，l．20．tit． 31 ．partit．3： fed hec regula non reperitur limitata in marito，cui
ab uxore relitus eft ufusfructus omnium bonoram； imo in eo exprefsè eft idem ftatutum，ut dicemus fta－ tim，\＆ex communi omnium fententia，etiainfi relitus fit ufffructuarius omnium bonorum，alio hærede in－ ftituto poft mortem ejus，quod fortius eft，cavere tene－ tur，ut diximus fuprà boc eodem libro，cap．8．n．35．igi－ rur maritus in propofita fecie omnino cavere debebit，

Secundò，nam debitor quantumcunque fit efficaciter is obligatus，ex caufa，qua de novo fuperveniar，cogitur fatifdare，l．in omnib． 4 I ．ff．de judiciis，quam infinitis ex－ ornant Bartolus in l．fi conftante，in princ，n．6．ff．Soluto matrim．idem Bartol．in L．in poffefionem，ff．ex quibus c．th－ fis in poffeflionem eatar．Ja fon in $\mathbb{S}$ ．actionam，n． 64 ．de actio－ nibus．Rodericus Juarez in l．2．tit．de los emplaçamientos， verf．fed attende quid aliquid，fol，mibi 191．Palacios Ru－ bios，in repet．cap．per veftras．\＄．9．per totum，fol．mibi 139. Menochius de arbitrariss，lib．I．Centuria prima，cafus 88. Antonius Gomez tom，2．variarum，cap．11．de quali－ tatibus contra母⿴囗um，nu．57．Joannes Guttierrez de ju－ ramento confirmatorio，1．parte，cap，16．num． 22 ．（ 23. Alvarus Valafcus confultatione 66．à num．33．Melina de Hipanorum primogeniis，lib．1．cap．15．nu，us eqq． Mieres de majoratu，part．4．quaft． 34 －per totam．Barbo－ fa 2．parte，l．2．ff．Joluto matrimonio，à n．28．fed in ca－ fu noftro fupervenit caufa de novo，hoc elt，legatum ufusfructus，de cujus natura eft，ut fructuarius cavere debeat；ergo maritus quantumcon que fir efficaciter obligatus actione \＆hypotheca doris，cogendus eft fa－ tifdare，fi ufumfructum habere velit．

Tertiò facit，quod ufufructuarius，etiam offerat ge－ 12 neralem bonorum hypothecam，adhuc cavere tenerur， ficuti obfervant Ruinus in conf．51，n．8．© in conf．206． n．25．volum．2．Portius lib．3－communium，conclufione 18. verficulo 8．Amplia Bellonus in conf．54，nu．1．Rolan－ dus in conf．92．nu．11．volum．1．ergo generalis hypo－ theca boporum mariti pro dote reftituenda，non debet fufficere pro cautione；eò magis，quòd per hypothecam \＆obligationem reddendi dotem，non erit fatis fuccur－ fum，aut confultum ei，ad quem，finito ufofructu perti－ nere debent res fructuarixe，fi contingat，ipfum fiuctua－ rium rebus abuti，aut confumere \＆dereriorare illas， nec poftmodum folvendo effe ：quod inconveniens cef－ fat，fi cautio fructuaria praftita fuerit，eo，quo deber， modo，juxta naturam rei froct＂arix ；fiquidem dainno dato，dolo aliquo admiffo，five qua dererioratione in－ terveniente，tencb tur fidejuffor，ut proprietatis \＆re－ 1 rum fubftantia femper falva effe debeat．Er finaturam cautionis，\＆legislatoris finem infícias，ne dolus ma－ lus commitratur，utque propierario vel heredi fatis confultum effe debear，non minùs propriè habebit lo－ cum in hoc cafu obligatio preftandi cautionem，quàm in alio quocumque，cum eadem ratio generalis inliter． Tandem \＆ultimò，\＆e non eundo per alia fuffragıa，hanc partem velut exprefsè videtur probare textus in I．I．C． de ufufrutu，ubi Imperatores，maritum relittum ufufru－ ctuarium omnium bonorum ab uxore，necefficate ca－ vendi a dftringunt，quibus bona etiam dotalia contine－ ri，nullus dubitare poterit，qui verba ejus legis cum judicio perpendat；fcriptum enim eft ：Si ufus frutus om－ nium bonorum teftamento uxoris marito reli：7us eft？quamvis cautionem à te probibuerit exigi，tamen non aliter à de－ bitoribus folutam pecuniam accipere poteris，quam obla－ ta fecundiom formam Senatus－confulti cautione．Maritus ergo relictus ufufructuarius omnium bonorum uxoris， cavere tenetur ex illo textu，etiam in fortioribus ter－ minis，cùm prohibuerit teftator exigi cautionem， quan－$^{\text {a }}$ tò magis in noftro cafu，ubi nulla prohibitio fuit．Et hattenus de primo dubio．
Quod attinet verò ad fecundum，an pofito，quòd in 14 quettione fuperiori maritus cavere teneatur，per cau－ tionem ceffet，five extinguatur primitiva actio de dote， quâ ipfe maritus tenebarur bona doralia reltituere hæ－ redibus uxoris：animadverfendum eft，quòd pro parte affirinativa，ut ceffet actio ordinaria de dote，viderur
facere textus in l. ultima C. de paltis conventis, tamn fuper dote ibi: Et fi quidem in dotali inftrumento hypotheca pro bis noininarim à marito foripte fint, bis effe mulierem ad calutelam fuam contentam. Per quem textum, \& tex-
tum in 1 . cuim ex filio, If. filio,ff.de vulgari, 1 . © habet, $\mathbb{I}$. cùm quis, If. de precario, adnotare folent in mille locis Doctores, quòd provifio hominis expreffa, legis provifionem ceffare facit. Sic Interpretes communiter in diEta l.attima, \& ex aliis plenè explicant Antonius Gabriel communium opinionum, titulo de segulis jaris, conclufione 8. Jacobus Mandellus de Alba in conf. $73^{\circ}$.n. 28. lib.4. Menochius in conf. 151, n.37.lib. 2. Francifcus Beccius in com. 87. nu. 3. lib. r. Tiberitus Decianus in conf. 10. n. 19. vol. 2. ov in conf. 78. nu. 25. vol. 3. Joannes de Montefperello in conf. 121. num. 3. or in conf. 258. numer. 4. tib. 1. Hippol. Riminaldus in conf. 552. nu. 49. 50. 6 51. lib. 5. ergo cautio fructua'ria ad inftantiam \& peritionem hominis, hoc eft, hæredis, vel ptoprietarii data ab ufufructuario, refpectu illorum bonorum, legis provifionem, \& fic actionem
16 dotis ceffare facier. Verum hoc fundamentum facilè everti porerit, fi advertamus primò, ad doctrinam gloffę, verbo, contentant, in ditta l. ultima, quæ docuit expreffim hypothecam à lege tacitè conftitutam in bonis mariti, retineri per mulierem, etiamfi ipfa habeat expreffam hypothecam per pactum acquifitam. In quo approbatur communiter fecundùm Alexandrum, in conf. 58. volum. 7. Antonium de Fano, de pignoribus, 2. parte, 4. membro, num. 38. in fine \& inde hypothece 17 conftitutæ à lege racirè in bonis mariti pro reftitutione dotis,non fieri prajudicium per fidejuffores;vel pignorà recepta per mulierem, foluto matrimonio, ex eadem gloff: \& aliis Authoribus, plenè oftendit Baldus Novellus in trablatu de dote, parte 6. privilegio 68. per
i 8 totum, maximè $n$. 3. co magis, quòd per provifionem hominis expreffam, tunc videtur receffum à provifione legis, quando provifio legis eft fpecialis, five jure fpeciali, \&cextraordinario inducta, fecus fi effet provifio de jure communi, quia runc per provifionem hominis, non cenferur ab illa receffum, ut feribunt Bartolus mu. 12. \& Jafon mu. 143. in l.1. C. de jatre emphyreutico. Decius in cap. in prefentia, columna ultima, verf. non obfat quod in contrarium, de probationibts, of in conf. 99. cölumna 2. Ruinus in comf. 74. num. 18. lib. 1. Jacobus Mandellus de Alba in conf. 125.n. 19. © in conf. $173^{\circ}$ n. 14. lib. 1. Menochius lib. 4. prafumptione 190.n. 41. in fine. Ergo proptereà quòd cautionis remedium petitum fuerit, \& preftitum, non debet videri receffum ab hypotheca legali, quæ provifio eft legis ordinaria, ficut cautionis etiam ordinaria eft. Nec obftat argumentum deductum ex didta l. ultima. C. de pattis conventis, fi fecundo loco animadvertamus de intellectu illius textus, \& doctrina deducta fuprà nu. 15. latè, \& diffusè tractari poffe; ea enim altiorem requirebat indaginem, fed ad propofitum nihil intereft, nam licèt admittamus, receffum videri ab ordinaria provifione legis, per hominis provifionem, quod egregiam haber in jure controverfiam, juribus, \&\& Authoribus hinc inde pugnantibus, ut colligi poteft ex his, quæ frribunt Doctores communiter in eadem $l$. ultim. Antonius Gabriel difta conc'ufione 8. Menochius lib. 4. prafumptione 190.n. 39. of tribus feqq. Pedrocha in conf. 14. num. 33. © 4 . Seqq. Thomadoccius in conf. 111, n. 8. tamen id locum habere poterat, ubi circa idem, five ad eundem effectum concurrunt hominis \& legis provifio ; zunc enim hominisporovifio ceffare facit provifionem legis, fecus tamen fi adidem non tendunt; fed diverfa in fe continent, ut concludit Antonius Gabriel ubi fuprà, nu-9. \& ex aliis refolvunt Menochius dilla prafumptione 190. n. 40. Jacobus Mandellus de Alba in conf. 125 .nu. 19. tib. 1. Pedrocha diào conf. 14. na. 3. fed in propofita frecie, non concurrunt circa idem, quoniam actio de tote, \& tacita hypotheca dotem refpiciünt \& fecuritatem illius, atque reftitutionem; cautio verò legatum
ufusfructus, quod habet caufam \& originem diftinCtam, nee fluit ab eodem fonte \& capire, unde non concurrunt, nec debent fe impedire, ex refolutis per Cephalum in conf. 153.n. 43. lib.2. Petrum Antonium de Perra, de fideicommißis, quef. 1. n. 27. Alexandrum Raudenfem de Analogis, lib. 1. cap. 33. nu. 6. folio mihi 304 . concluditur ergo, ut alia confultò, fcienfque pretermittam, in quaftione preditta, per cautionem fructuariam, non videri extinctam primitivam actionem de dote. Que funt notanda, quia nova funt nee hactenus in propofito per aliquem adnotata.

## C APUT XX.

Ufufructuarius utrùm cenfeatur procurator in rem fuam, \& habere mandatum generale circa res fructuarias; quam curam, follicitudinem, \& diligentiam circa illas adhibere debeat, five earum cuftodia qualiter ei demandata videatur? ubi vera refolutio traditur in hac materia, \& quar hucufque feripta funt, congeruntur in unum. Deinde an ufufructuarius de dolo, lata, levi, \& leviffima culpa teneatur, refolvitur , \& Joannis Cephali fententia in confil. 653 .n. 15.lib. 5. non damnatur.

## S UMMARIUM.

I Ufufructuarius poffeffione adepta, of cautione praftita, five ante cautionem pofsidendo legitimè uti ©frui tenetur arbitrio boni viri, ob juxta modos à jure prafcriptos.
2 Ifufructuarius re fruCTuaria, jure fue, utitur, © fruitur.
3 Sic ut dicatur fua authoritate frai, of per manus fuas.
4 Tevetur tamen in bis rebus, in quibus ufumfructum baber, maximam curam, cuffodiam, of diligentiams adbibere, © facere omnia, qua diligentifimus paterfamilias facere poffet, of deberet, ov praditias res diligenter colere © laborare, of dolus malus, ob difipatio omninò ab eo abeffe debet.
5 Ujufructuacio cenfetur demandata cuffodia rei, oo jurium, tam in judicio quàm extrà.
6 Ulufructuarius cenfetur procurator in rem fuam, \& babere mandatum generale, ex communi fententia.
7 Ujufructuarium non dici procuratorem in rem fuam, tamen negandum non offe, procuratorem effe, of agere poffe nomine domini, ex fententia quorumdam Recentiorum.
8 UfufruCtharium procuratorem dici in rem fuam, in bis, qua refpiciunt ufumfructum, of agere poffe proprio nomine ablque mandato proprietarii: in bis vero qua proprietatem refpiciunt, non poffe fine mandato, nec dici procuratorem in rem fuam, ex fententia alior $\bar{u}$.
9 Que novè, verè tamen, "ot concludenter impugnatur, num. feq. refolutio Authoris traditur.
to UJufructuarium, ad ufumfructum conjequendum, contra beredem, of alium quemcunque agere poffe ablque mandato haredis, vel proprietarii, tanquam procuratorem in reis fuam.
II UJufrufluarium in bis, qua refpiciunt iffunfrutum, dici procuratorem in rem fuam, oproprio quidem nomine ablgue mandato haredis, vel proprietarii agere poffe.
12 Ufufrutuarium regulariter Foquendo, five refpects ipfins rei fructuarie, non dici proprie procuratorem in rem fuam, five procuratorem generalem, fed quoad quadam, videlicet, qua refpiciunt cuffodiam, defenfionem, a lminiftrationem, ©o conjervationem rei, © juтіим ејия.

13 UJufrutua

## De Ufufructu.

13 UfufruInarius fi negligens fuerit circa pradicta, ad interefle tenetur.
34 Ufufructuarius confervare tenetur jura, pertinentias, © Servitutes debitas proprietati, feu fundo fruGuario; \& Ji permijerit eas amitti, ufucapi, vel prafcribi, ad intereffe tenetur.
4) UJufructuarius $f_{i}$ non denuntiaverit, cimm potuerit, proprietario probabiliter ignoranti periculum rei, ant aliud neceflario fiendum, © damnum fequatur, tenebitur ipfi proprietario ad interefle, * damииm.
I6 Contra ufufructarium viventem ficut agi potesf pro damno dato in rebus fructuariis: ita etiam potest contra ejus haredes, postquam ipfe est mortuus.
17 Ufufructuarius non folim de dolo, lata levique culpa tenetur, fed etiam de levilfima.
18 Cephalus in confil. 653. num. I5. lib. 5. nove notatus per Autborem.
19 Ufufructuarius dicitur in culpa effe faltem levifima, fi tantam non praffiterit diligentiam circa res fruCluarias, quantam diligentijJimus quifque rebus fuis, imà majorem.
20 Emphpyteuta, libellarius, conductor, \&'s alij Jimiles, de culpa levil/ima tenentur.

'USUfructuarius poffeffione adepta, \& cautione preftita, five ante cautionem, poffidendo legitimè, prout fuprà capitibus præcedentibus refolutum eft: quoniam uti \& frui tenetur arbitrio boni viri, \& juxta modos ei à jure preffcriptos, ut tradunt ij Authores, quos flatim referam, \& capite Sequenti dicetur; \& quamvis re fructuaria jure fuo utatur, \& fruatur, $l$. . uti2 frui, ff. $\sqrt{5}$ ufusfructus petatur. Jafon in l. naturaliter, in princip. ff. de acquirenda poffes. Modern. in confuetudinibus Parifienfibus, tit. 1. S. 1. gloff. 1. num. 30. Menochus 3 in conf.66. num. 20. lib. I. lic ut dicatur fua authoritate frui, \& per manus fuas, ut optime probat Modernus ubijupra, n. 26. ©f n. 30. \& ex aliis fcribit Cephal. in 4 confil. 637 . num. 5. lib. 5 . tenetur tamen in his rebus, in quibus ufumfructum habet, maximam curam, cuftodiam, \& diligentiam adhibere, \& facere omnia, quæ diligentiffimus paterfamilias facere poffet, \& deberet, \& preedictas res diligenter colere, \& laborare, \& dolus malus, \& diflipatio omninò ab eo abeffe debet. Quod argumento text. in 1. ea igitur, If. de pignoratitia actione, \& in l.1. verfic. fin. cum l. Sequenti, if. ufufructuarius quemadmodum caveat, recte adnotarunt Aretin. in $\S$. finitur, num.3. verfic. in ead. glofa, Inflitut. de ufufructu Ruin. in confli. 57 . num.7.vol. 4. Aimon Craveta in confil. 300 . n. 1. 'ङ 2.vol. 2. Borgnin. Cavalcan. de ufufructu mulieri relicto. n. 156. fol. mibi 35 I . Anton. Gomez, tom.2. variar.cap.15 de fervitutibus, num.6. Molina de Hijpanorum Primogeniis, lib. I. cap. 22. num. 3 . Joannes Garfia de expenfis is meliorationibus, cap. I I in princ.Cephal. in conf. 653 .num. 5 . lib. 5 . Doctor Spino in Jpeculo, glof. 13 . principali, de legato ufusfructus, $n$. 80. cenfetur 5 enim ufufructuario demandata cuftodia rei, \&jurium, 5 tam in judicio, quàm extrà, ut fcribunt Bartolus in $l$. apud Trebatium, S. I. num. 1. If. de aqua pluvia arcenda, Alexander, \& Jafon in l. 1. §. ult. num.3.ff. de novi operis nunciatione, Decius in conf.418. num.7. Modern. diťa gloff. I. num. I I. ©f glof.8.num. 58 . Menoch. in conf. 66. 6 num. 30 . lib. 1. Pedrocha in con $\int .7$, num. 178 . Et ideò céfetur ipfe fructuarius procurator in rem fuam, \& habere mandatum generale, ut poft Bartolum, Angelum, CaItrenfem, Baldum, Jafon. \& alios, ex communi fententia probat Anton. Gomez diazo cap. 15. de fervitutibus, num.6. \& communem referunt Pinell. 2. part. leg.I.C. de bonis maternis, num.16. Joañes Garfia de expenfis of meliorationibus, diffo cap. 1 I . num. 3. qui tamen ab earecedunt, ut flatim dicetur, fed probarunt eam Ruinus in confil. 206. num. 29. vol. 2. Parif. in conf. 94. num. 17. lib. 2. \& alij, quos refert Graffus receptarum fententiarum, §. legatum, quaff. 34 i in princ. qui precipuè Joan. del Caftillo Quot. Controv. Juris, Tom. I.
moventur per text. in l.I. S. finali, cum $l$. Sequenti, ff: ufufructuarius quemadmodum caveat, ubi fcriptum elt : Interdum autem inerit proprietatis aflimatio, $j_{i}$ forte frıCluari', cimm poffet uficcaptionem interpellare, neglexit ; onnnem enim rei curam Juscepit, nam fruguarius cuftodiant praftare debet, Sed Pinell. ubi juprai, diaf. num. 16. exiftimat hac in re melius advertere ad illum textum, Ru- 7 beum in l.non folum, §. morte, n.12.ff. de novioperis numciatione. Crotum in l. I.S. numtiatio, n.9. eod. tit. \& prius Fulgofium ibid. contra comunem allegationem ; nec amplius dicit, \& Joannes Garlia, qui tacet eum, dito cap. I I. n.4 procomuni hac refolutione primo expendit text. in L. 1. S. finali, ff. de novi operis nunciatione, cui ex aliis recte fatisfacit : poftmodưm refert Rubei \& Croti opinionem contra communem, \& tandem cum eis infiftens credit verius ufufructuarium non dici procuratorem in rem fuam, non tamen negandum effe, effe procuratorem, \& agere poffe nomine domini; atq; adeò debere cuftodire, \& curam gerere rei, quâ utitur-fruitur, quoniam procuratoris vicem, \& officium fuftinet, cui fatitfacere tenetur.
Verùm fententia fuperiori non relatâ, ex mente com- 8 muni, ut ipfi arferunt, aliter diftinguunt in hac quartione Borgnin. Cavalcan. de ufufructu mulieri relifo, $n$. 7. per totum, fol. mbi 189 . Michael Graffus diat. S. legatum, quaft. 34. n. 2. dicuntq; comunem effe Interpretum fententiam, ut fructuarius dicatur procurator in rem fuam, \& agere poffit proprio nomine abfq; mandato proprietarij, in his, quæ ufumfructum refpiciunt; in his verò, qua proprietatem refpiciunt, non poffit fine mandato, cum non fit procurator in rem fuam, fed proprietarij, nec in eis habeat tacitum mandatum. Sed tamen predictos Authores, in eo jufte notandos crediderim, quòd affirment præfatam diftinctionem ex 9 conuuni Doctorum fententia defcendere; fiquidem antiquiores ferè omnes, paucis exceptis, fructuarium dici procuratorem in rem fuam fimpliciter docuerunt, ut conflat expreffim ex multis relatis per Anton. Gomez, Pinellum, Graffum, \& Joann, Garliam mbi Juprá. Alij autem Recentiores (quorum num. prafertim funt Rubeus,Crotus, Pinell. \& Garfia) etfi hoc negaverint, fatentur tamen, fructuarium dici procuratorem, ut agere poffit, \& debeat nomine domini; itaq; agendi potefatem abfq; mandato proprietarij, non folum illi concedunt, fed etiam eundem agere adftringunt : quoniam officium procuratoris fuftinet, cui fatisfacere tenetur. Etdeniq; , quicunq; hac de materia feripfit, etiam in his, quæ refpiciunt proprietaté, curam, diligentiam,\&\& follicitudinem tacitè demandatam videri fructuario adeò apertè admittit, ut generaliter conftituere in illis non poffe ipfum abfq; mandato agere, durum admodum, \& juri contrarium videatur. Et in fpeciemagis loquendo repugnat traditionibus Decij, in conf. 418.n.7. Menochij, in conf.66, n.30. lib. I. Moderni in confuetud. Parifienf. tit. I. S. I. gloff. I. n.11. \& gloff. 8. n. 58. Achillis Pedrorhæ in conf.7. n. 178 . qui dicunt, cenferi fructuario demandata omnia, que tendunt ad cuftodiam, defenfionem, \& confervationem rei fructuariz. Quocircain hac contrarietate dicendum mihi videbatur pri- 10 mó, ad ufumfructum confequendum, contra hæredem, \& alium quemcunq; rectè agere poffe ufufructuarium abfq; mandato alterius cujufcumq;, tanquam procuratorem in rem fuam, aut eum, ad quem juflo titulo jus, aut dominium ufusfruct ${ }^{\circ}$ pertinet.Id quod certiffimum eft, \& poft alios probant Pinell. 2. part.leg. I. C. de bonis maternis, num. 62. verfic. Quod autem, Cavalcanus de
 legatum, quaf. 34. num. 2. in fine.
Secundo, in his, quæ ufumfructum refpiciunt, ufufru- is Ctuarium dici procuratorem in rem fuam, \& proprio quidem nomine abfq; mandato heredis, vel proprietarij, liberè agere poffe. Quod nullus negat, imo potius id omnes tanquam indubitatum admittunt, atq; ex cómuni refolutione tradunt Cavalc. \& Graffus ubi fuprà.

Tertiò, regulariter loquendo, five fpecificè, refpectu proprietatis, aut ipfus rei fructuarix, veram non effe, ut anteà dicebam, generalem Cavalc. \& Graffitraditionem, in his, quæ proprietatem refpiciunt nullo modo abfq; mandato proprietarij fructuarium agere poffe, nec in eis tacitum mandatum habere. Similiter veram non effe Caftrenf. Bald. \& aliorum primam fententiam, relatam fuprà num.6. generaliter fructuarium dici procuratorem in rem fuam, \& generale mandatum obtinere etiam refpectu juris proprietatis. Id quod nature ufusfructus repugnat evidenter, ut de fe patet, \& his, que frribit Menoch. in conf. 66. num.16. lib. I. deinde utramq; fententiam temperandam in hunc modum, ut fcilicet, ufufructuarius non dicatur propriè procurator in rem fuam, five procurator generalis, aut generale mandatum obtinens, fed quoad quædam, videlicet quæ refpiciunt cuftodiam, defenfionem, \& adminiftrationem, aut confervationem rei fructuariæ, \& jurium ejus; hæc enim tacitè illi demandata videntur, ut colligitur apertè ex dicta lege I . in fine, \& lege Sequenti. ff: ufufructuarius quemadmodum caveat. Et poft Salicetum, \& Alexandrum, erudite, \& verè advertit Modernus in confuetudinibus Parifienfibws, titul. I. §. I. glo Ja I. num. II. \& ab eo tranfcribit Caballinus Milleloquio 1. num. II \& \& 12. \& horum refpectu tacitum mandatum dicitur habere à proprietario, \& abfq; mandato illius agere poteft, ut ipfe Modernus advertit, \& poft Rubeum, \& crotum, in idem incidit Joañes Garfia ubi fuprà, quod injuftè, \& contra mentem dictorum jurium negarunt Cavalcanus \& Graffus locis fuperiuss relatis. Imò non folum poteft ufufruçuarius omnia, quæ tendunt in utilitatem, \& conferva13 tionem ipfius rei fructuariæ facere; verum etam fi facere omiferit, \& negligens fuerit, fibi imputandum eft, \& ad intereffe tenetur, ut Juribus \& comuni dicto14 rum refolutione probavit Anton. Gomez. dicfo capite 15. de fervitutibus, num. 6 . in fine, \& inde fit, quòd ufufructuarius confervare tenetur jura, pertinentias, \& fervitutes debitas proprietati, feu fundo fructuario, \& fi permiferit eas amitti, ufucapi, vel preffribi, ut dictum eft, ad interefle tenetur, ex textu in dicta $l$. I. in fine, cuml. Sequenti, ff. ufufructurius quemadmodum caveat, \& tradit Modernus dita glof. I num. ni. \& Caballinus milleloquio.1. num. 12. Similiter fi non denunIs tiaverit, cùm potuerit-proprietario probabiliter ignoranti periculum rei, veluti ruinæ, vel inundationis, aut aliud neceflariò fiendum impensâ proprietarij, vel quid fimile, \& damnum fequutum fuerittenebitur ipfeproprietario ad intereffe, \& damnum, ut poft Caftrenf. in l. eum ad quem, C. de ufufructu, recte adnotavit Mo16 dern. in confuetudinibus Pari§enfibus, titul.1. S. I. glof. 8. num. 58 . Et ficut agi poteft pro damno dato contra ufufructuarium viventem; ita etiam poteft contra ejus heredes, poftquam ipfe eft mortuus: fic fcribunt, \& comprobant Cephalus in conf.653.n.7. lib. 5. Jacob. 7 Mandellus de Alba in conf. 55 . num. 9. lib.1. Fit etiam deinde, quòd uffufructuarius tenetur non folum de do10, lata, levique culpa, fed etiam \& de leviffima culpa, quia ufusfructus folum ipflus fructuarij gratià conftituitur, ut de fe patet, ideò de leviffima culpa tenetur, §. item is cui, Inffitut.quibus modis re contrabitur obligatio, 1. İ iufusfruC̆us legatus, s. denique, If. de ufufructu, juneta, 1 . In lege aquilia é leviljima, 45 . ff. ad legem Aquiliam. fic tenent Angelus in l. cùm ufufructuarius, in fine. ff. deufufructu. Albericus in l. quamvis, num. 2. ff. de dammo infecto. Modernus dict. glof. 8. num. 50. Anton.
18 Unde cum in propofito legiffem Joannem Cephalum confiderabam novè, ipfum apertè lapfum fuiffe in conf. 653 . num. 15 . lib. 5. dicebat enim ufufructaarium teneri tantùm de dolo, lata, levique culpa, cùm etiam de leviffimateneatur, ex fuprà dictis. Dicetur autem 19 effe in culpa faltem leviffima ufufructuarius, fi tantam non praffiterit diligentiam circa res fructuarias, quan-
tam diligentiffimus quoq; rebus fuis;imò majorem: argumento text. in dica. §. item is quires utenda, Infitut. quibus modis re contrabitur obligatio, \& in l.I. S. is quoque cui rem, ff. de obligat. \& act. \& obfervat Anton. Galeatius Malvaffia dict. conf. 38. num. 37. ubi n. 38.39. © 40 agit utrùm emphyteuta, libellarius, conductor, \& alij fimiles de culpa leviffima teneantur : de quo eft 20 videndus omninò Jofephus Ludovicus decif. Perufina 22. num. 21. in fine है decif. 94 . num. II.

## C A P UT XXI.

Ufufructuari ${ }^{\circ}$ an, \& \& quando, proptereà quod arbitrio boni viri non utatur, five propter rei deteriorationem, aut arborum incifionem, expelli poffit, ut jus ufusfruct amittat, \& propter damnum illatum utrùm ad interefle tâtùm teneatur; an verò ufusfiru$\mathcal{C t}^{2}$ etiam jure privari debeat? ubi hæc materia breviter, \& diftinctè explicatur communis fentētia à quorundam impugnationibus defenditur, \& Antonij Galeatij Malvaflix conf. 38 . per totum, vol. 1 . novè expenditur, \& commendatur in hac materia.

## S U M MARIUM.

I UJufructuarius uti \& frui arbitrio boni viri adeo tenetur, ut nibil in perniciem, aut damnum proprietatis facere poijit.
2 Sed illius confervationi, \&ै utilitati, tanquam bonus paterfamilias profpicere debet.
3. Ufufructuarius, fi non utatur nec fruatur arbitrio boni viri, five male $\int$ e babuerit circares fructuarias, vel deteriorando illas, aut arbores fructiferas incidendo: utrùm expelli polfit per proprietarium, ut jus ufusfructus amittat, \& pro damno etiam illato teneatur, an verò ad intereffe tantum cum eo agi polfit, jed ufufructu privari non debeat.
4 Ufufructuarium in quaftione fuperiori expelli non debere fed ad interefle tantùm teneri ex fententia quorundam, qua tamen improbatur infra numer. 9. \& fequentibus.

5 Emphyteuta, conduCtor, \& Jimiles, incidendo arbores virides \& frucliferas, \& propter rei deteriorationem, jus, quod babent, amittunt, © expellipofient.
6 Antonium Galeatium Malvafliam © erudité, ©f utiliter loquutum fuife de materia bujus Capitis; \& confil. 38. per totum, vol. 1. Ingulare effe, © notandum.
7 UJufructuarius, cùm caveat de utendo \& fruendo arbitrio boni viri, aliquibus videtur, quod propter rei deteriorationem expelli non debeat, at jus uf fusfructus amittat, fed ad intereffe tantùm teneatur, \& ad

- puenam, in jtipulatione comprebenfam: qui tamen decipiuntur, prout refolvitur infrà, num.11.\&12.
8 Privationis pana locum non habet, ubi lex cam exprefse non fatuit.
9 UfufruCluarium non utentem \&f fruentem arbitrio boniviri, vel res fructuarias deteriorantem, aut virides, $\mathcal{F}$ frucliferas arbores incidentem, expelli poffe, \&o jus ufiufructus amittere, ex veriori, \& communiori fententia.
Io Qua \& jure, \& ratione concludenti fulcitur.
II Et contraria opinionis primo fundamento refpondetur.
12 L. I. S. habet autem, ff. ufufructuarius quemadmodum caveat, $\mathcal{E}$ l. fed \& fi quid, 8. \& generaliter, ff. de ufufructu, explicantur.
13 Ufufructuarius quotiefcunque, quia non utituré fruitur arbitrio boni viri, vel propter rei deteriorationem, aut arborum in cifionem, expelli potesf, \&ׂ uf usfructus jure privatur, damnum quoǵs refarcire tenetur.

14 UF de conducfore, qui male verfatior in re conducfa, \& de emphyteuta, dici olet.
15 Jure iffo expreflum effe fatits, fructuarium propter arborkm incifionem, vel rei deteriorationem expelli poffe, ©े jure ufiuffuctuw privari, contra nonnullos.
16 Delictum in committendo gravius effe delicto in omittendo, commiffo.
17 Ufufructuarius, ut propter rei deteriorationem, wel arborum incifonem cadat do ufufructu, qua \& qualis deterioratio neceffaria ${ }_{i n}$ t, © judicio arbitrium, quod multum valent bac in re.
18 UJufructuarius, quod malé verfatus fuerit; aut non ufius arbitrio boni viri circa res fructuarias, ex quibus deprebendi poffit?
19
19 Ufufrưtuarii dolo, vel cmlpa, utrìm prafumi debeat, quod rei deterioratio contigerit, \&o omus probandi, an ipfi, vel proprietario incumbat? remifive.
20 Ufufructuarius, emphyteuta, むc conduCtor, quamvis - ob modicam rei deteriorationem expelli non debeant, tenentur tamen dominis damnum, five intereffe integrèrefarcire.
21 frimarius $j_{i}$ loco arborum cafarum alias fubftituat, an debeat celfare amisfio juris propter deterioc) vationem incurja.

USufructuarius uti \& frui arbitrio boni viri adeò tenetur, ut nihil in perniciem, aut damnum proprietatis facere poffit, l. equis inuum, s.I. If. de ufiufructu; fed illius confervationi, \& utilitati, tanquam
2 bonus paterfamilias profpicere debet, aliàs jus ufusfructus amittit ex fententia communi ; five ad refarciendum damnum tenetur, ex fententia aliorum, ut fatim dicam. Sic fuperiorem doatrinam, de utendo \& fruendo arbitrio boni viri, nec quicquam gerendo in perniciem proprietatis, tradunt Alexander \& Caftrenfis in Authent.qui rem, in princip. © ibi communiter Doctores C. de Jacrofanctis Ecclefiis, Petrus Gregorius in Syntagmate juris, 1. part.lib.4. cap.3. de ufufructu, num. I5. © 16 . Cardinalis Albanus in rubr.ff.de ufufructu, in fine. Ruinus in conf. 58. num. 5 . lib. r. Natta in conf. 477 .num. 7. Rolandus in conf.49.num.12. ©े 13. lib. 2. Cephalus in confil. 653 . n.4. © lib. 5. Petrusde Soncinas in conf. 19. num. 10 . inter confilia ultimarum voluntatum, volum. 2.
3 Malvaifia in conf. 38. per totum, vol. 1. Sed dubium eft in eo, utrùm fi ufufructuarius non utatur nec fruatur arbitrio boni viri, five male fe habuerit circa res fruđuarias, vel deteriorando illas, aut arbores fructiferas incidendo, expelli poffit per proprietarium, ut jus ufusfructus amittat, \& pro damno etiam illato teneatur: an verò ad intereffe tantum cum eo agi poffit, fed ufufru-
4 \&tu privari non debeat. Et partem negativam, ufufructuarium expelli non debere propter preedictam caufam, fed ad intereffe tantùm teneri, defendunt Angelus in 9. finali, num.3. Inflitut.de fervitutibus, afflictis cap. I. 5. licet , n. 14.- $\bar{i}$ de feudo fuerit controverfia. Ruinus in l.divortio, 5. fi fundum, num. 2. ff. Joluto matrimonio Berous in conf. $54^{\text {a }} n$. 19. lib. 3. Chaflaneus in confuetudinibus Burgundia, rabr. 4. 9.6. in gloffa finali $n$. 18. primò, quòd licèt emphyteuta, conductor, \& fimiles, incidendo arbores virides, \& fructiferas, \& propter rei deteriorationem, jus quod habent, amittant, \& expelli poffint, ut tradunt Bartolus, Baldus, Caftrenfis, Alexander, \& communiter omnes in l.divortio, s. fi fundum, if. foluto matrimonio, idem Bartolus in l.im fraudem, y . finali, per illum textum, ff.de jure $f j$ ci, of in Authent. quirem, ubi Doctores omnes communiter, C. de facrofanctis Ecclefiis, \& poft multos, Paulus de Montepico in $l$. Titia cum tefanmento, 6. Titia cimm nuberet, de legat. 2. n. 131. Julius Clatus §. emphytenfis, quaf. 26. num. 2. Rolandus in confil. 59 .aum. 14 lib.2. Menochius in confil. 13. n. 4. lib. I. Jofephus Ludovicus decif. Perufin.22. © decif.94. Burfatus in confil.91. n.4 lib. 1. Alvarus Valafcus conjultat. 50. Barbofa in dicta L. divortio, 5. fo Joan. del Caftillo Quot. Controv. Juris, Tom. I.
fundum. ff: joluto matrimonio, n. 19. wque ad n. 17.6 fol.1040. Antonius Galeatius Malvalfia in conf.38.n.1. vol. 2. Quod eft fingulare \& notandum, quia in eo \& eruditè, \& utiliter loquutus eft in hac materia: id ta* men ut fuperiores \& alii nonpulli exiffimant, videtur ${ }^{7}$ in ufufructuario procedere non poffe, quia cùm ipfe caveat de utendo \& fruendo arbitrio boni viri, propter rei deteriorationem videtur, què̀d expelli non debeat, ut jus ufusfructus amittat, fed ad intereffe tantum teneatur, \& ad peenam in ftipulatione comprehenfam, \& hoc videtur ab initio pacifci, \& à quavis expulfione,\& caducitate recedere proprietarius, argumento textus in l. Sed \&r fi quid, S. ©o generaliter, ff. de ufuffuctu, do in l. I. S. babet autem, ff:ufufruluarius quemadmodum $c a$ veat: qua ratione ufi funt Jacobin. de Sanct. Georg. in authent. qui rem, C. de facrofinctis Ecclefiis, Paulus de Montepico in diffo 5. Titia cimm nuberet, quaft. 36. verf: Nunc procomplemento quaro de quaftione multium necef. faria, num, mibi. 131 . \& eo non relato, Antonius $\mathrm{Ga}-$ leatius Malvaffia dictoco conf.38.n.2.

Secundo facit, quòd pæna privationisnon habet locum, ubi lex eam expreffe non ftatuit, argumento tex- 8 tus, in $\varsigma$. cùm igitur, verficulo, fin autem, in authent. de non eligendo fecundó nubent. collatione 1. © in l. at $\sqrt{2}$ quis, S. divus, ff: de religiofis \&f funptibus funerwm; \& eft communis Dotorum fententia poft Baldum ibi.coInmna finali, in princ. \& in autbentica, ex teftamento, C. de fecundis nutptiis. Sed de jure, ufufruetuario predictapaena non imponitur, ut colligi poteit ex 1. ex.glva, of $l$. Seq.E゙ l.aqui(imum, S.I.ff. de eufafructu, ubi ufufructuario tantùm inhibetur, ut arbores fructiferas, ac etiam in- :s fructuofas non decidat, non tamen ipfi decidenti privationis pæna imponiturtergo propter predictam caufam, privari non debebitfructuarius jure ufusfructus.
Nihilominús contraria fententia, verior eft, \& com- 9 munior : ufufructuarium non utentem \& fruentem ar ${ }^{9}$ bitrio boni viri, vel res fructuarias deteriorantem, aut virides, \& fructiferas arbores incidentem, expelli poffe, 2 jus ufusfructus amittere : prout meliùs docverunt Baldus in conf.290. volum, 2. Guillelm. Cun.in authent. qui rems, C. defacrofanctis Ecclefiis, per illum textum, qui quamvis loquatur in emphyteuta; fortiori ratione procedere debet in ufufructuario, cum jus ejus debilius fit jure emphyteutæ, ut infrà referendi adnotarunt: deinde per alia, \& bona jura, quæ ibidem adducit, \& fequuntur Paulus Caftrenfis n.3. Jafon, n.4-Jacobin. de Sanct. Geor. n.6. \& Decius columna 2. in fine, ibi. Romanus, Alexander, Barbacia, Cæpola, \& Ruinus, cum quibus fic defendit Antonius Galeatius Malvaffia diafo conf.38.n. i7. © 18. \& ultra eum Paulus de Montepico in dicto §. Titia cimm nuberet, quaft. $36 . n .131$. qui dicit, quod ifta quæftio fuit in facoo in quadam magna Domina, que erat relicta ufufructuaria bonorum mariti,\& exciderat multas \& infinitas arbores, Rolandus in conf.49. num.12. lib.2. Tiraquellus de retračiu conventionali, 5. 3. gloffa I - num. 22. Pinellus 2 . parte leg.1. C. de bonis maternis, n. 60. Albanus in conf. 55 . 1 num. 6. Cephalus in conf. 6§3.n. 4. lib. q. Menochius de arbitrarius lib. 2. centuria 1.cafu 78.num, 1.<6 3. Jofephus Ludovicus decif.perufima 22. n. 5. कृ 6. \& magis veram opinionem firmat Barbofa in dicta l. divort tio, §.fi fundum, n. 17. \& 18. \& ultra relatos per eum, Graveta in conf. 300. n. 2. lib. 2. Bellorius in conf. $\$ 4$ n. II. Cavalcanus denfufructu mulieri relicfo,n. 156 .Modernus in confuetudinibus Parifienfibur, tit. i, S. I. gloff. i. n.31 Jacobus Mandellas de Alba in conif. 5 s.n.6. lib. r. Menochius in conf. 66 .n. 30.lib. I. Joannes Botta in conf. 47.n.33. Gutierrez in repetitione $l$. nemo potef, n. I 82. deleg. I. \& pro hac parte, ut $f$ aperiuus dicebam, ponde. ratur communiter textus in diat. autbent. qui rem, C.de 10 facrofanctis Ecclefius, ubi emphyteuta propter prediAam rationem expellitur, \& jure fuo privatur, \& tamen pari, vel majori, aut fortiori ratione procedit ille textus in ufufructuario, conductore, \&- fimilibus per-il

## N 2

 fonis,
## 100 <br> 1Quotidianarum Controverfiarum Iuris，Lib．I．

fonis，ut inquit Menoh，diffo caffu 87，in．3．Jofephus Ludovicus dicta decif．22．num．6．Secundo facit textus in $l$ ．2．If．fi ufurufricts petatur，ubi durante etiam ufu－ fructu poteft dominus proprietatis conveniri，fi dete－ riorem reddat ufumfructum ；ergo majori ratione po－ terit ufufructuarius，ut in terminis noftris ex illa adno－ tavit Joan．Garfia de expenfis of meliorationib．cap．I I．n． 34．Tertiò facit textus veluti expreflus in $l$ ．boc amplius 9．5．finali，ff．de damno infecto，quæ dicit fructuarium male utentem poffe prohiberi，ne ufufructu utatur． Quartô facit，quòd ufufructuarius tenetur fundum re－ ate colere，l．item fif fundi，I6．ff．de ufufructu，\＆uti， \＆frui arbitrio boni viri，ut initio hujus capitis dixi－ mus：ergo fi id non faciat，fed potius contrarium，re－ folvidebet jus ejus，pertext．in authent．cui relictum， C．de indifla viduitate；\＆quod notat Bald．ibi．num． 10. Modernus dicta glof．I．num． 3 I ．Barbofa in dict．S．Jf fundum，num． 18 in princ．Et comprobatur ultra eos， per textum，in i．$\sqrt[f]{2}$ proprietarius，ff．de damno infecio， \＆in 1. fiex duobus，$\$$ ．fi plures，verfic．Sed per prato－ rem，ff．de noxalibus aclionibus．
11．Ex quibus facilè diffolvi poffunt contrarize partis fundamenta；Etprimumnon obifat；nam erfi cautio de utendo \＆fruendo arbitrio boni viri，ab ufufructuario fuerit preftita，adhuc non effet benè confultum pro－ prietario，fipfe fructuarium male utentem，\＆res fru－ Etuarias deteriorantem flatim non poffet expellere， cùm facile occultari poffet veritas ufusfructus concef－ fi，\＆probatio deteriorationis difficilior redderetur．Ut advertunt Jdann．Garfia de expenfis is meliorationibus，
12 cap． 1 I．num．36．Barbofa in diço $\varsigma$. ．fifundum，num． 18 ．in princ．ultraquos aliter，\＆melius refponderi poteft， conftituendo ad explicationem textus，in dicta l．r．$\oint$ ． babet autem，ff．uffifuctuarius quemadmodum caveat，\＆ l．fed etfi quid，S．E generaliter，ff．de ufufruclu．Quod licet dicatur ibi，comitti ftipulationem de utendo \＆ fruendo arbitrio boni viri，fi ufufructuarius aliter uta－ tur，non tamen per hoc fequitur，quin etiam poffit ex－ pelli：quia diverfa funtremedia，\＆unum alterum non tollit，neque reftringit：fic declarant Caffrenf．num． 3 ． \＆Jacob．deSanct．Georg．num．6．in did．authent．qui rem，quos fequatifunt Paulus de Montepico in diffos． Titia cum nuberet，num． 13 t．in fine Antonius Galeatius
13 Malvaffia，ditfo conj．38．num．18．19．ש゙ 20．\＆ij Autho－ res rectè fcribunt，quòd quotiefcunque ufufructuarius， quia non utitur \＆fruitur arbitrio boni viri，vel propter rei deteriorationem，aut arborum incifionem，expelli potelt \＆ufusfructus jure privari，damnum quoq；re－ farcire tenetur argumentotextus in l ．duobus， 6 ．Colonws， ff．de jurreficii，quod etiam probavit Barbofa in dicta $l$ ． divortio，©．fif fundum，num．18．ante finem，\＆ultra rela－ tos ab eo，Jacobus Mandellus de Alba in conf．55．n． 6. lib．1．Ruinus in conf． 58 ．Quia locatur，num． 5 ．volum．I． \＆in conf．43．Vifo ac perlecto，in fine，vol．2．Et de con－ ductore，qui malè verfatur in re conducta，\＆emphy－ teuta idem dici folet coununiter，in dict．autbent．qui
14 rem，C．de facrofanctis Ecclefiis，Alexander in cenf． 129. lib．2．Rolandus in conf．49．n．15．vol．2．\＆in confil． 40. num．9．vol． 4 ．Natta in confil． 48 I．numer．21．vol．3． Curtius fenior inconf．70．fub num．8．\＆his non relatis Antonius Galeatius Malvaffia in confil．38，numer． 20. vol．r．Vincentius Carocius de locato de conducto，quaft． 7．à principio fol．mibi． 191.
－Secundum vero fundamentum facilè convincitur ex rium propter arborum incifionem，vel rei deterioratio－ nem expelli poffe，\＆jure ufusfuctus privari，ut per textum in dias．l．boc ampliùs， 5 ．finali，ff．de dammo infe－ Cto．Ex multis alfirmat Barbofa in ditto §．fi fundum， num．17．in princ．\＆Antonius Galeatius Malvaffia dial．confil． 38 ．num． 22 ．qui num． 23 ．in idem expendit text．in l．ufufruct．legato，\＆in l．baenns，ff．de ufufru－ $\not \subset u$ ，ubi ufufrnctuarius perpetuò prohbetur，\＆repel－ litur ab ufufructu，firem non reficit；ergo fortius，fi
eam deteriorat，quia gravius eft deli\＆̛um in conmmit tendo，quam in omittendo，fecundum Gloffam，$: 1$ Doctores in l．fi mora，ff．foluto matrimonio，Glofla in le－ ge Divus，verbo，nee follicitudo，in fine，ff．ad Sillania－ num，Baldus in l．quod te mihi，num，6．If．fi certum pe－ tatur，Decius in conf． 37 －col．4．num．9．\＆nonulla dicit Jafon in l．edita，num．40．C．de edendo，\＆inl．tramfigere， num．7．C．de tramfactionibus，\＆in I．（f prius，num．49．If， de novi operis nunciatione，\＆\＆fuperiorem refolutionem apertè videtur probare Cardinalis Hieronymus Alba－ nus in rubrica，ff．de ufufructu，in fine，relolvens，fru－ tuarium male utentem，privari poffe ufufructu，en tiamfi cautionem praflitifflet de benè utendo，ut fu－ perias dicebamus num． 9 of 10.
Eft tamen animadvertendum，quòd ufufructuarius ${ }_{1} 7$ ut propter rei deteriorationem，vel arborum incifio－ nem cadat ab ufufructu，non fufficit quælibet deterio－ ratio，fed neceflaria eft notabilis deterioratio，\＆non modica；item perpetua，\＆non circa culturam，\＆fru－ Aus，fed circa rem，\＆dolofa，culpabilis，\＆fraudulen－ ta；\＆ubi hæec conjunctim non concurrunt，ufufructua－ rius non cadit ab ufufructu，nec expellitur，ficut dici－ mus inemphyteuta：fic ex comuni omnium fententia， in dif．authent．quirem，poft multos，quos allegant， tradunt Jafon conf．3．num． 7 ．\＆in conf． 17 ．in princ．vol． 1 Vincent．Carocius de locato ef conducto；dicta quaft． 7 － ex num．4I．fol．mibi 192．qui loquitur in ufufructuario， in quo etiam expreffim loquuntur Jacobus Mandellus de Albain conf．5．num，6．lib．I．Paulus de Montepico in diflo 5．Titiac cum nuberet，fub quaft．36．num，mibi 133 ． JofephusLudovicus decif．Perufina 22．num，21．\＆de－ cifione 94．num．10．Alvarus Valafcus conful．50，num． 6. Barbofa in dicl．S．fifundum，num．20．verfic．\＆＇tenebis mente，Natta in conf．477．num，7．Joann．Garfia de ex－ penfis ©f meliorationibus，cap． 11 ．num． 34 in fine．Borgni－ nus Cavalcanus de ufufructu mulieri reliifo，num． 157. fol． 3 52．\＆nullo ex his relato，Anton．Galeatios Mal－ valfia dicto conf． 38 ．num．8．hac autem in re multum va－ lebit difcreti Judicis arbitrium，qui ex prediorum，five rerum，\＆arborum，aut fructuum qualitate dignofcere poterit，quae aut qualis deterioratio notabilis，aut ma－ gna dicatur，five modica；ex his，que feripfit Meno－ chius lib．2．de arbitrariis，quaff．78．num，8．cum quo omnes conveniunt，ut conftat ex fuperioribus，\＆aliis comprobat Joannes Botta in confil，46．num．34．ipfius etiamJudicis arbitrio relinquitur，ex quibus colligi，\＆ deprehendi poffit，quando ufufructuarius malè verfa－ 1 tus fuerit，aut non ufus arbitrio boni viri circa res fru－ Auarias，confideratis，quæ optimé fcripferunt Alexand． in conf．139．n．3．vol2．\＆in conf． 1 18．n．7．vol．5．Natta in conf．477．n．7．Malvaffia dig．conf． 38 ．n．14．verfic．focun－－ do id quoque，Cavalcanus de ufufructu mulieri relicto， num．I $\varsigma 6$ ．In dubio autem，utrùm prefumi debeat，，quod rei deterioratio，dolo vel culpaufufructuarij contigerit， \＆onus probandi，an ipfi，vel proprietario incumbat， tradit Barbofa in dicc．S．fifundum，num． 20 ．ver欠．In dubio fane．Menochius in conf． 130 ．num． 4 \＆© feq．vol．i．An－ guiff．in conf．99．Bald．confil，190，vol．2．Crot．in confli． 115．voli．Jofephus Ludovicus dic̆a a decif．Perufina 22. num． 25 ．qui num．24．ex aliis rectè adnotavit，quam－ visufufructuarius，emphyteuta \＆conductor ob mo－ dicam rei deriorationem expelli non debeant，nec ab ufufructu cadant，tenentur tamen dominis damnum， five interefle deteriorationis integrè refarcire．Quod etiam obfervarunt Ruin，in confil． s 3．lib．1．Vincentius Carocius de locato \＆conducfo，diधिa quafl．7．num． 42. in fine，fol． 192 ．Quod fi ufufratuarius loco arborum cæefarum aliàs fubflituat，an debeat ceffare amiffio juris propter deteriorationem incurfa，cum videatur etiam ceffare deterioratiosarguméto à contrario fenfuvidetur decidere text．\＆in favorem fructuarij，in l．fraudemr， 45．S．ficondučor，If．de jure fifci，per quem fic obfer－ vant Jafon in diac．l．divortio， 5 ．fi fuudum，n．4．ff． $\mathfrak{j o l}$ ． matrimonio．Crot．in confi． 11 5，num．8．lib．1．Jofephus I $m$ in sual，vom soes
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$a
$\qquad$
$\square$

Ludovicus decif.94. n.13. Gama decif. $\mathbf{r} 47$.in fine. Alvarus Valafcus conjultatione so. num. 7 . \& in colono, emphyteuta, marito, \& fimilibus, \& ufufructuario, poot Baldum, Alexandrum, Jafonem, Beccium, Silvanum, \& alios, probavic Carocius dizt. quaff.7. n. 22. fil.191. Borgninus Cavalcanus decif. 32:n.16. 1. purt. quod tamen latiùs \& eruditè, ut folet, explicavit Barbofa, hac de re videndus omnino in diłga $L$. divortio, S. fif fundum, n.18. verfic. Junt tamen pradiẽ̛a onnia limitanda, ©̌ num. 19. per fotum. fol. 1048.

## C CPUT XXII.

Ufumfructum ad reinaturam, \& boni patrisfamilias rationem, vel coufuetudinem exigendum; \& fuctuarium arbitrio boni viriutifrui, non videri contra folitum ufum teftatoris utentem; videri verò arbitrio boni viri utifrui,fi fe gerat circa res fructuarias, uti fegerere dominus proprietatis folitus erat, vel ad rei naturam \& modum. Deinde confuetudinem patrisfamilias fpeCtandam in exquirenda voluntate, quamplurimorum authoritate, \& teftimoniis comprobatum.

## SUMMARIUM.

1 Ufius ructucu ad rei naturam, ©' bonipatrijfanilias rationeim, vel confuetulinem exigitur.
2. Sic ut ex natura rei fumatur, © ad eum, ad quem naturaliter of deffinata, ufum bominum, \& pro diligentis patriifamilias conjuetudine, 'f modo referatur.
3 Non folium enim natura rei io modus, Sed etiam ejuru qui ufumfruçum dedit conjuetudo, multum quoque valet in jtitis dijudicandis.
4 Francijous Connmmus haud dotur.
$\{$ Ufufruçuariuss arbitratu boni viriutinon videtur, qui contra folitum teffatoris ufium re fruC̆urria utitur, aut modum ilizus non fervat.
6 Ufuffuct uariws an boni viri arbirrio ufiws fuerit, colligen_ dum eft ex bis, qua teflator folitus erat facere.
$\rightarrow$ Quod tamen limitari debet, mifi teffator, quia nolebat, non uteretur re,ad eum, ad quem naturriliter eras deftinata, uffun; tunc enim ad rei naturam, © boni patrisfamilias rationem ufisfructurs exigi poof it.
8 Confuetudo teffatoris non inflicitur in his, qua inffut ex natura rei.
9 Ufufructuarius, quit in rebus frựacrius fé babuerit to modo, quo dominus proprietatis fe babere folitus erat, videtur u ufis arbitrio boni viri, nec res deteriotafle.
10 Teftator in dubio cenfetur legafle fractus, quemad modiom eo vivente percipiebantar.
iI Hares figravatur aliquid pati intelligitur gravatus, ut patiatur eo modo quo patiebatur def fun पुपus.
12 Confruetudinem 'E uffum teflatoris inficiciendum eff in exquirenda voluntate, ,atque ut ciaimus, quid, quale, vel quantum ipfe legare voluerit.
13. Legatarius, vel hares qui facit fecundiom confuetudinem ㅎ ufum tefatoris, videtur facere fecundiom
$10)$ ejius volumtatem, \&o converfo.
${ }^{1} 4$ Cephati refolutio in conf. 65 3. num. 10. lib, 5. nonnullis confirmata, remilive.
is Tefator in dubio cenfetur voluife, quid legatarius
confequatur legatum, prout iple tefator habebat in ufiif fuo.
16 Ufufructuarius sidetur arbitrio boni viri utifrui, fi Je

- $\quad$ gerat circares fruçuarias, uti dominus proprietatios
- C /egerere Jolitisis erat ordinarie, aut frequenter, non
tuatextraordinarie, vel aliquando tantium:

17 Confuetudo teflatoris ordinaria, non extraordinaria at. tendendh, ut dignofci pofit, quid, quale, vel quar* tum legare woluerit.
18 Teffatoris ufim ordinarium non extraordinarium foqui debemus.
19. Ufufructuarium uti re fručuaria pro uffic definato, proprietario mvito.

$\mathrm{P}^{\mathrm{R}}$Ro explicatione eorum, que capite pracedenti diximus, quatenus ufufructuarium non utentem arbitrio boni viri expelli poffe, \& de damno illato teneri probavinus, atque ứ certam aliquam, aut generalem doetrinam boc capite tradamus, quà dignolici polfit, quando quis arbitrio boni viri uti, vel non uti videatur, conffituendum erit inprimis id, quod ferè omnes, qui de hac materia tractarunt, \& quidem immerioo intactum ${ }^{1}$ relinquunt, aut non ita diltinqaè explicarunt: Quod ufusfrutus ad rei naturam, \& boni patrisfamilias rationem, vel confuetudinem exigitur, ficut ex natura rei fumatur, \& ad eum, ad quem naturaliter eft deltina- ${ }^{2}$ ta ufum hominum, \& pro diiigentis patrisfantilias confuetudine, \& modo referatur. Non folum enim 3 natura rei, $\&$ modus, fed etiam ejus, qui ufumfruAum dedit, confuetudo, multùm valet in illis dijudicandis ; quam dotriname ex vifceribus quamplurimorum jurium, atque illorum verbis mature, \& accuraté perpenfis, reatiffimè deduxit folus eraditififimus Connanus Commentatariorum jurris civils. lib. 4 cap. I. num. 4 ơ s. fol.mibisi225. qui inter alia,expendit optimum Jureconfulti Caji relponfum in litemp fiffundi io. in verf. finali, $f$ : de $u$ fufrư̈̆u, quo loco fic frriptum ef. Nam \&f $f_{i}$ fimdi ufiufruăus fuerit legativ: © © fit ager , unde infundum cujus njuinfructus legatius of, focebas paterfamilias, vel palo utiti, vel Jalice, vel arundine :puto frumCluarium bactenus uti polfe, ne ex co vendits: miff fortie faližiejuw, vel glva palario, vel arundineti injuffrucuus fit legatus: tunc enim के vendere potefl. Namm © Trebative Scribit, Sylvam caduan \& $\begin{gathered}\text { arundinetum, polfe frựa- }\end{gathered}$ rium cadere ficut paterfonmiliss cadebat, of vendere, licis paterfamilias non folebat vendere, fed iffe uti: ad modum enim referendum oft, non ad qualitatem utendi. Ex his autem verbis, \& fuperiori doatrina, fecundo loco conftituendum erit : Quôd ufuffuctuarius arbitratu boni viri uti non videtur, qui contra folitum teflatoris ufum, re fructuaria utitur, aut modum illius non fervat, ut ex eotextu clarè colligitur, $\hat{\alpha}$ obfervant communiter Doctores, \& Albericus ibi, de incifione ramorum, arborum,s fylve cadure dicit, ut fi teflator de triennio, in triennium, aut de quinquennio, in quinquennium incidere folitus erat, eodem modo incidere de. beat ufufructuarius, \& non citiius, alias non utetur \& fruetur arbitrio boni viri, \& latius probat Paulus de Montepico in L.Titia cum teflamento S. Titia cum nuberet, de legat. 2. quafl. 36. ante finem, verfic. Sed quia diCuum ef mibi, num. 130. Graflus recoptarum fententiarum, S. legatum, quaft. 33 . in fine. \& infrà dicemus, duim tractabimus, utrùm frutuaric incidere arbores liceat: fuperiorem autem refolutionem, de fruAtuario contra Solitum teflatoris ufum utente, tradite expreffim Antonius Galeatius Malvalfia in conf.38.nnm, 12, vol. 1, quo locoex mente communi firmat, ex his que folitus erat facere teflator, colligendum effe, an fructuarius arbitrio boni viriufus fuerit, nècne. Quod tamen limitari debet, nifi teflator, quia nolebat, non uteretur re, ad 7 eum, ad quem naturaliter erat deftinata ufumstunc enim ad rei naturam, \& modum, \& boni patrisfamilias rationem ufusfruarus exigi poffet, argumento textus, in dizo verf. nam of $f_{i}$ fundi, in fine ditia 1 i. itemf $f_{i}$ fundi, \& horum, quax Ccribit Connanus diz. cap. 1.n.4.E 5. Que corroborantur ex refolutis per Manticam de conje $\bar{m} \mu_{-}$ ris slt. volunntatum, lib.6. tit. 9. nem. 7. ubi ex multis probat, quod confuetudo teiatoris non infpicitur in 8 his, qua infunt ex natura rei, prout ibij jure, \& ratione latius probavit.

9 Tertiò confituendum eft, quòd ufufruĉuarius; quí in rebus frufuariis fe habuerit eo modo, quo dominus proprietacis fe habere folitus erat, videtur ufus arbitrio boni viri, nec res deterioraffe: fic in terminis feribit Cephal. in conf. 653 .num. 10 . lib. 5 . per textum, in l.fed ©f $\sqrt{2}$ quid, $s$, \&f $\mathcal{A}$ veffimentorum, verfic. fed an locare, of in dicto verfic. finali difie l. item fi fundi, if. de ufufructu, cujus refolutio ex fequentibus confirmari potelt. Primò ex his, quæ adnotavit Jacobus Mandellus de Alba ro in conf. 743 . num. 5 . lib.4. ubi dicit quod teftator in dubio cenfetur legare fructus, quemadmodum eo vivente percipiebantur: \& allegat textum optimum in l.Sempronio 32. S. codicillis ff.de ufufructu legato, in illis verbis: Reßpondi, verbis, qua proponerentur, id petitum, ut ad eum modum paterentur baredes ibi cos effe, ad quem II modum, ip $\sqrt{a}$ patiebatur. Et per eum textum dixit Bartolus in Jummario, quod fi hæres gravatur aliquid pati, intelligitur gravatus, ut patiatur eo modo, quo patiebatur defunctus. Eft etiam textus optimus in l.cum $\int$ ervus 81 . ante finem, ff. de conditionibus es demonfratio nibus, ibi: Nam quod ipfe vivuss facturus erat, id ab he redibus fuis fieri juffife intelligitur. Quem fic expendit Simon de Prextis de interpretatione ult. voluntatum, lib. I. interpretatione I. dubit. 3. Solut. 5. n. 51. ubi ex n.49. cum feqq. fol. 31. ©f 32. ©s eodem lib. interpretatione 2 . dubitatione 2. Jolutione 2. num. 24. fol. 93. ©f lib. 4. du12 bitatione. 7. à n. 39. wque ad num. 48. fol. 303. multis probat confuetudinem,\&ufum teitatoris infpiciendum effe in exquirenda voluntate, atque ut fciamus quid, quale, vel quantumipfe legare voluerit: Mantica etiam de conjecturis ult. voluntatum lib. 6. tit. 9. per totum है lib.12. tit.15.num.16. Michael Graffus receptarum fententiarum, 5 . teflawentum quaft. 76. num. 7. Quefada diverfaruin quafl. juris cap. 20. num. 11. Menoch. lib, 4 praf.106.num. 2. Vincent. Caroc. de locato है conducto tit. de merced. confuetudinaria, quajt. 3. n. 3. fol. mibibi8. ${ }_{13}$ Et inde legatarius vel hæres, qui facit fecundum confuetudinem \& ufum teftatoris, videtur facere fecundum ejus voluntatem, \&e converfo: ut ex aliis probat 4 Signorolus in conf. 175. num. 6. Secundò prax lata re4 fulutio comprobatur ex his, que fcribunt Jafon in l.certi condictio 5. fi nummos, de num. 5. If. fi certum petatur. Mieres de Majoratu, in initio 2. part.à num. 19. \& noviffime Barbofa in l. fructus 7 . ff. fol. matrimonio, n. 30 . © 31 . fol. 600 . ubi dicit unum verbum ad propofitum neceffarium. Ultimò roboratur ex adductis per eundem Cephalum inconf.773.num.93. lib. 5.poft Alexandrum 5 in conf. 17 I . num. 5 . lib. 5 . ubi probat, teftatorem in dubio voluiffe cenferi, quòd legatarius confequatur legatum, pro ut ipfeteftator habebat in ufu fuo: per textum in $l$. damnas efto, in fine, $f f$. de ufufructu legato, 6 in $l$. $f_{i}$ cui ades, $f f$. de legatis 3. debet tamen fuperior $\mathrm{Ce}^{-}$ phali refolutio explicari in hunc modum, quòd ufufru16 ctuarius videatur arbitrio boni viri utifrui, fi fe gerat circa res fructuarias, uti dominus proprietatis fe gerere folitus erat ordinariè, aut frequenter; non extraordinarie, vel aliquando tantum. Quod denotant jura anteà precitata, \& maximè verbum folebat, quod optimum 7 eft, in dilla l.item fif fumdi.verf. fin. ff. de ufufructu. deinde quoniam confuetudo teftatoris ordinaria non extraordinaria attendenda ef, ut dignofci poffit, quid, quale, vel quantum legare voluerit: Menochius referens alios, Zib. 3. prafumptione. 143. num. nono. Quefada diver $\sqrt{a}$ rum queff. juris. cap. 20. num. 12. Simon de Practis de interpretatione ultimarum voluntatum lib. 1. interpretatione I. dubitatione 5. num. 51 \& teftatoris ufum ordi8 narium, non extraordinarium fequi debemus: ut plenè oftendunt Jafon.in diç. S. fi nummos.num. 26.in fine Modernus in confuetudinibus Parifienfibus, 1. parte. \$. 22. num. 126. Mieres de Majoratu. initio fecunde partis : a num. 21. usque ad $n .27$. pro ufu autem deftinato, utitur ufufructuarius re fructuaria proprietario invito: ut per illum textum adnotavit Florianus de fancto Petro in $l$. arboribus, §.navis.n.2. F. Ae usufructu. \& de his hactenus.

## CAPUT XXII.

## Ufufructuarius, qui non colit folicitè agrum five terras folicitè atari, \& laborari non cu-

 rat, utrùm jus ufusfructus amittat \& ad interefle damniteneatur; ubi Joannis Cephalifententia in conf. 653 . num, 18.li6.5. expenditur, \& nonnullis rationibus adverfus eam adductis, nova,\& vera concordia proponitur: demum l. item fi fundi. S./eminarios.ff. de ufufructu, nonnullis exornatur, \& declaratur, remiffivè.
## SUMMARIUM.

1 Ufufructuarius, qui non colit folicitè agrum, frve terras arari \&o laborari folicite non carat; nec cadit ab ufufructu, wec ad aliquod intereffe, five damnum, proprietario tenetur; ex fententia Joannis Cepbali.
2 Quia predicta facere, pertinet ad commodum fructuum, qui adufufructuarium, Bectant, nee proprietarioram interefl terras non fuifec cultas ex fententia ejusdem Cephali.
3 Qua tamen aut magno non caret $\int$ crupulo, aut ita indifinctévo fimpliciter intellecta, vera effe non potef.
4 Ut ratione, jure, \& quam plurimorum authoritate demonflratur aperté, ©f numeris feqq.
5 Ufufructuarius ad culturam rei fructuarie compellis potef, ficut conductor; alias, tenetur, (or dicitur in culpalevinon colendo.
6 Ufufructuarius cogi poteft a proprietario ut rem rectí colat, nifi velit privari fructibus.

7

$$
\text { Et 1. 22. tit. } 3 \text { I. partita 3. in id ponderata. }
$$

Ufufructuarium ex fententia communi diligenter debere, むs ad ufum boni patris familias res fructuarias colere, \& laborare, aliàs expelli poffe © jure ufisfructus privari.
9 Ufufructuarius ex Jententia Baldi non potefl omittere culturam, fed cogitur ad eam, quia res inculta deterioratur.
10 Ad ufufructuarium Bectat rem ruinofam reficere, of manutenere, ex fententia Baldis, que explicatur infrà, num. 12.
II UJufructuarius an debeat colere, nec ne res fructuarias ex natura ipfarum dijudicandum effe, ©f pro explicatione pracedentium, \& confultationis Cepbali, in conf.6 63 . num.18. lib.5. nova © vera concordia adducta.
12 Ad ufufructuarium Bectat rem ruinofam reficere, $f_{1}$ refectio modica expenfa fieri polfit, \& prafentem utilitatem contineat; fecus $\sqrt{2}$ magnam expenfam requirat \& perpetuam utilitatem concernat.
13 Ufufructuarius, etiam invito proprietario res fructuarias reficere poteff, \& catera facere, que pertinent, ad culturam: quamvis ultra culturam, aut refectionem ampliare, vel detrabere non poffit.
14 Ufufructu fundi conceffo, videri conceflum ufumfructum frumenti, ad feminandum deputati.
15 Debet tamen ufufructuarius Jeminarium agri cosferendi caufa paratum femper renovare quafi inftrumentum agri, ut finito ufufructu domino reftituatur.
16 UJufructu finito, quare feminarium reflitui debet, rt milfivé.
17 Seminarium quid fignificet proprie in 1 . item fi fundi. 9. feminarios. ff. de ufufructu, remi/five: $\ll d s$ illo textu, vide Juprà, ex num. 14 . D explicationem eorum, que capitibus precedentibus refoluta funt, quatenus confituimus, ufufru-
đfufuctuarium non utentem \& fruentem arbitrio boni viri, five res fructuarias deteriorantem, expelli poffe : filentio pratermittendum non eff id, quod poft Bald. Jafon. \& alios fripfit Joann. Cephalus in conf. 653 . ${ }_{1}$ num. 18. lib. 5 . ubi afferit: Quod ufufructuarius, qui non colit folicitè agrum, five terras arari, \& laborari folicitè non curat, nec cadit ab ufufuctu, nec ad aliquod intereffe, five damnum proprietario tenetur, Bt 2 reddit rationem, quia prediata facere, pertinet ad comiodum fructuum qui ad ufufuctuarium feectant nec proprietariorum intereft, terras non fuilfe cultas. Qux 3 tamen refolutio, aut magno non caret fcrupulo, auti$t$ indiftinctè \& fimpliciter intellecta, vera effe nó po4 teft : uti ratione, jure \& quamplurimorum authoritate demonfrabitur apertè: $\&$ in primis ex textu in $l . h a-$ Clenss, 8. ff. de ufufructu, in illis verbis: Cafius quog, fcribit lib. 8. juris civilis, fructuarium per arbitrum cogi poffe reficere quemadmodum subferere cogitur arbores. Et aliis juribus ad propofitum adductis per Cæpolam in conf. 25 . Caufarum civilium num, II Aurelium Corbul. in tractu de caufis ex quibus emphyteuta jure fuo privatur. cap. de caufa privationis ex eo quod emphyteuta rem incultam reliquit, num. I.'゙́2.fô. mibi 6. Secundò extextu in 1. item $\bar{i}$ fundi, 10 io in princ. ff. de ufufructu, ibi: Nam ' Celfis Lib. 18. digeforum fcribit cogi enn pofe reGei colere. Er de ufufucucu fundi antea tragtaverat: unde Florian. in principio illius textus deduxit, quod ufuS fructuaripad culturam rei fuctuarix compelli poteft, ficut conductor, aliàs tenetur, \&dicitur in culpalevi non
Icolendo: \& illum fequutus elt Bertachin. repertorij. 3 . 6 part. verbo, Ufufructuarius convenitur, verf. 19. folio mibi 304 . Item etiam, quod ufufructuarius cogi poteft à proprietario, ut rem rectè, colat, nifi velit privari fructib'dicit glofla 2. in l.eum ad quem C. de ufiufructu, per text. in 1. boc ampliuss in fine, $f F$. de damno infecto, \& in $I$. cum ufinfructur, $f f$. de ufufructu, quam fequiturJoañes Sichardus ibi. num. 8. in princ. \& videtur confir7 mari lege regia. 22.tit.31. part.3.in illis verbis: Quep pune quanto pudiere de la alinar, e de la guardar, ede la enderecar bien, è lealmente, de mnanera que $f$ f fuere caffa, que la repare, e la enderece que non caya nin fe empeore por fu culpa, èffuere beredad, que la labre bien, e la alimme, e $f i$ fuere vimna, obuerta, que faga e $\sqrt{\mathrm{J}} \mathrm{o}$ mejmo. 8 Confirmatur etiam ex his, que adnotarunt comuniter Doatores, \& inter alios Jafon nuim. 4 . in autbent. qui rem, C. de facro fanclis Ecclefiis, Aretin. in S. finitur numm, 3 . verf. in eadem gloffa. Inffit. de ufufructu. Mantua fingulari. 237. Ruinus in conf. 57. num .7 . vol. $4 . \&$ in confil. 48. num. 12. vol. 2. Albanus in confil. 55 . num. 6. © f feqq. Craveta in confli. 300. numum. r. © © 2. vol. 2. Emanuel Juarez in fuis cominumibus opinionibus, verbo. Ufusfructus num. ros. Bellonus, in conf. 54. num. II. Petrus Gregorius in Sontagmate juris, lib. 4. cap. 3. de ifuffrựu, num. 17 . uffufruatuarium diligenter debere, $\&$ ad ufum boni patrisfamilias, res frutuarias colere \& laborare, aliäs expelli poffe, \& \&ure ufusfrucus privari. Deinde \& tertio, ex fententia Baldi, qui in dicta $l$. item $f_{1}$ fun-
 fructuarius non poteff omittere culturam, Sed cogitur ad eam, quia res inculta deterioratur; ust infri, locati $i .1 . \mathcal{F}_{1-}$ merces, 5. conductor. Preterea idem Baldus dicit in
roleg. prator ait, S. Celfisis retée Scribit. ff. de damno infecto quod ad frutuarium fpeciat rem ruinofam reficere, \& manutenere.
1I Unde pro vera explicatione hujus difficultatis, five contrarietatis, confiderabam ex natura rei frutuarix totum hoc dijudicandum effe, \& confequenter Cephali refolutionem procedere poffe, quoties terra, ager, fuundus, aut aliares fructuaria, ex eo, quòd non colatur, five non aretur, aut laboretur, non efficiatur deterior ad perpetuam five aliquam deteriorationem ipfius rei, fedp ad curam \& perceptionem frutuum, quorum damnum pertinet ad fructuarium tantùm, fic ut deterioratio contingere videatur tantum refpectu utilitatisprax- tamen in futurum, aut refpectu bonitatis proprietatis,
vel confervationis vel confervationis ipfius :tuncenim, cum ufufucuaarius fit domin ${ }^{\circ}$ fructuum, propter hoc expelli non poteft,nec ad aliquod damnum tenetur, quoniam funt aliquifundi, velagri ejus nature, ut relinquere illos incultos peraliquodtempus, non faciat eos deteriores, imò fructuofiores, quia terrenum quiefcit, $\&$ poftea fi colatur, largiorem meffem reddit: uti in quaftione illa, an emphyteuta privari debeat ex eo quod rem incultam reliquit: poft Baldum num.2. Decium num. 3. \& Jafon. num. 7 . in diz. autbent. qui rem. C, de facrefonctis Ecclefiis. refolvit Aurelius Corbulo difo traZatu, de cauffs ex quibuis emphyteutat jure fro privatur, cap. de caulSa privationis ex eo quod emphytenta rem incultam reliquit, num. 2. क. 3.folio mibi 6. fecus tamen effet, ubi negligentia in non colendo, laborando, feuarando, proprietati aliquam deteriorationem, aut damnum allatura effet in futurum, ut fif fundus, qui incultus relinquitur, ejus nature fit, quöd incultus deterior redditur, ut fi contineat vineam, \& alias arbores fruCliferas, que fin non incidantur, aut putentur, deficcantur: nam fi hax, \& fimiles incultax relinquantur, fructuarius arbitrio boni viri uti non videtur, \& ob id à jure fuo cadit, fic ut expelli poffit, \& pro damno quoq; teneatur, ex diacis $\int$ fupra, \& \& his que in emphyteuta in terminis fcribunt Baldus, Decius, \& Jafon, ubi fupri \& in l. 2. fubnum. 98. C. de jure emphyteutico. Roland. in conf. 49. num. 21. in fine, vol. 2. Guill Redoan. trå̛at. de rebus Ecclefie non alienandis, de caducitate ob rei deteriorationem, num. 9. pagin. 505. Jofephus Ludovicus decif. Pervifina. 22. num. 20. © 22. \& Corbulo ubi suprà, num. 5 .
Quod verò dicit Bald. in diat. 5. Celfis reate Scribit. quod ad fructuarium freatat rem ruifonam reficere, \& manutenere: intèlligedú elt de refectione quæ modica expenfa fieri poffit, \&prefentem utilitatem contineat, non auté de ea, quee magnam expenfam requirat, \& perpetuá utilitatem refpiciat. Quod alio capite infrid plenius explicabitur: \& in terminis ex coḿa adnotavit Jacob. Mandell. de Alba in conf. 210. num.9. lib. 2. ubi probat, quòd vaffallusconditionem domini meliorem reddere poteft, deteriorem non : \& feudum fuo fumtu tueri debet, quemadmodum maritus dotem, \&ufufrutuarius proprietatem. Sed hæec intelligenda de modicis impenfis, \& prefentis utilitatis caula factis, non autem de magnis, \& perpetuis. Quo etiam modo intelligenda eff dif. lex. 22. tit. 31.part. 3. ut advertitGregorius Lopezibi verbo cafa. Deinde adeo vera effe pradifa, ut etiam invito proprietario, poffit ufuffuctuarius res fructuarias reficere, $\&$ catera facere, quax pertinent ad culturam, quamvis ultra culturam, aut refectionem ampliare, vel detrahere non poffit, ex $l$. baclenus, 5. Neratius, ubi Angelus, \& Florianus, n. I. ff. de ufufructu, \& a alio cap. infra latius dicetur.

His addendum erit, ufufrucfu fundi conceffo, videri conceffum ufumfructum frumenti ad fogminandum de putati: $L$. item $\mathrm{I}_{\mathrm{i}}$ fundi, IO. S. feminarios, ff. de enfufructu. ibi: Inftrumentum autem fruđuum babere debet: ubi Angelus, Fulgofius, \& Florianus fic adnotarunc.Debet tamen ufufuctuarius, feminarium agri conferendicaufa paratum femper renovare ; quafí inftrumentum agri, quòd finito ufufuutu domino reftituitur, ex dido s. feminarios, \& dititis Authoribus ; Petro Gregorio, in Sontagmate jur. Lib. 4. cap. 3. numm. 17 . Connano commentariorum jurris civilis lib. 4. cap. I. num. 9. Et quare feminarium reffitui debeat finito ufiffucuu, explicat eleganter Fulgolius ibidem, num. I. 'F 2.Et ${ }^{\mathbf{T}}$ quid fit propriè emminarium, de quo in diay. s. feminarios. novè explicat GulielmnsBudeus in amnotationibus in Pandectas ad text. in d. L. itemifif findi, S. Semmina- 1 ? rios. cujus meminit Connanus dilo cap. 1. num, 9. ut $i b_{i}$ videri poterit. Item an feminaria, \& plantaria in frutu fint.

1

[^14]CAPUT
$B \cup A H$

## CAPUT XXIV.

Ufufructuari', qui non utatur, \& fruatur arbitrio boni viri; five malè verfetur in una re, an cadat tantum ab illa; an verò com̃odo, \& jure totius ufusfructus, etiam aliarum rerum, privari debeat: ubi de hac re latius, quàm adhuc, agitur. Borgnini Cavalcani, \& Petri Antonij dePetra refolutio novè, \& verè confutatur; \& contra fructuarium ratione, jure, \& authoritate evidenter concluditur.

## SUMMARIUM.

Ufufructuarius, qui male verfatur in una re, an cadat à commodo totius ususfructus, etiam aliarum rerum : \& numeris fequentibus.
2 Quòd cadit tantùm àre, in qua malè verfatur, ex fententia quorundam, qua nonnnllis rationibus comprobari videtur, fed confutatur infrà ex num. 10.
Pana non debet egredi delictum, nec modum ejus.
Circa rem ubi peccatur, five delinquitur, eatenus res perditur, \& pcena incurritur, quatenus in ea peccatum esf.
5 Per contraventionem in parte, non privatur quis toto.
Alienare probibitus, $f_{1}$ alienet aliquam rem de fideicommijfo, cadit tantium a parte alienata non à toto fideicommifjo: $\int$ ed contra infrà numer. 21 .
7 Vaffallus $\sqrt{i}$ alienet unam partem feudi, non cadit à toto, fed tantùmmodo à parte alienata.
8. Emphyteuta alienando partem bonorum emphyteuticorum, non cadit in totùm à jure emphyteutico, fed rerum tantiom alienatarum.
9 Et idem in emphyteuta ad longum tempus locante. Ufufructuarius, qui malè verfatur in una re, five qmi aliquam rem deteriorem reddit commodo \&ै jure totius ufusfructus, etiam aliarum rerium privari debet, ex fententia Authoris, que per totum caput conftanter defenditur.
1 I Aimon Craveta, do Joannes Cephalus, pro refolutione Authoris adducti:
12 Petrum Antonium de Petra lapfum in allegatione Joannis Cephali, novè, ©े verè oftenfum per Autborem; do verba ejusdem in conf. 339. num. 31. lib. I. relata.
43 Pro fuperiori refolutione fortiffimum argumentum expenditur.
14 Ufufructuarius ut expellipolfit, \& jus nfusfructus amittat, necefle non est, quod onmes arbores inciderit, five totum fundum, aut fingulas omnes res deterioraverit; fed fufficit deterioratio, vel arborum incifio in aliqua parte.
I5 Ufufructuarius, qui in parte fundum deterioraverit, do in parte melioraverit, cadit ab ufufructu, nec babetur ratio meliorationis.
16 Et in emphyteuta, colono, vel conduIfore, idem ex communi fententia obfervari.
17 Conducens plures res, fi umam male tractet, privatur omnibus.
18 Hares comittens fraudem in rebus bareditarios, privatur quarta falcidia, non folum in ea re, in qua dolum commifit, fed \& in cateris rebus.
19 Pro refolutione tradita fuprà num. 10. efficax, \& concludens ratio confideratur.
20 Prime, \&̛ fecunda rationi adduخ̌e fuprà num. 3. \& 4. Jatisfactum.
$2 I$ Ideicommi $\int$ arium probibitioni alienationis contravenientem, per alienationem partis, cadere à toto fideicominifo, contra relatos fuprà, num. 6. ad dictum est fuprà num. 7. de vaffallo alienante, non omninò certum efle, aut faltem Authoris refolutioni minime repugnare.
23 Dictum fuprà num. 8. de emphyteuta, ab aliis improbari, (utcunque tamen res fit,) refolutioni Authoris non obftare, \&o verè, \& nove oftenfum.
24 Emphyteuta fi male verfatur in uma re ex pluribus rebus fimul fibi in emphyteufim concesfis, omnibus privatur.
25 Emphyteuta fimilis est fruCluario.
26 Emplyteuta fi malè verfatur in parte, quare cadat in totum, © proparte, alienando, cadat tantum pro parte: ubi Martini Monter à Cueva ratio $\int u b$ tilis nove expenditur, \&o de illo bonorifica mentio fit per Authorem.

USUfructuarium non utentem \& fruentem arbitrio boni viri, five res fructuarias deteriorantem, aut malè in illis verfantem, ufusfruct jure privandum, \& expellendum effe, capitibus pracedentibus plenè probavimus. Nunc vero opportunè quæritur, utrùm ufufru- 1 ctuari, qui male verfaturin una re; five, illâ arbitrıo boni virinon utitur \& fruitur, cadatà comodo totius ufusfructus, etiam aliarum rerum ; an verò rei deterioratæ tantùm; Et in hac quæftione pof Parif. in confil. 37.n.13. vol.3. \& Ruia. in conf. 48. n. 12. vol. 2. Bor-2 gninus Cavalcan. de ufufruEtu mulieri relicto, n. 144. fol. 339 . do n. 357 . in fine. fol. 353 . ©ं de tutore \&ं curatore num. 79. ver $\int$. tunc est quod $f i$ ufufruTuarius, fol. 42 . fecurè fcribit, nec amplius difputar, ufufructuarium tantùm debere amittere ufumfructum earum rerum, quas deterioravit, five in quibus male verfatus eft ; \& non totum, aut integrumufumfructum: \& ultra eum idem in terminis ex Ruino ubifuprà; \& Cephalo in confil. 139. num. 3. lib.1. tenet Petrus Ânton. de Perra de fideicommiJjs. quaft. 10. num. 53 . fol.mibi 226. Verumenimverò, prafentem hanc quæftionem latius aperire omnino neceffarium eft, atque pro utraq; parte, quæ magis urgere videantur fundamenta expendere, ut inde vera refolutio dilucidiùs deduci valeat, \& pro predictis fequentia fundamenta adduci poffunt.
Primò, quia pœna non debet egredi delictum, nee 3 modum ejus : per text. in $l$. bares quitacitam, ev in $l$. refcriptum, ff. de bis, quibus ut indignis, l. Sancimus C. de penis Gloffa in cap. quaefivit, in fine, de his que fiunt à majori part. cap. \& in fimili in feudatario, \& emphyteuta fic argumentantur Roland. in conf.17. num. 3. © 7. vol.2. Cephalus dicto conf.139. num. 4. lib. r. Curtiusfenior in conf.70. Super controverfia. num.9. Natta in conf: 479. num. 2. vol. 3. \& Vincentius Carocius cujus ftatim mentionem faciam: fed ufufructuarius deliquit in parte, aut in una re tantùm: ergo non debet in totum ufufructu privari. Secundò, nam ubi peccatur, five delinquitur circa rem ; eatenus res perditur, \& pœna in-4 curritur quatenus in ea peccatum eft: per textt. in $l$. Paulus, of in $l$. beneficium. ubi Bartolus \& Doctores notant, ff. ad legem falcidiam, Angel. in l. 1. S. $\sqrt{2}$ duo, ff.quorum legatorum. Aretinus conf. 14. col. 2. in fine, Rolandus \& Joannes Cephalus ubi fupra, Petrus Antonius de Petra de fideicommifjis, dicta quaft. 1o. num.34Vincentius Carocius de locato ev conducto, tit. de locatione emphyteute quaff.4. n. I. folio mibi 89. \& inde per; contraventionem in parte, non privatur quis toto: ut exaliis concludit Alciatus in conf. 556 . Aldobrandinus in conf. 1 ro. à princ. lib. y. Hieronymus de Cævallo's practicarum five communism contra comumes quaft. 76.6 à princ. \& in materia fideicomiffaria, quod prohibitus alienare, fi alienaverit aliquam rem de fideicomiffo, cadat tantum à parte alienata, non à toto fideicomiffo, ex aliis obfervant Ruinus in conf. II9. num. II. in fine. © feq. vol.2. Burfatus in conf.12. num.38.vol.1. Tertiò 7 facit, quod fi vaffallus alienet unam partem feudi, non cadit à toto, fed tantummodo à parte alienata, ut eft textus in cap.1. de vaffallo qui contra conflitutionem Lo-

De Ufufructu.
tha. feud. alien. in princ, per quem fic tenent poftalios multos Corneus in conf. 67 . num. 8. vol. 2. Baldus in conf. 341.n. 2. lib. 2. Modernus in confuet. Parifen. tit.1. S.13 3. gloffa. 5. num. 7. Curtius Junior de feudis 4. part. principali in 1. dubitutione pofita poff tres regulas amiffionis feudi propter alienationem, Julius Clarus $\$$. feudum, queff. 31. num. 7 . Grammaticus decif. 4. num. 2. © decif. 30.num. II. Joannes Vincentius Honded, in loco ftatim referendo; \& alii quorum etiam fatim mentionem faciam, Quod in fimilidicitur de emphyteuta, qui partem bonorum emphyteuticorum alienando, non cadit in totumà jure emphyteutico ; fed rerum tantum alienatarum, ut tradunt Jafon in $l$.finalinum.121.C. de jure emphyteutico, of in l. $\sqrt[1]{2}$ prius, $n .31$. ff. de novi operis nunciatione. Cumanus in 1 . quidam s . ult.ff. de donationibus, Alexand. in conf. 99. num. 28. vol. 5 . Julius Clarus $\$$. empbyteufis, quaft. 13. num. 10. Cephalus dict. conf. 139 .num. I. lib.1. Petrus Antonius de Petra de fideicommi/fis, dilta quaft. 10. num. 41. A1ciatus, Parifius, Rolandus, Grammaticus, Herman.Decius, Ripa, Socinus, Curtius Senior, \& Curtius Junior, Tiraquellus, Angelus, Comenfis, Corneus, Natta, Zafius, Caballinus, Redoanus, \& alii, quos ita tenendo in unum congerunt Aurelius Corbulo tractat. de caufis ex quibus emphyteuta jure fuo privatur, ampliatione 42. num.6. fol, mibi 100. Sylvefter Aldobrandinus in confil. I 1 o. mum. 22. vol. 1. Joannes Vincentius Hondedei 9 in conf. 5 1. num. 34 - © in conf. 58 . num. 85 . vol. 1. \& in emphyteuta locante ad longum tempus, eo cafu, quo cadere debeat, idem probat ex multis Vincentius Carocius de locato \&ै conducto, quaff. 4. de locatione empbyteute, fol. mihi. 89.
10 His tamen non obftantibus, dejure verius mihi videtur, quòd ufufructuarius, qui malè verfatur in una re, five qui aliquam rem deteriorem reddit,cominodo, \& jure totius ufusfructus, etiam aliarum rerum privari debeat. Ad quod facilè etiam quisque moveri debebit
rt ex fequentibus. Primò,quoniam in ufufructuario apertè videturid firmare eruditiffimus Craveta in conf. 300. ex num. r. lib. 2. dum dicit expreffim, dolum, aut fraudemfructuariiin una re nocere illi, quoad omnes, \& in eum fenfum retulit Cavalcanus de ufufructu mulieri relit7o, num. 144. fol. mihi.338. dicens, fed malé quidem, illud confilium non ita abfolute \& fimpliciter intelligendum, cùm potius indiftinctè intellectum veriffimum fit, ut ex dicendis infrà conftabit. Deinde eandem 12 partem tuetur Joannes Cephalusin conf. I 39 . num. 31 . lib. 1. quem pro contraria parte falfo allegat Petrus Antonius Petra de fideicommifiss, diắa quaft. 10. n. 53 . nam licet ibi num. 3 . dubitandi, five arguendi rationem proponat, in decifione tamen aliter flatuit, \& contrarium fentit de jure verius. Id quodevidenter conftat ex verbis ipflus, diłfo num. 31. ubific fcribit : Non obfat quod dic̆um eft de ufufructu, quia id procedit ubi res mutatur absque facto \& culpa ufufructuarii, ut loquitur d. lex, repeti, §. rei mutatione, Jecus ubi rei mutatio cauf $\int_{\text {a- }}$ tur faïo uf fufructuarii, quia tunc ille textus non negat, quin $13 u f u f r u \not \overbrace{\text { qurius }}$ univerfo privetur ufufruç̉口u. Secundò, quia ufufructuarius, qui dolum committit circa res frucuarias, five malè in illis verfatur, nec utitur \& fruitur arbitrio boni viri, cadit à jure fuo, \& expellipoteft, quod ipfe Cavalcanus cum communi probavit, \& cap? pracedentibus latius oftendimus : fedufufructuarius, qui malè verfaturin parte, vel in aliqua re, dolum committit, nec utitur \& fruitur arbitrio boni viri; ergo fumus in cafu, quo expellit debet, \& jure ufusfuctus privari, ex refolutis per Bellonum in conf. 54 . num. I I Albanum in conf.55. num.6. Cephalum in conf. 653 . num. 4 . lib. 5 . Botam in conf.46.mum. 33. quiatantùm, requiritur, quòd dolus commiffus fuerit, etiamfi in omnibus rebus non committatur, ut dicit Craveta diffo conf. 300 . in princ. Et coadjuvatur, nam ad hoc ut ufufrutuarius expelli 14 poffit, \& jus ufusfructus amittat, neceffe non eft, quòd omnes arbores inciderit, five totum fundum, aut - Iowin del Cafillo Quotid, Controv. Luris Tom. I.

Caput XXIV.
fingulas omnes res deterioraverit, fed fufficit deterioratio vel arborum incifio in aliqua parte, aut quod daminum aliquod confiderabile proprietario inferatur, ut eruditè obfervat Menochius de arbitrariis, lib, 2. centuria 1. cafu78.m.8. Quod adeò verum eft, ut ufufru-15 \&uuarius, qui in parte fundum deterioraverit, \& in parte melioraverit, cadit ab ufufructu, nec habetur ratio meliorationis, utpof alios nonnullos adnotarunt expreffe Paulus de Montepico in l. Titia cum teflamento, 5. Titia cìm nuberet, de legatis 2. Jub quaft. 36. numer. mili 133. Antonius Galeatius Malvaffia in confil. 38. num.26. vol. x. \& emphyteuta, qui male verfatur in parte, \& in parte melioraverit rem emphyteuticam, 1 quod non poffit opponere compenfationèm meliorationis ad excufandum feà caducitate, obfervant Jafon in conf. 17 . dubio. 2.lib.1. ©ै in autbent. qui rem, C. de facrofanctis Ecclefitis, num, 8. \&f ibidem Cagnolus num, 45. Rolandus in conf.49. num. 16. vol.2. \& cum Berojo, Pico, \& aliis, Aurelius Corbulo, dicto traĭntu, de caufis ex quibus emphysteuta jure fuo privatur, canfa 13.n. 14. fol. 70. \& in Colono, vel conductore probat Vincentius Carocius delocato \&o conducto, tit. de quarto gradu accidentium, quaft.7.n.9. fol. mibi 191. Barbatia etiam 17 in conf. 36. col.8. \&'. 9. lib. 2. fcribit, quòd conducens plures res, fi unam male tracet, privatur omnibus, \& fequuntur Chaffaneus in confuetudimibus Burgundia, rubrica 4. S.6.n.16. Baeça de decima tutori praffarada, cap.13.n.30. Natta inconf. 48 1. num. 21. vol.3. Vincentius Carocius ubi Juprá, diz. quefl. 7. num. Io. quod latius explicat ipfe Barbacia ubi fuprà, Rota Perufina decif. 22. Sub n.6. Tertiò facit textus in autb. de baredibus \& f falcidia, $\mathbb{S}$. Sancimus, juncta fua gloifa; ubi proba- 1 tur, quod hares conmittens fraudem in rebus hereditariis, privatur quarta falcidia, nonfolum in ea re, in qua dolum cominiit, fed \& in cateris rebus. Quem textum fic expendunt Bartolus, \& Paulusin $l$. Paulirs, If: ad legem falcidiam, \& confirmatur ex muitis, quae in limili congerit breça diť. cap. 13, ex num. 26. cumm feqq. ©ै cap. 1 t. $n$. 10 . © j jequentibus.
Ultimó facit efficax \& concludens ratio, quòd fir 19 propter deteriorationem, aut dolum in parte commif. fum, ufufructuarius dumtaxat caderet à parte deteriorata, eaque tantùm proprietario adjudicaretur, ea adn judicatio ipfi proprietario foret damnofa, qui eocafu rem folam deterioratam culpa \& fato frucuarii confequeretur, rebus aliis non deterioratis apud fructuarium culpofum, manentibus; quòd ne contingat, juris rationi confonum eff, ut reliquas etiam res in fua bonitate permanentes, una cum deteriorata confequi debeat: aliàs fruftratoria effent \& inania omnia jura , \& communes Doctorum refolutiones, qua dicunt ufufructuarium non utentem \& fruentem arbitrio boni viri, \& res deteriorantem expelli poffe, \& ad intereffe, \& damnum teneri. Nec propter intereffe, aut damni fatisfactionem expellendi jus ceffare, ut fuprà animadvertebam hoc eodem libro, cap. 21. \& in terminis probarunt exprelfim Cardinalis Albanus in rubrica, ff. de ufufruc̆u, ad finem. Antonius Galeatius Malvaffia in conf. 38. num. It. के num. 15 . बै Jeq9. \& num. 18 \& 19. vol.1. Deindé nam omnis ufufructuarius regulariter praftare debet cautionem de utendo \& fruendo arbitrio boni viri,\& de rebus reflituendis, aut illarum æftimatione, juxta dittinctiones traditas fuprà cap.pracedentibus; ergo predicta cautione operari debebit, ut ufufructuarius partem tantùm deteriorans, toto debeat privari commodoufufructus. Quod in emphyteufi probarunt expreffim Berous in con.' 120 . num. 34 . © Seqq. vol. I. Aurelius Corbulo dief. tractatu de caufis, ex quibus empbyteuta jure fiuo privatur, 13 . caufa, n. II. fol. 70 . ubi fcribunt, quód emphyteuta, qui promifit utiemphyteufi, arbitrio boni viri, propter levem deteriorationem aut incidens duas arbores, cadit a jure fuo, quia promifit uti arbitrio boni viri, \& ficleviter etiam deteriorans, non diciturarbitrio boni viti ufus, ut latiusib. probapt.

20 Quibus ita prahabitis, non obffant rationes in contrarium adduâe, nam ad primam \& fecundam refponderi poteff, utper Rolandum, in conf.17.num.12.6 19 . vol.2. Cephalum diz.conf. 1 39.circa finem lib. I. refoluta
21 autem per Ruinum, \& Burfatum locis relatis fuprà, num.6. diluuntur apertè ex his, qux poft alios multos fcribit Petrus Antonius de Petra de fidecicammiJis quef. 10. à num. 55. cum feqq. ubi defendit, fideicommiffarium prohibitioni alienationis contravenientem, per alienationem partis,cedereà toto fideicommifo: $q$ quod tenent etiam Angelus in confilio 168, numer. 2. An-
22 gaiffola in conflio 6 3.libro 6 . Aliud etiam fundamentum de vafallo alienante folum partem feudi, non omninò certum eft: nam contrarium, quòd per alienationem partis, totum feudum amittatur, dixit Baldus in cap. 1. S. 1. qualiter olim feudum aliemari poterat, per quem textum, \& textum in cap. 1. S. liberatio, quibus modis feudum amittatur. Quod correcta fit difpofitio d. c. I. de vafallo qui contra confititutionem, refpon dit Barbatia in conf. 36. num. 15. vol. 2. Riminald. Senior in conf.381.col.1. vol.2. \&alios refert Petrus Antonius de Petra de fideicommifis, ditza quaff. 10. num. 48. \& veriorem opinionem in puncto juris profitentur Cephar lus diäro conf. r39. num. 25.lib. 1. Julius Clarus $\delta$. feudum, quaff. $5 \varsigma$. num. 7 . vel $\mathfrak{C l l t e m}$ dittinguendum effe in ea, ex mente communi adnotarunt Parifius in con. 14. col. 1. vol.2. Rolandus in conf.17. num. 17.vol.2. utcumque tamen res fit, fuperiori noftre refolutioni hacc refolutio obflare non poterit,eo quòd procedit,\& $\&$ loquitur,cúm vafallus alienat pro parte, non cùm malè verfa.
erfive deteriorat pro parte, quod admodum diverfum eff, ut flatim dicetur: \& quamvisin emphyteuta alienante, prima opinio relatajuprri, n.8. magis communiter, probari foleat, ut firmant relati $i b i$ \& ex multis Aurelius Corbulo dicfo traclatu de caufis ex quibus empbyteuta jure fuo privatur, ampliatione 42.num. 6 . fol.ioo. contrariam tamen fententiam, quamplures tenuerunc, ut conflat ex relatis per Tiraquellum, de retrac̈ut lignagier, 5.23 . gloffa i. n.4. 'f 28. Rolandum, in conf.49. num. 15. vol.2. Joannem Cephalum dit.i.conf. 139.n.6. ó eqq. lib. 1. Baeçam de decima tutori preffanda cap.13.num. 30 . Peirum Antonium de Petra, difa quagf.10.ex n.41. ©́ 59. cum Jeqq. Et dato, quöd res eifet dubia propter Authorum contrarietatem, aut fuperior opinio communior, ut diximus, nihil habebat obflare, proptereà quòd nos loquimur de ufuffuctuario, qui nonutitur arbitrio boni viri,vel ma'è verfatur in parte, velin una re, quod ab alienatione diverfum eff; ; idcircó toto ufufruatu integrè privari debet: Nan etfi in emphyteuta pro parte alienante dubii \& contra$24{ }^{\text {riii } \text { Ent }}$ Doctores, ut vidimus, cum tamen ipfe non alie${ }_{\text {nat, }}$ fed male verfatur in una re ex pluribus rebus fimul fibi emphyteufim conceffis, quod omnibus privari debeat,communi fcribentium confenfu receptum eft, ut comflat ex multis relatis per Tiraquellum glofa I . dict. 5. 23.n.2. \& pof Richard. Malumb. \& Oldr. Baldum, Barbatiam, Chaffaneum, Redoanum, Albertum Brunum, Rolandum, \& alios fecure probant Aurelius Corbulo, tra ̆atatu upprà relato, 13 . caurfa, num. 7 . fol. 70 . do ampliatione 42 2. num. .5 . $f o$ o. 100 . Jofephus Ludovicus decif. Perrufina 22. num.6. Cæpola inl. cum ejuwdem, ad finem, num. 8. ff. de adilitio edifo. Natta in conf. 476 . num.15. © 16. \& noviffimè Martinus Monter à Cueva caufarum, civilium, Regni Aragonum decif. s. n. 68.
 phyteuta fimilis eff fructuario, Gloffa in cap. I. in fine, $S_{\text {verbo, meliorem, de invefitura de re aliena falat, Spe. }}^{\text {and }}$ culator tit. de fendic, s. quoniam, ver. 40 . Baldus in $L$. neque, C. de ufiufuctu, Jafon in l.2. quaff. 2. num. 18. C. de jure emphyteutico, Antonius Galeatius Malvaffia in conf.38. num. 16. vol. T. \& difcriminisis rationem fingula26 rem \& fubtilem, quare feilicet, emphyteuta fi malè veratur in parte, cadat in totum; \& pro parte alienando, cadat tantùm pro parte, adducit Martinus Monter
à Cueva, \& eruditus quidem, \& fingularis ingenii, \& lecture vir, dią. decif. 5. caufarum civilium Regni Aragonum, n.74.75. © 76 . fol. 106 . ut cùm neceffe fuerit, ibi videri poterit.

## CAPUT XXV.

Sylva cædua, vel non cædua utrùm in ufuffructu fit, \& fructuarius an \&quando arbores fructiferas, vel nonfructiferas incidere poffit?ubi hæc materia plena, clara tamen \& diftincta manu tractatur, nonnulla novè adnotata per Authorem cum diftinctione multorum cafuum in medium proferun. tur; \&de hac re eruditiffimi D. Petri de Barbofa commentaria in $l$. divortio, S. fifundum, ff. foluto matrimonio, commendantur omninò.

## SUMMARIUM.

I Ujuffuctuarius arbores fructiferas incidere non poteff, aliàs jus ufurfructus amittit, © ad interefe etiams danni © de detriorationis tenetur.
Idemque ins in emphyteutajfervatar.
3 Et in colono, velconductore.
4 Arborum incifio, ©̛ quodlibet aliud damnum, in dubio, faZZO© culpa frutuariii, coloni, emphyteuta, ${ }^{(1)}$ fimilium, obvenife prafumitur.
$₹$ Pater legitimus adminijfrator \&s afufrucuuarius bonorum adventitiorum filii arbores fruCiferas incidere non potefl.
6 Uufructuarius, emphyteuta, colonus, ©f fimiles, citra ommem panam incidere podJumt arbores fructiferas aduJum definatum.
7 Ujiffrư̈uarius,emphyteutta,colonic, ऊ' fimiles, incidere poffint arbores fructiferas, proreparatione fundijex fententia multorum : fed contri infrà n. 2I.
8 Dummodio incijo talis,arbitrio boni virif fat, , © promodo necefititutis, atque ita, ut fundus deterior non fant: fed indifinçé contrarium infrid, ditoo n. 21 .
9 Emphyteuta mutare poteff formam rei, fi tali mutatione rem meliorem reddat © confequenter reducere pote $\mathcal{t}$ S.lvam ad pratum, vel ad terram aratoriam, $\sqrt{2}$ id utilius F t, ex fententia quorundam.
10 UJufructuarius non poteff mutare formawn rei fructuarie etiam in aliam utiliorem.
11 Emphyteuta ex fententia Baldi, qua verior eft, non poteff mutare formam rei etiam in melius, ©c conSequenter nec (jlvam exflipare, © ibi vineam plan-
tare, vel ex eaterram aratoriam facere.
12 Nifif quando probatur, banc efe regionis conjuetudi-
tare, vel ex eaterram aratoriam facere.
12 Nifi quamdo probatur, banc effe regionis confuetudinem.
13 Emphyteuta mutare poteff formam fundi in melius,
quandomutatio feret in aliam formam latentem in ipfo fundo.
14 Ufufructuariipotentius jus babent in ufufrutu, quains colonis \& conductor in re conducta.
15. Colonus, vel conductor, non pof Junt mutare formam rei ettiam in meliurs; © vide, numero precedenti.
16 UJufructuario, emplyteute, colono, © fimilibus, non licere arbores frutififeras incidere, etiam ubi fundus exincifone ferere fruckofior, contra nomnullos. 17 Ufufructuarius, (\$ emphyteuta, an excufentur, $\int_{1}$ loce arborum excijarum, alias fubfituant, © plantent,
is qualiter, \& quo tempore fieri debeat fubfitutio, arborum excijarum, alias fubffituant, © plantent, ut illos excuffare pos $\mathrm{S}_{\mathrm{t}}$, © tribus numeris fequentibus.
18 Vincentium Carocium non recté expendife nomuulla Yincentium Carocium non recte expendifle non.
jura, nove, $\mathcal{U}$ veri addotataum per Autborem.
19 Petri de Barbofa reflututio in bac materia probata, $\in$ pro ea ponderatus per Autborem textuw in 1 , wquisfimum, $\oint$. I. ff. de ufufructu.

.Ufu fructuario, emphyteute, colono, is imilibus,



## 號

7

$\qquad$ 48



$\cos _{8}$
$\qquad$ 4 20 Paulims

20 Paulum de Montepico Lapfim in allegatione 1 . agri, 22 . ff. de ufufruću.
21 Ufufructuarium non poffe exfcindere arbores fructife-
ras etian pro reparatione fundi, contra communem
defenditur cum nonnullis, \&o melius, quam adhuc
comprobatiur.
22 Poffe tamen aridas, foccas, \& vetuftas exfcindere.
23 Arbores vi ventorum, vel fluminis evulfe, utrium ad fructuarium pertinere debeant, \& quando ilitb uti polfit?
24 Arbores vi ventorum, vel fimili impetu evulfe, locatoris funt, nec potefl colonus pro fe retinere modo aliquo.
25 Idemque dicendum efe in arboribus grandibus nafcentibus, of renefcentibus, que domini effe debent, ettiamfi conductor eas plantaverit ; ex ratione, que
boc numero boc numero affignatur.
26 UJufructuarius an polfit incidere arbores caduas, que
-87. brevi, aut non brevi tempore renafcuntur: © 'f que
Cito aut breviter non renaforumtur, an dicipofjint ca-
due, ut in fructu reputaridebent ?
27 Ufufre, ut in fructur reputaridebernt? fylva non cadua exiftentes.
28 Ufufructuarius cadere poteft indiffincte folvam caduam usque ad radices.
29 Ufufructuarius in cedendo fylvam codram, an teneatur obfervare modum \&o confuetudinem teftatoris, \& numeris fequentibus.
30 Teftator in dubio legaffe cenfetur fructus, quemadmodum vivo eo percipiebantur.
31 Ufufructuarius arbitrio boni viri uti non videtur, qui contra folitum teffatoris modum arbores incidit.
32 L. divus, ff.de ufu \& habitatione, quod nibil faciat pro refolutione Barbofe.
33 L. fi abfente, 55 §. finali, ff. de ufufructu, quamp pro feexpendit Barbofa, quod poffit contra eum retorqueri, juxta explicationem Gloffe ibi.
34 Petri de Barbofa opinio, in quaffione agitata ex n. 29. quid de rigorejuris fortalfis verior fit.
35 Sylva cadua que dicatur?
36 Ufusfuctus fivec cadua multum interefle, an principaliter legetur, an verò principaliter relinquatur furdus cui Sylva accedit, of explicatur 1. ex fyl-
va, II.ff. de ufufructu.
37 L. fed fi grandes, $\mathbf{1 2}$. ff. de ufufructu, explicata ; \& Francijci Connani, \& © Petri de Barbofa interpretatio recepta.
38 Ufufruc̆uarius ex Slva non cadua utrùm pofit arbores incidere, of materia l. ex fylva, II.ff. de ufufructu, remiffive tractata.
39 UJufructuarius ex Jolva non cadua an pofit arbores incidere, quoties alias inutile legatum effet.
40 Et Petri de Barbofa mens explicata.
41 Confuetudo regionis attendi debet, waxime in conjecturanda, é exequenda defuincti voluntate.
42 Sylva non cedua que dicatur?

QUæftionibus pracedentibus proximum eft inquirere nunc, utrùm ufufructuarius incidendo arbores fructiferas, vel non fructiferas, arbitrio boni viri uti non videatur, ut inde expelli polfit; an verò incidendi arbores facultas, jure ipfo concefla illi videatur? Qua in queftione ut plena, clara tamen, \& diftincta fanu procedam, confufe enim loquuuntur Doctores, fequentes cafus conftituere omninò neceffarium duxi:
iis enim, quæ hatenus iis enim, quæ hatenus fcripferunt Doctores, atque in fcriptis eorum precefferunt, dilucidè \& diftincte percipi poterunt. Primò igitur conftituo, quòd ufufructuazius arbores fructiferas incidere non poteft, aliàs jus ufusfrucus amittit, \& ad intereffe etiam damni, \& deteriorationis tenetur, 1 . aquisfinuam, 17. §. fructuarius, Cum fimilibus ff. de ufufructu, I. 27. tit. II. partita 4Doctores communiter in l. divortio, $\$$. fi fundum, iff. ©oluto matrimonis. Paulus in authent. qui rem, num. 3. \& ibi Joan. del Caftillo Quot, Controv. Juris, Tons. I,

Decius num. 5. C. de facrofanctios Ecclefiis, \&cum Rolando, Albano, Julio Claro, Tiraquello, Ruino, Jofepho Ludovico, Menochio, Pinello, \& Cephalo, optimè probat, \&aliorum fententiam impugnat Petrus de Barbofa in dïtal. divortio, S. Fi fundum, num, 17. © 18. per totum, fol.1042. \& ultra eum idem tenent Alexander in conf. I 18. n. 2. ©. 3. lib. 5. Crotus in conf. 115 . vol. I. Paulus de Montepico in l. Titia cum teffamento, S . Titia cium nuberet, de legatis 2 . quaff. 36, num. 128 . Michael Graffus receptarum fententiarum, $\$$. legatum, quaft. 33 . in princ. Joannes Garlia de expenfis \&ै meliorationibus, cap. 1 1.num. 3 1. \&́ 32. Mieres de Majoratu part.4.9.39. num. 5. Cavalcanus decif.32. num. 40 . part.1. Idemque jus in emphyteuta oblervatur ; is enim, $f 1$ arbores fru- 2 ctiferas incidat, in commiffum incidit,ac expelli poteft, quafi fundum emphyteuticum deterioraverit, ut dicit Baldus in diťo §. fi fundum, \& plene comprobat, \& fic defendit Barbofa ibidem, n. $15 . \mathcal{1}$ 16.fol.1040. Beroius in cap. potuit, num. 87. de locato, Paulus de Montepico in difto §. Titia cùm nuberet, diव̆o n. 128. verficulo, fui interrogatus multoties. Alexander diffo conf. 118. n. 8. vol. 5. Julius Clarus 5 . emphytenfis, quaff. 26. Ioannes Garfia dizfo cap. 11. n.34. Cephalus in conf. 139 . n. 15. lib, 2. Burfatus in conf. 9 1.n. 3. lib. 1. Colonus etiam, vel Conductor codem jure adftringitur, \& arbores fru- 3 tiferas incidens, à jure fuo cadit \& de damno dato tenetur, ex $l$. in fraudem, $\mathbb{S}$. conductor, ff. de jure fifci,junEta doctrina Jafonis in didial. divortio, §. fifundum, n.2. \& communi refoluta per Jofephum Ludovicum, decif. Perufina, 94. part.2. Menoch. conf. 130. n.4. \& jeqq. lib. I. Anguiffol. conf.99. Borgninum Cavalcanum decif. 44. n.72. im princ. I. parte. Vincentium Carocium de locato है conducto, gridu 4. accidentium, quaft. 7.n.5. © 6. \& num. 12 . fol. 19 r. quo loco exaliis firmat, hoc adeò verum effe, ut in dubio arborum incifio, \& quod- 4 libet aliud damnum, facto, \& culpa fructuarii, coloni, emphyteutz, \& fimilium obveniffe prafumatur, \& tenet etiam, ubi rationem affignat,\& recte explicat Barbofa in diço §. fi frndum, num. 20. verf. in dubio Jane, Denique nec pater legitimus adminiftrator, \& ufufructuarius bonorum adventitiorum filii, arbores fruAtiferas incidere poteft, ut fcribit Angelus in l.ultima, 5. In autem legata, in fime, C. de bonis que liberis. Cæpola de fervitutibus rufticorum, cap. de montibus n.13. Roland. in conf. 49. n. 18. lib. 2. Arias Pinellus 2.part. leg. I. C. de bonis maternis, $n .60$. verf. manebit autem, Tiraquellus de traçatu conventionali, diťo S.3. gloffa. unicà $n .24$. circa finem.
Nunc tamen limitatur fuperior refolutio, ut non 6 procedat primo, quando ufufrucuarius, emphyteuta, colonus, \& fimiles, inciderent arbores fructiferas ad ufum deftinatum; tunc enim citra pœenam caducitatis, \& omnem aliam penam id efficere poffent: quod ex aliis multis fecure admittunt, \& latius declarant Paulus de Montepico in l. Titia crum tefamento, §. Titia cimm nuberet, de legat.2. quaff. 36. num. 128. Curtius Senior conf.71. columna penultima. Natta in conf. 60 I. num. 6 . volum. 3. FedericusScot. in conf. 2. num. 3. Borgninus Cavalcanus de ufufruclu mulieri relião, num. 146. \&ं decif. 44.num.52,\& communem opinionem profitetur Vincentius Carocius ditfa quaff. 7. num. 20. \& 21 . fol. 191.

Secundò limitatur, ut minimè procedat, quoties ar- 7 bores fructifere pro reparatione fundi fructuarii exfcinderentur;id enim citra omnem poenam licere debet fructuario, emphyteutæ, colono, \& fimilibus, ut fcribuntDoctores communiter in l. divortio, $\$$..$f$ f fundum, ff. foluto matrimonio, ubi Alexander, \& Aretinus in id expendunttextum, in 1 . Arboribus, \&o in l. ex Jolva, f: de ufufructu, \& fequuntur alii relati per Tiraquellum dicto 5. 3. gloffa umica, n. 29. Michael Graffus receptarum fententiarum, 9. legatum, quefl. 33. in princ. verf. quam communem. Menochius in conf. 13 .num. ultimo, Lib.1. Anguiffol. in conf.r4. Jofephus Ludovicus decif.z.
num. 9. Antonius Malvaffia in conf. 38.n. 5. l. 1. ubi proce verf. Terizm, ex mente communi declarat id fiat, \& pro modo neceffitatis; atque ita, ut fundus deterior non efficiatur : quam etiam modificationem admittit Vincentius Corrafius de locato \& conducto, ditza quaff. 7. n.28. fol. 161 . \& eft de mente Menochii $u b$ b -Jupra, qui cum aliis adnotavit ibidem, emphyteutæ, \& colono licitum effe arbores incidere, fylvam exftirpare, \& predia colere, ac feminare, fi ex eo meliora, ac majoris redditus efficiantur. Quod tenent etiam Alvarus Valafcus confult. 50. n. 9. Bologninus in conf. 67. num. 5. \& alios referens Aurelius Corbulo tractatu de caufis ex quibus emphyteuta jure fuo privatur, 10. caufa. num.4.5. \&5 6. fol. 41. ubi fecure probant, poffe emphyteutam mutare formam rei, fi tali mutatione rem meliorem reddat, \& confequenter reducere poffe fylvam ad pratum, vel terram aratoriam, fi id utilius fit. 10 Quod in ufufructuario nullo modo procedere poteft, cum ipfe non poffit mutare formam rei, etiam in aliams utiliorem, l. bactenus, 8. 5. finali, cum l. Seq. I. ufufruGuarins novum. §1. l. aquiljimum, 17. \&. fructuarius. ff. de ufufructu, l. ult. ff. de ufu © ' habitatione, \& alio ca-
II pite infri hoc eodem libro latiûs explicabitur. Sed neque in emphyteuta procedere poffe, expreffim docuit Baldus in L. I. n. It. C. de jure emphyteutico, ubi concludit, quòd emphyteuta non poteft mutare formam rei etiam in melius, \& confequenter neque exftirpare fylvam, i太 ibi vineam plantare, vel ex ea terram aratoriam facere, quia quamvis forfan hoc fit utilius, tamen non ef licitum emphyteutex forman rei mutare, aliàs incidit in commiffum : \& hanc partem tuentur quamplures relati per Aurelium Corbulo ubi fuprà, n. 2. © 3. fol. $4 \mathbf{1}$. \& cum Jafone, Cagnolo, Tiraquello, Pau= lo, Fufco, Francifco Marco, Molina, Riminaldo, \& aliis erudite defendit, \& contrarixe partis argumentis integrè fatisfacit Barbofa in diça 1 . divortio, $\frac{6 .}{} \sqrt{2}$ vir, ex num. 3 1. wque ad num. 36 . \& in dicto $\S$. Fi fundum,
12 num. 20. ubi dicit contrariam fententiam tantùm admittendam, quando probaretur, hanc effe regionis 13 confuetudinem, vel ut inquit num. 34 . in diffo $\$ . \rho_{2}$ vir, emphyteutám mutare poife formam fuudi in melius, quando mutatio fieret in aliam formam latentem in ipfo fundo, ut latiùs explicat ibid. n. 32. \& 33. idem 4 etiam in colono, vel conductore obfervandum effe evi14 denter probatur ex eo, quòd ufufructuarii potentius jus habent in ufufructu, quàm colonus, \& conductor in re conducta, ut conftat ex Ruino in conf. 58 . num.3. \& in conf. $59 . n u m$. 1.vol. . Curtio Seniore in conf. 70, n.8. lib.1. Cavalcano decif. 44 num. 72 . ante finem, I. part. emphyteutam etiam potentius jus habere, nemo eft qui dubitet, imò ex fuperioribus Authoribus colligitur apertè : ergo colono, aut conductori non debet cenferi permiffum, quod ufufructuario, \& emphyteutze denegatum eft. Deinde quoniam in terminis, quod co15 lonus, vel conductor non poffint mutare formam rei, etiam in melius, niff multis confideratis, \& cum aparet manifeftè juxta voluntatem domini fieri, tenet expreffim Vincentius Carocius de locato $\delta \stackrel{c}{ }$ condu $70,4 \cdot \mathrm{gra}$ du accidentium, quaff.7.n. 26 . 27 . fol. 191. qui hac de re videri poterit, cum occalio fe offeret.
Ex dictis adhuc, ultra fuperiores, animadvertendum erit, non malè dubitaffe Andream Tiraquellum de retraitu conventionali, \$. 3. glofla unica, num. 27. © 28. utrùm vera fit, nee ne,communis Doctorum traditio, de qua ibi, quatenus dicunt, ufufructuario, emphyteutax, colono, \& limilibus, licitum effe debere, arbores fructiferas incidere, ubi fundus ex incifione fieret fruAuofior, quàm eifet antè: quod ultra relatos per Tiraquellum ubi fuprà, videntur admittere Baldus in conf. 290. num.2. lib. 2. Bolognetus in conf. 67. Molina de Hijpanorum primogeniis,lib.1. cap. 22. fub num. 5. Joannes Garfia de expenfis \&f meliorationibus, cap. 14 n. 11. zo cap.16.n.41. Sed cum fuprà dictums tuerit, ufu-
fructuarium, emphyteutam, colonum, \& fimiles nom polfe mutare formam rei, etiam in melius, nec poterunt etiam ipfi rem fructuariam, five arbores exfcindere,quamvis excifione, vel mutatione res fieret utilior; quod fatis comprobatur ex his, que ad propofitum feribit Barbofa in dict.l.divortio, S.f.ivir, n. 3 1.32.33. ©. 34 -

Deinde animadvertendum erit, ad limitationem eo- 17 rum, quæ dicta funt fupri, an fit vera Jafonis fententia, qui in difla l.divortio, §. fi fundum, ff. foluto matrimonio , num. 4. ad finem, exiftimavit, ufufructuarium, \& emphyteutam excufari, fi loco arborum excifarum alias fubflituant, argumento textus, à contrario fenfu, in l. in fraudem, 45 . . .fi conductor, ff. de jure fifci, Deinde, quòd tunc propter fubftitutionem videtur ceffare deterioratio, \& fic etiam videri debet ceffare amisfio juris propter deteriorationem incurfa. Quod tenent etiam Cæpola, Crotus, Rolandus, Jofephus Ludovicus, Molina, Gama, \& Valafcus, quos ad id congeifit in unum Barbofa in diac. S.fi fundum, num. 18. ad finem, ubi $n$. 19. refert quòd Alexander, ibid. n. 2 . poit Cumanum, \& Imolam, intellexit hoc elfe verum, quando arbores excife effent veteres, ita ut utilius effet eas exfcindere. \& alias fubitituere, alias fecus. Et fubfcribunt Vincentius, Paulus de Montepico, Curtius Junior, Silvanus,Francifcus Marcus, Campegius, Tiraquellus, Alciatus, \& Rolandus; quos retulit idem Barbofa «bi fuprà, diťo n. 19. \& ultra eum fic procedere predictam limitationem, \& habere tocum tantum in arboribus admodùm antiquis, corruptis, aut parum infructuofis, non in aliis poft Angelum, Fulgotium, Caftrenfem; Riminaldum, \& Redoanum, refolvit Vincentius Carocius de locito of conducto, 4 - gralu ac- 18 cidentium, quaf. 7. num. 24.25 \& 26 . fol. 192 . quiexiltimavit pro hac doatrina bene facere textum, in l. aquisfimum, 17.S. 1. \& in l.agri,22. ©f in l.vetus, 75 .ff. de uficfruclu, \&s vere illa jura nihil probant, nam in dicta $l$. agri, © diztal. vetus, agitur de fubftitutione diverfa, hoc eft, de ea, quæ in locum arborum demortuarum fieri debet, non de ea, quæ fieret per fructuarium, ad effectum excufandife, proptereà quòd alias arbores incidiffet, \& in diaz. l. equilimum, dumtaxat proponitur regula generalis, quòd ufufructuarius caufam proprietatis deteriorem facere non debet,meliorem facere potelt : inde infert Julianus Jureconfultus, quòd fif fundi ufusfructus legatus eft,non debet neque arbores frugiferas exfcindere, neque villam diruere, nee quicquam facere in perniciem proprietatis: non tamen exprimitur, an per fubfitutionem, aut fubrogationem excufaridebeat fructuarius, qui arbores inciderit; five, $\mathrm{an}^{2}$, quod in ea lege dicitur, limitandum fit io arboribus antiquis, aut corruptis, quamvis in infuctuofis deduci poffet argumentum à contrario fenfu. QuocircareEè videtur contendiffe Barbofa in dicto $\$$. fi fundum, is diåo n. 19 .fuperiorem limitationem generaliter accipiendam, dummodò arbores fubifitutæ, durante jure çedentis, excrefcant in bonitatem excifarum, quia eo cafu incidens, fibitantùm videtur prejudicaffe in fructibus, quos interim percipere potuiffet, \& quia hoc cafu non poteft videri fundus factus deterior, quoad rei fubftare tiam, fed tantùm quoad fructus, qui ad incidentem pertinebant, propter quod incidens non debet amittere jus fuum, ut plenius ibi probat: fi autem arbores fubsfitutæ, durante jure incidentis non pervenerint ad bonitatem excifarum, fundus videbitur deterior facuus, \& habebunt locum, quee de amiffione juris fuprà diximus. Quod mihi videtur verum, \& probari poffe per textum, in dida l. equiJimunn, S. I. ubi tantùm flatuitur, quod ufufructuarius nihil in peraiciem proprietatis faciat; at juxta fuperiorem explicationem nihil in perniciem proprietatis factum cenfetur: ergo ufufur Cuarius nullam poenam incurrit, quam tamen incur* reret ex eodem Barbofa, quando non fubititueret tantas arbores, quantas exciderat. Item, quando mutavit tormam rei etiam ia melius, ut cum nonnullis contra

20 alios rectè advertitibidem, \&ultra eum ex dictis fuprà, facilè conftat in hac queftione lapfum fuiffe Paulum de Montepico in diç. §. Titia cum nuberet, quafl. 36. verf. Secundò princ. n. 128 , in fine, ubi pro commani, contra Jafonem, de quo fuprà mentionem feci $n .17$. inpinc. dicit effe textum meliorem de jure, in dič. l. agri,22. f. de ufufructu : nam ut pungebam fuprà contra Carocium, communis loquitur in arboribus antiquis, feu vetuftis, quæ tamen aliquem fructum producunt, in quibus fubftitutioni locum effe,fiexfcindantur illæ, refolvimus: cæterùm textus in dicta $l$. agri, lo. quitur de aliis arboribus, hoc eft, deficcatis, \& jam omninò corruptis, aut mortuis, \& quae jam nullum fruCtum producere poffunt: in quibus Jureconfuitus Paulus ftatuit,quòd agri ufufructu reliao, fi aliquæ arbores demortuae fint, tenetur ufufructuarius loco demortuarum, alias fubflituere, \& priores ad ipfirm pertinent, utclaré conftat ex verbis illius legis,\& ex communi adnotarunt Borgninus Cavalcan. de ufufructu mulieri relicto, n. 157. fol. 342. Antonius Galeatius Malvaffia in conf. 38.n. 28. vol. 1. Albanus in conf. 55. num. 7. \& de materia ejus textus, vide Barbofam, in dicto $\$$. / 2 fundum, n. 21. \& feqq.
21 His ficprehabitis, quorum occafione aliquantulum digreffi fuimus à fecunda limitatione tradita fuprà ex num. 7. animadvertendum erit, Communem, de qua $i b i$, licere ufufructuario pro reparatione fundi arbores fructiferas incidere,dubiam valdè mihi videri ex fequentibus. Primò, quia textus in l.arboribus, in princ.\& in $l$. ex folva, ff.de ufufructu, in quibus fundantur Doctores, loquunturinalio cafu, nec eorum refolutionem probant. Id quòd rectè oftendit Paulus de Montepico in dicfo §.Titia cùm nuberet, quafl. 36 .inprinc.n. 128 .in princ. verf. Quam conclufionem limita primò, ubi dicit, de jure teneri poffe; imò quòd ufufructuarius non poffit exfcinderearbores fructiferas etiam pro reparatione fundi, quamvis fateatur in contrarium effe communem Dacorum fententiam. Secundò, quoniam hoc cafu non folum forma rei mutatur, fed \& in totum deftruitur, quod ufufructuario prohibitum effe, plusquàm manifefum eft, \& arbores fructiferas exfcindere non poffe fruAtuarium, regula generali fatuitur, in dict. Laquifimum, \$. y.nec ibi aut alibi ifte cafus excipitur.Tertió deinde, nam pro reparatione fundi, aut modica tantùm expenfa neceflaria elt, \& tunc non poteft ufufructuarius arbores exfcindere, quoniam ad modicam expenfam ipfe tenetur, ut alio capite infrà hoc eodem libro dicetur, \& expreffè probatur in l.bactenur,ff.de ufufrutht: aut expenfa magna neceffaria eft; \& tunc dato, quòd non teneatur eam de proprio facere, fic ut repeterenon poffit, tenetur tamen vel eam facere, \& poftea repetereà domino, five à proprietario rei,aut fi non vult immodice expendere, obligatus eft denunciare domino neceffitatem fundi reparationem requirentis, ut de magna expenfa provideat, ex doctrina Caftrenfis in l.eum ad quem, C. de ufufructu, de qua alio capite agendum eft : unde fi nec expendat, nec domino denunciet, fed arbores fructiferas incidat, in negligentia non expendendi modicè, nec denunciandi, \& in culpa incidendi, conflitutus videbitur, ac per confequens ufusfructus jus amittet, \& ad damnum, \& intereffe deteriorationis tenebitur: nec enimpotuit propria authoritate arbotes incidere, fed aliis modis à jure flatutis,fundi neceffitati, aut reparationi confulere debuit, \& in hanc partem, non tamen fic comprobatam inclinare videtur Barbofa in dict.S.fif fundum, $n .12$.in fine, \&' n. 13 . 2 er 14 -arborestamen aridas, ficcas, \& vetuftas, pro fundi reparatione, quòd poffit ufufructuarius exfcindere, pro certo tradunequamplures, \& alii fupponunt in dią. l.divortio, 5. .f fundum, Paulus de Montepico in diç. 9. Titia cùm nuberet, n.128.\& ex communi, ut veriffimum refolvit Antonius Galeatius Malvaffiain conf.38.n.6. \& n. 37. vol. r. Quòd fi arbores vi ventorú, vel fluminis evulfæ fint, aut dejectr, proprietarii funt, ipfeque tenetur eas tollere; ufufructuarius autem non cogitur alias
fubfituere; illas tamen facietfuas, fi earum loco aliais fubltituat, vel etiam non fubflituendo, poterit illis uti ad proprium ufum, \& tantùm in cafu neceffitatis, quando fcilicet aliunde non habebit: \& fic cæedere poterit ex eis arboribus ligna apta ad comburendum, vel materia uti ad refectionem domus, per textum in 1. Procultrs, §. fi arbores, in l.arbores, \& in l.arboribus, f.de ufufructu, \& ex communi refolvunt Paulus de Montepico in diág. s. Titia cùm nuberet,d. n. $\mathbf{1 2 8}$. verf. Tertioे limita pradiĂanz conclufionem. Molina de Hijpanorum primogenits, lib. I. cap.22.n.6.in princ. Jofephus Ludovicus decif. Peruf. 5. n. 2. Albanus in conf. 55. n. 7.noviffimè Joan. Gutierr. de tutelis, 3.part.cap.27. n.211. Cavalcanus de ufufructu mulieri relicto, $n .157$.in fine. Barbofa in diç. S. fi fundum, n. 13. verf. Neque obftant adducta in contrarium, uque ad $n .14$. videndús etiam $n .21$. ©~ 22 . idemque in colono, feu conductore, quòd arbores vi ventorum vel fimili impetu evulfas, non poffit pro fe retinere modo aliquo, fed locatori teneatur illas dare, docuit Alexander in dizto \$. Tif fundum, n. 5. \& ex multis probarunt Borgninus Cavalcanus de ufufructu mulieri reliito, n. 158 . © decif. 44. n. 72. I. part. Vincentius Carocius de locato ev conducto, 4 gradr accidentium, quaff. 7. n. 16. fol. 192. ubi poft Cavalcanum dicta 25 decif. $44 . n .72$. in fine, dicit idem effe in arboribus grandibus nafcentibus, $\&$ renafcentibus, quæ erunt domini, etiamfi colonus, vel conductor eas plantaverit ; nam licèt à colono fuerint plantatæ, tamen funt alitre in terris domini, qui tantün tenebitur reficere expenfas colono, ut ibi probatur: \& hactenus de primo cafu, vel prima conclufione, in quo incidenter, ut vides, alii plures continentur.

Nunc verò fecundo loco \& principaliter conffi- 2 tuendum eft, dubium effe, an ufufructuarius incidere polfit arbores cæeduas, quæ brevi, aut non brevi tempore renafcuntur? Et pro vera refolutione dicendum erit, fylvam ceeduam effe in fructu, \& ob id ad ufufructuarium pertinere, \& eadem ratione pertinere ad maritum, \& emphyteutam: poterit ergo ufufruAuarius non folum profuoufu arbores ceduas incidere,fed etiam ut poffit vendere, \& cum eis agere pro fuo ribitu, per textum in l.ex $\int \mathrm{g}$ loa, \& in l. item $I \mathrm{I}$ fundi, in fine, ff. de ufufractu, $l$. in Sglva, ff. de ufucapionibus: ita communiter Doctores in dict. l. divortio, §. fi fuadum, ubi ex Paulo de Montepico, Boërio, \& Molina, communem refolutionem agnofcit Barbofa num. 3. folio 1033. noviffimè Joannes Guttierez de tutelis if curis,3. part. cap. 27. n.9. \& ultra eum idem probarunt Alciatus, \& Rebuffus in 1 . Sylva cadua, ff. de verb. fignificatione, Connan. Commentariorum jurris, lib. 4. c. I. num. 4 - \& 5 . Pinellus 2 . part.leg. I. C. de bonis maternis, num. 59 . Baeça de Decima tutori praffanda, cap. 26.n. 2I. Mieres de Majoratu, part. 4. quafl. 39. n. 5. Joannes Garfia de expenfis of meliorationibus, cap. II. num. 35. Michaël Graffus receptarum fententiarum, 5. legatum, quaff. 33. verf. aut verò quarimus. Qui, \& Molina ubi fuprà, \& Paulus de Montepico dicto §. Titia cimm nuberet, quaff. 36 .verf. aliquando \& fecundo, $n$. 129 . expreffim intelligunt de iis arboribus, quæ citò, five brevi temporerenafcuntur \& crefcunt, ideòque eas tantùm cæduas appellari, \& in fructu effe dicunt; eas tamen, qua non citò, five non brevi, fed longo potiùs temporerenafci folent, nec cæduas dici,nec in fructu effe videri contendunt : idemque ex Sigismundo, \& aliis conftanter defendit Arias Pinellus 2 .part.leg.I. C.de bonis maternis, n . 9 .verf.ineodem articulo variant Dỡores, \& ejusdem fententiæ videntur fuiffe nonnulli adducti per Barbofam, quem ftatim referam; contrariam tamen fententiam, imò cæeduas dici arbores, que renafci folent, licèt longo tempore renafcantur, \& in fructu effe, ob idque ab ufufructuario cerdi poffe, tenent Alexander, Curtius Junior, Parifins, \& alii, quos retulit Pinellus loco fuprà relato, \& eorum opinionem veriorem effo exiftimat, \& nonnullis comprobat Joannes Garfia de
expenfis \&c meliorationibus, cap. I1. num. 35. cui etiam fe fubicribere videtur Barbofa in dič. S. fi fundum, n. 2 . qui allegat etiam pro hac parte Menochium, \& Connanum; unde in judicando, \& confulendo durum effet ab hac opinione recedere, quæ Alexandri \& tantorum Authorum authoritate munitur: \& primò declaratur 27 ut procedat, etiam quoad arbores grandes in fylva cxdua exiftentes, quas etiam ufufructuarius poterit incidere, ut colligitur ex Alexandroin conf.. 18 . a num. 3 Lib.5. Sylvano in conf. 76.n. 4. \& ex Rebuffo, Curtio Seniori, Croto, \& aliis, pro certo affirmat, \& contrafium tenentes improbat Barbofa in diđto s. Ff findum, num. 8. verf. fednon placet is intellectur, \& num. 9. verf. ufufructuarius autem poterit, nec obitat l.jed $\sqrt{2}$ grandes, ff. de ufufructu, nam premiffo, quod in allegatione, \& intellectu ejus legis paffim decipiuntur Dotores, \& ex Neotericis Tiraquellus de retraflu conventionali, $\$ .3$. glofa unica num. 25. Molina de Hijpanorum primogeniis, lib.1. cap.22. num. 5. Joan Garfia diă. cap.11. num.36. in fine. De ejus intellectuagendum erit infra num. 37 . 28 Similiter \& indiftincte poterit ufufructuarius cædere fylvam caduam usque ad radices, ex Boerio decif. 5 I . num.9. \& Barbofa in diz. S.fi fundum, num. 3. \&' num. $7-$ 29 quo loco num. s inprinc. dicitaliud, quod difficultatem videtur continere, uffifyctu fylve relicto, poffe ufufrutuarium totam fylvam cæedere, vel vendere, nullo habito refpecie ad confuetudinem teftatoris, neque etiam obfervato tempore; quo teftator cædere folebat; ex l. divus, ff. de ufu \& babitatione, \& l. . edff abfente, 5 : S. finali ff. de ufufructu : difficultas autem confiflit in eo, quòd contrarium videtur denotare Jureconfultus Celfus lib.18. ad Sabinum, relatus in l. itemz fi fundi, Io. S. finali. ff. de ufufructu, in illis verbis : Nam © Trebatius fcribit, fylvam caduam \& arumdinetum poffe fructuarium cadere, ficut paterfamilias codebat; © vendere, licet paterfamilias non folebat vendere, fed ipfe uti : ad modum enim referendum eft, non ad qualitatem utendi. Ex quibus verbis deducerefolent Dottores communiter, debere fructuarium arbores incidere juxta confuetudinem, \& ufum teftatoris, quòd intelligunt non de qualitate, fed de modo, hoceft, ut fi paterfamilias ufus fuerit fylva non nifi ad unum plauftrum perannum, vel fi vendere nonerat folitus; non ideò prohibeatur ufufructuarius centum plauftra, incidere, vel illa vendere; fi tamen teftator folitus erat non cædere, nifi de quinquennio in quinquennium, ufufru\&tuarius non debeat, nec poffitaliter, vel citius incidere; fic explicant poft Albericum, \& alios, Paulus de Montepico, in diat.S. Titia cimm nuberet, quaft. 36 .ante fnem, verf. Sed quia dĩ̛um eft, n.130. Graftus §. legatum, quafl.33. in fine, verf. unum tamen nota, Molina de primogeniss, lib.1. cap.22. num. 2. \& comprobatur ex his,
30 que diximus fuprà boceodem lib. cap. 22. ubi inter alia expendimus Jacobum Mandellum de Alba in conf. 743 . 31 num. 5. lib.4 dicentem quod teflator in dubio legaffe cenfetur fructus, quemadmodum vivo eo percipiebantur, \& quòd boni viri arbitrio uti non videtur ufufruCtuarius, qui contra folitum teftatoris modum arbores incidit, ut ex aliis fcribit Antonius Galeatius Malvaflia in conf. 38 .num. 12 . verf. tum quia, \& verf. qua ownia ef32 ficere, vol, 1. ex quibus dubia reddi videtur predicta Barbofe refolutio, eo magis, quod textus in $l$. Divuss ff. 33 de ufu \& babitatione, aut expenditur per eundem Barbofam in princ. \& tunc nihil probat; aut in $\$$. feq. \& tunc potius denotat contrarium: textus verò in diffa l. Fi abfente, ss. $\$$ finali,ff. de ufufruđu, non dicit, quod ufffructuarius intempeftive cederet fylvam cæeduam contra folitum teftatoris modum, aut ufum, cædendo; fed tantùm probat, fylvam ceeduam etiam intempeftivè

- ce. $6_{\mathrm{m}}$ in fructu effe, ficut oliva maturèlecta ; item fcenum immaturè cefum in fructu eft. Imò fi vera eft explicatio Gloffre ibi. verbo, conffat, dum dicit, quòd ufufructuarii intererat, immaturam fylvam ceedere, cum fortèmagis valeat intempeflive cafa; verifimiliter cre-
dendum eft, quòd teftator vivus idem facere folitus erat : ided̀ durum effer in praxi à commani opinione recedere, fed cùm cafus occureret, maturè cogitandum effet; fortaffis enim in puncto juris, \& de rigore, Barbofæ opinio fervari deberet, maximè ex his, que diximus fuprà cap.22.num.7.*் 8.quòd confuetudo teftatoris non infpicitur in his, quæ infunt ex natura rei, \& quòdufufructuarius arbitrio boni viri uti videtur, etfi non utatur re,ficut paterfamilias, hoc eff teftator uti folebat, fi forte re ipfa, quia nolebat, non uteretur ad eum, ad quem naturaliter erat deftinata, ufum: \& quod tunc ad rei naturam, \& boni patris familias rationem ufusfructus exigi poffet; at juxta rei naturam integre potef ufufructuarius fylvam cæduam exfcindere, ergo fi ufusfructus fylvz principaliter legetur, non obftante confuetudine teltatoris, id debebit effe permiffum, fecus fi accefforie, ut ibi explicat Barbofa;quo cafu ad modum, \& confuetudinem teftatoris res reduci debet: dicitur autem fylva cæedua ea, quæ in hoc habetur ut cæedatur,
\& quæ excifa, ex ftirpibus, vel ${ }^{3}$ \&glua cadua, If. de verborum fol ranificatione, ubi notant Alciatus, \& Brecheus num. 3. Alexander in conf. 118. num. 3. lib.5. Molina de Hi/panorum Primegenius, lib. 1 . cap. 22. n. 2. Joannes Garlia de expenfis, cap. 1 I. n. 3 I. noviffimè Joannes Gutierrez de tutel. © curis, 3.part. cap.27.n.2. ©े s.*ं Seqq. Et fic ut fy'va credua dicatur,duo copulativè requiruntur. Primum, ututilitas fylva in hoc habeatur ut cædatur, ideft, cujus utilitas confiffit in eo, quòd cædatur. Secundum, quòd excifa, ex radicibus vel ftirpibus renafcatur, ut ex communi notavit,\& latius declarat Barbofa in dicta l. divortio, S. I. fime dum, n.2. videndus a num. 1.verf.quoad jecundam, usque ad verf. bisita explicatio, fub num. 3 .
Tertiò \& principaliter conftituendum eft, multùm intereffe, an ufusfructus fylyæ cædua principaliter legetur ; quo cafu procedunt ea, quæ fuperius diximus, utufufructuarius poffit totam fyivam cidere, vel vendere : an verò principaliter relinquatur fundus, hoc eft, illius ufusfructus, cuifylva accedit; tunc enim confugiendum eft ad modum, \& confuetudinem teftatoris, ut juxta eam, arborum incifio fieri debeat : quod fi de confuetudine teffatoris non appareat, vel nihil credere folebat;tunc ne legatum fit inutile, poterit ufufructuarius cæedere ramos, quatenus folia extendentur, item pedamenta, id eft, ramos intégros usque ad flipitem, truncos tamen, five ftipites arborum minimè cædere poterit, Sic procedit textus in l.ex Jglva, II.ff.de wfufruçun, ubi Jureconfultusufufruciuario no permifit totam fylvam cæeduam cæedere,fed tantùm ut ex ea cædat ramos, \& pedamenta. Et fic ille textus continuari debet cum $\varsigma$.finali legispracedentis, ubi Jureconfultus diftinguit legatum fylve, à legato fundi, cuifylva accedit,\& poft longam difputationem, fic in effecturefolvit Barbofa, \& aliorum interpretationes impugnat, in difla l. divortio, §. fi fundam, num. 3. verf. Sed urget in contrarium, usque ad num. 7. qui hac de re latius videri poterit, ne à doctiffimo Viro plenè refoluta tranfcribamus, fed ea tantum, quæ noftri tractatus funt, propria \& peculiaria breviter refolvamus: Et Barbolæ interpretationes fequitur noviffimè Joan Gutierrez detutelis \& curis,3part. cap. 27. num. 13 . fimilitèrque venit intelligendus textus in $l$. $\int$ ed $f$ I grandes, 12 . If. de ufufructu qui continuari debet, \& in eisdem terminis accipi, cum diqđal. ex $\int j l v a$, nempe quando ufusfructus fundi principaliter fuit legatus, cui fylva accedit; quo cafu fide confuetudine teftatoris conftatt,ea eft omninó obfervanda, aliàs ne legatum inutile fit, poterit fructuarius incidere ramos \& pedamenta, etiam ad vendendum ex fylva cexdua; fed ex non ceedua poterit eciam ramos \& pedamenta incidere ad ufus proprios tantum, non tamen ad vendendum : in utroque tamen cafunon poteritarbores grandes incidere; \& ratio eft, quia teftator, qui nunquam illas incidit,fed in tantum excrefcere enspaffus eft, videtur voluiffe, ne unquam inciderentur fed ut
confervarentur ad ornatum \& profpectum : ideò cùm ex aliis arboribus poffit fructuarius utilitatem ufusfuctus percipere, non poteft arbores grandes incidered Quæ interpretatio fuit de mente Connani Commentaviorum juris civilis lib.4. cap. I. num. 6. \& aliorum intellectibus improbatis, fequitur eam Barbofa in dicfos. fifundum, num.9. videndus de hac re à num. 7. verf. fed quaftionis eft, usque ad num. ro.
38 Ultimò \& principaliter conftituendum eft, fylvam non ceduam non effe in fructu, \& confequenter non poffe fructuarium ex ea totaliter arbores exfcindere, poffe tamenad ufum vineæ ramos \& pedamenta cædere,dummodò fundus ex hoc deterior non fiat: quod primum probatur pertextum, \& communem Doctorum traditionem ibi in l.divortio, §. fi fundum, ff. Oluto matrimonio. Secundò ex textu (quific intelligi debet, quicquid Doctores involvant, \& confufe loquantur) in l.ex Jglva, 11 .ff.de ufufructu. ut rectè explicat Alciat. in I. Sylva codua, ff. de verborum fignificatione, \& latiffimè de materia ejus legis fcribit Barbofa videndus omninò in difto $\S$.fí fındum, à num. 10 . usque ad num. 15. Joan. Gutierrez de tutelis, 3.part. cap. 27. num. 15. 'v quatuor $39^{\text {eqq. }}$. limitatur tamen hæec refolutio, ut non procedat, fi alàs ufusfructus fylvælegatuminutile effer, tunc enim poffet fructuarius, ne legatum fit inutile, fylvam non cæduam ceedere, \& arbores incidere, \& vendere, argumento textus in $l$. divurs,ff.de ufu \& of babitatione, \& ita tenent ex aliis multis Tiraquellus deretractu conventionali, §. 3. gloffa unica num. 3o. Vincentius Carocius de locato \&ै conducto, gradu 4. accidentium, quaft. 7.n. 29. fol.192. \& in his terminis loquicur Mieres de Majoratu, part.4. quaf. 39. num. 5. in princ. eandem etiam fententiam admittere videtur Joannes Garfia de expen/is \& weliorationibus, cap. 1 1.num. 37. dummodò fructuarius temperatè utatur, \& taliter, quod incifio potiùs ad fru40 ctum pertineat, quàm ad deftructionem, ex eisdem Au thoribus, \& Barbofa, qui nullo ex predictis relato in idem inclinat in dicto S.fi fundum, num. Io. verf. illud igitur : nam cùm numer is pracedentibus, plenè probaverit, arbores in fructu non effe, nec ad fructuarium pertinere, quæ incife non renafcuntur, ut de pinetis, \& cupreffis affirmat in dicto verf. illud, ne ufus remaneat inutilis, inducendam effe exiftimat decifionem textus, in $l$. item $\int$ f fundi, 10 . S.finali.ff. de ufufructu, vel faltem ad confuetudinem regionis recurrendum effe, argumento l.excepto. C. de locato: vult igitur Barbofa, fi rectè perpendatur, quòd in hoc cafu, quandò aliàs fylvæ non cæduæ ufusfructus inutilis effet, poffit ufufructuarius incidere fylvam non creduam, juxta communem fuprà relatam, tamen quòd incifio talis fieri debeat, aut juxta confuetudinem teftatoris, hoceft eo modo, quoipfe teffator credere folebat, aut fecundùm confuetudinem regionis, hoc eft, modo quo in regione tales fylvæ cæ41 di folent; confuetudo enim regionis attendidebet, maximè in conjecturanda \& exequenda defuncti voluntate, argumento textus in l.quodfin nolit, $\wp$. quia affidua, ff. de adilitio edicto, (ङ) l. Semper in fitpulationibus, ff. de regilis juris, \& multis comprobant Aviles in capitulis Pretorum, c.41. gloffa, fe conocieren. Quefada diverfarum quaflionum juris,cop. 20 , num. 2. © © eqq. \& num. 10 . Mieres de Majoratu, in initio fecunde partis, num. 30. Graffus 5 . teflamentum, quaft. 76. n. 7. © 11 I. Mantica de conjecturis ultimarum voluntatum, lib. 6. tit. 7. num. 3. © 4. lib.11. tit.14. num. 15 . Menochius lib.3. prafion42 ptione 143 . Dicitur autem fylva non cædua, puæ non habetur ad cædendum, fed adalios ufus, \& quæ cæfa non renafcitur ex radicibus vel ftirpibus;!. Sylva cadua, ff. de verborum fignificatione, ubi notant Alciatus, \& Rebuffus, \& ex communi tradunt Pinellus 2 .part. leg.r. C. de bonis maternis, num. 59. Molina de Hijpanorum primogeniis, lib.1. c.22. n. 6. Joannes Garfia de expenfis cap. I1. n. 3 I \& 37 . \& latius declarat Barbofa in ditc. $\$$. $f_{1}$ fundum, exn.10. noviffimè Joan. Gutierrez de tutelis © curis, 3-part. cap.27. num. 4. © 5. द. ubinum.6. agit de
pinetis, an fint in fructu, \& ad fructuarium pertineant: Gamæ,\& Mieres opinionem amplectitur,\& contrariam Barbofæ impugnat.


## CAPUT XXVI.

## Pater legitimus adminiftrator, \& ufufructua-

- rius bonorum adventitiorum filii, in cædendis lignis, \& arboribus, utrùm habeat majorem prærogativam, quàm cæteri fruCtuarii? ubi communis Angeli refolutio nové defenditur contra Pinellum, \& pro ea nonnulla novè etiam adnotantur per Authorem.


## SUMMARIUM.

1 Pater legitimus adminiftrator, \& ufufrutuarius bonorum adventitiorum filii, utrùm in ceadendès lignio, (火 arboribus, habeat majorem prarogativam, quam cae terifructuarii.
2 Pinelli declaratio quedant, quid fit conformis menti communis, nec aliquid novum contineat.
3 Patri non foliam notabilis deterioratio prohibetur in bonis adventitios filiorum, $\sqrt{\text { fed }}$ \& quecumque, que proprietati nocere poffit, contra Pinellum.
4 Dictio Nullo modo efl negativa omnis âtus, \&ै ommú potentia.
5 Diçio Nullo modo importat idem, quod dicfio Penitus.
6 L. 2. ff.fi ufusfructus petatur, contra Pinellum retor. quetur.
7 Dictio Aliquo modo, univerfaliter \&o negative concepta, jerificatur etiam in re minima.
8 Dicfio Aliquid, vel aliqua, verificatur in quavis re, etiam minima.
9 Decircumfcriptione aliqua ubifit mentio, intelligitar de ommi circum/criptione, etram non dolofa.
10 Pinellus in quaffions principali falvatur, \& nova, vera tamen concordia per Authorem excogitatur.
II Ufufructuarius ut jus ufivafructus amistat, © remove. ri poffit, tria intervenire neceffe efl.
12 L. ultima, $\S$. fin autem, C. de bonis que liberis, explicatur, of ibidem dicitur, ob quam deteriorationem pater ab ufufructu adventitiorum removeri debeat.

SUccedit nunc neceffarium dubium, utrùm pater le. gitimus adminiftrator, \& ufufructuarius bonorum adventitiorum filii, in cæedendis lignis, \& arboribus, habeat majoremprerogativam, quam cæteri fructuab rii? Quamquaftionam movet in terminis Arias Pinel. lus 2.part. L.I. C. debonis maternis, n.60. fol. mibi, 105. quamvis autem ipfi difpliceat communis Doctorum fententia, quæ inter patrem, \& alium ufufructuarium nullam differentiam conftituit, five quæ indiftinctè ap* plicat ad patrem legitimum adminiftratorem, quæ in. alio ufufructuario flatuta funt, ut fcribit Angelus in 1 . ult. 5 .fin autem as alienum, in fine, C. de bonis quae liberú, Cæpola de fervitutibus rufficorum, cap. 22. de Montibus, num.13. Tiraquellus de retractu conventionali, \$.3.glof: 1.num.22. Ego tamen libenter communem admitterem ; confidero enim quòd fi pater in cæedendis lignis, \& arboribus, aliter fe habere poffit, quàm cæeteri fructuarii fe habere debent, neceffariò ipfi proprietati damaum inferenduin fit, ut conflat apertè ex dictis fuprd $c$. pracedenti: id autem ipfi patri nullo modo permiffum efts quodcunque potius prohibetur illi, quod in damnum, \& detrimentum proprietatis tendere videtur, ut dicit expreffè textus in l. finali. §. fin auteent, C. de bonis qua liberis:\& quamvis, ut ipfe Pinellus dicit, fraus, qua aliquando in alio fructuario prefumitur, ceffat in patre, qui omnia prefumiturfilis parare, \& inde nec valeat regulariter argumentum de alio fructuario ad patsent,

## 112 Quotidianarum Controverfiarum Iuris, Lib. I.

cui major poteflas deferturs, tamen cum pater in cædendis lignis \& arboribus aliter fe habere contendit, quàm in alio fructuario expreffum atque fatutum eft, prefumptio fraudis minimè in eo ceffabit; fiquidem id faciet, vel cum damno \& detrimento proprietatis, vel excedendo modum, quem natura rei expofcere videbatur, ad quod lex ipfa in alio fructuario refpectum habuit, ut fuprà c. pracedenti, \&́ ci22. dicebamus : unde quod attinet ad hoc, oon defertur patri major poteftas, quàm ceteris fructuariis, nec ita intelligitur patri conceffa facultas in adventitiis (quicquid contra defendat Pi nellus) ut aliter incidere poffit, vel majori prerogativa in damnum proprietatis frui: quocirca declaratio ipfius pater arbores frugiferas ceedere non poffit, \& quoad hoc maneat æequiparatio cumaiiis fructuariis, conformis eft menti communis fententiæ, nec aliquid novum continet: quod verò flatim dicit in verf. hincinfero poffe, 3 neceffariam effe notabilem deteriorationem, ut pater removeri poffit, non tranfit fine maximo fcrupulo; nam in contrarium, ut quæcumque deterioratio cenfeatur patri prohibita, fortiter urget textus in diç. l. ult. $\$$. fin autem, C. de bonis qua liberis, in illis verbis : Et omnia circa ufumfructum facere, que nullo modo proprietatem polfint deteriorem facere. Nam dictio illa nullo modo, eft negativa omnis actus, \& omnis potentir;; \& fic omnem, \& quamcumque deteriorationem continet, argumento textus in l.ult.C. de teffamento militis, $\mathcal{b}$ in terminis obfervant Decius in conf.3.num.7. Gozadinus in con $\int .7 \mathrm{I}$. num. 4 . Tiraquellus in $l . \int_{\mathrm{i}}$ unquam, verbo, revertatur, ex num. 93. C. de revocandis donationibus, Menoch. recuperanda poffefionis, remedio 14. num. 6. \& 7. © in conf. 22.n. 9. © 16. lib. 1. ubi ex Gozadino, in conf. 25 . num. 9 adnotavit, quòd dictio Nullo moille textus, quòd omnis penitus deterioratio patri eft prohibita'; \& ratio poteft effe, quia lex, que fummam confidentiam habet de patre, \& prefumit, quod femper utile \& bonum confilium capere debeat pro filio, voluit penitus dolum, machinationem, \& omnem deteriorationem ab eo abeffe: quod predictorum, \& opinionis Pinelli nulla mentione facta, Angeli tamen doctrinam referens, expreffe admittit Anguiflol. in conf. 99.n. 16. vol. r. ubi firmat, patrem legitimum adminiftratorem,\& ufufruquarium adventitiorum filii,non poffe exftirpare arbores, nec vites,nec aliquid facere propter quod pro6 prietas efficiatur deterior, ficut necalius ufufructuarius fimplex: unde etiam hac in re animadvertebam eundem Pinellum ubi Juprì, dict, n. 60 . verf.binc infero, minus benè allegafe textum, in $L .2$. ff. $\sqrt{2}$ ufiusfruçus petatur, ad probandum, neceffe effe, notabiliter deteriorare proprietatem patrem, ut expelli poffit; contrarium enim potius deduci poteft ex illotextu,dum dicit : aut aliquo modo deteriorem ufumfructum : Nam dictio illa aliquo modo, univerfaliter \&̂ negativè concepta, verificatur etiam in re minima, \& fic in omni damno,aut deterioratione, ex $l . /$. feroum, 5. prator ait, \& ibi notat Bartolus ff. de acquirenda bareditate, \& obfervant Socinus Senior in conf.275.col.2.lib.2. Gozadinus in conf. 27. col.5. Craveta in conf.294, n. 4. Tiraquellus in dic. L.fi unquam, verbo, omnia vel partem aliquam, num. 14. \& num. 37 . \& 41. Menochius in conf. 4 num, 18. lib. I-'s conf. 273. num.26. lib.2. के in conf. 27 5. num. 15. कै in conf. 291 . num.48.49. है 50 . lib.3. © de recuperanda poffefione,

8 rewsedio 14, n.8. Marcus Antonius Eugeniusin conf. 14 num. 36. lib.1. qui plenè probant, quod dictio Aliquid, vel aliqua, verificatur in quavis re, etiam minima, \& in terminis fcribunt Corneus in conf. $158 . c o l$. 6. lib.2.Menochius diç. conf.291 num. 50 . lib.3. quòd ubi fit mentio de circumfcriptione aliqua, intelligitur de omni circumferiptione, etiam non dolofa.
10 Poffet tamen falvari Pinellus in quaffione principali, conftituendo, aliudeffe removeri debere patrem ab ufufructu ob deteriorationem, in quibus terminis lo-
qui videtur ipfe Pinellus dič. num. 60. verf. binc infere poffepatrem; \& turic neceffe eft, quod notabiliter deteriorem reddat proprietatem : aliud verò ad intereffe teneri ob deteriorationem, \& tunc de omni deterioratione tenebitur, ut intereffe folvat, cùm nullo modo poffit proprietatem deteriorem facere, ficut in aliis ufufructuaris dici folet, qui ut jus ufusfrectus amittant, \& II $^{\text {II }}$ removeri poffint, tria intervenire neceife efl, quòd deterioratio fiat in fubftantia, \& non in fructibus, 1 tem quod fiat per culpam, item quòd fit deterioratio notabilis,ut pof Baldum, Jafonem, Menochium, Jofephum Ludovicum, Cephalum, Burfatum, Rolandum, \& Valafcum refolvit Barbofa in dicta $L$ divortio, S. $f i$ fundum, num. 20. verf. ©f tenebis mente, fol. 1044. \& ultra eum Beccius in conf. 33 . Borgninus Cavalcanus decij. 32 . num.6.part.2. Bertazolus in conf.423. lib.2. Vincentius Carocius de locato \& conducto, gradu 4 accidentiom, quaff. 7. num.41. © 42. fol. 192. Aurelius Corbulo traCtatu, de canfis ex quibus emphyteuta jure fuo privatur, 13 . caufa, num. 24. fol. 71 . \& fic debet explicari textus in $l$. ult. S. fin autem, C. de bonis qua liberis, quia patri omnis 12 deterioratio prohibetur; quâ proprietatem deteriorem facere poffit, utclarè dicit ille textus, \& in cateris ufufructuariis admiffum eft non tamen ob quamlibet deteriorationem removeri poteft, fed propter magnam, aut notabilem tantùm, quamvis ob parvam rei deteriorationem ad refarciendum intereffe teneatur, licèt expelli inon poffit; ut in ufufructuario quocumque, emphyteuta, colono, \& fimilibus, poft Caftrenfem, Rolandum, Ruinum, Redoanum, \& Jofephum Ludovicum, tradiderunt Aurelius Corbulo ubi fuprà, n. 26. fol. 71. Vincentius Carocius dicfa quafl. 7. num. 42 .in fine, fol. 192.

## CAPUT XXVII.

Gregis, vel armenti, vel equitii,id eft, univerfitatis, item fingulorum capitum, cùm ufusfructus legatur quid legatum contineat, in locum capitum demortuorum, vel inutilium, an, \& quando ex natis, vel non natis autaliunde gregem fupplere, $\&$ finito ufufructu reftituere ufufructuarius debeat? ubi $l$. vetus, $l$. vel inutilism. of l. quidergoff. de ufufructu, explicantur, \& hæc materia accuratè, \&\% diftinctè magis, quàm hactenùs declaratur.

## SUMMARIUM.

I Partum ancillla in fruçu non effe, idcircò ad fructuariums minime pertinere.
2 Et vera bujuusce rei ratio, remifive.
3 Pecudum fatus in fructu effe, ideò ad fructuarium, \&bona fidei poffefforem pertinere.
4 Ufumfructum non tantùm fingulorum animalium, vetüm etiam gregis, vel armenti, legari, of confitui poffe.
5 Grege legato, quìd adjicitur, vel diminuitur, legatario accrefcere, vel decrefcere.
6 Gregis appellatione quid contineatur remifive? ?
7 Legatum univerfale cium relinquitur, utputa hareditas, peculium, grex, dos, vectigal, poffefio, \& f $f$ milia, ad legatariam pertinent emolumenta, ac onera, augmenta etiam, \& decrementa ; quod non accidit, cimm res aliqua Imgulariter legantur.
8 vfusfruçus proprie cadit ingrege pecudum, jumentorum, \& caterorum animalium, nec dicuntur animalia e efe de rebs, qua confumuntur per ufum ufufructuarii.
9 Ufusfructus non modó immobilium jed dós mobilium rerum confitai potef.
10 Ufusfructus gregis ciom relictus eft qualiter ufufructuarius cavere debeat?

De Ufufructu.
Ufufructuarius gregis ex fatibus in locum demortuorum capitum, an, \& quando fubfituere teneàtur, (ひ) finon habeat unde ex fatibus fubjtituere poffit an aliunde fubffituere debeat? \& num. feq.
12 Francifcum Connanum optime, \& vere intellexiJfe ifannateriam.
13 Ufufructuarius gregis, quare ex fatibus in locum capitum demortuorum, vel inutilium fupplere, \&J fubflituere debeat? wbi vera ratio affignatur.
14 UfufruCtuanius fingulorum capitum nibil fupplere, aut fubfituere tenetur, © Connani ratio probatur.
I5 Raphaelis Fulgofii rationem aliamf fuftimeri poffe.
16 Ufusfructusgregis non perit, tuno aut alterc pecore extincto, donec ad tum exiguum numerum redactus fit, ut grex effe definat.
17 Gregem quis numerus ovium, vel animalium faciat? ubi communis fententia refertur.
18 Et Francifci Connani opinio magis probatur.

${ }^{1} \mathrm{P}$PRo vera, brevitamen, \& dilucida hujus capitis explicatione, conftituendum erit primó; partum ancillæ in fructu non effe, idcircò ad fructuarium minimè pertinere: quamvis enim apud antiquos vetus fuerit quaftio, tamen Bruti fententia obtinuit, fructuarium in eo locum non habere, l.vetus, ff. de ufufructu,
2 l. in pecudium, If. de ufuris, §. in pecudum, In/lit. de rerum divifione, l. 23 . tit. 3 1. partit. 3. quæ jura veram hujufce rei rationem affignaare videntur, uti elegantiffimè explicant Francifcus Connanus commentariorum juris civilis, lib.4.cap.2. n. 2. fol. wibi,229. Francifeus Hotmannus in diço §. in pecudum, enunciatione I. per totam. Cuiacius recitationum folemnium, in lib. Digeftorum ad 4. 5. lama, ff.de ufucapionibus. Copus de fructibus, lib. I. cap. 3. num. 13 .

- Secundò conftituendum eft, pecudum fretus in fru¿u effe, ideò ad fructuarium, \& bonæ fidei poffefforem pertinere, per textum in diag. l. vetus, in verf. fatus tamen pecorum, \& in dict.l. in pecudum, \& in dict. S. in pecudum, l. 25 . tit.28.partit.3. \& latius explicant Doctores communiter in dietis juribus, \& Connanus ubi Jupra, ex num. ₹. Copus de fructibus, lib, 1. cap, 1. Loriotus eodem traftatu, axiomate 3. © 4, Joannes Robertus l. 1. recepta lectionis, aap. 5.

Tertiò conftituendum eft, ufumfructum non tantùm fingulorum animalium, verùm etiam gregis, vel armenti legari, \& conftitui poffe. Id quod nullus dubitat: expreffim enim probatur in dictis juribus, maximè in diça a l. quid ergo, 67 .ff. de ufufructuin verf. Sed quiod dicitur, \& advertit Connanus lib.4. dicto cap. 2. num. 5 . in princ.fol.230. \& noviffimè Angelus Matheacius tractatu, de legatis \&f fideicommi/Jis, lib. 2. cap. 22 . num. 2.
5. Deinde grege legato, quod adjicitur, vel diminuitur, legatario accrefcere, vel decrefcere, $l$. grege, 21 . 1. . fi grege, 22. ff.de legatis, I. S. fi grex, Infitut. de legatis, \&
6 ibi noviffimè Antonius Pichardus, ubi remiffivè explicat , quid gregis appellatione contineatur: id quod re-
7 gulare eft, ut ii legatum univerfale relictum fuerit, ut hæreditas, peculium, grex, dos, vectigal, poffeffio, \& fimilia, ad legatarium pertineant emolumenta, ac onera,augmenta etiam,\& decrementa: quod nonaccidit, fi pecudes, boves, vel equi fingulariter fuiffent relicti, ex Doctoribus, communiter in dictis juribus; Decio, in conf.69. Simone de Pratis, in conf. 205. Lib.1. Deciano in conf.87.num. 10. lib.2. Croto in conf. 14. \&' 15. \& in legato ufusfructus exemplum poneos noviffime Angelus Matheacius de legatis \&f fideicommiJjis, lib. 2 . cap. 22. num.2. ubi expendit textum in dic.l.lquid ergo, ff.de ufufrultu.
8 Quartò conftituendum eft, quòdin grege pecudum, jumentorum, \& cæterorum animalium propriè cadit ufusfructus, nec dicuntur animalia effe de rebus, quæ confumuntur per ufum fructuarii. Quod deduci poteft ex textu, in dicta l.vetus, cum Seqq. If. de ufufruėuu, \& expreffim colligitur ex 9 . conjfituitur, Infitutionum, de Ioan, del Caftillo Quotid. Controv, Juris Tom.I.
ufufructu.Quem Francifcus Hotmannus ibid. enunciat. 9 1.notabat, ad hoc, quòd ufusfructus non modò immobiliam,fed \& mobilium rerum conftitui potef. Etad noftrum propofitum fic expendunt in terminis Saluftius Guillelm. de Perufio, \& alii, in conf. 79. n.13. inter conf. ultim. voluntatum, vol. 1. qui inde inferunt dicendum, quòd cum animalia non fint de rebus, quæ per 10 ufum fruçuarii confumi dicuntur, imò ab iis fecernan. tur, \&inter res enumerentur, in quibus proprié conftituitur ufusfructus, nihil venit de æftimatione tractandum,fed absque ulla reftimatione ufufructuarius gregis tenetur praffare cautionem de utendo \&ftuendu, arbitrio boni viri, \& de reftituendis rebus, five capitibus, finito ufufructu, ut exftabunt, prout contingit in aliis rebusimmobilibus, ut ipfi dicunt dicto n.23.\& n. 26. in fine, \& anteà tenuit Socinus in conf. 9 col.4.1.4.
Quintò conftituendum eft, quod in dicto legato ufusfructus gregis licett fatus, qui nafcuntur, ufufructu durante, pertineant ad ufufructuarium; tamen capita principalia femper debent effe falva : inde fit, quod fi ex animalibus, que fupererant tempore inchoati ufusfructus, aliqua fint perempta, vel effecta inutilia, quamvis fine culpa fructuarii, ipfe fructuarius tenetur fubftituere alia in locum demortuorum capitum, vel effectorum inutilium, de ipfis fretibus animalium natis, ufufruEtu durante;quod fin non facit,tenetur, nec dicitur fuiffe ufus arbitrio boni viri : ipfa autem animalia fubflituta, incontinenti efficiuntur proprietarii \& definunt effe fructuarii. Que omnia probanturad litteram in diq. I. vetus cum feqq.ff de ufufruct.\& in $\$$.fed $f$ g gregis, Infitit. de re-
 nurrieren algunos que de los fijos ponga è crie otros en fu lugar de aquellos que affimurieren. Ubi autem aliqua corpora animalium effent perempta, vel inutilia effectà absque culpa ufufructuarii, nec haburfet ufufructuarius, unde potuiffet ex fatibus fubftituere, aliunde fub. fituere non tenetur, nifi reffituere gregem tantùm, \& talem, prout reperitur tempore uffusfructus finiti, ut in juribus fuprà allegatis, \& ex mente communi fie poft alios declarant Paulus de Montepico in l. Titia cum tefamento, §. Titia cùm nuberet, de leg.2. quaff.32. n.124* Paulus Parifius in conf. 96, num. 6. © feqq. vol. 2. Borgninus Cavalcanus, non ita diftinctè explicans de ufufructu mulieri relicto,num. 84. verf. ubi etiam dicit, folio mibi254. Antonius Gomez tom.2. variar, caj. 15. de Servitutibus, n. 7. Michael Graff, s.legatum, quaft. 30. num. ult. Simon de Pratis de interpret, ultinu, volunt. lib. 4. Jolut. 5.dubit, 10 .num. 43 . per totum. fol.mibi 436. eleganter Saluftius Guillielmus,\& alii, in conf. 79. n.27. inter conf. ult. volunt.vol.1. Connanus etiam, qui optime \& verè intellexit iftam materiam, commentariorumi juris civilis, lib.4 cap.2. num. 5. fol. nibi 230 . idem in effeču refolvit, dicens quòd ufufrućuarius, modò abfit ab eo negligentia \& culpa, de interitu rerum non tenetur; ideò fi totus grex, aut ejus capita aliquot cafu pereant, non imputatur ei, fed fi extent de eo grege fatus, ex eis, \& eorum perpetua fobole, oportet ut gregent fip. pleat imminutum ; quod antequam faciat, fatus quidem manent ejus,donec illos gregi adfcripferit, \& ejus periculo extinguuntur ; adeo ut, fi nulli alii renafcantur, debeat aliunde, \& fuâ pecunia comparare in gregis fupplementum : poftquarn verò eos fecit gregis, jam incipiunt effe ejus, cujus eft grex, id eft proprietarii, \&\& fi occidant, damnum ipfius proprietarii eft, quia fi defint ahii fetus, non tenetur fructuarius alios emere, qui fufficiant in gregem.

Ratio autem, quare predicta fubrogatio, \& fubftitutio fieri debeat per ufufructuarium, facile deduci poteft ex ufusfructus, atque ipfius legati gregis natura: nam cum ufusfructus fit Jus utendi fruendi rebus alienis falva rerum fubftantia, neceffe eft, predictam fubftitutionem fieri, ut rei fubftantia falva, \& illæfa confervari poffit: maximè quia, ut diçum eft, ufufructuarius cavere debet, de utendo \&fruendo arbitrio boniv iri, \& fic

* fic confervatare, ex qua ufumfructum percipit,quòd effe non poteft, nili predica fubrogatio, aut fubftitutio fiat: quæ fi deficeret, non diceretur fructuarius ufus fuiffe arbitrio boni viri, \&\& diligentis patrisfamilias, quo modo uti tenetur, ut capitibus pracedentibus diximus, \& confequenter proprietario teneretur, ut denotat Ulpianus Jureconfultus in diat. l quid ergo, ff. do ufufructu.
14 Diverfum tamen eft,cùm fingulorum tantùm capitum ufusfructus relictus eft; tunc enim ufufructuarius nihil fupplere; autfubflituere debet, ut dicit expreffê, textus in dič.. quid ergo, verf. Sed quod dicitur. Et ratiouem aifigatat Connanus Commentariorum juris, lib. 4 dict.cap.2. num.5. ante finem, quòd in his, quæe numero certa funt \& defignata, non eft augmentolocus, adeò utante moram hæredis, nati pulli non legatario debeantur, fed hæredi, quod fecus effet in gregis legato, l. equis, 39. If. de ufuris, \& hæe ratio fatis confirmatur ex his, quae fcripferunt Doctores communiter in l. grege, is in l. Figrege, ff. de legatis I in $\S$. §i grex, ef in $\S$. peculium, Inftit. de legatis. Crotus in conf. 14. \& 15 . Si-
15 mon de Pretis in con $\int .205$. lib. I. Suftineri etiam poteft alia ratio, quam affignat Raphael Fulgofius in diffal. vetus, ff. $^{\text {de }}$ ufufructu, quòd cùm legatus eft ufusfructus fingulorum capitum, funt tot ufusfructus, quot capita: \& idcircò cùm morte unius finiatur ufusfructus, meritò ufufructuarius non debet fubflituere : fed cùm legatur grex, non dicuntur fingulæ res legatæ, licèt habeant partes integrales; \&idcircòfi una pars pereat, debet reficere eam.
16 Sexto tandem \& ultimo loco conffituendum eft, quòd cum ufusfructus gregis legatus eft,\& eò usque numerus pervenit gregis, ut grex non intelligatur, perit ufusfructus; \& in hoc nullum dubium eft: ita enim expreffit Jureconfultus Pomponius in $l$. sltima ff . quibus modis ufuyfructus amittatur: uno igitur, aut altero pecore extincto, non peritufusfructus gregis, donec ad tain exiguum numerum redactus fit, ut grex effe definat. Cujus rei rationem eleganter explicant Francifcus Hotmannus in dif̌o $5 . \sqrt{2}$ grex, enunciatione I . Inflitut. de legatis, Connanus commentariorum juris civilis, lib. 4 .
17 cap.6.num. $\mathbf{1 0}$.fol.249. Sed quis fit ille numerus?dubitari folet, \& communiter exiftimarunt Dotores, q̧uod minor, quam decem ovium numerus, gregem non faciat, ut poft gloflam, verbo, gregis, in S . jed $\mathrm{J}_{\mathrm{I}}$ gregis, Infitt. de rerum divif. fcribunt omnes Doctores ibi Bar88 tolus in $l$. oves, num. 2. per illum textum $f$. de abigeis, \& videtur comprobarel.19.tit.14-partit.5.verumenimvero in omni, qua de grege eft, quaftione, ex uno dumtaxat Calliftrati refponfo in dict.l. oves, jus fibi conftituunt Interpretes, ut rectè advertit Connanus ubiJuprà, qui illius textus rationem meliùs confiderans, hac in re elegantius ftatuit, fibi incertum effe, quando grex dicatur eo usque imminutus, ut gregis appellationem amittat, ufusque ejus, aut fructus pereati: inde fatetur, quòd grex eft multarum ovium, at duæ oves multitudinem faciunt; quocircaex ufu \& facultatibus teftatoris id effe dijudicandum, cum judicio arbitratur : verè enim, nulla doctrina hac in re dari poteft, quæ magis certa fit; unde fi tenuis homo fortunæ, decem aut quindecim vel viginti ovium dominus, \& paftor,gregis fui ufumfructum leget, etiam in tribus aut quatuor ovibus gregis nomen retinetur ; in quo \& patrix confuetudini multùm effe tribuendum, tum infpiciendum, an exeo, qui fupereft,numero, facile poffit grex reffaurari de his, qui nafcentur, agnis, ut in exemplis ibi pofitis patet.


## C. A P U XXVIII.

Ufusfructus, Ufus, \& Habitatio qualiter inter fe differant, aut conveniant? ubiad propofitum de his omnib' nonnulla accurate, \&
diftinctè magis, quàm hactenùs enucleantur, Lex, fi alij u/us 42 .ff. de ufufructu, l. per fervum, 14. S. I. \& verf. denique l. fed $\beta$ de fraEtu, 15 .ff. de ufu of babitatione \& l. hwic ftipulationi ff-u/ufructuarius quemadmodum caveat, explicantur ; \& redditur vera ratio, quare fructus fine ufu effe non poffit, ufus fine fructu poffit. Lex, cùm anriquitas C. de wfufructu, nonnullis exornatur, \& ufufructu legato quando folus ipfe ufus relictus præfumatur? feptem conjecturis declaratur remiffivè cum Menochio.

## SUMMARIUM.

I Ufumfructum,fervitutisfpeciem effe.
2 Ufumfructum fervitutem perfonalem effe, non autem: mixtam.
3 Et fundamentis corum, qui ufumfructum, fervitutens mixtam contendebant: plenifime Sativfactum, remilfive.
4 Petri Ricciardi commentaria, ad titulum Inftitut. de ufufructu, poft bujus Operis librum primum, Jemel \& integre per Autborem fcriptum, in lucem prodita fuiffe: © nomullas uffisfrectue quaftiones contineri, que \& latée erudite tractantur; infinitas veroalias intactas relictas.
5 Ufusfructus tanquam jus dijpofitum, ds de per $\int_{e}$, fimplicitèrque confideratum, dicitur jus perfonale, \&s non reale.
6 Ufum, fervitutem perfonalem effe, \&f variis diverfisque modis definiri ab his, qui de bac materia tractarunt.
7 Omnium tamen definitiones aut in idem tendere, aut jure ipfo probaripo (fe.
8 Ufus definitiones varia referuntur, \& Ioamnis Corrafit, aut Francijci Hotmanni definitio magis places Authori.
9 Ufus vocem equivocam effe, \&f genericam, \&f varis modis fumi : primò enim fumitur projure fervitstis, Secundò pro commoditate utendi; tertio \& quandoque pro ujufructu: quartò pro eo, quod quis pro fuo uffubabet; quinto © 5 ultimo pro eo, quod dicitur communis ufius loquendi.
10 Ufus, abufufructu, quibus differentiis Separetur?
II Ufusfructus jus utendié fruendi; Ufus verò jus utendis tantùm continet.
12 Ouare ufuffructus plenior eft, \& quidquid ommino emolumentide re fumi poteft, illud totum anpleçitur, non modò ad ufum, fed wsque ad lucrum 'ev voluptatem, (J quof cunque alios ufis; ufis autem non plus habet, quim quantum opus eft, ut neque defit aliquid, neque in ullo abundet; tantùm neceflitati,bonefatique vita pro cujusque conditione © dignitate conjulatur.
13 Ufuarius in iis canceliis, quibus ufus fuus concluditur, uffufructuario prafertur, in $\beta$ pecie legis, fi alii ufus, 42.ff. de ufufructu, ubi adducitur vera ratio illius legis; Petri Coffalii interpretatio nove expenditur © probatur, \& Francijci Connani confideratio nova, novè etiam rejicitur.
14 Ufius fine fructu effe poteft, fructus fine ufu non poteff: wivera ratio redditur, \& 1 . per fervum, 14. S. I. cum 1 . fed fi de fructu, 15 . ff. de ufu \& habitatione, conciliatur; quamplurium interpretationes rejiciuntur, \& © ententia GlofJe probatur.
Is L. per fervum, \$. primo, in verficulo, denique, ff. de ufu \& habitatione, \& L. huic ftipulationi, ff. ufufructuarius quemadmodum caveat, explicantur.
16 Ufufructu legato, quando jolus ipfe ufius relictus preeSumatur?' ubi septem conjecture remijfive adducuntur.
17 UJumfructum etiam, non modè ufum teffatorem vo-

De Ufufructu.

Iuiffe relinquere, aliquando ex conjecturis deducitur. Habitationem, fervitutem perfonalem effe.

Habitationem fervitutem non effe, ex Sententia Francifci Hotmanni qua novè refellitur per Authorem, \&-ن adillum re/ponderi poffe cum Corrafio adnotatur. abitatio, Ufingructus, © UJus differunt in multis, ds in quibusdam conveniunt. Habitatio illis eisdem modis quibus UJus, \&o UJusfruĞus conftituitur. tis concedere. procedit indifferenter, five babitatio relinquatur in ultima voluntate, frve inter vivos, five per viam refervationis, aut alio quovis modo.
Ad babitandum legare domum aliud effe, \&o aliud legare babitationem, is aliud legare facultatem babitandi.
26 Domus cism legatur ad babitandum, plena proprietas intelligitur legata.
27 Habitandi commoditas, five facultas dumtaxat cum relinquitur, eanon potejf alteri cedi, vel locari, quia in facio, non in jure conjfifit.
28 Francifcum Connanum improbantem decifionem Iuftiniani in 1 . cum antiquitas, C. de ufufruatu, vel nimia fubtilitate, aut non levi temeritate argutum per Authorem.
29 Francifci Connami opinio contra Iuflinianum, dato quid in puncto juris vera effet, in bifce regnis objervari non poffet lege Regia lata, qua Iuftiniani conftitutionem confirmat.
30 Is, cui babitatio relicta eft, de habitando \& fruendo arbitrio boni viri, cautionem interponere debet, © ibidem de ufuario. Habitationem morte ejus, cui conceditur, finiri : non tamen capitis diminutione, vel per non ufum.

PRo accurata, \& perfecia hujus Capitis explicatione, inprimis confituere neceffario duxi, Ufumfrutum effe Jusalienis rebusutendi,\& fruendi,falva rerum fubftantia: Id quod expreflum eft in pring. Inftitution. de ufufruCtu, é in l.1.ff. codem titulo, \& fuprá hoc eodem libro, ex cap. 4. latiùs explicavimus, \& confequenter ufumfructum fervitutis fpeciem effe, $l$. r . ubi Gloffa, Bartolus, \& omnes Doctores communiter, ff.de fervitutibus, Corrafus in rubrica illius tituli, num. 25. Cæpola in tractatu de fervitutibus, cap. 3. num. 1. Socinus Junior in conf.I 74 .n. 1.vol.2.\& dici fervitutemperfonalem, non autem mixtam, l. I. ff. de fervitutibus, ubi fcribit Marcianus: Servitutes, aut perfonarum funt, ut UJus, $\mathfrak{c c}$ Ufusfructus; aut rerum, ut fervitus urbanorum prediorum ac ruflicorum. Per quem textum, \& alios, lic tenuit Glofia in princ. Inffitut. de ufufructu, \&' in l. non folum, la 2. §. tale, ff. de liberatione legata, 依 in $l . \sqrt{2}$ quis binas ades, per illum textum, $f f$. de $u \int u$ fru $\mathfrak{G} u$, in verbo, jus, Bartolus in l.ftipulationes non dividimtur, num. 6. ©' 27. ff. de verborum obligationibus, \& ibidem Jafon. num. 4. Connanus Commentariorum juris civilis, l. 4. cap, 1.num. 1.(6) cap. 7. n. 1. in fine. Aretinus,Faber, Minfingerus, Dinus, Platea, Portius, Nicafius, Balduinus, Paganinus, \& alii, cum quibus communem fententiam conftanter tuetur, \& contrariæ partis fundamentis, hoc eft,eorum, qui ufumfructum fervitutem mixtam contendebant, pleniffimè fatisfacit Petrus Ricciardus; cujus commentaria ad titulum Inflitut. de ufufructu, poft hujus operis librum primum femel\& integrè à me fcriptum, in lucem prodita funt: \& nonnullas ufusfructus quæftiones, \& latè \& eruditè tractatas continent, infinitas verò alias intactas relinquunt; is inquam ad principizm Inftitut. de 5 ufufruCtu, ex $n .103$. usque ad $n$. 121. quo numero, \& tribus fequentibus, defendit etiam, quòd ufusfructus ranquam jus difpofitum, \& de perfe, fimplicitèrque confideratum, dicitur jus perfonale, \& non reale : quod Ioan. del Caftillo Quotid. Controv. Iuris Tom. I.
verum credo per fundamenta adducta ibid. aut faltem diftinguendum fore, prout $i b i$ difinguitur. Communem etiam fententiam, Ufumfructum fervitutem perfonalem effe, defendimus fuprà boceodem lib. cap. 1. num. 4 . \& tenet eam noviffimè, ubi nonnullis fundamentis contrariis refponfum prebet, Petrus Auguftinus Morla Emporii I. part.tit.6.ff. de Jervitutibus, quadt. I. ex n. I. cum multis $\int$ eqq.

Secundò conftituendum eft,Ufum fervitutem etiam 6 perfonalem effe,\& variis diverfisque modis definiri ab his, qui de hac materia tractarunt : omnium tamen de- 7 finitiones aut in idem tendere, aut jure ipfo probari poffe, ut ex dicendis infrà conftabit: Ufus igitur, ut defi-8 nit Udalricus Zafius ad titulum ff. Ie uffo \& habitatione, eft fervitus perfonalis, quæ ea fola complectitur, quibus pro neceffitate noftra utimur: aut, eft jus utendi re aliena, quatenus ad ufuarii necelfitatem fatis eft, $l$. plena n. 12.§. I.ff.de ufu do babitatione, ut rectè fcribit Francifcus Hotmannus ad princ. Inftitut. de ufu \& babitatione, enunciat. I in princ.folio mibi, 258 . cui affentire videtut, fed non refert eum Antonius Pichardus ad princ. ejutsdem tituli, n: I. ubi dicit, effe jus alienis rebus utendi adufum quotidianum, quod in alium transferri no potelt, \& allegat textum in difla l. plenum, §. 1. \& l. I. cum feqq. ff. de ufu of babitatione, l.fi alii 42 . ff. de ufufructu, l. $20 . v e r \int$. la fegunda manera, l.21. tit. 3 I. partita 3. vel dici poteft, (quod mihi multum placet) definitionem ufusfructus convenire valde Ufui, fi ex ea dictio fruendi adimatur: hoc enim intereft inter Ufum \& Ufumfructum, quòd illo tantuin utamur ; hoc utamur \& fruamur. Quod eleganter \& verè adnotavit Joannes Corrafus in anteludits ad l.1. Ff. de fervitutibus, num. 6. \& illius fententiam, in effectu probavit noviffime, fed tacet illum, nec fuperiorum mentionem facit, Petrus Ricciardus, ad Rubricam, Inftitut. de ujufructu,n.133. folio mibi, 53 . dicens, quod Ufus nihilaliud elt, quàm jus alienis rebus utendi, falva rerum fubftantia, \& quòd non ponitur in definitione fiuendi ad differentiam Ufusfructus: deinde eodem $n$. 133 -rectè advertst $U$ Jus vo- 9 cem æquivocam effe, \& genericam, 20 variis modis fumi . Primò enim fumitur pro jure fervitutis, de quo loquitur titulus ff. de ufu of babitatione, \& Infititut. codem, ut ultra eum expreffim intelligit Jacobus Cuiacius in paratitla, ad titulum ff. de ufu* babitatione, folio mihi. 45. \& infrà dicetur. Secundò accipitur pro commoditate utendi; l. $\tilde{\imath}$ alii, \& ibi Gloffa, iff. de ufufructu, \& ultra eum ficaccipiunt poit Bartolum, \& a lios plures, Antonjus Ufillus in $\$$. equè fi agat, Inffitut. de actionibus, n. 20. Jafon in l.fipulationes non dividuntur, n.30. ff. de verborum obligat. \&ै ibid. Zafius n.13. Tertiò, \& quandoque pro Úfufruču, ut eft textus cum Gloffa, in
 mus, \& in authent. de beredibus ab inteflato venient. in \$. f veró, juncta gloffa ibidem, \& ultra eum vide nonnullos cafus per Cravetam, in conf. 352 . Quartò, pro eo, quod quis pro fuo ufu habet, vel fui ufus caula paratum eft,l.cum teftamento, ff. de auro \&f argento legato. Quintò \& ultimó pro eó, quòd dicitur communis ufus loquendi, l.librorum, $\$$. Quod tamen Calfum $\mathbb{f}$. de legatis 3.

Ufus autem ab ufufructu quibus differentiis fepara- 10 tur, facilè agnof cere poterit, qui utrumque titulum pralegerit, ff. de uju \&o babitatione, \& Injtitut. codem, ut fcribit Petrus Coftalius ad l. I. If. de ufu if habitatione, in princ.\& quamplures differentias congefferunt in unum Gregorius Lopez in L. 20.2 I. © 27.tit. 3 I partita 3. Forcatulus in l.I. n.15.ff. de Jervitutibus, \& Joannes Corrafius in contextu ejusdem legis, n. 3. \& 4. Udalricus Zafius ad titulum, ff. de u/ia \& babitatione, fol. 204. Francifcus Connanus Commentariorum Iuris Civilis, lib.4 cap. 5. per totum, fol. mibi 239 . Francifcus Hotmannus ad princ. Infitut. de ufu e- babitatione, per totum. Modernus in labyrintho 16. legum cap. ult. n. 167. Cæpola de fervitutibus urbanorum cap. 5.\& 6. Rebuffus in l.recte dicimus, num. 5 . de verborum jignificatione, Re-
$\mathrm{P}_{2}$
doanus
doanus de rebus Ecclefia non alienamdis, quaft. 15 . numin. 6. fol.69. Petrus Gregorius in" Syntagmate juris, lib.4. c.2. per totum, 1 part. Vincentius Carocius de locato es conducto, tit. de ufu \& babitatione, quueff. 1. 2. है 3.fol. mibi 86. © 87. Petrus Surdus in conf. 103. num.13.lib.1. Et nullo ex his relato, quinque differentias adducit novif fimè Petrus Ricciardus adrubricam, Infitut. de ufufru$\overbrace{l} u, n$. 134. Precipua tamen confifitit in eo, quod, ut
II dicunt omnes relati fupra $n$. 8. Ufusfructus, jus utendi \& fruendi, Ufus verò jus utendi tantùm continet, in princ. © per totum, Inflitut. de ufufruictu, ङ' de ufu © ba12 bitatione. Quare ufusfructus plenior eft, \& quicquid omninò emolumenti de re fumi poteft, illud totum amplectitur, non modò ad ufum, fed etiam ad lucrum \& voluptatem, \& quoscumque alios ufus; Ufus autem non plus habet, quàm quantum opuseff, ut neque defit aliquid, neque in nullo abundet, fed tantùm neceffitati $\&$ vitre, pro cujusque conditione $\&$ dignitate, confulatur, ut tradit Connanus, qui creteris omnibus elegantius loquitur, lib.4. dicto cap.5.n. . in princ. \& unanimiter probarunt omnes citati fuprà; id enim expreffim deducitur ex dictis juribus \& titulis.

Unde ex ipfa Ufus natura, ut nihil defit, ufuarius, fi3 ve is, cui ufus legatus eff,in his cancellis, quibus ufus fuus concluditur, ufufructuảrio prefertur, ut in fpecie l. $\sqrt{i}$ alii. 42. ff. de ufufructu, fubtiliter confiderans Florentinus Jureconfultus, fic fcribit.Si alii ufirs aliii fructus ejusdem rei legetur; id percipiet fructuarius, quod ufuario
 bebit. Nec aliquo modo mihi placere poffunt, quæ ad illum textum magis imaginariè, quàm verè adnotavit Francifcus Connanus lib.4.dicto cap. 5. num. 2. in fine : non modò enim ex illa legenon probantur, imò verbis ejus expreffè repugnant, \& communiter omnes intelligunt, ut ab eodem utrumque factum effet legatum: $\mathrm{li}-$ bentiùs probaverim ex fuperiori ratione, \& peculiari Ufus natura id contingere, quòd ufus unius, ad alterius fructum traducendus non fit: \& quamvis fructuarius ufum haberenon definat, ut ibi dicitur, illud tamen tantuim habebit, quod plus eft in ufu alterius, nec quod ad ufum ufuarii fpectat; concurfus aut conjunctio erit inter eos, ob rationem predictam; item quia ad diverfas res vocari videntur, l. bujusmodi, $\$$. penultimo, ff. de legatisprimò: at in conjunctis rem eandem effe oportet l. re conjuncti, ff: de leg.3. reliquum igitur, quod erit ab ufu ufuarii, ad fructuarium pertinebit : quam rationem ultimam eruditè, atque eleganter confiderat Pe trus Coltalius adverfariorum juris parte 2. ad legem I. ff. de ufu fo babitatione, in princ. \& ad dictam 1. fi alii, 42 .ff.de ufjufructu, ubi etiam, \& eruditè adverit, fructum fine ufu effe non poffe; ideòque fifructus fine ufulegetur, five deducto ufu, inutile legatum effe, ut ftatim dicetur : at hoc fi tacitè agatur, non eft inutile, utin fecie dictal. fo aliiizfirs : conveniunt tamen Ufusfructus \& Ufus quoadmodum conftituendi, \& terminandi; Ufus enim iis dem, quibus Ufusfructus, conflituitur \& finitur modis : conflituiturergo Ufus teftamento, pactionibus, \& ftipulationibus, finiturque morte, capitis diminutione, non utendo, ceffione, \& confolidatione, \& rei interitu, l.3.in fine, ff. de ufufructul, l. 1. de ufu \& babitatione, in princ. Infitut. eodem tit. ubi noviffimè Antonius Pichardus n.2. qui tranfcripfità Francifco Hotmanno, fed illumnon refert, enstriciatione 1.ibid. Petrus Ricciardus ad rubricam, Infitut. de ufufructu. n. 134. in fine.
4 Tertiò conflituendum eft, ex dictis adhuc manifeftè conftare, Ufum fine fructu effe poffe; Fructum fine ufu non poffe. Quod ultra rei naturam, ipfa etiam vocabuli appellatio nos monet, dicitur enim Ufusfructus, nonautem fructus ufus, ut cum judicio probavit Connanus lib. 4. dicto cap. 5. num. 1. meritò ergo dixit Ulpianus lib. 18. ad Sabinum, relatus in $l$.per fervum, 14 . S. I. If. de uffis of babitatione: Ufinfructus, an fructus legetur, nibil intereff : Nain fructui of ufis inef: : ufui fructus deeff; \& fructus quidem fine ufu effe non poteft : ufus
fine fructa potef. Deniquefi tibi fructus, deducto ufu, le: gatus eff; inutile effe legatum, Pomponius lib. 5.ad Sabinums fcribit:Et, fi forte, ufufractu legato, fructus adimatur; tatum videri ademptum fcribit. Sed in contrarium fortiter urget textus difficilis in 1 . $\int$ d $J i$ de fructu, I 5 : ff.eodem tit. de ufu \& babitatione, qui contrariam fententiam probare videtur, \& duplicem continet dubitandi rationem. Prima confiffit in eo,quod ufumfructum fine ufu effe poffe expreffè denotat Paulus ibi,contra Ulpianum in dicto, §. I. Secunda, quoniam Jureconfultus in verficulo, poterit, fpeciem proponit, in qua ufus apud unum effe poteft, apudalium fructus fine ufu, \& apud alium proprietas ; unde in ufufructu non erit jus utendi \& frueridi, contra ea, quæ de natura Ufusfructus juprà dicta funt: In qua tamen contrarietate nequaquam admittendum eft, continere ea jura inter fe repugnantiam, \& juris antinomiam, ut exiftimavit Budeus, fed malè quidem in 1.finali.ff.de edilitio edi̛7o: qui tamen convincitur per textum in 1 . 1. in $\varsigma$.nulla itaque 8. C.de veteri jure enucleando, in illis verbis: Sed fit una concordia, mana confequentia,adverfarionulio confituto. Et ibi Accurfius verbo, Nullo, dicit : Nota nullum contrarium in legibus reperiri'; quicquid ex aliis contrà defendat D.Felicianus in proxmio tractatus, de cenfibus, n. I4.ad finem, contra quos eft etiam textus inl.2. C. eodem titulo, §.16. Contrarium alstem aliquod in boc Codice pofitum nullum fibi locum vendicabit, nec invenietur, fi quis fubtili animo diverfitatis rationes excutiat. Nec etiam placere poffunt quamplures interpretationes, quas ad dicta jura adduxerunt Cuiacius lib,8.obfervationum, c.9. Connanus 1.4 . Commentariorum Juris civilis, cap. 5. num. 3. Charondas lib. 1. verofrmilium, cap. 21. Forcatulus in l. 1. num. 16. ff. de Servitutibus, Modernus in l.I. S. .ed fi mibi, num. 70. ff. de verborum obligat. \& in in labyrintho dividui \&' individui 3. parte, num. 167. Joannes Marcus Aquilinus in dicfo§. Sed $\sqrt{2}$ mibi, $n$. 63. \& 64. © in l. non folum, §. morte, ff. de novi operis nunciatione, num.228-229.284.* 285. Joannes Garfia de nobilitate, gloff. 5.n. 3. D. Felicianus traCtatu de cenfibus, in proemio, n. 14. verficulo, Quod vel maxime.Petrus Auguftinus Morla Emporii I. part. tit.6. tf. de fervitutibus, n.90.

Quocirca femper mihi placuit fententia Gloffæ, ver$b_{0}$,inutile, in dicf.l.per fervum, $\$ .1$. quam injufte fibi tribuit, aut faltem Gloffam non refert Udalricus Zafius in l.ffipulationes non dividuntur, n.12. © Seqq. ff. de verborum obligationibus, of 1. part. Antinomiarum, num. 13 . Ufum dupliciter fumi \& confiderari poffe, ut dicebam Suprá, num. 9. Aliquando enim fumitur profervitute ufus,quæ diftincta fervitus eft ab ufufructu, \& aliis fervitutibus, ut in $l$. I. ff. de eervitutibus, ibi: Ut ufins \& $u$ fusfructus, aut rerum, $\mathcal{b} c$. Quo modo accipitur in tit.ff. © Infitut. de ufu \& babitatione. Aliquando verò fumitur pro commoditate \& facultate utendi, ut colligi valet ex $l$. is qui ufumfructum, 20. ff. quibus modis ufisfructus amittatur, l.'ं per jujurandum, §. fi quis ufumfruçum, ff. de acceptilationibus : unde quod Ulpianus frribit in dital . per fervum, $\mathfrak{S}$. I. Ufumfructum fine ufu effe non poffe, accipiendum eft de Ufu, quatenus eft commoditas, \& facultas utendi; cùm enim is, qui ufumfructumhabet, jus utendi habeat, impoffibile eft, quòd habeat ufumfructum fine ufu, quia frui non poteft, quin etiam utatur: quod verò dicit Jureconfultus Paullus in diča l. Sed fo de fructu, 15 .intelligendum eft de Ufu, quatenus eff fervitutis fpecies; tunc enim cum fint fervitutes diftincte, ufusfructus erit fine fervituteufus:neg eo modo unquam ineft ufus ufufructui, nam fi ineffet, daretur fervitus fervitutis, quod effe non poteft, l. I. ff: de ufufructu legato: Ufusfructus ergo effe non poteft fine ufu, quatenus eft commoditas \& facultas percipiendi fructus; quatenus verò eft fervitus,fic. Quem intellectum fequitur etiam Antonius UGillus in $\varsigma$. aque $\sqrt{2}$ agat, num. 20. Infitut. de actionibus, \& alios referens Antonius Gomez. tomo 2. variarum, cap. 10. de individuis, $n$. 19. in fine, verf. Jed vera \& mentalis folutio.

## De Ufuffuctu <br> Doctor Spino infpeculo, gloffa.13. de legato ufinfructus,

 n. 21.15. Ex his etiam explicari poterit textus in dicta l.per fervum, S.I in verf.denique ff.de ufu \& babitatione, cuirepugnare videtur $l$. buic Jtipulationi 5. If. ufufructuarius quemadmodum caveat:quolocofupponere videtur Jureconfultus, legatum ufusfructus dempto ufu, validum effe \& utile, dicit enim in verf. Ergo: Ergo etfif fructus fine ufu obtigerit, fipulatiolocum habebit. Et tamen contrarium dicit expreffum Ulpianus in dict. verf. denique, inutile effe legatum, fi fructus deducto ufu legatus eff: quam ob remplures folutiones, \& interpretationes adduxerunt Cuiacius, Connanus, Charondas, \& Budeus in locisrelatis fuprid, n.pracedenti, Idem Cuiacius obferv. lib.13.cap.12. Alciatus lib.2. Parergon, cap. 13. Robertus lib. 1. recept. lection. cap. 9. fed dicendum eft, legatum fructus, deducto ufu, id eft, commoditate \& facultate utendi, inutile effe, ut iz dict. verf.denique : quod verò fcribit Ulpianus in dict. l. buic flipulationi, de fervitute Ufus accipiendum eft; poteft enim fructus fine fervitute ufus obtingere, cùm fint diverfe fervitutum fpecies. Ex quibus adnotandum eft, verba illa, ergofructus, non effe teftatoris, prout nonnulli, fed male, exiftimare folent, fed potiùs Jureconfulti; nam cum hujusmodi fervitutes feparari poffint, ut in dict. verf. poterit. \& docuiffet Ulpianus in cautione de reflituendis rebus, quae ab ufufructuario preffari debet, in tempus quo ufusfructus ad eum pertinere defierit, delendam effe, dictionem, fructus, quoties folus ufus legatus effet; \& fic de folo ufu, nonetiam de fructibus cavendum, ne plus in cautione contineatur, quam in legato venit; infert in dicto verficulo, ergo \&o fifructus, idem dicendum effe, fi fervitus fructus fine ufus fervitute obveniat, ut in fpecie textus in dict. 1 . Sed $f_{i}$ de fructu, 15 . in verf. poterit, ff. de ufu © babitatione : \& fic colligitur ex Gloff. in dict. l. buic fipulationi, in verbo, Jine uffu, dum dicit: Sine fervitute ufius, quia fine utilitate ufius effe non potef. Et fequuntur illam Albericus, \& Angelus in l. I. §. /1 ufurfructus, ffad leg. Falcidiam. Idem Angelus, Ludovicus,\& Imola in l.ftipulationes non dividuntur, ff. de verborum obligat. ubi dicit communem refolutionem Jafon num. 30 .verf. contra pradicta opponit Bartolus.
16 Quartò conftituendum eft, ufusfructus legatum regulariter jus utendi, \& fruendi; aliquando tamen folum ufum continere, ut cum teftator etfi verbis relinquere videtur ufumfructum, relinquere tamen folum ufum intendit: quodex conjecturis dijudicari potelt, atque ex illis dumtaxat pendet, ut poft Caftrenfem, in conf. 416 . lib.2.refpondit Craveta in conf.25.n. 28. \& feptem conjecturas, exquibus ufufructu legato,folus ipfe ufus reli\&tus prefumitur, congeffit Menochius l. 4. prafumptione 135 . per totam, qui hac de re videndus erit omninò, ne quæ ab eo plenè refoluta funt, inaniter
17 tranfcribamus. Aliquando etiam exftant conjecture, quibus colligitur, teftatorem voluiffe relinquere non modò ufum, fed etiam ufumfructum, ut ibid. advertit Menochius in fine, \& nonnullas conjecturas recenfet Craveta, in conf. 352.
18 Quintò \& ultimo conftituendum eft, habitationem, fervitutem perfonalem effe: Id quod pro certo tradunt omnes ferè, qui de hac materia tractarunt, \& Doctores communiter in $\S$.final. Inflit. de uffic \& babitatione, \& inl. I.ff.de Jervitutibus, ubi conflanter defendit Joannes Corrafius in contextu illius $l$. num. 4- per totum, \& admittunt Cæpola de fervitutibus Urbanorum, cap.6. Connanus Commentariorum Juris Civilis, lib. 4. cap. 5. ex num. 4. Petrus Gregorius in Jyntagmate juris lib. 4.c.2. num.10. 1. part. Mantica de conjecturis ultiw, volumtat. lib.9.tit.4. n.8. fol. 394 . Vincentius Carocius de locato \& conducto, tit. de ufiu \& habit. quaft. 1. \&f 3. fol. 87. Antonius Pichardus in diffo §. finali Infit. de ufu \& babit. n. I. \& noviffimè nullo ex his relato, Petrus Ricciardus ad rubricam, Infit. de ufufructu, n. 135. qui
Ig duo fic Habitationem definiunt, ut fit Jus quoddam

## Caput XXVIII.

proprium ab ufu \& ufufruetu differens, ut dicit Pichatdus ubi fupri, vel jus feparatum ab ufu \& ufufructu, in habitando confiftens, quod tantùm in domo conftitui* tur, ut dicit Ricciardus dict. num. 135. in princ. per textum, in l. cùm antiquitas, C. de ufufructu, '由 in §. finali, Inffit. de uffes babit. Quod in effectu dixerant anteà (fed à predictis non referuntur) Joannes Corrafius, \& Francifcus Mantica: ille enim in contextu diag. l. r.ff.de fervit.num.4. fcribit, fic folitum effe, \& rectè quidem, Habitationem definire,ut Jus fit liberè in aliena domo habitandi, ab ufu \& ufufructu feparatum: hic verò de conjecturis ultim. volunt. lib.9. diç.titul.4.num. 8. fol. 394 dicit,quòd fervitus Habitationis,eft Jus quoddam pro. prium \& diflinctum ab ufu ædium, \& ufufructu ; verumenimverò Francifcus Hotmannus in diaf. §. finali de uffu \& babit.enuntiat. I probare contendit, Habitationem, fervitutem non effe, \& in hoc differre ab Ufu, \& Ufufructu. Idcircò conftituit proprium jus effe,ab Ufu, \& Ufufructu differens, five facultatem gratis per fe habitandi in alieno ad certum tempus, \& plerumque, quandiu habitator vivet, per textum in l.babitatio, $10 . F_{0}$. de ufu \& babitatione: Deinde conftituit, quòd Ufus eft fervitus,\& in dominio confiftit, atque ob id, vindicatione petitur: Habitatio verò non eft fervitus, fed jus quoddam feparatum, ut in dig. §.finali, Imperator fcripfit, quia non in dominio, fed in obligatione confiftit, ut hæres damnatus, vel ftipulandi reus liberam habitationem preftet. Sed quod attinet ad primum, preedictam Francifci Hotmanni definitionem veram credo, quam repetit ipfe,\& fingula illius verba latiùs explicat in Epitome Digeforum, lib.7. tit. If. de ufu de babit. n. 9. per totum, fol.mibi 122 . ©े observ. lib. 3.cap. 23. de habit. ejùsque cum uffi, \& precario differentia, fol. 98. \& in como mentariis verborum juris, verbo, habitatio, el. I. \&ै 2 . fol. mihi 694. Quoad fecundum verò, adhuc à communi fententia non recedendum putarem, ex dictis per Corrafium ubi suprà, in contextu diaf. l. I. ff. de fervitut. n. 4. ubi refpondet ad textum, in difl. §. finali. de ufis of babitatione.
Differunt tamen Ufusfructus, Uffus, \& Habitatio in multis, quax facilè deprehendi poffunt ex diftis juribus, \& nonnullas differentias confiderantPetrus Gregorius in fyntagmate juris, lib.4. cap. 2. num. 1o. Connanus, Hotmannus, Cæpola, Vincentius Corrafius, \&Pichardus, in locis relatis $\int u p r a ̀$, \& differentias, \& convenientias congeffit noviffimè Petrus Ricciardus adrubricam, Infiti. de ufufructu, n. 235 . per totum : inter alia tamen conveniunt in hoc, quòd quemadmodùm Ufusfructus, \&Ufus conftituuntur inter vivos,pactionibus, \& ftipulationibus, \& in teftamento, aut alia ultima voluntate : ita iisdem illis modis Habitatio conftituitur, ut poft gloffam verbo, aliquo modo, in $\$$. findi. Inftit. de ufu (心 babitatione, fcribunt communiter Doctores ibi. ut de communi teftatur Ricciardus ubi fuprà, num. 135. ad finem : deinde convenit Ufufructui in hoc, quòd quemadmodùm poteft ufufructuarius jus fuum alteri concedere, locare, \& alienare, ut infra alio cap. plenè probabimus; fic \& is, qui habitationem habet, locare, \& gratis concedere alteri poteft, uteft textus in l. cimm antiquitas, C. De ujufructu,' \& in hoc differt ab Ufu, quia ufuarius jus fuumalteri locarenon potelf, $\$$. item is, qui adium, ubi aliis juribus confirmat Antonius Pichardus num. I. 2. क. 3. Infit. de ufu \& babitatione, Ricciardus ubi Juprà,dĭ̛o num. 135 , verf. Tertió differt. Ulera quos, \& reliquos in hac materia feribentes nonnulla adnotare omnino neceffarium duxi.

Primum, quòd textus in diaf. l. cum antiquitas, C. de ${ }_{u} \int_{\text {fuf }}$ ructu, \& ejus difpofitio procedit indifferenter, five habitatio relinquatur in ultima voluntate, five inter vivos, five per viam refervationis, five alio quovis modo, ut tradit Afflictis dicens, quòd ita declaravit Concilium Neapolitanum decif. 401. n. 7. \& fequitur Vincentius Carocius ubi fupra, quall. 3. de ufu locati, n. 3 . fol. 87.

Secun-

Secundò,aliudeffe,domum legare ad habitandum; \& aliud, legare habitationem; \& aliud, legare facultatem habitandi : nam primo cafu, fi domus fuerit legata ad habitandum, plena proprietas intelligitur legata, quòd fi Habitatio, hoceft, Jus habitandi, fervitus, \& jus habitandi cenfetur relictum, quod eft proprium, ut in dict.l.cimm antiquitas; \& confequenter utroque cafu juri locandi locus erit indubitanter ex decifione illius legis:cæterùm fi commoditas aut facultas dumtaxat habitandi relicta fuerit, ea non poteft alteri cedi, nec locari, quia in facto, non in jure confiftit: fic refolvit , \& omnia fuperiora comprobat Mantica de conjecturis ultim.voluntat.lib.9.tit.4.n.9.fol. 394.\& vide Gregorium Lopez in l.27.tit. 3 I.part. 3 .gloffa I. ad medium.

Tertiò Francifcum Connanum improbantem decifronem Juftiniani in di̇Z. l. cumm antiquitas, C. de ufufructu, vel nimia fubtilitate, aut non levitemeritate arguendum : is enim Commentariorum Iuris civilis, lib. 4 . cap. 5. n. 6. fol. 241. adeò aufus eft Juftiniani decifionem notare, \& argumentationibus quibusdam impugnare, ut non dubitaverit afferere, nullum effe vel mediocriter eruditum, qui non libenter ab illa conftitutionerecedat: inferens deinde, quòd fi hodie apud nos legaretur alicui,alicujus domus habitatio, non conceffu-
29 ros Judices ut aliis eam locaret, quod tamen in hifce Regnis obfervari non poffet,dato, quod in punctojuris vera effet Connani opinio. Quod nunc non firmo, id potiùs confultò prætermittere volui, proptereà quod l.27. tit.31.partit.3. expreffim confirmat decif, diđi. $l$. Cium antiquitas, ibi: E puede morar en ella efte a quien otorgaron la morada con la compannia qua taviere, ea um fi la quifiere arrendar, o alogar puedelo facer. Et vide infrà, cap.73.ex num.21. ubi de intellectu, \& materia d.l.cum antiquitas.
30 Quartò, fingularem effe decifionem dizt.l. Regie, quatenus ftatuitur $i b i$, debere eum, cui habitatio relicia eft, de habitando \& fruendo arbitrio boni viri cautionem interponere, quod in ufuario probatur in l.buic, verf. fed © $f i u f u$, ev in $l$. penultima, $f f$. ufufruct uarius quemadmodum caveat, Azo in Summa, C. de ufujructu, in fine, Pinellus 2-part. l. 1. C. de bonis maternis, n.75. in princ. \& eo non relato, Ricciardus in rubrica, Inflit. de ufufructu, n.134. in fine, \& in habitatione, \& operis fervorum probavit Imola in cap. ult. num. 29. de pignoribus.
31 Quintò tandem \& ultimò, habitationem morte ejus, cui conceditur, finiri, non tamen capitis diminutione, vel per non ufum, quia magis in facto, quàm in jure conffiltit, l. fo babitatio, IO. I. de ufu iv babitatione, $l$. babitatio, C. de ufucustu Hotmannus, \& Pichardus, in 5. ult. Inflitut. de ufu \& babitatione. Ricciardus ad rubricam, Inftit. de ufufructu, num. 135. ver., 1. quia ufisfructus, \& ultra eos Cuiacius in patratitla, ad titulum, ff.de uffu \& babitatione, in fine, fol. mibi, 45 . ubi aliam rationem affignat, \& confirmatur dict. l. Regia 26. tit. 3 1,partit.3: dicitur enim in fine: Enon puede ome perder el derecho que a ganado en tal moradd, fueras ende tan folamente por fu muerte, o quitandola fin prewia en fuvida.

## CAPUT XXIX.

Fructus tantùm, an jus ipfum ufusfructus, quando relictum preffumatur, fi fructus tantùm fundi, vel fructum, vel annuos fructus, aut reditus quis legaverit? ubi hac materia accuratè, fed breviter, \& diftinctè magis,quàmadhuc tractatur : nonnulli cafus diftinguuntur, \& 1 . © iquis it:, 24. $/$ defianEEa. 65. S. Sempronio, ff. de ufufructu, l. patrimonit,22. I. fundi Trebatiani, 37. ©l.cum ita, 41. $f$. de u/ufructu legato explicantur.

## SUMMARIUM.

1 Autbores referuntur, qui materiam bujus Capitis elegantius tractarunt.
2 Borgninum Cavalcanum nec abfolutè, nec diftinctè, nec etiom integrè materiam banc tractaffe.
3 Jacobum Menochium bac de re plena \& diftincta manus fcribere, \&o nomuullos cafus diftimete © verè diftimguere.
4 Petrum Augufinum Morlam confufe loquutum in bac materia.
5 UJumfruCtum fundi, vel fruČum fundi, aut fructur fundi, quis legaverit, nibil interefle ; ifta enim fimilia funt, \&o ejusden natura legata, ơ in omnibus ufusfructus fundi legatus dicitur.
6 Ufumfrutum legatum cenferi, neque plura, fed unwm legatum effe, cum fructus fundi in annos fingulos relinquuntur, ficuti cùm annui fructus legantur : Hova Connani confideratio, qua nove etiam per Awthorem probatur.
7 Legatum in annos fingules relictum, fimile uf usfructus legato effe in eo, quod utrumque legatum finitur morte legatarii, in aliis plerisque eft diffimile.
8 Ufusfuctus finitur capitis diminutione (quacumque fecundium jus vetus, quod obtinuit ante Juftimiamum) ufufructuarii, quia ipee ufusfructus juris oft'; qui antem minuitur capite, ea perdit, quae funt juris.
9 At legatum in annos fingulos non finitur capitis minutione legatarii: quia boc legatum quotannis renovatur, 付 magis in facto, do in nuda ejus rei, que quot annic relicta eft, perceptione, quiam in jure confiftit.
10 Ejus anni, quo fructuarius vitâ decel/fit, fructus, qui nondum percepti fuerint, etiamf $\sqrt{\mathrm{I}}$ maturi fint, ad baredem ejus non pertinent, es ejus ami, quo vita dece/Jit is, cui legatumefeft in annos fingulos, integrum legatum ad baredem ejus pertinet.
II UJusfructus repeti potefi, ut poftquam finitus eft oapitis diminutione, reftauretur.
12 Legatum autem in fingulos anmos frufrà boc modo repeteretur, quia multiplex eft legatum, quod renovatur quotannis.
13 Inter ufusfructus legatum, \&o legatum in fingulos annos relictum, tres alice differentia, remilfive.
14 Fructug fundi, cism in annos fingulos relinquuntur, mortho legatario, etiam naturiu fructibus, legatum extinguitur, neque de fructibus quicquam ad baredem cjus transmittitur; quod jecus efjet in legato relicto in fingulos annos ex ratione hic allignata, \& vide fuprà, num. 6.
15 UJ usfructus fundi, vel fructus fundi, aut fructus annui fundi relinquantur, nibil intere $\int f$ e, ut dictum fuit juprà num. 5 . interefle tamen, an verbis directis © ${ }^{\circ}$ ad legatarium relatis; an verbis precariis of ad haredem directis fructus fundi, vel fructum, vel annuos fructus fundi quis legaverit.
16 Nam cum verba ad legatarium diriguntur, five fimpliciter proferuntur, ufiufructus legatus cenfetur, tamet $\sqrt{2}$ fruCtus tantiom, aut fructus annui legati fint.
17 Sed cium verbaprecaria funt, do ad baredem relata, itaut legatarius à manu baredis accipiat, non ufisfructus, fed annuum legatum relictum presfumitur.
18 Ufusfructus, vel fructus, aut anпui fruCtus relicti fint, quid interfit, ubi octo effectus adducuntur, remifjive.
19 Ufusfructus relictus prafumitur, quando verba dubia frerint, ut quia non diriguntur ad legatarium, nee ad haredem, \& teftator legavit fructus fundi fimpliciter, ut $\sqrt{2}$ dicit: Lego fructus fundi.
20 Vel fi legavit Titio fructus, qui percipiantur, \&o percipipolfint ex fundo.
21 Aut legando fruitus fundi Sempronio, dixit, quòd ivbere utifrui illoं poffet, vel quod illi effent in fua liberapoteftate.

22 Ufiusfructur quandoque exponitur pro fructibus, wt actus potius valeat, quam pereat, \& num. feq. in fine.
23 Interpretatio talis fieri debet, wt actus potiùs valeat, quam pereat, idque multis probitum, \&ै exornatum remiJive.
24 Ufinsfructus quemadmodum partis fundi conflitui poteft, ita © partis fructuum, \&' conjequenter fructibus fundi pro parte relictis, legatus ufiusfruçus cenfebitur, intelligendo prout Juprà declaratum eft ex num. 15.
defuncta, §. Sempronio, ff. de ufufuctu, explicatur, © arguta, veraque Francijci Connani interpretatio recipitur. Idem dicendum efle de reditibus, quod de fructibus numeris præcedentibus dic̆unt eft, ex generali Menochii traditione in bac materia, quam noved © veré dubiam reddit Author.
27 Fructuum legatum cum legato ufiusfructus convenire, quandóǵs etiam, cùm uffisfructus legatum non dicitur.
28 Harespro fructibus legatis an poffit pecumiam folvere, © fundum vendere? ubi Francifici Comnani refolutio probatur.

Pro accurata,\& diftincta hujus Capitis explicatione, conflituere primùm neceffarium duxi, ultra ordinarios in juribusftatim referendis, de hac materia originaliter,\& attente, fequentes Authores prelegendos forè, Bartolum omninò in l. fundi Trebatiani, ff. de uflufructu legato, Alexandrum in conf. 214 a a princ. lib.6. Pinellum 2. parte, leg. I. C. debonis maternis, num. 1 I. 12. 613. Cephalum in conf. 20. circa finem lib.1. Petrum Gregorium in fyntagmate juris,lib.4. cap. 3. num.3.é 5. Rebuffum in l. recte dicimus, in princ. ff. de verborum $f i-$ gnificatione, Petrum Coftalium adverfariorum juris, part.2. ad l.fi quisita, ff. de ufufructu, per totam. Borgninum Cavalcanum, qui nec abfolute, nec diftinctè, necetiamintegrè, materiam hanc tractavit, de ufufructus mulieri relicto, n.141.' per totum, fol. 334 . نّ 335 .Joannem Corrafium Mijcellan. lib. 5. cap. 8. num. 6. Jacobum Menochium, qui hac de re, plena,\& diftincta manu , fcribit,\& nonnullos cafus rectè diftinguit lib.4.prefumptione 136 . per totam, \&ै in conf. 330 .num.6.6 n.8. ©́ quatuor jeqq. lib.4. Francifcum Connanum eleganter \& fubtiliter loquentem Commentariorum Juris civilis, lib.4. cap.3. num. 4. ©ै 5 . folio mibi, 233. \& novif fimè nullum ex his refert, \& confufe loquitur in hac eria Petrus Auguftinus Morla Emporii, I.parte, tit.6. de fervitutibus, num. 80. Antonius Pichardus in princ. Inflitut.de ufufructu, num.21. ©ं 22. Emanuel Mendez de Caftro de annonis civilibus, in princ.n. 53 -E 54 -fol. 41 . ङ. 42. His nos nonnulla adjiciemus, \& rem perfectius explicabimus.
f Secundò \& principaliter conftituendum eft, nihilintereffe, ufumfructum fundi, vel fructum fundi, aut fructus fundi,quis legaverit: ifta enim fimilia funt, \& ejusdem naturæ legata, \& confequenter ut fit ufusfructus, non exigiturneceffarió, ut relinquatur, vel donetur per verbum Ufurfructus, fed fufficit relinqui, vel dari fructus fundi ad vitam, vel in fingulos annos: in quo conveniunt Ulpianus, \& Jureconfultus Javolenus : ille enim in l. fiquisita, $24 . f f$.de ufufructu,fic fcribit: Si quis ita legavit : fructus amnuos fundi Corneliani Cajo Mavio do, lego,perinde accipi debet bic fermo, ac fit ufiusfructus fundi legatus effer. Hic verò in l. cum ita, 41. ff.de ufufructus legato, fic dicit: Cum ita legatum effet : fructus annuos fundi Corneliani Publio Mavio do, lego; perinde pus tat accipiendum effe Labeo, ac fo ufiusfructus fundi fimiliter effet legatus, quia bac mens teftatoris fuiffe videatur. His etiam accedittextus fingularis ad propofitum in $l$. per fervum, 14. S. I. ff. de ufu © babitatione: dicitur enim ibi, ut capite pracedendi latius vidimus: Ufirfructus, an fructus legetur, nihil interefl:nam fructui of ufus ingef; © fructus quidem fine uffe effe non poteft, đ̛c. Ex
quibus juribus poft Gloffam,Bartolum,\& Caftrenfem, fic refolvit, \& Felinum, Cæpolam, \& alios contrà tenentes meritò improbat Pinellus 2 .parte ditiae legis i.C. de bonis maternis, num.11. ©́ 12. \& ultra eum idem ex. preffim, \& eruditè tradit Mantica lib.9.tit.5.n. I.fol. 394 . Francifcus Connanus commentariorum Juris civilis lib. 4. dicfo cap.3. num.4. inverf. Hoc enim receptum eft, qui in verficulo, Quid autem, \& novè \& vere atque fubtiliter extendit textum in diffa l.cim ita legatum, 41. ff. de ufufructulegato, ut non folùm procedat, cùm annui fructus legantur, in quibus terminis loquitur Javolenus $i b i$, ut conftat ex verbis fuprà relatis, fed etiam, cùm fructus fundi in annos fingulos relinquuntur hoc modo: Fundi mei fructus in annos fingulos lego; utroque enim cafu, ufumfructum deberi, legatùmque cenferi rectè putat, neque plura, fed unum effe legatum:quod eft notandum, \& non fine maximo effectu. Scimus 7 enim legatum in annos fingulos relitum, fimile ufusfructus legato effe in eo, quod utrumque legatum finitur morte legatarii ; in aliis plerisque eft diffimile, $l$. in fingulos, 8. ff. de annuis legatis, l. Firmio, ff.quando dies legati cedat, $l$. patrimonii, ff. de ufufructu legato, l. puenales, S.I.ff. ad legem Falcidiam. Ac primum in eo,quòd 8 ufusfructus finitur capitis diminutione (quacunque, fecundùm jus vetus, quod obtinuit ante Juftinianum)ufufructuarii,quia perfonæ relinquitur vfusfructus, quam perfonam immutat capitis diminutio, \& ipfe ufusfructus juris eft, qui autem minuitur capite, ea perdit,quæ $g$ funt juris : at legatum in annos fingulos, non finitur capitis minutione legatarii,quiahoc legatum quot annis renovatur, \& magis confifit in facto quam in jure, ut ait $l$. penultima, ff. de capitis diminutione, \& in nuda ejus rei,quæ quot annis relicta eft, perceptione confiftit, nimirum fi capitis diminutione non tollatur. Quod eleganter advertunt Jacobus Cuiacius recitationwm $\int 0$ lemnium, in libros Digeforum, ad diflam lin fingulos, 8. ff. de annuis legatis, in principio. Francifcus Connanus diafo cap.3.jubnum.4. © in verficulo, Et de eo intelligitur quod dcribit Cajus.

Secundò differunt in eo, quòd ejus anni, quo fru- 10 Atuarius vitâ deceffit, fructus, qui nondum percepti fuerint, etiamfi maturi fint, ad hæredem ejus non pertinent; atejus anni, quo vitâ deceffit is, cui legatum eft in annos fingulos, integrum legatum ad hæredem ejus pertinet, ut fcribit Cajus in dicta l.in fingulos. Ex quo tertia,\& alia differentia colligitur, quòd ufusfructus repeti poteft, ut poftquam finitus eft capitis diminutione, reftauretur, $l$. 3 .ff.quibus modis ufuf fructus amittatur, $l .3$. \$. It ufusfruchus, ff. ufufructuarius quemadmodum caveat; legatum autem in fingulos annos hoc modo fruftra repeteretur, quia multiplex ef legatum, quod renovatur quotannis, ut rectè confiderat Cuiac. in d. l. in fingulos, 13 ubi adducit tres alias differentias inter ufusfructus legatum,\& legatum in fingulos annos redictum, ut ibivide- 14 ri poterit. Ad rem igitur deveniendo, ex fuperiori doArina, quòd eo cafu, quo fractus fundi in annos fingulos relinquuntur,ufusfructus debeatur,\& unum legatum fit infert Connanus dižo cap.3.n.4. verficulo, quid autem, quòd, mortuo legatario, etiam maturis fructibus, legatum extinguitur, neque de fructibus quicquam ad hæredem ejus transmittitur; quod fecus effet in legato in annos fingulos relicto, ut fuprà vidimus.

Tertio, \& prinnipaliter conflituendum eft, nihil intereffe, ut dictum fuit fuprà $n$. 5 .ufusfructus fundi, vel fructus fundi, aut fructus annui fundi relinquantur : intereffe tamen, an verbis directis, \& ad legatarium relatis, an verbis precariis, \& ad hæredem directis fructus fundi, vel fructum, vel annuos fructus fundi quis legaverit: Nam cùm verba ad legatarium diriguntur, ut in terminis diç.l.l.fquis ita, 24.ff.de ufufructu, ef dict. L.cim ita, 41. ff. 1 de ufufructu legato, five fimpliciter proferuntur, ut in exemplis adductis per Menochium l.4. diffa prafamptione 136. per totam, ufusfructus legatus cenfetur, tametfi fuctus annui legati fint,ex dictis juribus, \& communi

Doctorum refolutione, de quaftatim habetur mentio: fed cum verba precaria funt, \& ad heredem relata; 17 ita ut legatarius à manu heredis accipiat; non ufusfructus, fed annuum legatum relictum prefumitur, $l$. fundi Trebatiani, l. patrimonii, ff.de ufufrugu legato: ita docuerunt gloffr utrobique, Bartolus, in dicta $l$. Trebatimi, num. r. Bald. in diç. l. Ji qui ita, 24, ubi latius Petrus Coftalius ff. de ufufructu, Alexander in conf. 214 . num. 1. lib.6. Pinellus 2 part. l. 1. C. de bonis maternis, numer. 12. Francifcus Connanus lib. 4- diCfo cap. 3 num. 4 in verf. refert ergo verbis directis, Corrafius lib. 5 . Mifcellan. cap. 8. num.6. Cavalcanus de ufufructu mulieri relicto,n.141. fol.334. Petrus Gregorius in Syntag. juris, lib.4. cap. 3.num. 5. Menochius lib. 4. difta prafumptione 136 . num. 2. ©f 3 . \& nullo ex his relato, noviffimè Petrus Auguftinus Morla Emporii,1, part. tit.6. ff. de fervitutibus, num. 80 . Emmanuel Mendez de $\mathrm{Ca}-$ ftro de annonis civilibus, in princ. num. 53. \& 54. folio
18 mibi 42. © 43. ubi ex num. 57. cum octo feqq. hujus diftinctionis ufusfructus, vel fructus, aut annui fructus relicti fint, \& quid interfit, effectus feptem adducit : alius autem colligitur ex dictisfuprà num.14. Ufusfru19 fus autem relictus prefumetur, quando verba fuerint dubia, ut non diriguntur ad legatarium, nec ad hæredem, \& teftator legavit fructus fundi fimpliciter, ut fi
20 dicit: Lego fructus fundi; velfi legavit Titio fructus, qui percipiantur, \& percipi poffint ex fundo,aut legan-
2 I do fructus fundi Sempronio, dixit, quòd liberè uti \& frui illis poffet, vel quòd illi effent in fualibera poteftate : in quo amplùs non infilto, proptereà quod in his tribus cafibus fic tenet, \& ratione, atque authoritate fundat Menochius lib.4. dič.prefumptione 136. num. 4 . 7. 8. है 9.

22 Contrà tamen, \& aliquando contingit, quòd ufusfructus legatur, \& interpretatione admiffa, fruçus tantum legatos dicimus, \& ufusfructus ipfe exponitur pro fructibus, ut actus potiùs valeat, quam pereat; ut in exemplo adducto per Cravetam, quem nullus in hac materia refert, in conf.226.col.2. num.7. ©́ Seqq. ubi de in23 terpretatione facienda pro validitate actus, etiam in materia odiofa \& ftricta, multa dicit : \& in confil. 139. num.2. \& in conf. 52 . \& in conf. 284- \& ad idem congerunt multa Alciatus regula 3. prefumptione 34. Rodericus Juarezin l. quoniam in prioribus, C. de inofficiofo tefamento quaft. 9. verfic. Impugnant \&f 3. Cephalus in conf. 51 1. num. 39. \& in conf. 146. num. 25. lib. 1. Petrus de Peralta in 1. Mavius, à num.2. usque adnum. 9. If. de legat.2.fol. 507 . Simon de Pratis de interpretatione ult. voluntatum, lib. 2. interpretatione 2 folutione 5 . per totam, fol. mibi 213 . Decianus in conf.7. num. 103. vol. I. Achilles Pedrocha in conf.6. n. 90. \&' feqq. \& in conf. 8. num. 41 . \& in conf. 16 . num. 146 . do in conf. 17. num. 96. Fulvius Pacianus Mutinenfis tracłatu, de probationibus, lib. 2. capite 17.num. 16. \& aliud exemplum tradit Paulus de Montepico in l. Titia cum teftamento, §. Titia cirm nuberet, de legatis 2 . num. 83. ubiconcludit, non effie ufumfructum legatum ex verifimili mente teftantis,\& verbum $V$ fusfructus pro fructibus accipi debere.
24 Quartò conflituendum eft, quòd quemadmodum partis fundi ufusfructus conftitui potelt; ita \& partis fructuum, \& confequenter fructibus fundi pro parte relitis, legatus ufusfructus cenfebitur, intelligendo, prout fupra declaratum eft ex num. 15 . Id quod contra noninullos rectè tuetur \& jure comprobat Pinellus difa 2. part.l. I. C. de bonis maternis, num. 13 . \& ultra eum, idem eruditè \& fecurè tradit Connanus lib. 4. dict. c.3. num. 4 . in princ. fol. 233 dicens in fructu \& ufum ineffe, ut certum eft, \& tantumdem fructus, quantum Ufusfructus nomine contineri. Idcircò fimilia legata effe: Ufumfructum fundi, vel fructum fundi, aut fructus fundi do, lego: limilia item; lego partem ufusfructus fundi, vel ufumfructum mediæ partis fundi, aut partem fructuum.

Sempronio, ff. de ufufructu, quatenus Scæevola Jureconfultus fic fcribit : Sempronio do, lego ex reditu fructuums oleris, © porrine, qua babeo in agro Ferrariorum, partem Sextam: Quaritur, an bis verbis ufuffructus legatus wideatur? Refpondi, non ufumfrullum ${ }_{3}$ Sed ex eo, quod redactume effet, partem legatam. Item quafitum eff, filufisfructus non effet, an quotannis partem fextam redactam legaverit? Reppondi, quotannis videri relictum, niji contrarium Ipecialiter ab berede probetur. Vera enim ejus legis ratio non confiftit in eo, quòd fructus omnes legati non fuiffent, fed pars quæedam eorum, ut malè exiftimarunt Accurfius, \& Albericus, quos rectè improbant Pinellus, \& Connanus ubi juprà, fed ut argutè \& verè oftendit Connanus, quoniam, certa eorum fpecies fuit defiggrata ; teftator enim non fundi,aut fextee ejus partis fructum, fed oleris \& porrinæ partemlegavit: unde apertè deducitur, nullam fervitutem in fundo fuiffe conftitutam, fed oleris \& porrinæ partem fextam colligendi, fibique habendi jus legatum effe, quod multum diftat à jure ufusfructus, qui non certi generis fructus, fed quoscunque proventus, \& fructus omnes compleEtitur, \& quicquid, quomodocunque ex re fructuaria nafcitur, five percipi poteft, $l$. item $J_{2}$ fundi, $l$. ufufructus legato, ff. de ufufructu, ut cum judicio advertit Connanus ubi fuprà: \& ita tenendum eft; magis enim concludit quàm id, quod ad propofitum adnotavit Pinellus dicto num. 13. quamvis in ea fpecie in dubio ufumfructum non cenferi relictum recte probaverit, \& anteà tenuit Bartolus in dict. l.fundi Trebatiani;n.2. verf. Secundo cafiu. Et cum aliis probat Menochius lib. 4. dicta pran fumptione 136. n. 5. \& 6 .
Quintò conftituendum eft, idem dicendum effe de reditibus, quod de fructibus num. pracedent.dictum eft: cùm fructus,\& reditus æquiparentur, l. qui fructurs, if: de ufufructulegato, per quem textum fic in terminis, ex omnibus, quos viderim, advertit in hac materia folus Menoch. dict.prafumptione 136. num.9. nec alius Scribentium ad hoc attendit, quod mihi dubium videbatur, primum ex decifione textus, in l, fundi Trebatiani, ff.de ufufructu legato, ubi fundi Trebatiani reditus uxori legati funt, \& hæredi permittitur id, quod, fi ufusfruEtus, vel fructus relictuseriet, nullo modo permitteretur, ut certum eft, \& fáribit Connanus ubi infrá. Secundo per textum in l. patrimonii, 22. ff.de ufufructulegato, ubi patrimonii reditus uxori relicius legatum non effe affirmat Glofl: verbo, in annos, quae communiter approv bari folet. Tertiò,quoniam etli Fructus, \& Reditus nomina ut plurimúm eadem fignificatione appellantur, tamen Reditus vocabulum proprium eft in eo agro, qui nùmo locatus eft; Fructus autem in eo,qui naturalibus emolumentis infiftit, ut ad interpretationem dict. legis fundi Trebatiani. In alio tamen propofito advertit $\mathbf{C}$ onnanus lib.4. dict.cap.3 num. 5. ante finem, fol. 234. nec potelt negari differentia inter fructus, \& reditus ex fruCtibus, ut in noftra materia agnofcit Pinellus, (nec illius mentionem facit Menochius dict. num. 9.) dict.2. part. l.I. $n$.I3. \& nonnullas differentias tradunt Gloff. \& Dotrores in cap. generali, de Electione, in 6. Tiraquellus de retractu lignagier, S. I. gloffa 6. in princ. Ex quibus dubia redditur generalis Menochii traditio; idcircò ubi teftator reditus legando amplius non expreflerit, nec ex verbis ejus, utrum de ipfo ufufructu fenferit, colligipoffit; non ita facile hoc legatum fructus, vel ufusfructus legato comparari poterit.

Sextò \& ultimò conftituendum eft, fructuum lega- 27 tum, cum legato ufusfructus convenire quandoque, etiam cùm ufusfructus legatum non dicitur, \& nonnullas convenientias adduxit Menochius lib. 4 dicta prefumptione I 36 . infine, \&in conf.694. lib. 7. An autem in 28 ea fecie hares pro fructibus legatis poffit pecuniam folvere, \& fundum vendere, videturdecidere Jureconfultus in dict. l. fundi Trebatiani, ff. de ufufructu legato, atque optimè \& verè refolvit Francifcus Connanus, videndus lib.4.dict. cap.3. num. 5 .

## CAPUT XXX.

Proprietas rei, non autem ufusfructus folus, quando legata præfumatur,etfi ufusfructûs mentio fiat? item ufusfructus folus, \& non proprietas, quibus conjecturis legatus prefumatur? ubi hec materia accurate, \& diftinctè tractatur: l. libersis, 4.ff. de alimentis legat.! I. habitatio, 10. S. I. ff. de ufu, on habitatione, l.ult.ff. de ufu factu earum rerum.cum nonnullis aliis illis fimilibus, l. denique 8. S. interdum ff. de peculio legato, \& 1 . Proculus, ff. de ufufructu, explicantur: Baldi,\& Comenfis traditiones ibi dilucidè enucleantur, \& nonnulla novè, \& verè adnotantur ad propofitum per Authorem : demùm difcutitur, utrum legata odiofafint, vel favorabilia, ftrictevé, an latè interpretari debeant, $\&$ l.in teftamentis, ff, de regulis juris, an refpectu legatorum etiam procedat?

## SUMMARIUM.

Interdum ex voluntate defuncti, \& babita fcilicet voluntatis potiùs ratione quiam verkorum, fiub nomine Ufingructuss plenam proprietatem legatam videri.
Interdum etiam in bac materia Ufusfruçâs, à verbis tefatoris expreff is recedimus propter rationem juris.
Quamplures caffus effe, in quibus tamet $\sqrt{2}$ ufiwsfructions mentio fiat, proprietas etiam rei legata prafunnitur, non folizm ufivgructus.
4 Teftator legans fundum ad ufum \& iffumfruव̆um, vel ad utendum \&< fruendum, vel ad alimenta, aut alio fimili modo proprietatem ipfam legare prafumitur.
Idcirco bujusmodi legatum perpetuum effe dicitur, के tramfimiffibile ad baredes, cùm proprietas ipfa relicła cenfentur.
Proceditque, etiamfiz in eadem dijpofitione, ex precedentibus \&f fubsequentibus appareat, folum ufum, feu ufumfructum aliarum rerum legatario fuife relictum, prout latius explicatur, remifivè.
Quamois ex eo quandoque foleat in contrarium conjectura Jumi,ut ufusfructus folus cenfeatur reliçus.
Legatum certa quantitatis pecuniarum ad alimenta, alicui factum, proprietatem quantitatis reliffa continere, fiadjectum non fuerit, ut mortù tempore pecunias reflituat legatarius.
Fundo in gaudimentum alicui legato, non folìm ufumfructum, fed etiam proprietatem, legatam videri,ubi Floriani diftinctio in bac quaftione, nove confutatur per Aathorem.
10 Domus ad babitandum fi legata fuerit, plena proprictas legatà videtur.
II Legatum facturu alicui pro fuis neceffitatibus, ex quo certum eft, debetur, etiamfin necefjitates non Jiubfint.
Qute fuperius dilta funt, ita demum procedere, nifi ex aliis verbis vel conjecturis appareat, sefatorem voInife folum ufum fruçum relinquere.
$U_{t}$ fi dicfum fuerit, Ad uffum, feu ufumfructum, fent, adutendum, of fruendum tempore vita fua; vel Donec legatarius vixerit.
14. Fundo legato ad ufum of ufumfructum, vel ad utendum \& fruendum, vel ad alimenta, aut alio fimili modo, quare proprietas legata prefumatur?
Is. Casja, que refpicit favorem legatarii, non refringit legatum.
16 Probatar traditio Bartoli in I. donationes, S. fpecies If. de donationibus, in/pici debere verba teftatoris ad cognofcendum, utrùm dij/pofin-
Joan. del Caftillo Quot, Controv, Juris, Tom. I. neat.
17 Joannis Baptifta Ladercbii Imolenfis, conf. 32. lib.1. fingulare effe in materia ef diftinctione L. libertis, 4 . ff. de alimentis \& cibariis legatis.
18 Ad textum in dital. libertis, 4 nonnulli cafius difinguantur.
19 L. fi habitatio, 10. §. I. ff. de ufu \& habitatione, explicatisr.
20 Proprietatem ei legatam videri, cmi legatus eft ufiusfruChus, addito onere fideicomnijff, ubi explicatier. 1. ultima,ff. de ufufructu earum rerum.

21 L. filios, 39 .ff. de ufufructu legato, \&1. fpecies, 15. If. de auro \& argento legato, vera ratio redditur.
22 Legem, generali capite, 32. ff. de ufufructu legato, optime explicatam per Cujaciam.
23 Proprietas legata videtur, $\sqrt{2}$ is, cui legatur ufusfruchis, rogatus it poft mortem rem alteri reflituere, cum Romano ©ै Alciato contra Menochium \&ं alios, adverfüs quos fortiter inducitur ratio textus in dic. 1. ult. ff. de ufufructu earum rerum.
24 L. denique, 8. 9. interdum, ff. de peculio legato, pro his, qua Juperiuss diffa funt, ponderathr, \& quamplures ejus legis interpretationes adducuntur remifive.
25 Ufumnfructum domùs, $\sqrt{i}$ teffator alicui legaverit, ad jecto onere, Seu modo, ne domus ipfa altiuss tollatur, domùsproprietas cenfetar reliffa, non foliam ufissfrucius, ex decifone 1. Proculus, 19. ff. de ufufructu.
26 De cujus ratione agitur hoc num. © feqq. ©c commms. nis ratio improbatur.
27 Jacobus Cajacius nove expenditur per Autborem in bac materia, of ejusdem ratio probatur.
28 Defenditur communis \& recepta traditio 1. Proculus, ff. de ufufructu, contra Pinellum, đo ejusdem rationibus refpondetur.
29 Doctor Spino nove \&o meritò notatiss per Authorem, quòd dixerit fe ultra omnes Scribentes novura insellectum adducere ad textum, in d. 1. Proculus, quem tamen ab aliis tranforipfit.
30 Petri Ricciardi lapfus triplex in hac materia, neviffme detectus per Autborem.
31 Ufumfructum pradiil fiteftator relinquat, adjecta conditione, feu onere, ne alienari illud pofit, proprietatem ipfam reliquife prefumitur ex fententia Balds probata ab infinitis, qui hoc numero pracitantur.
32 Et eorum pracipuaratio adducitur.
33 Ad illamque concludentur refpondetur, \& Romani Doĉrima in bac materia recipitur.
34 Legis probibitioni accedere poteft probibitio teffatorī, nec aliquid novam operari.
35 Probibitio alienationis injpecie propofita fuprà, intelligi debet potius superflua, quam quid inducat legatum proprietatis contra voluntatem teffatoris.
36 Nec proprietatio legatum inducit ex fententia aliorum contra Baldum, que probatur per Authorem, \&s num. feqq. quamplurimis comprobatur.
37 Regulal. non aliter, If. de legatis 3 . nonnallis exornatur remiffive.
38 In dubio interpretatio illa fumi debet per quash fa* veatur potiùs baredi, quam legatario : © per quam minus gravetur bares, quam fit poffibile.
39 In legatis fricta fit interpretatio, \&े in favorem herte. dis, cumm proprietas verborum ita Juadet.
40 Pro harede contra legatarium in dubio interpretatio fumenda eff in teffamentis, quia beres videtar pra* dilec̈us legatario, \&s ob id quoque in dubio praferens. duse eft.
41 Legata utrùm odiofa fint, vel favorabili, \& conjen quenter utrum Jfriffe, an late accipi debeant.
42 Regula I. in teftamentis, ff. de regulis juris (Ouod in teflamentis teflatoram voluntates plenius
$Q$ inter.
interpretamur) utrùm procedat re/pectu legatorum, © inflitutionis haredis, \& num. feqq.
43 Textum in diftal lin teftamentis, in legatis etiam accipiendume effe, ex fententia Glofle \& multorum.
44 Contrà tamen ex Sententia Bartoli \& aliorum, quae probabilis eft , © defendi poteft fecundium Authorrem.
45 L. fi quis reum, 6. §. idem Julianus fcribit. ff. de liberatione legata, \& 1. Lucio, ff. delegatis 2. explicantur.
L. Legatum, 27. de annuis legatis, declarata, \& quod procedat etiam in promiflione facta inter vi-- ) vos.

47 L.plenum, $\S$. etfipecoris, ff. de ufu \& habitatione, nové declaratur.
48 Avias Pinellum nom rectè aliegari fimpliciter per Menochium \& Ricciardum pro opinione Barbacia \& © Sequacium, nove adnotatum per Autborem.
49 Proprietatem plenam legatam videri, cìm ufusfruCtus predii relinquitur cumn licentia \& facultate alienandi, cum Barbacia defenditur.
50 Cornei diftinctio in conf.173. num.1. \& 5, vol. 3.\& in conf. 64. nam. 3. \& 4 . vol.4. nove improbata per Autborem.
§1 Ufumfructum folum, non etiam proprietatem, pluribus conjecturis legatum prafumi, ubi cum Menochio th novem adducuntur conjectura.
52 Tertia Menocbii conjectura declaratur.
\$3 Teffator $\sqrt{1}$ legavit predium uxori, \& probibuit eam à fuis heredibus molefari, ufumfructum tantùm legare cenfetur, ex Sententia quorundam.
54 OHe nove, vere tamen \&o concludenter ab Authore convincitur, \& num. feqq.
55 Fundo legato, plema proprietas legata videtar.
$\$ 6$ L. ille aut ille, $\$$. cum in verbis, ff. de legatis. 3 .
fuly nomusllis exornata, remifive.

PDro abfoluta \& clara hujus Capitis explicatione (quod latiffimam materiam continet \& à multis terdum ) contituere primum necelairium erit: Intatis potiùs ratione, quàm verborum, fub nomine Ufusfructus plenam proprietatem legatam videri. Id quod in terminis fcribit, \&jure comprobat Jacobus Cuiaciusrecitationum folemnium, in libros Digeforum, ad l. generali capite, If.de ufufructu legato, in principio, verficulo, Non eft tamen nooum, ev ad finem, in verficulo, Ex bis Satis intelligionus; idem etiam adnotatunt, fed nullus refert Cuiacium, Borgninus Cavalcanus de ufufructu me lierireliitto, nami.76.fol.241.Duennas regula 319.Menochiuslib.4.prafumptione 233. num. 1. Michael Graffus 8. legatum, quafl. $3^{8}$. in princ. Simon dé Pretis de interpretatione ultimarum volumtatum, तib. 4. Solutione s.dubitatione 10.ex num. $25 \cdot$ fol. 334 . Interdum etiam in hac materia ufisfructus, à verbis teftatoris expreffis recedimus, propter rationem juris, ut rectè confiderat, \& jure fundat Joannes Garfia de expenfis, \&s meliorat. cap.10. num.19. funt igitur quamplares cafus, in quibus tametfi Ufusfructus mentio fiat, proprietas etiam rei legata preefemitur, non folus ufusfruitus, ut conftat ex Authoribus relatis fuprà, Mantica de conjecturis ultimarum volantatiwrir, lib.9. tit.2. ex nim. 28 . \&f tit. 5.ex num, 3. \&Petro Surdo de alimentis, tit. 2. quaff. I. per totam; alios infinitos confultò pratermitto, quos ftatim referam.

Sit autem primus cafus, quando teftator legaverit fundum ad ufum \&ufumfruetum, vel ad utendum \& fruendum, vel adalimenta, aut alio fimili modo, ut in fpecie l. libertis, 4 ff. de alimentis \& cibariis legatis; tunc enim proprietatem ipfam legare preffumitur: ita Bartolus, \& communiter Doctores in l. donationes, $\$$. Becies, per illum textam $f f$. de donationibus of in l. $\beta p e-$ cies, ff de auro © argento logato, of in dicta l. libertis, ubi plenè diftinguit Bartolus num. 3 .\& vide infrá n.17.
\& 18. Glofla in l.fi mulier, \& ibi Cinus in fine, \& Baldus num.2. C. de jure dotium, Fulgolius, Guido Pap. Alexander, Corneus, Jafon, Capicius, Fran. de Marchis, Ruinus, Paulus de Montepico, Parifius, Cremenfis, Zafius, Natta, Alciatus, Cavalcanus, Bertazolus, \& Rota Romana : quos fic tenendo congeffit Menochius lib.4. diCla prafumptione 133. n. II. \& ultra eum idem tenent Mantica de conject. ultim. volum. lib.9. tit. 2. n. 29 . Hyppolitus fingulari 114. incipit Tefator, Decius in conf.202. fub num.6.Cæpola de fervitutibus Urbanorum, cap.4.num.4. Petrus de Peralta qui eruditè loquitur, in l. Titia cum teftamento, §. Titia cimm nuberet.ff. de leg. 2. exnum. 7 . Cephalus in conf. 158.num. 4. lib. 2. Molina de Hijpan.primog.lib.1.cap.19. num.9. Lara in $\$$. utrum, legis, fi quis à liberis, if. de liberis agnofcendis, num. 34 Quefada diverfarum queffionum juris, cap. 23. num. 4 . Graffus 5. legatum, quafl. 38. num. 2. Simon de Pretis lib.4. de interpretatione ultim. volun. interpretatione $\mathbf{1}$. folutione s. dubitatione 10. num. 26 . fol. 334 , ubi loquitur in legato fundi relicti ad alimenta; ${ }^{\circ}$ dubitatione 1 I. num. 83 .fol. 369 . Petrus Surdus in conf. 1 1. ex n. 4 . lib.1. (s) tractatu, de alimentis, tit. 2. queff. I. in princ. Daniel Landulphus in conf. I55. ex num. I2, inter confilia ultimarum volumtatum, volumin. 1. Joannes Vincentius Hondedei in conf. 69.num. 2. ©ै in conf.91. ex num. 3 . volum. I. \& noviffimè, multò tamen poft hæec à me fcripta, Petrus Ricciardus, qui prodictos non refert, ad rubricam, Inftitut. de ufufruçu, num. 83 . folio mibí, 35 , \& vide omnino Addit, ad decifionem Game, 92. 1. part. fol.46. Everhardum in conf. 21 7. ex num.1. ubi latè, \& utiliter de legato fundi ad alimenta. Idcircò hujusmodis legatum perpetuum effe dicitur, \& transmiffibile ad hæredes, cum proprietas ipfa relica cenfeatur, ut expreffim dicunt, aut magna ex parte prefentiunt apertè omnes Authores n. pracedenti relati, \& firmat Mantica difo lib.9. tit. 2. n. 29. qui in idem retulit Paulum de Montepico, \& Alexandrum, proceditque, etiamfi in 6 eadem difpofitione, ex pracedentibus \& fublequentibus appareat, aliarum rerum folum ufum, feu ufumfructum legatario fuiffe relictum, ut in cafu contingenti confuluit, \& optimè fundat Joannes Vincentius Hondedei in conf.91. num. 4. vol.I. quamvis ex eo quando- 7 que foleat in contrarium conjectura fami, ut ufusfru- ${ }^{7}$ cus folus cenfeatur relictus, ut probavit Menochius in conf. 35 2. num, 22, lib.4. \& prafumptione 134, n. 8. e0dem libro, quem declarabo infrí, num. 52 . Similiter \& 8 legatum certæ quantitatis pecuniarum ad alimenta alicui factum proprietatem quantitatis reliçæ continere, fi adjecfum non fuerit, ut mortis tempore pecunias reftituat legatarius, poft Angelum,Baldum, Fulgofium,\& Gualdenfem, fecurè tradit Simon de Praxtis lib. 4. dif̆a dubitatione 11 . num 2 . \& 3 fol. 356 . \& fundo ingaudi- 9 mentum alicui legato, non folum ufumfructum, fed etiam proprietatem legatam videri, ex multis obfervant Borgninus Cavalcanus de ufufructu mulieri relityo, num. 78. fol. 246 . Simon de Prextis lib.4. Solutione 5.dubitatione 10. num.29. fol.334. Jacobus Menochius l. 4 . prafumptione 133. num. II. Surdusin Conf. II. num.5. lib.r.quamvisFlorianus contrà fentiens, feedere diftirCtionis, repugnantes opiniones conciliare contendat, quem refert, \& fequi videtur Manticalib. nono diłfo titulo 2. n. 30. Cæpola de fervitutibus Urbanorsm, cap.4num. 5. \& æquam, \& rationabilem diftinctionem putant hi, quöd aut funt inftituti hæredes extranei, aut filii : priori cafu, proprietaspoteft intelligi legata; pofteriori autem cafu, folus ufusfructus cenferi debet relittus,quia filii magis dilecti prefumuntur: Quæ tamen diftinctio mihi placere non poteft, etfi nullus hactenùs impugnet eam, proptereà quòd,fi verum eft,ex vi verborum legati, \&propter rationem juris id contingere, quid refert, filii, an extranei fint hæredes inftituti? ficuti non referre putant quamplures relati per Menochium wbi fuprá, num. I I. qui indifinctè proprietatem legatam videri dicunt, uti dixerunt etiam caeteri relati fuprà, \&
in terminis frripfit Bald. in l.fi habbitationis, ff. de ufuc babitatione, ubi reddit rationem, que æque militat in filis, ficut in extraneis, quod modus, five adjectio illa In gaudimentum, inferta elt in favorem legatarii; \&ideo non reftringit legatum, argumento textus in difial lege, libertis, 4. If. de alimentis © co cibariis legatis, \& flatim dicemus : car igitur ex inftitutione fliorum reftringi debebit legatum, verbis iplis legati, \& ratione juris refragantibus? Praterea, namn in fortioribus terminis, propriecatem legatam cenferi, predieta, aut fimili adjetaione non obflante, fecure tradunt Paulus de Montepico in 1 . Titiai cum teffamento, S . Titia cum nuberet, delegatis 2. num. 24. Ruinus in conf.41. num. 12. volum. 2. Petrus Surdus in conf. 1 . . num. 4 4 lib. 1 . Joannes Vincentius Hondedei in conf.g 9 . num. 11 .volum. I. Et cùm doro mus ad habitanduun legata fuerit, quod plena proprietas legata videatur, ex a liis adnotarunt Cæpola de fervitutibus srbanorum, cap. 6. num. 3. Paulus de Montepicoin dixfo §. Titia cium nuberet, num. 18. Curtius Junior in conf. 33 3.num. 13. lib. I . Simon de Pretis lib.4. dubbitatione To. num. 29. fol. 334. Joannes Vincentius Hondedei in conf. 69.n. 2. volum.I. \& extat fingulare confilium Cornei 187. circa hanc confultationem, colum.2. vol.2. ubi argumento textus in d.l. libertis, 4. ff. deali-
${ }^{1} 1$ mentis legatii, eleganter advertit, quòd legatum factum alicui pro fuis neceffitatibus, ex quo certum eff, debetur, etiam(i neceffitates non fubfint, quia illa verba Pro fuis necefjitatibus, adjecta certze quantitati, non minuunt legatum, ex doAtrina difte l.libertis, \& fequitur Peralta in dił̄a l. Titia cum teflamento, s. Titia cimm nuberet, ff. de.
12 legatio 2. num. 16 . © 17. qui pof Bartolum, Alex.\& \& Socinum, recte intelligit, que fuperiüs dita funt, ita demum procedere, niili ex aliis verbis, vel conjecturis appareat, teitatorem voluifie legare folum ufumfrutum: id quod ex aliis Ccripferuntetiam in hac materia, Mantic. de conjecturis uiltim. volumt.lib.9. tit. 2. num.29. Simon de Pratis de interpretatiane ultimar. voluntat. lib. 4. diā̆a dubitatione Io. num. 30. Modernus in addit. ad Alexandrum, in conf.223. in fine, Jub num. 5. lib. 2. Borgninus Caval canus de uffufruव̆u mulieri relỉto, num. 79 . Graflis 5. legatum, quafl. 38. nuim. 2. in five Joannes
13 Vincentius Hondedei in conf.69. n. 39 . volum .1. Ut fi dit̂um fierit, ad ufum, feu ufunfruđum, feu utendum of fruendum tempore vita Jue, vel, Donec legatarius vixerit; tunc enim talia verba fignificant, folum ipfum ufumfructum fuife relitum, ut poft Angelum, BartoLum, Paulum de Montepico, \& Cephalum, tenet Mantica lib.9. tit. 2. num. 29 . \& poff eosdem, Baldum etiam, Jafonem, Socinum Seniorem, Decium, Parifium, Capicium, Bellonum, Rubeum, Durandum, \& Cavalcanum, Menochius lib.4. difa prafumptione 133 .num. 12 . \& nullo ex his relato, Petrus Ricciardus ad rubricam, Infitiutt. de uJufuuçu, num. 83 . verficulo, quid juris fol. 39 . Ubi veror hæc verba, aut alia fimilia adjecta non funt, five ex aliis verbis, vel conjecturis non apparet, voluif14 fe teffatorem folum ufumfructum legare, fundo legato ad ufum \& ufumfruţum, vel ad utendum \& fruendum, vel ad alimenta, aut alio fimili modo; tunc proprietas legata prefumitur quia verba illa caufa de monftrationis santum, five favore legatarii potiùs, quàm minuendi aut reftringendi legati gratia cenfentur adjecta;
Is ideò proprietatis legato nihil detrahunt, quóniam caufa, quä relpicit favorem legaatarii, non reltringit legatum, ut dicit Bartolus in diz. l. .ibertis , in principio, per illum textuin, \& latius diftinguens num. 3. Cinus,Baldus, Alexander, Ruinus, Curtius Junior, Nat. Berous, Socinus Junior, Mantica, \& Simon de Pratis, quos ad id congeffit Joannes Vincentius Hondedei in con $f$. 69. n.2. \&ultra eum, Ludovicus Romanus, Federicus de Senis, Angelus, \& Caftrenfis, quos in idem adducit Laniel Landulphus in conf. 55 . num. 13 . inter conflia ul. timarum voluntatum, volum. I. Quelada diverfarrum guafiionum juris, c.2 23.n.4 Graffus d.f. legatum, quaff. 38 . num.2. Prius enim res relinquitur, quam dicatur, $A d$ Ioan. del Caffillo Qurotid. Controv. Luris. Tom. I.
ufum, Ev ufumfructum : quod in maxima confideratione habetur, ex traditione Bartoli in $l$. donationis, 5.jpe. 16 cies, num. 1.ff: de donationibus, Ubi ad cognofcendum, utrum difpolitio proprietatem, feu ufumfructum contineat, docet infpici debere verba teffatoris: nam fir res ad ufum, vel ufumfructum datur, tunc quia difpofitio principaliter oftendit rem effe reliftam, verba fubfequentia ad ufum, vel ad ufunffuctum, caufa demonItrationis, \& non reftriđtive cenfentur adjecta, \& legatum proprietatem continet : at fir relinquitur ufus, vel ufusfrucus rei,fecus eft ; \& tunc proprietas non cenfetur relifa. Et Bartolum fequuutur Alexander in conf. 223 .in fine lib.2. Curtius Junior in conf. 3 8. n. . . lib. I. Decius in conf.262.fubn. 6. Joannes Vincentius Hondedei in conf.69. num. 18. ©f 38. volum,1. ultra quos, ex- 1 ftat in hac materia fingulare \& notandum confilium, quod nullus hatenus expendit, Joannis Baptitre Laderchii Imolenfis 32. per totum, volum. s. Ubi ex mente Bartoli, \& aliorum in dilat lege, libertio, ©́ in dizata l. 1 donationes, §. Jpecies, ff. de donationibus: fic \& verè diflinguendum exiftimat, quòd aut res legantur \& inde per modum enunciationis additur, Suficiet tibi earum ufinfruculus : \& ex his verbis non immutatur legatum, verè enim hæec eft quædam caufa de futuro, quer non reftringit precedentem difpofitionem, ut per Bartolumin dic̛a a l.libertis, 4. If. de alimentis legatis. Aut res legantur, \& a dditur caufi legati,\& idem eft : \& ira procedunt diffa L.i.ibertis, 4 है 1 . penultima, S. I.ff. de alimentis legatis, \& 1 . Jpecies, ff. de curro \& \& argento legato, ubi fun ius relinquitur, ut habeat unde vivat legatarius: \& eft ratio, quia caufa non debet reftring ere legat um, fed potiùs ampliare in gratiam legatarii, ut fuprid dicebamus. Aut verò relinquitur fundus ad alimenta, vel ad ufumfrucum, \& adhuc idem juris eft,utipfe dicit , \& reddit rationem, quia modus, qui inducitur ex verbis, nón debetobeffe legatario, $\&$ in his terminis procedunt l. Titia, §. finali, ff. de legatio 2 .l. cùm bi, S. fi uni, ff. de transaçionibus, \& fimiles: Aut reliquit teftator fuadum utendum \& fruendum, noa dico, ad utendum के fruendum; \& in hoc cafu confultus ipfe Joannes Baptifa Imolenfis dizto conf. 32. per totum, novè \& plenè dofendit, quòd non proprietas, fed folusufusfructus videatur relictus, ut ibi videri poterit. Nec obflat prediatis L.fi habiatatio, 10. S. 1. ff. de ufu 's babitatione, ubi 19 fi legatur ufusfructus caufa habitationis, fola habitatio dicitur effe in legato, noa autem ufusfructus plenus: cui refponder Bartolus in dizta 1 . libertis, 4. num. 3. ad ffnem, quod per illam adjextionem, legatum non refringitur, fed imò augetur, quia ejus favore eff appofita. Quod patet, fecundum eum, quia ibi relicus fuit ufisfrutusad habitandum, \&habitatio eft melior ufufruzu, quia non perit capitis diminutione : unde caufa ampliandi videtur appofita, \& ideò ampliatur , ut debeatur habitatio, \& hanc Bartoli interptetationem fequatus eft Laniel Landulphus in conf.5 5 .num. 14 से 18 . inter conflia ultimar. voluntat. volum. I. Sed ut vides, Bartolus loquitur adverfus verba clara illius textus, \& ridiculum elt dicere, habitationem pleniorem ipfo ufufructu,ut rectiffime advertit Fulgofius in eadem 1.5 f babitatio, \& cum judicio improbat Bartolum Joannes Ba. ptifta Laderclius ditoco conf. 32. nam. 5. lib. I. ubi nam. ${ }_{\varsigma}$.ad explicationem ejus texus admotavitex aliisqquöd quoties pracedit terminus unus : \& fequitur alter, qui fub eo contineatur, hic reftringit primum, ut eft textus clarusibi. Ubi,fir relinquitur ufusfructus habitandi caua, legatum de fola habitatione incelligitur, quia ufusfructus continet fub fe ufum \& habitationem, in princ. Infitutu. de uju ts babitatione, l. 2.ff. eodem titulo: ideòque cim dicitur: ujumfruCtum habitandi caufa, intelligimus de ufufructufolam habitationem continente, quafi nomen illud $U J_{\text {unfructur }}$ ex fola hac adjectione reftringatur, ut aliis rationibus probavit, que fortiter urgent; \& hatenuis de primo cafu, qui pertinet ad textum in diatal l.libertis,4-ff.de alimentislegat. cum fimilibus.

Q2
Nun-

20 Nunc verò \& fecundo loco conffituendum eft, pro doctrina generali tradita fupra, in initio bujus capitis,
8um. 1. © 3 . alium cafum effe, \& Martiani fingulare refponfum in $I$. ultima, ff. de ufufruitu earum rerum, que ufu confumuntur, ubi fic feriptumeft: Cìm pecunia erat relicta Titio,ita ut poft mortem legatarii ad Mavium rediret; quanquam adjcriptum fit, ut ufum ejus Titious baberet; proprietatem tamen ei legatam effe, etiam ufis mentione facta,quia erat reflituenda ab eo pecunia poft mortem ejus: Divi Severus \& Antonius refcripferant. Ex his verbis adnotandum eft, exiftimare Doctores communiter, proprietatem ei legatam videri, cuil legatus eft ufusfructus addito onere fideicommiffi. Quod affumptum ibidem probatur expreffim, ubi pecuniæ proprietas legata videtur, quia poft mortem legatarii,eam pecuniam reftitui Mrvio voluit teftator, \& reftitui non poteft à fructuario, quia morte ejus finitur ufusfructus; proinde inutile effet fideicommiffum Mævio relictum, nifi ftatuiffet Jureconfultus, legatario plenam proprietatem legatam videri,addito onere fideicommiffi, ut in I fimili cafu ftatuit Jureconfultus Screvola in $l$.filios baredes, 39.ff.de ufufructu legato, ubi teftator uxori veftem, mundum muliebrem, lanam, linum, \& alias res legaverat, \& adjecit: Proprietatem autem eorum, quæ fuprà fcripta funt, reverti voload filias meas, que ex his tunc vivent. Et proprietatem eorum legatam videri, non ufumfructum folum eadem ratione fcribitur ; fcilicet, quia poft mortem ejus eas res reftitui voluit filiabus, quæ reftitui non poflunt, fi ufusfructus tantùm eorum uxorilegatus cenfeatur: fed poft mortem uxoris, (ii poneremus ufumfructum tantum legatum; ex res omnes reverterenturad proprietarium, apud quem manfit proprietas. Qure eft etiam ratio legis, $/$ pecies, 15 .ff. de auro © argento legato, uti fingulariter, \& in noftris terminis declarat Cujacius recitationum Jolemium, in libros Digeforum, ad ligenerali capite, ff.de ufufructu legato, ex verficulo, non eft tamen novum, ubi in verficulo, unde $l i$ cet, ex his dicit,licere conflituere generaliter, quòd cùm ufusfructus alicujus rei legatur, ita ut poft mortem legatarii reftituatur alii, quam hæredi inflituto, redeatve ad alium, quàm hæredem inflitutum, ejus rei plena proprietas legata videatur, ut latius ibiprobat; \& eru22 ditè dubitatutrum in fpecie ejusdem l.generali capite, 32 . ff. de ufufructu legato, ob rationem fuperiùs propofitam, \& verba quædam à teflatore adjecta, vivo vel mortuo hærede,debeatur Felici fundiproprietas velut ex caufa fideicommiffi: dubium autem oriebatur ex eo, quòd licèt teftator ufumfructum tantùm fundi Felici liberto fuo legaverit, erexit tamen eum in feem proprietatis obtinendæ ab hærede, fi cum eo bene conveniret : ex quibus nondubitabam afferere, rectè fcripliffe Romanum in conf.206. n.3. ©f in fingulari 563 . Tu babes, 'f
Alciatum in conf. 103. num. 个.ib.9. Quod in is cuil ega-
tur ufusfructus, poft mortem rogatur alteri rem ipfam reftituere, proprietas ei legata videtur, quoniam ut dicit Mantica lib.9, tit. 5 . num.22. non poteft aliter rem ipfam reftituere, nifi illam priùs confequatur (nam ufumfructum conftat morte extingui:) inde videtur proprietas ipfa legata, ut dicebamus fupra; fed ab hac opinione cum Pico, Boërio, Emmanuèle Suftez, \& Cavalcano, diffentit Menochius lib. 4. prefunptione 133. num. 7 . Bertazolus etiam in conf. 51. n. II. in civilibus, $\&$ idem probavit Cujacius recitation. jolemn. in libros Digeforum, ad l. via, 5.ff. de fervitutibus, ante finem, verf. Diftinguendume eff. Qui tamen contrariatur apertè his, quec in diđtal. generali, feripfit; ut conftat ex dictis fupra, \& preedicti loquuntur contra rationem, \& verba expreffa textus in dicta l. ultima $f$. de ufufructu earum rerum, ubi in illis verbis proprietatem ei legatam effe, etiam ufus mentione facta, quia erat reftituenda ab eo pecunia poft mortem ejus, magis confiderandum putat Jureconfultus, quòd pecunia reftituenda fit, quàm quòd ufûs vel ufusfructûs mentio fiat: id 34 quod ultra jura, quæ fuperiùs adduximus, comprobari
poteft pertextum fingularem in l.denique, 8.S.mterdum, ff.de peculio legato, ubi Jureconfultus Ulpianus fatis fubtili atque eleganti ratione proponit, quòd interdum, etiamfinon fitlegatum peculium, velut legatum accipiendum eft; nam fi teftator libertatem fervo reliquiguerit fub conditione, fi rationés reddidiffet, \& centumi hæredibus intuliffet, eo ipfo peculium legatum fuiffe cenfendum eft. Cui legi varias interpretationes adducere folent Doctores, ut conflat ex his, que fcribunt Imola n.2I. \& poft eum, Jafon \& alii Recentiores in l. Centurio, ubi Socinus num. 4. ff. de vulgari, Marcus Antonius Baverius in repetitione legis, cum filio, ff. de legatis $\mathbf{I}$. num. 41 . \&f 4 . Seqq. que habetur repetitionum juris civilis, volum. 4 -fol. 73 . © ibidem Socinus ex num. 37. Joannes Bolognetus in l.1. num. 47. C. de pactis Sfortia Oddi Perufinus in tractatu Compendiof e fubfitutionis, in 5 . particula. Alexander Raudenfis refponfo 24. num. IOI. f 106. \& 107. lib.2. Caldas Pareira de nominatione emphyteutica, quaef. 1. num.70. folio mibi, 19. \& plures intellectus improbat, novùmque tradit Jofephus de Rufticis in tractatu, an \& quando liberi in conditione pofiti vocentur, lib.4. cap.2. ex num. 24. fol.61. usque adn. 36 . Utcumque tamen fit, ratio illius legis, \&decifio ejus rectè expendi poteft pro fuperioribus, five Jofephi intellectum fequamur, five, ut Bartolus ibidem probavit, dicamus de neceffitate relictum præfumi peculium, quia aliàs difpofitio effectum fortirinon poffet, ex dictis etiamper eundem Bartolum in l. $\sqrt{2}$ ita criptum, $\$$. reguha, ff. de liberis \&o poftbumis, quòd quando funt duo, quorum unum fine alio effe non poteft, unumnon poteft fine alio tolli, fed fublatum virtute permanentis perdurat : \& hactenus de fecundo cafu, qui pertinet ad textum in difa l. ultima, ff. de ufufructu carum rerum.
Tertiò \& principaliter conftituendum eft, \& alium cafum effe, quo proprietas legata cenfetur, etiamfi folius ufusfructus mentio fiat, dequo in $l$. Proculus, $f$. de ufufructu, ubi Pomponius Jureconfultus fic fcribit:Proculus putat infulam ita poffe legari, ut ei fervitus imponatur, qua alteri infule bareditarie debeatur, boc modo: Si ille baredi meo promiferit, per fe non fore, quò altius ea adificia tollantur, tunc ei eorum adificiorum ufumfructum do, lego: Vel fic ; adium illarum, quoad altiùs, quim uti nunc funt adificate nonerunt, illi ufumfructum do, lego. Ex his verbis adnotare folent Doctores communiter, quòd fi teftator legat alicui ufumfructum domus, ad- ${ }^{-}$ jecto onere feu modo, ne domusipfa altiùs tollatur, domus ipfa quoad plenam proprietatem cenfetur reli\&ta, non ufusfructus folus: ita Bartolus, Baldus, Albericus, Angelus, Fulgofius, \& Florianus in eadem l. Proculur, Bartolus in l. ex bac ccriptura, num. 3. ff. de donationibur, d iVidem Romanus, Alexander, Cumanus, Comenfis, Ruinus; Jafon, Galiaula, Curtius Junior, Alciatus, \& Connanus : quos ita tenendo congeffit Menochius lib.4. prafumptione 133. n.2. Petrus de Peralta in $I$. Lutius, la 1. num. 13. If. de legatis 2. Menchaca de fucceffionum creatione, lib. I.S.9. num. 8. verficulo, Infertur $f i$ militer. Mantica de conjecturis ultimarum voluntatum, lib.9. tit. 5. num. 8. fol. 39 5. Sarmiento felectarum lib.3. cap. 2. in fine, Joannes Garfia de expenfis of meliorat. cap.10. num. 2 I . \& 22 . Mafcardus de probationibus, tomo 3. conclufione 1421. ex num.9. Doctor Spino in Speculo, gloff. 13 . de legato ufusfructus, $n, 28$. Ii autem polt 26 gloflam, verbo, ufumfructum, in diffal. Proculius, magis communiter intelligunt, ex tacitadefunctivoluntate hoc contingere ; quæ colligitur ex eo, quòd prohibuit legatarium altius tollere \& ædificare : quodonus fervitutis impofitæ non convenit ufufructuario; qui etiamfi nihil dictum fit, altiùs ædes tollere non poterit, ut ibidemr Gloffa declarat, \& Baldus, \& probatur ex l.ufufractuarius, I. \& 2. L. equifimum, S. proinde, \& 8. Nerva, ff. de ufufructu. Ideoे, ne verbateftatoris fine effeatu maneant, nec videantur fuperflua, dicendum eft, proprietatem ipfam fuiffe relictam: \& hanc rationem, ut dixi, magis communiter amplectuntur Doctores, ut
confat ex Joanne Garfia, Mantica, \& Menochio, ubi fuprà, fed eam improbat Arias Pinellus 3. parte leg. I. C. de bonis maternis, num.41. \& ultra eum Francifcus Connanus Commentariorum juris cievilis, lib. 4. cap. 3 . num. 13. fol. 237 . ubi pro ratione ejus legis alia confi27 derat. Cujacius etiam recitationum folemnium, in libros Digeforum, ad l.generali capite, off. de ufururutư legato, ad medium, verficulo, fuperioribus off fimile quod babetur; quit tamen à nullo hactenùs precitatur in hac materia, \& ratione Gloffa improbatâ , verifimam rationem affignat, plenam proprietatem infulx legatam videri, quia nec fervitutem altiùs non tollendi debere alius, quàm proprietariuspoteft, ficut nec deberi fervitus alii poteft quàm proprietario, l.I.f.f.communia pradiorum, l.2. S. I. ff. $/$ I Servitus vendicetur ; nec res, cujus proprietas apud hæeredem manet, alii rei hæreditarix fervire poteft, quia res fua nemini fervit, $l$. utififui, ff. $/ 2$ ufinfructus petatur,, i. in re commanni, If. de fervitutubus urbamorum. Eft enim jusin re aliena, non in re noftra; unde eo ipfo,quòd fervitutem deberi, aut conflitui voluit teffator, proprietatemlegare voluiffe cenfetur, que peres haredem manerenon poterat, ob rationem prediçant , quam optimè etiam affequutus fuit Joannes
Garfia de expen/is, dizto cap. 10. num. 24. \& tacito eo, trancribibit Doqor Spino dilđa gloffa I 3.num. 28.\& ante omnes docuit eleganter Romanus, cljus ipredieti non meminerunt, in 1. donationes, 5 . . Recies, num. 4.ff. de donationibus.
Verum , contra hanc receptam \& communem traditionem conflanter infurgit Arias Pinellus 3 . part. L. r.
4) C. de bonis maternis, num.41.'由 42.exiftimans, proprietatem in ea lege relitamnon cenferi, nec id egiffe Ju. reconfultum, fed tantùm tradidiffe modum \& limitationem quandam ad regulam prediçam, quòd ufufu. ctuarius non poffit in re fructuaria fervitutem conftituere, ut ex juffu teflatoris, \& concedentis ufumfruعum voluntate id poffit fieri: Quiod tamen divinatorium effe, atque verbis illius legis minimè convenire, nullus negare poterit, quiillius legis §eciem, \& Jureconfulti intentionem attentè perpenderit; neccongruum eft, prediftum affumptum deducere dumtaxat ex eo, quöd nullum extet ibi verbum; quo Pomponius fignificare voluerit, legatam fuiffe proprietatem imò verbum exftat velut expreffum, cùm dixerit Pomponius: Proculusp putat infulamm ita poofe legari. NamInfulx nomine, plena proprietas fignificatur: quod certiffimum eft fecunduim Cujacium $u b i j$ fuprà, \& eum non referens; 'fic advertit, \& refpondet ad fundamentum Pinelli, Menochias sib. 4 . diifa prafumptione 133. num. 2. verf. Nec repugnat, Joannes Garfia, qui eleganter \& erudite loquitur, \& plenius fatisfacit $\mathrm{Pi}_{\mathrm{i}}$ nelli motivis, quàm alius, de expenfis of meliorat. ditizo cap.10.num.22.23. \& 24 . \& Communem effe veriorem contra Pinellum, dixit Mafcardus d. concl, $\mathbf{1} 42 \mathrm{I} . n$. 13. Unde meritò improbatur Pinellus, \& Jureconfultus Pomponius laudatur, qui acutiffimo ingenio excogitavit formam ex qua proprietas legata cenfeatur, etff folius ufusfuctus mentio fiat: quod rectiffimè \& latiùs probavit Joan. Garfiaubi fupri.
29. Ex his pratermittenda non erunt nonnulla, quæ ultra omnes Scribentes adnotata fueruntà me: inprimis Docaorem Spino in Speculo, difa a glo $\sqrt{2}$ 13. de legato ufiufrucurus, num. 28. non reate dixiffe, quòd rejectis omnibusinterpretationibus ab Scribentibus adductis, ipfe tradit veriffimum intelleefum ad dififam l. Procu$l_{\text {lus }}$, cum tamen fuperiorem interpretationem expref. fim tradiderit ipfe, nec aliquid novum adduxerit, fed illam potius deduxerit ex his, , que fcripfit Joaunes Garfig ubi fuprdj, cujus nusquam facit mentioném, five eodem Garfia non praelecto, tranfcribit eam ab his, qui in privatis fcriptis illum fequi folent : id quod ex verbis fuis colligitur apertè, fant enim eadem ferè, aut omninò fimilia cum his, quą fcripfit prefatus Author, ut ibiden poterit videsi.

Deinde, fecundo, \& novififime lapfum fuiffe Pettrum 30 Ricciardum ad rubricam, infitit. de ufufructu, num. 77 . Primòdum exiftimavit Pinelli cogitationem ad dictam 1. Proculus, veriorem effe, contra communem, \& receptam interpretationem, $\alpha$ confequenter in fpecie illius legis, non videri relictam proprietatem; quod tamen, \& meritò,ut vides, imiprobavimus fuprad, eoo magis, quod cafum illius textus, \& terminos Jureconfulci Pomponii confudit cum terminis queftionis Baldi, de qua fatim agendum eff, quando relíto ufuffuctu prex. dii,adjecta elt conditio, ne alienari, vendive ipfum predium poffit : quod tamen ex diverfitate rationis, diverfo jure dijudicandum fore ftatim videbis. Secando inquit Ricciardus ipfe, quod pro hac parte contra communem, antequam Pinellum preelegiffet, ex ingenti Scriptorum numero, non invenit alium, quàm Uonnanum, qui fuam fententiam ampleteretur Commentariorum jurris civilis, ,lib. 4. capp.3. num. 13. quod tamen ab ipfa veritate, \& Connani verbis adeo alienum eff, quòd potius expreffim dixerit, dominum infulue effie eum, cui eo modo legata infula fuit, quamvis Accure fii rationem ad eam legem improbaverit; idque exemplis ibidem adductis clarè etiam dertucitur, ut melius perpendit Menochius, \& pro Pomponio expendit eum, $l$.
 Tertió tandem \& ultimò fcribit ipfe Ricciardus, quod cum Pinello contra comnunem, tenuit etiam Borgainus Cavalcanus de ufufư̆ưu mulieri reliăo, num. 77. In quo etian decipitur, propterei quodd de veritate fen. tentiæ Proculi,aut Pomponii,ilie non difcutit,nec im: puguat communem interpretationem, aut rationem ejus legis ; loquitur enim in terminis Baldi, quando ufusfruaus fundi relictus eff, adjecta conditione, ne alienari ille poffit: quo cafu fundi proprietatem legatam non videri, contra Baldum, \& alios defendit, ut Ilatim dicemuss ceflat enim in ea fpecie ratio fundamentalis affignata Jupri, quà nititur decifio dict. l. Procillus.
Inde \& quarto loco conffituendum erit, ex pracedenti Difputatione, \& decifione illius textus, inferri communiter ad alium cafum, five ad queflionem fimilem, cùm teflator relinquit ufumfructum pradii, adje35 Cas conditione, feu onere, ne alienari illud poffit, an prefumatur proprietatem ipfam relinquere voluiffe? \& hoc cafu ficut in precedenti, non folum ufumfrutum, fed proprietatem etiam relicam videri, affirmant, Baldus, \& Comenfis in $\ell$.Proculuw, Angelus, Fulgofius, Cu manus, Alexander, Florianus, Corneus, Romanus, Barbacia,Ruinus, Socinus Senior,Decius,Paulus de Montepico, Afflitus, Cremenfis, Marlilius, Curtius Junior, Ferratius, Parifius, Claudius Marmerius, Albertus Brutus, Gratus, Bellonus, Cephalus, Hieronymus Gabriel, Riminaldus Junior, Menchaca, Caftillo, Hyppolitus, Loazes, \& Villalonga, quos congefferunt in unum Pinellus 3. part. l.I. C. de bonis maternus, num, 4 1. ante fin. verf. Et inde quaf inecefarium, \& Menochius lib. 4. difa a prafumptione 133. num.3. Baldi eciam fententiam fequuntur Simon de Pratis de interpretatione ultim. volunt. lib. 4 - Solutiones s.dubitatione 10, num. 25 . fol. 334 . Cardinalis Albanus ad Bartolum in dia. 1 I. Proculus, Menochius in conf. 352 , num. 16. lib. 4. quip pofmodum diat.prafumprione $\mathbf{3 3 3}$, mutavit fententiam, uc fatim dicetur; Surdus in conf.45. num 27. Iib. 1. Petrus Antonius de Petra de fidecicomimiJis, quafl.5.n. 73. Caldas Pereira de nominatione emphbyteutica, queff. 1. n. 72. Brunorius à Sole in compendio regolutorio quapofit. Jurrie, verbo, Ufusfructus, el I. fol 207. \& frequentiori DoCorum calculo probatam teflatur Malcardus de probationibus, 3. tomm, conclufione 1421. num. II. \& 13.8 effe veram \& communem, nec ab ea in judicando \& confulendo recedendum affirmat Sfortia Oddi in conf: 43.ex numm. 12 2.vol. I. Qui omnes ea ratione ducti funt principaliter, quae deducitur ex diatis ad diflam l. Prochlurs quòd alioquin, nifi proprietas legata intelligeretur, frufrrà adjetum fuiffet onus, ne poffit predium ipfum

## 126 Quotidianarum Controverfiarum Iuris, Lib. I.

alienari, cùm natura ipfaufusfructus, non poffic alienareufufructuarius, feduti \& frui dumtaxat, juxta mo33 dum \& rationem juris, falva femper rerum fubflantia. Verumenimverò huic rationi, qua precipuè tanti Pa tres decipi folent, vere \& concludenter, cùm infinita preelegerim fatisfieri poffe exiftimabam ex his, que magitraliter,atque cexteris aiiis elegantiùs fcripta reliquit Roman. in hac materia, is enim mutatáfententià , quam cum Baldo tenuerat in conf.206. $n .4$ contrariam defendit in $l$. donationes,,. . Pecies, $n .4$. ff.de donationiburs, \& eruditè conftituit difcriminis rationem inter hunc cafum, \& cafum diac.,. Proculus: quippe cùm legatarius, cui legatusfuerat ædium ufusfucuus, propter rationem fuperius dictam confequatur proprietatem ; nam fervitusillaaltius non tollendi confitui non poffer, nec confiftere, fi proprietas zedium foret ipfius haxedis, quoniam res fua nemini fervit, nec alius, quàm proprietarius fervitutem debere poteff: quer ratio ceffat, cum prohibitio alienation is facta eftei,cui fundi ufusfruttus legatus eft ; nam ex tali prohibitione non fequitur neceflariò,ut proprietas legata cenfeatur, cum ufuffuctuario conveniat, quanquam fupervacua fit, quoniam eâ etiam non adjeetà, futurum erat, ut ufuffuctuarius alienare non poffer, ut in fimili propofito dicitur in $L$. Cornelius, ff: de beredibus inflituendis : magis ergo ex abundanti videbitar fata prohibitio alienationis, \& expreffum quod tacitè inerat, quàm quod plena proprietas relifta videatur, ut cum Romano fribit Mantica de conjechurris ultim, volunt. lib. 9. tit. 5. n.9. ©f ro. fol. 396. nee debet alterare naturam difpofitionis \& legati ufusfrutus, quòd prohibuerit teflator alienationem rei, qua a j jure inerat \& ufuffuctuario ipfi no erat 34 permiffa; fiquidem prohibitioni legis accedere potuit prohibitio teftatoris, necaliquid novum operari, argumento textus in $\S$. Jancijfimas, in autbent. de a dienatione \& emphytuufi, \& docent Jafon in 1 . filiusf fumilias, 9. Divi, 2. leçura, num. 66. f: de legatis I. Gratus in conf. 21 . $n$ um. I4. vol. .1. Petrus Antonius de Petra de fideicommiifis quaf. I. num. 97 .Idque prafentiens Craveta in conf. $2\{. n .3$. 3 . reatiffimè frribit, quöd prohibitio alie35 nationis in fpecie propofita intelligi debet potius fuperfua, quàm quod inducat legatum proprietatis contra voluntatem teflatoris: quòcircaà fuperiori opinione poff Romanum,Decium, Cravetam, Corneum, Rui36 num, Connanum, Capellam Tolofanam, \& alios ibi elatos, meritò diffentiunt Arias Pinellus 3. part. l. I. C. de bonis maternis, num. 43. Cavalcanus de ufufructu mulieri relitito, numm.77. verf. contrarium autem, fol. 243 . Menochius lib. 4-prefumptione 133. num. 3. ad finem. Mantica de conject. ultim. volunt. lib. 9. tit., 5 .n.9.f so. Graflus §. legatum, quaff. 38. num. 3. \& noviffimè his non relatis, PetrusRicciardus ad rubricam, Infitut.de ufufructu, num. 78. \& 79. fol. 34. Pro quibus, ultra ea, quae dieta funt, fortiter urget primò, fuod cùm ex alio non appareat,proprietatem ipfam legatam fuife, quàm ex prohibitione alienationis, atqueex ipfa prohibitione non reddatur manifefta defunctivoluntas, fed obfcura potius, \& incerta maneat, \&ad alium finem fieri potueri, ut omnes Dotores uno orefatentur:nequaquam recedendum eft à verbis teffatoris, exquibus apparet folùm, ufumfructum relituum fuiffe, ex doctrina textus

## 37

 in l. ille aut ille, S. cimm in verbius, ff. de legatis 3. cum multis congettis à Mieres de Majioratu, in initio 2 .part. ex num, 11 .Alvarado de conjecthuris ultim, voluut. lib. 4 . cap. 2. num. 4 Camillo Gallinio de verboram fignjicittione lib.2. cap.21. a num.8. ©े cap. 22.23. 24. ©ै 25.6' lib. 3. cap. I. © Seqq.38 Secundò, quoniam in dubio interpretacio illa fumi debet, per quam faveatur potius harredi,quàm legatario, \& per quam minuus gravetur haxes quàm fit polfibile, L. unum ex fanilia, S . $f$ i rem , cum communiDoEtorum traditione ibi, ff. de legatis 2. l. fifervoos, S. qui margaritam, ,ff. de legat. I. Craveta in conf. I 49 . num. 19 . Ruinus in conf.76.num.8. in fine, (o num. 9. vol.2. Pari-
fius in conf.80. num.43. vol. 2. Surdus in conf. 11 2.n.28. lib. 1. Hyppolitus Riminaldus in conf. 240. num. 26 . lib.3. Pancirolus in conf. 135. num. 2. Menochius 1.4 . prafumptione 106. num. 18. Alexander Raudenfis de Analogis, lib. 1. cap. 10. nerm, 16. fol. 34. Marcus Antonius Eugenius in conf.10o. ex num. 14. lib. 1. Pedrocha in conf.20. num. 179. Hondedei in conf.73. num. 65 .vol. 1. Jo fephus Ludovicus decif. 23. numi. 8. Salazar de 1 fis ef conjuietudine, cap. 4. n.32. Ideò in legatis friicta fumitur interpretatio, $\alpha$ in favorem heredis , cum proprietas verborum ita fuadet, utin noftristerminis, in quibus ufusfructus expreffim legatur,nec de proprielate mentio aliqua fit, , nnummis, ff: delegatis $3 . l$. namm quod liquide, ff. de penu legata, cum aliis adductis per Cravetam in conf. 32. num. 3. \& in conf. 86. Decianum in conf.1. num. 90 . vol. 2. Menochium in conf.279. num. 3. \& 4 . vol. 3. Pedrocham in conf.7.num. 72 . Marcum Antonium Eugenium in conf.r. 100 . num 15 .lib. I. Purpuratus etiam in conf. $30 . n .25$. vol.I. Craveta in conf. 208. num.3. Cephalus in conf. 598 . num.63. vol. 4 . Jacobus Mandellus de Alba in conf. 743 .num. I 3 . lib.4.\& Menochiusin conf. 423 .n.29. '6 3o.lib. 5. generaliter obfervant, \& jure fundant, pro herede, contra legatarium in dubio interpretationem fumendam effe, in teflamen-40 tis, quia hares videtur predilectus legatario, \& ob id quoque in dubio praferendus eff, $l$. quic concubinam, 5 . I.ff: de legatio,3. cum aliis in idem adductis per Hyppolitum Riminaldum in conf.240. num. 26. lib. 3. Crotum in conf. 297. num. 15 . vol, 3 . Pedrocham in conf. 23 . num. 17.6 18. vol. 1 .
Tertiò, nam licèt controverfum fit, utrùm legata $\mathrm{O}_{-4} \mathrm{I}$ diofa fint, vel favorabilia, \& confequenter utrum ftriaè, an latè accipi debeant, ut confat ex his, qua fcripferunt Menchaca def fucceffionnm progreffis, lib. 3. 5.27. de legatio. num. 26. per totum, folio mibii 178. Natta in conf. 626 . per totum. Mantica de conjecturuis ultim. oolumt. lib. 7 . titul. . num. 3. \& 14 . © Seqq. © num, 32 . © 42 . Menochius lib.4.prafumpt. 109.num. 13. Simon de Preetis in loco referendo fatim num. Seq. Alexander Trentacinquius, de fubfitutionibus, 1. part. cap. 1. n. 31. Decianus reff. 1. num.93. © 94 vol. 2. Hyppol. Riminald. inconf.216. n. 9. \&f 4. feqq. © num. 34-35. से 37. l.2. Cervantes in $L$ L. 6 . Taurri, num. 6. Magis tamen communiter obtinuit, diftinguendum effe, quöd aut legatum certum eff, aut certum reddi poteft, $\&$ tunc favorabile judicatur, \& potius favetur legatario, quàm haredi, quoniam conflat nobis de voluntare teffatoris, qux pravalere debet: Aut dubium eft, vel incertum, \& tunc odiofum judicatur, \& potiùs favendum eftheredi tanquam reo, argumentol. Arrianns, ff. de obligationibus \&o ac̆ionibus, l. facorabiliores, ff. de regulis juris,cap.cimm partium codem tit.lib.6. \&ita refolvit Menchaca dityo num, 6. \&f fequitur Pedrocha in conf. 23. num. 39. '̛ 40. if num. 175. Natta etiam diž.conf.626. num. 21. \& Mantica ubi fupri, num. 32. expreffim admittunt hanc diftinctionem ; dicunt enim, quòd omn a jura, qua probant legata, Atrifè̀ ioterpretanda effe, procedunt, quando eft incertitudo voluntatis, aliass fecus: quod eft etiam demente Gozadinin, in conf.82. col. I. \& clarè probat Jofephus Ludovicus decif. Pervinana 23. num. 22. ubi. dicit,quòd licèt non ita clarè expeditum fit, an contra legatarium ftricta, an veró latafieri debeat interpretatio: quando tamen circa teflatoris voluntatem \& verba per eum prolata in teftamento, nul la cadit ambiguitas, tunc credit magis communiter concludere Doctores, favore legatariij, etiam contra hæredem, latam debere fieri interpretationem : cum igitur in quaftione noftra canta fit voluntatis incertitudo, ut verba à teffatore prolata folùm ufumtructum expref. ferint, nec ex fola prohibitione alienationis certitudo aliqua deduci poffit, cum diverfis refpectibus illa feri potuerit, neceffariò fequitur,quòd potius haxredi,quàm legatario favendum fit, quia fi teffator voluiffet proprietaten relinquere,facile effet illidid exprimere, quem-
admodum ufumfructum expreffit, ut aliàs argumentatur Alexander in conf.38. lib.6.Albanus in conf.57.n.19. Menochius lib.4. prafumptione 23.n.2.
42 Nec obftat predicais $l$. in teffamentis, de regulis juris, quæ dumdicit, In teffamentis teftatorum voluntates pleniùs interpretandas effe, non folùm procedit refpectu hæredis,aut inffitutionis,fedetiam refpectu legatorum; quamvis enim quamplures dixerint, legata ftrictam re-
43 cipere interpretationem, ut fuprà vidimus: utriusque tamen refpectu procedere exiftimavit Gloffa ibi. gloff: etiam perillum textum in 1 . fiquis rerum, 6.S. idem $J u^{-}$ liamus fcribit, verb. liberari, ff. de liberatione legata, of in l. Lucio Titio, ff. de legatis 2 . per illum textum, \& in $l$. legatum ita efl, verb. jingulos, per illum textum $f f$. de annuis legatis, quas fequuntur Cinus in $l$. ultima in princ. 9. primi, C. communia de legatis, Jafon in l. venia, n. 5 . de injus vocando, ©́ in l. quife patris, num. 58. C. unde liberi, \& communem refolutionem teftantur Corneus in autbent. ex caufa, columna 7. C. de liberis prateritis, Villalob. in l. re conjunçi, ff. de leg. 3. fol. is. in principio. Cagnolus in eadem l. in teflamentis, num. 2. \&. 3. Joannes Vincentius Hondedei in conf. 62 .num. 30. vol. . . \& conftanter defendit hanc partem Simon de Preetis de interpretatione ultimarum voluntatum, lib. 1. interpretatione I. dubitatione 4. Solutione II. à num. 9. usque ad num.16. fol. 56 . © $\$ 7$. ubi allegat alios Authores fictenentes, \& dicit pro ea effe textum in $l$. plenum, 12. . Sed fi pecoris, ff. de ufu \& babitatione.

Verum \& textui, in diZfa l.in teffamentis,\& communi huic Doctorum refolutioni, multis modis refponderi poteft, Primò enim refpondetur, preffatam doctrinam plures recipere interpretationes, \& limitationes, uti conftat ex fuperioribus, \& latius agitSimon de Preetis ubi Juprá, ex num. 17 . fol. 57 . Inter alias tamen prior eft, qua deducitur ex his, quac cum Menchaca,Natta,Mantica, \& aliis fuprad fcripfmus : quando verbalegati dubia funt, vel ambigua, vel propria verborum fignificatio repugnat, vel quando difpofitio eft determinata ad certam rem, ut in cafu fuperiori, quo ufusfructus expreffim relictus eft; tunc exim in favorem legatarii ftrifta potius debet fieri, quàmlata interpretatio, ut probavit Simon de Pretis ubi fuprà, ditao num. 17.
44
Secundo reipondetur, regulam dicte logis, in teffamentis, minime procedere in legatis, fed tantum refpeAu hæredis, vel inflitutionis, ex fententia Bartoli in l. cum avus, num. 5. If. de conditionibus, ef. demonflationibus, quem fequuntur Decius in dictal. in teflamentis, num.3.ubi num.4. refpondet adtext. in $l$. Titiax textores, ff.de legatis primó, qui prima facie videbatur in contrarium urgere, idem Decius in conf. 355 . columma ultima, $\mathrm{F}^{5}$ inl.1.n.12.C.de impuberum, Craveta in conf.2 5.n. 24 . ${ }^{\prime}$ in conf.86.n.7. \& in conf.297. colum. 1. Menochius in conf.
 lib. 3. \& veriorem fententiam profitetur Padillainl. $f_{i}$ frater tuus, num. 10. C. de fideicommifis; ultra quos animadvertendum erit, hanc fententiam probabilem effe, \& defendi poffe, vel intelligendo eam juxta refolutiones fuperiùs traditas, quo modo conciliari potelt cum pracedenti, vel intelligendo fimpliciter;quo cafu ad leges in contrarium adductas refpondere neceffe eft (fuperiores enim minimè refpondent:) \&inprimis ad textum in difta l. fi quis rerum, 6. 5. idem Juliamus fcribit,
45 If. de liberatione legata, fic refponderi poterit, primò expolitionem gloflæ ibi. verbo liberari, non effe fatistutam : id quod evidenter deduci poteft,fi verba ejusdem legis maturè perpendantur: deinde pofito, quòd doAtrina Gloffe vera effet, adhuc ille textus non deberet obftare, proptereà quod loquitur in legato liberationis, quee eft valdè favorabilis etiam in contractibus, ut colligitur ex l. certum, §. fiquis abjente, ff. de confeffis, jumctal.non folium, S. liberatio, cum glofla ibi. If. de liberatione legata: \& fic favor ibi liberationi preffatur potius, quàm legato, cujus ratione latior fieri debet interpretatio,ex dictis per Bartolum in l.tale patfum, prope finem principii,
ff. de pactis, Felinum in cap. If cautio, n.6. de fide infromentorum, Cephalum in conf.229.n.32. lib.2. Ad textum autem in dizta l. Lucio,refpondetur, quod loquitur in legato Ver d cationis, in quo, in dubio cenfetur electio conceffa legatario generali verbo, ex natura \& modo legandi, ut $\int$ xpria, alio capite diximus, \& conftat ex Ulpiano in fragmentio, titul. 24. juncta explicatione Cujacii ibidem, verbo, optione, Pichard. in $\$$. I igeneraliter, Infititut. de legatis; textus verò in dict. I. legatum, 17. ff. de annuis legatis, nihil pro contraria parte facit; nam ibi hujusmodi interpretatio non fit ex favore ultime voluntatis, aut legati,fed ex ipfis verbis,quæ fatis fufficiebant ad inducendum legatum annuum; \&inde decifo ejus legis non folùm procedit in ultima voluntate, fed etiam in promiffione facta inter vivos, five in fimili conceffione, ut in eadem l.adnotavit Albericus, Imola in l.eum qui ita, S.qui ita, colum. 2. in princ. de verborkm oblig. Antonius Gomez tomo 2. variarum cap. 11. de qualitatibus contractuum, num. 48. verficulo, Idem adde quidd fi tefator. Denique textus in dici al. plenum, §. fed \& fipeco-4 ris, $f f$. de ufu \& babitatione, non ita expreffe probat contrariam fententiam, ut exiftimavit Simon de Pretis wbi upra : neque enim itaftrictè interpretandæ funt defunctorum voluntates, ut fi pecoris ufus relictus fit, putà gregis ovilis, modico faltem lacte uti non debeat le. gatarius; hoc enim legatum ufus continet, quatenus ad ufum legatarii attinet, ut dixit Glofla ibi. verbo, modico: inde deduci non poteft regula generalis, latiorem in legatis debere fieri interpretationem, nifi natura, proprie-tas, aut verba legati ita apertè fuadeant: \& hactenus de iis que pertinent ad doctrinam, \& traditionem Baldi,de qua fuprd.
Nunc verò \& quinto loco, ex di\&tis adhuc conftituendum erit, deducendam folutionem quæftionis, que precedentiproxima eft : fi uffusfructus predii relictus fic alicui,adjecta facultate \& licentia alienandi, utrùm proprietas plena relicta videatur? Et hoc cafu proprietatem ipfam legatam videri, non folum ufumfructum, exittimarunt Barbacia, Comenfis, Crotus, Curtius Junior, Berous, Parifius, \& Alciatus, quos in unum congerit, 48 \& probare videtur Menochius lib. 4 - prafumptione I 33. num. 4. videndus num.5. © 6 . ubi in idem refert Pinellum 3.parte legis I. C. de bonis maternis, numer. 43 . quem retulit etiam noviffimè Petrus Ricciardus ad rubricam, Inflitutionsm, de ufufructu, numer. 83. quem tan men fi originaliter \& attentè pralegeris, aperte dignofces, nec in hac, nec in contraria fententia firmiter perfiftere; neutram autem indiftinctè probare, certum eft, Primùm enim in verf. adverso etiam, nonnulla confiderat pro hac parte, \& opinione Barbaciæ, poftnodùm verò in verf. tandem Adverto, alia confiderat, que Barciæ fententiam labefatant omnino, \& inde in hunc fenfum quafiprafatam fententiam conatur fubvertere; retulit eum Joannes Garfia de expenfis of meliorat. c.Io. num.25. fed fuperiorem opinionem, cujus Authorem dicimus Barbaciam, indiftinctè probarunt etiam Marfilius fingulari 56 r . Ferrarius cautela 2. in principio. Socinus Senior in confil. I 3 I. num. 15 . volum. 1. Cephalus in conf. 296. n. 1. lib. 2. Joannes Garfia ubifupra, diffo num. 25 . Ricciardus dizo n. 84. \& magis inclinat Mantica de Conjecturis ultimarum voluntat.t. lib.9. tit. 5.m.14. in verfic. Sed tumen ego confidero: quo loco arguit ex textu in dicta $l$. Proculus, ubili proprietas relicta cenfetur ufufructuario, quia conditio illa altiùs non tollendi ipfi convenire non poteft, ut $f$ uprà diximussmultò magis in hac fpecie cenferi debetrelicta, ubi adfunt verba difpofitiva, quæ $i b i$ deficiunt, \& que tribuunt alienandi facultatem, cum ipfa facultas non congruat ufufructuario, fed proprietario : ideò tanquam neceffarium antecedens, proprietas relicta debet intelligi : \& hæc fuit inductio Raphaelis Cumani in conf.121, mum.3.qui loquitur in terminis, quandoei, cui relinquitur ufusfructus, conceffa fuit facultas de re difponendi : quo cafu dicit videri relitam proprietate ob rationem ptæedictam; \& 49
ita Cumanum meritò fequitur Parifius in conf. 6I. n. 3 . lib.2. \& Joannes Garfia ubijupri. Sic itaque tenendum erit cum Barbacia, Cumano, \& fuperioribus, ut plena proprietas debeatur ob fuperiorem rationem principaliter ; tum etiam ob alia quæ ipfi confiderant. Deinde quoniam licèt in quæftione pracedenti dubia effet teftatoris voluntas, necexprohibitione certum quid deduci poffet (utpote cum diverfis refpectibus fieri potuiffet) \& inde contrarium nobis probabilius videretur; in hactamen, cùm verba teftatoris clara fint, nec alium poffint fanum aut verum habere intellectum, quicquid alii dicant, proprietatem ipfam legatam fuiffe, coacta ratione fateri neceffe eft : quid enim intereft, quod ufusfructus tantùm ab initio legatus fit, fi poftmodùm talia verbaà teffatore proferuntur, quæ proprietatem expreffim denotare videntur,ridiculum enim eft dicere, rei alienandæ fac ultatem alicui conceffam fuiffe (quod dominii aut proprietatis proprium jus eft) nec eidem proprietatem videri relictam; verba enim fequentia fic poffunt precedentia declarare, ficut precedentia fequentia, ut alio capite plenè probavimus: nec poteft negari, quin maxima differentix ratio fit, quòd res alienari prohibeatur, vel quod alienandi illam facultas concedatur, ut pungit Menochius lib. 4. ditta prafumptione 133 . num. 6.
Quapropter in quæftione fuperiori exiftimo falfo arbitrari nonnullos, quorum Barbaciæ fequaces mentionem faciunt, contrariam opinionem veriorem effe: 50 Id enim ex diçis fuprà convincitur apertè. Deinde nec probare poffum Cornei fententiarn, quam Mantica \& alii $u b i$ fuprà referunt, fed nullus improbat eam; is enim in conf. 173. num. 1. \&5 5. vol.3. © in conf. 64 . n.3. © 4. vol.4. fic in hac contrarietate diftiaguit, quod aut data fuit libera alienandi facultas, is tunc prefunitur relíta proprietas, cùm alioquin ufufructuarius fic alienare non poffit,\& hoc cafu procedere potelt Barbaciæ \& aliorum opinio: aut data fuit facultas alienandi arbitrio boni viri, \& tunc dicitur legatus ufusfructus tantùm, cùm ipfe ufufructuarius ex conceffione teftatoris alienare polfit, certis \& juffis de caufis, ut ad pias caufas, ob urgentem neceffitatem, \& fimiles, \& hoc cafu contraria opinio locum habere poteft; \& Corneum fequitur Berous in conf. 13. num. 3. fed meritò impugnat Menochius, quamvis nihil certum refolvat difaa prafumptione 133. num. 6. in fine, quoniam jure non probatur quòd ufufructuarius tantum dicatur, data facultate alienandi arbitrio boni viri;non enim id ex natura ufusfructus eft. Preetereà \& ultra Menochium; quid in effectu \& rei veritate intereft, quod teftator liberam alienandi facultatem concefferit fructuario, an quòd tantùm licentiam \& facultatem alienandi dederit: fiquidem non magis uno modo, quàm alio alienare fructuario ipfi congruit, \& voluntas teftatoris alienandi potentiam concedere volentis, fic colligituradjeeta licentia alienandiaut difponendi, ficut libera facul. tate adjecta; nec verbum libere, rei veritatem \& fubftantiam immutare, aut diverfum jus conftituere debet,eò magis, quòd ratio priacipalis Cornei, quòd ufufructuarius fic alienare non poffet, fic militat in uno cafu, quàm in alio, nullo enim modo alienare poffet nifi facultas alienandi, quamvis fimpliciter, data fuiffet: fi igitur licentiaip(a alienandi,jus proprietatis tribuit, non neceffaria verborum multiplicatio rei effectum non immutabit.

Sexto \&ultimo loco conflituendum erit, aliquando \$1 etiam\& è contra, ufumfructum folum relictum prefumi , non autem proprietatem: cujus rei latiorem difputationem confultò duxi pretermittendam, propter ea, qua hac de re plenè fcripfit Menochius lib.4. prafumptione 134. per totam, ubi novem conjecturas ufusfructus tantum relicti congerit. Prima conjectura eft, quando teftator legavit illi, qui ufusfructûs tantùm capax eft, rationibus ibidem adductis. Secunda, quando legatum reftringitur ad vitam, vel donecvixerit lega-
tarius. Tertia, quando alia legata facta funt, quar fo- $\varsigma$ lum ufumfructum continent, atque ex vicinitate feripture ita colligi poteft. Id quod ultra eum procedere debet, quando fumus in legato dubio aut obfcuro,nec certa teftatoris voluntas apparet; fecus tamen dicendum erit, cum verba aperta funt, five talia, quòd virtualiter \& propriè legatum proprietatis contineant: tunc enim vicinitas fcripture, , legato perfecto, \& in oratione diverfa relicto, nihil detrahere poterit, nec erit in confideratione, quòd in aliis partibus teftamenti ufusfructus folus relictus fuerit, fi in alia parte taliter difpofitum fit, quòd proprietatem ipfam relictam fuif fe, non folum ufumfructum, dignofci poffit. Quarta conjectura eft, quando teftator legavit centum fingulis annis pro ufufructu, ut plenè probat $i b i$, num. IO.II. © 12. Quinta, quando res, quælegatur, nonnifi ufumfructum afferre poteft. Sexta, quando teltator legavit fundi utilitatem. Septima, quando teffator legavit fundum; ita tamen, ut legatarius cautionem praftet de bene utendo: \& idem è contra, quando noluit teneri preftare cautionem, vel rationem reddere. Ocava, quando teffator legavit pradium uxoris, \& prohibuit eam à fuis hæredibus moleftari; tunc enim ufumfructum tantùm legare cenfetur, ut cum Socino, Ruino, Decio, Albano,Cephalo,\& Bertazolo fcribit Menochius ubi fupra. num. 17. qui dicit, quòd Berous diffentit in conf.44.n.1 I . lib.2. nec ampliuus difputat: idcircò preetermittere non potui, prediêorumtraditionem falfam quidem mihi videri, ac contra rationem juris, nec aliquo modo fuftentabilem effe. Enimverò ratio illa, quae favore uxoris quæ principaliter fieri folet, \& fa\&a cenferi debet, non ita poterit legatum reftringere, aut diminuere, ut ufusfructus tantum relifus cenfeatur, contra expreflam teftatoris voluntatem, qui ea adjectione non legatum reftringere, aut alterare, fed uxoris tantùm moleftiam vitare curavit; folent enim hæredes, marito defuncto, variis moleftiis uxores afficere, etiam in his, qua pleno jure legantur illis, controverfias \& lites fuper bonis teftatoris eisdem inferre, ac alia fimilia efficere; unde caufa illa, five adjectio, quee favore uxoris legatariæ principaliter eft adjecta, non debet reftringere legatum præcedens, ut in fortioribus terminis, jure, ratione, \& quamplurimorum authoritate in initio hujus cap. combravimus. Deinde, quia predium fimpliciter legatum eft;at fundi,vel prediif appellatione plena pro. prietas continetur, l.fi alii, ubi Gloffa, Bartolus, \& omnes Doctores, $f f$.de ufufructulegato, \& ind fundo legato,quin plena proprietas legata intelligatur, in dubium non venit, ut poft Bartolum inl. filios heredes, ff. de ufufructu legato, firmat Mantica de conjecturis ultim. volunt. Aib.9.,tit.2.nuan. 5. fol. 384. Menochius etiam alio ${ }^{5}$ loco,hoc eft, eodem lib. 4 - prafumptione 133. num. I3. adjectio ergo illa, propriæ legati nature nihil detrahet. Nec urget predictorum ratio, quod prohibitio hæe caufa ufusfructûs fieri folet, quoniam hoc non concludit, ufumfructum folùm fuiffe relictum, cùm verbalegati repugnent, \& cauà etiam proprietatis fierit poffint: ideò cum in dubio fimus, refpectu finis, aut intentionis, ob quam prohibitio facta eft; \& in claris, refpectu verborum legati,ab illis nequaquam recedendum erit, nec dubiâ interpretatione, certa legati forma mutabitur, ex regula legis, illeautille, S. ciom in verbis, ff. de lega- $\varsigma \sigma$ tis 3. quammultis exornant Tiraquellus in I.fi inquam, ${ }^{\text {a }}$ C. de revocandis donationibus, verbo, libertis, ex num. s. cum feqq. Mantica de conjecturis ultinn, volunt. lib. 3 . tit.4.ex n.1. \& lib.2.tit. 3. num. 5. Petrus Magdalenus de numer.tefium in tefamentis requifito, I. part. cap. 6. num. 30. ©́ cap.16.num.126. Camillus Gallinius de verborum fignificatione, lib. 5. quaff. 4. Nona conjectura, quando reliquit tantùm adminiftrationem, ut ibi probatur per Menochium , \& vide etiam in hac materia, Gerard. Mazolum in conf.28. per totum, lib. 1. ubi latè comprobat, quèd legatum ufusfructus plenum \& integrum, non facitlegatarium proprietarium, fed talia ver-
ba tantùmimportant quòd fit ufusfruat fine diminuts tione, \& fine contradietione, ut ibi videri poteft.

## C A P U T XXXI.

Ufusfructus fervitus cur dividua, cùm reliqua fervitutes perfonales, \& reales in univerfum individua fint ? ubi congeftis in unum, quæ hactenùs ab omnibus fcripra fuêre, vera ratio redditur : materia hæe accuratè, $\&$ diftinctè aperitur, \& $l$. ufus pars, 20 . ff.de habisatione, \& l.vid, itineris, 17 .ff. de fervitutibus s cum aliis fimilibus explicantur.

## SUMMARIUM.

Dividuum vel Individuum quid propriè dicatur, Et multorum fententia confutate remiffive.
Vera refolutio traditur dubij propofiti jupràे, \& quia -bligatio dicatur dividua vel individua, explisatwr.
Fafonis refolutio in hac materia noviter improbaturi,
Jajonis cogiratio quadam rejicitur.
Pana utrùm in jolidum commitri debeat, vel pro portione bareditarin tantùm, fi unus ex pluribus haredibus promiforis, contraveniret in obligatione individua, © num. feq.
2. 2. 5. item fi in facto 1. in executione, 85.5 . quòd fiftipulatus, ff. de verbor.oblig. '̛ l.heredes,26. S. in illa, If. familia hercifcunde, explin cantur.
Andree Alciati in explicatione diftarmm legum diftintio rejicitur.
Marıani Socini Junioris fententia adversùs Recentioves probatur.
10 Stipulatio panalis ubi facto dividuo fubjicitur, folìm committitur pro porsione hareditaria contra eum horedem, qui contrà fecerit.
81 L. 5. S. ult. © 1 oin executione, 85 . $\int$. item fi ita, ff. de verbor.oblig. explisantur remiffivè.
12 Servitutes omnes reales individue funt.
13 Ubi plurimorum rationes adducuntur remifivè,
14 Ef verijima ratio afignatur.
: 5 Servitutes omnes perjonales, ut Ufus, Habitatio, of fimiles, individua funt, excepto UJufructu, qui dividuus eff.
16 Ujuffučus cur dividuus fit, cìm UJus, quieft ctiaims fervitus perfonalis, \& fructui ineft, individuus fit. Ubi imfinita diverfitatis rationes adducuntur, remijfive.
18 Et vera differentie ratio afignatur, of numeris feq.
19 Facobi Cujacij, Francijci Commani, Udalrici Zafij, © Foannis Corrafij refolutiones in hac materia probantur.
20 Ufusfructus omni refpectu dividuus effo
21 Joannem Parladorium, of foannem: Marcum Aquilinum retiè percepife rationem ab Authore fuprà affignatam. Corrafio explicatur. Ad cajus doctrinam, quorundami refolutiones reducendas effe, novè animadvertit Author.

'QU̇̀ plenior hujus Capitis interpretatio habeatur, côttituendum inprimis duxi, neceffe effe cognofcere priùs, quid propriè dicatur Dividuum, vel Individuum; five quar res dicantur dividuæ, vel individue: qua in re valdè folent altercare Scribentes, \&\& varias doArinas adducunt, ut conftat ex his, qua frripferunt Dotores communiter in l.ftipulationes non dividuntur, ff. de verborum obligat. ubi Bartolus num, 18. of feqq: Paulus Caftrenfis ex num. 2. Jafon num. 3. © num. 25 . ©

Joan, del Caftillo Quotid. Controv. Juris Tom; $I_{0}$
feqq. Marianus Socinus Junior n. 3. © n. 255 . 6 feqq. \&e n. 303.6 . 310.60 eqq. idem in $1.4-\mathrm{S}$. Cato, ejufdé rit.n. T. 2. ©- 8.ubi Alciatus ex n.1. cū eqq. Udalricus $Z_{a}$ fus ins dif.l. ftipulationes non dividuntur, n-2.© 3.Vincentius, \&c Ripa in l. in executione, in princ. U I. I. ff. eodem tit. de verbor. oblig. Joannes Corrafrus in l. vie,ff. de fervitutibus, $\boldsymbol{n}$. 10. Baconius declarationsin juris, lib. 5.cap. 73 . num, 12. Modernus in labyrintho dividui, of individui, 2. part.2.part. quaft. 1. num. 258. fol. 217 . ujqtie ad n, 278. Eguinarius de dividnis $\&$ individuis obligationilus lib. 2. cap, 1. Donellus inl. 2. J. © harum, nuim. 58. If. de verbor, obligat. Antonius Gomez tom. 2 variar. cap. 10. de dividuis © individuis ex num. 1. cum jeqq. Joannes Parladorius rerum quoridianar. Lib. 1. cap.6.Doctor Spino in Beculo,gloffa 13 . de legato ufufriutus, num. 15. (6) $16 . q u i$, ut videre poteris, varie \& diverfimode hanc dubitationem diluunt, atque multorum fententias cō- $z$ futant; fubtiliùs tamen,\& eruditè, ut affolet, quamplurimorumopiniones confutavit Modernus inbi juprà, ac inter alias meritò, \& cum judicio, antiquorum opinionem impugnat, exiftimantiú, Dividuum effe, cujus pars tantam vtilitatem affert refpectu partis,quantam totum refpectu totius. Cumquibus etiam tranfierunt, fed male quidem, nonnulli ex Recentioribus; ut conftat ex Antonio Gomez \& alijs relatis fupr...
Idcircò dicendum erit ; Dividuum denotare, five fi- $\frac{1}{3}$ gnificare porentiam \& captitudinem divifionis; Individuum verò privationem potentiæ, habitus, \&taptitudinis divifionis. Dividuam effe divifibile, quod pro parte preftari,fieri, vel impleri poref:Individuum autem indivifibile, quod fimul, vel in totum, five femel, five fucceffive praftari, fieri, vel impleri debet ; \& confequenter obligatio five promifio ea propriè dicitur dividua, qux partium praftationem recipit, id eft,cujus rei in ea deductæ, five contentæ natura eft, ut poffit pro parte preftari: Individua eft, quæ partis praitationem non recipit, id eft, cujus rei in ea deducte five debite natura eft, ut non poffit preftari pro parte : ita preffata doctrina deducitur ex textu in l.2. S. O. hat um, \&E S. ex bis,l.fipulationes non dividunitur, 72 . l. in execurtione, 85 . ff. de verbor, obligat. l. pro parte, 11. l.vie, 17 .f. de ferví tutibus, I. fi is qui quadringenta, If. quadam, If. ad legems Falcidiam, \& effe veriflimam conflat ex Eguinario; Donello, \& aliis abi fuprà. Spino ditt. gloff. 13 , num, 12 . Ó 15 . Moderno Parif. qui latiffime probat dict.n. 258 . © num. 26 I .6269 . Sc in codem tractatu, 3 . part, num. 9 . fol. 389. n. 21 . fol. 394 © nuin. 34 - 35 . fol.409. Joanne Corrafio in dict. l, via, num, 18 .ff. de fervituribus.
Ex his, cùm pralegiffem Jafonem, confiderabaim 4 nonnulla, ad quæ nullusScribentium omnium animadvertit. Primò, deceptum apertè eundem Jafonem in dita l. Jtipulationes non dividunitur, notabili 1. num. 2. exiftimantern, prefatam rationem effe eandem cum Dieto, five ignotum per ignotius dicere; hoc eft, individuum, quia dividi non poteft, five quia ejus divifío corrumpit ftipulationem, promiffionem, aut obliga= tionem : cum tamen ab ipfifmet Jureconfultis fic accipiamus, idque pro ratione eifdem placuer $t$, ut conftat ex dietis juribus, \& dict. loffipulationes non dividknitur, in verf. Horum enim, juneta interpretatione Moderni difto tratfatu dividui \& individui, 2. part-n 54.fol-409. \& diäa l. via,ff. de fervitutibus, ubi Joannes Corrafius num. 18. prefentiens hanc difficultatem,quòd rationes fcilicet Jureconfultorum videantur eædem cumi Dieto, eleganter demonftrat, pforum Jureconfultorum ratios nes parcè detortas; fanéque intellectas concludere.

Securido, \&e deteriùs quidem, in eo dubio conftitu= tus Jafon, quare filicet fervitutum promiffio,five obli= gatio individua fit,refert rationem Jureconfulti in 1 ifa. 1. via, 17 . ff. de fervitiutibus. Ouia ufus eornuin indivifus eft, nec illam probat, eodem fundamento excitatus, quod videatur idem continere cum ditio, \& inde alias plures rationes adducit, in quo etiami varia cog itatione, \& non fatis perceptaratione decipitur; in eo enimi
fubftantia veritatis conffftit, ut colligi etiam poteft ex fententia Jureconfulti Pauli, $m l$. baredes, $\mathbb{S}$. an ea, $f \cdot f a-$ milia ercijcunde, ubi fervitutes non dividi dicit, quia dividi non poffunt. Et alioloco idem Author; Non dividuntur, inquit, fervitutes, quia partis praftationem non recipiunt, l. 2. ©. G harum,ff. de verbor.obligat. Veram ergo \& fundamentalem rationem fatis infinuat Ju reconfultus in dictis verbis, ve meliùs intelligit Corrafius in eadem l. vi\&, \& fuperiores rationes optimè explicat num. 18. Ideoे rectè infert Pomponius in eadem $l$. in individuis, fingulos haredes ftipulatoris in folidum petere, \& promifloris etiam fingulos hæredes in folidú teneri ; nam,ut diximus fuprà, Individuum fimul, vel in totum five femel preftari, vel impleri debet, ut dici6 tur etiam in dita. l. 2. S.ex his, ff. de verbor. obligat. Qux jura planè procedunt, ubi agitur ad id, quòd individuú eft;fecus tamen obfervandum erit, fi agatur ad id quod dividuú eft, utputà fi poena adjiciatur facto indiniduo, \& unus ex pluribus haredibus promifforis contrà fecerit : quo cafu, licèt non confideretur ab uno contra faAtum,quin omnes videantur contrà feciffe; tamen poena contra omnes, proportione hæreditaria, non verò in folidum, committitur, ficut committeretur, fi ageretur adid, quod individuum effet:ita colligitur ex textu in l. 4. I. Cato, in princ.ff. de verbor. obligat. ubi fic declarant Bartolus oppofitione 1 . ante numer. primum, Ca ftrenfis, \& Alexander num. i . in fine, \& reddens diverfitazis rationem, communem refolutionem teftatur Jafon num. 4. ©ं nиm. 17. in fine, verf. circa primam oppofitionem, fequuntur Ripa num.19.Bologninus num 81 .Bolognetus num. 22 r. \& plenè declarat Marinus Socinus junior num. 33-per totum. Ex quibus neceffariò erit ad7 vertendum: primoे, ad textum in $l$. 2 . 5 . item $f_{\mathrm{z}}$ infalto, 1. in executione. 85. J. qued fiftipulatus, ff. de verbor.obligat. \& 1. haredes, 26 . S. in illa, ff. familia ercifcunda, cum aliis fimilibus, quæ videntur denotare, quod uno hæredum contrà faciente, fimpliciter omnes haredes tenentur, vel poena in folidum coinittitur: debent tamen intelligi,non ut finguli teneantur in folidum, vel peena in folidum commitratur contra omnes, fed folùm pro rata \& portione hereditaria, ut rectè explicant Aretinus, Imola, \& Caftrenfis in ditt. I. item fi in facto, \& communem refolutionem teftatur Jafon in diat. S. Cato. num. 4.ubi dicit, quòd ita declarantur multę leges,quæ aliàs nos ducerent in errorem,\& fequiturMarianus Socinus Junior ibi. ditt.num. 33 . © num.23.24. \& 25. ubi latè explicat.
8 Secundò advertendum erit, nequaquam effe vera, nec procedere poffe ea, quæ in explicatione dictarum legum, diftinguens tradit Alciatus in ditt. S. Cato,n. 10. ubi num. 7.6-8. immeritò reprehendit Aretini, Imolæ \& aliorum doetrinam fuprà relatam ; quam tamen veram credimus ex rationibus à Communi confideratis, \& textu in 1 . executione, $85 . \mathrm{l}$. infolidum, $f f$. de verbor. obligat. ibi : Sed unicuique pro parte bateditaria praftatio injungitur.
9 Tertiò \& ultimò advertendum eft,recta juris ratione dixiffe Marianum Socinum juniorem in lectura ditai 5. Cato, n.23. noviffimorum quorundam intellectum effe unum phantafma, \& rectè confideratum procedere non poffe; \&\& quamvis Alciati mentioné non faciat, expreffim tamen illius diftinctionem impugnat, \&\& fundamentis ejufdem fatisfacit, ut difto loco videri poterit: so quòd fí ftipulatio peenalis facto dividuo adjecta fit,folùm committitur pro portione hæreditaria contra eum hæredom, qui contrà fecerit, ut probat textus in dit. I.. Cato, in 2. ejus part. L. inter cobaredes, f. fi quis fipulazus fuerit, If. familia crcif cund a, l. panalis, 32.5. Fulianus foribit,ff ad legem Falcidiam. Ex quibus juribus, ita adnotarunt Bartolus in eodem $\mathbb{S}$. Cato,oppofitione 8.num, 8. Alexander n.34. Socinus Senior notabili 6. Jafon n.3.3. Ripa num. 48 . © 62. Alciatus num. 100.6 feqq. Marianus Socinus junior num. 30 .ubi advertit in hoc, inter catera differre Factum dividuum ab individuo, cùm
ibi pona contra omnes, pro rata tamen , committatur ${ }^{i}$ quia non poteft nifí in folidum peccari, \& ftipulator totaliter prejudicatur; quod non contingit in factis dividuis, in quibus pro parte tantùm peccari poteft, \& pro parte tantùm ft pulatori prejudicatur: ob quam caufam, non eft opus fingere, alios contravenifle; \& ideò cùm nec verè, nec fictè dicantur contrafeciffe, teneri non poffunt.fdem etiam probavit Modernus dividui © individui, 3 .part. num. 366 .fol. 546 . qui ufque ad num. 579. pleniffimè refpondet ad textum in $1.5 \cdot 5 . \mathrm{ult}$, \& in $l$. in executione, 85.5 . item $f i$ ita, ff. de verborum obligationibus.
Secundò \& principaliter conftituendum eft, fervitu- 12 tes omnes reales in univerfum individuas effe, ut aper-
 ftipulationes non dividuntur, ff. de verbor. obligat. 1. pro parte, l. via..ff. de fervitutibus, l. 1. I. fi ufusfrudus, ff. ad legem Falcidiam, l. ơ per jufiurandum, I. 1. ff.de acceptilationibus, $l$. batedes, I . an ea, If. familia ercifcunda, l $^{2} 8$, tit. 3 1. partir. 3. Et rationem reddit Bartolus in 13 dita a l.ftipulationes non dividuntur, num. 2. ubi plures conger t Jafon ex num. 14.Alciatusn. 11 . Duarenus lib.1. dißputationum, cap.penultimo. Eguinarius de divid. ©individuis obligationibers, ǐt. 1. cap. 1. pag. 3. © lib. 2.cap. 2. Baconius declarationum juris, lib. 5. declaratione 73 .n. 5. Corrafius in l.pro parte, num. 17.f. defervitutibus, Connanus commentariorum juris civilis, lib. 4. cap. 9.num. 5. Antonius Gomez tom. 2, variar, sap. 10. de individuis, num. 15. Joannes Parladorius rerum quotidianarum, lib.1, cap. 6.5. 1. D. Spino in fecculo gloffa 15. de legato ujfisfrudus, n.16.ठ 17. quorum alij anxié torquentur, nee veram rationem affequuntur, alij verò rectıùs arbitran- 1 tur (ut pungebam fuprà num.5.) veram \& fundamentalem rationem deducendam ex ratione Jureconfulti, in 1.vie, 17. If de fervitutibus, dum dicit : Vie, itineris,aftus, aquaductus pars in obligationem dedsci non poteft, qaik $u f$ us eorum indivifus eff. Servitutes namque cùm fint incorporales, confiderantur fecundùm utilitatem \& commoditatem, quä preftant : commoditas autem \& utilitas fervitutum in ufu tantùm confiftit, five ufu folo terminatur, ideò cùm ufus fervitutum individuus fit,ut dicit Pomponius in dizt. l. via, \& certum eft;nam qui habet fervitutem viæ, vel itineris, non poteft actum eundi ita temperare, ut partim ire, partim ftare videatur, quia uti pro parte non poffumus, ut fcribit Paulus in $l$. ufus pars, 20 . If. de iffu of habitatione. Pratereà per concurfum pluriú non diminuitur ufus;quamvis enım plures utantur, quilibet utitur in folidum, acfi folus uteretur, ut oftendit Ulpianus in $1 . f i$ ut certo, $\int$. $f$ idmobus vehiculum, ff. commodati, in ills verbis : Ujum autem balnei quidem, vel porticus, vel campi uniujcujufque in folidum effe: neque enim minus me utı quod © alius uteretur. Et Paulus in l.qui per certum, $16 . f f$. communia prea diorum, dum probat, eum, qui per certum locum iter, aut actú alicui ceffit, poffe pluribus per eundem locum, vel iter, vel actü cedere, quia talis ufus individuus eft; unde ip fe fervitutes individuæ funt : \& ad hæc reduci debent, quæ hac de re fcripta reliquerunt Eguinarius, Parladorius D. Spino in locis fuprà relatis, Corrafius in do l. vie, If. defervitutibus, num. 18. in fino verf. ufus vero fervitutum.

Tertiò \&z ultimò conflituendum eft, quòd fervitutes 15 omnes perfonales, ut Ufus, Habitatio, \& fimiles, individuæ funt, excepto Ufufructu, qui dividuuseft. Quam doctrinam docuit textus in l. 1. I. fiufusfrucususf.ad legem Falcidiam, dum dicit : Si ufusfructus legatus fit, qui ©́ dividi poteft, non ficus catera fervitutes individuc funt. 1. ' $f$ f forte, 6.1 . ©i ades plurium, If. fi fervitus vendicentr, ibi : Et ait fing ulos dominos in folidum agereficuti de cateris fervitutibus, excepto ufufruitu. Et in fpecie inter Ufum \& Ufumfructum differentiam conftituit textus in $l . u f$ us pars, 20 .ff. de ufu \& babitatione, ubi fcribit Paulus : Ujus pars legari non poteft ; nam frui quidem pro parte pofumius: uti pro parte non pofumus : Et in operis
probat textus in diat. 1. fipulationes non dividuntur, ff. de verb. oblig. \& in habitatione, textus in l. $f$ i habitatios, If. de ufuc' babitatione: folus ergo ufiusfructus inter fervitutes etiam perfonales dividuus eft, ex diatis juribus,
 ad legem Falcid. \& ita uno ore profitentur omnes DD. communiter in diatis juribus,Socinus in conf. 67. .n. 50 . volum. I. Antonius Ufillus in S. aquieffi agat, num. 20. Imaitut. de ationibus. Udalricus Zafius in ditata l.ftipulationes non dividuntur, exnum. 8. Corrafius in ditata l.vie, num. I4.Marianus Socinus junior in L.4.-V.Cato, de verb. oblig. num. 350 . Connanus lib. 4. . . 5. num. 11.Joannes Garfia de expenfis ó meliorat. cap. 10. num. 9. Antonius de Leon. inl. 2. num. 4 ff. de fervitutibus, Antonius Pichardus in principio Inflitut. de uffu © babitatione, $n .4$ 16 \& novifimè, nulloex his relato, Petrus Ricciardus ad rubricam, Inffitut. de ufufrutu,num. T42. Unde fummam facit difficultatem;namfi ufusfructus dividuus eft, cur \& culus dividi non poteft, cùm utraque fit fervitus perfonalis, $l$.r. r .f.de ecrvitutibus, fructuique \& ufus ineft,nec fine ufufructu effe poteft, l.I4.S. I. f. de ufuc habitatione : ideoे ratione ufus fibi adjuncti, deberet ufusfruaus judicari individuus. Quo argumẽto oppreffus fuit Bartolus in ditalal.fippulationes non dividuntur, num. 28. verficulo, fed contra praditta,\& ad illud refpondent Jafon ibi. num. 30 . verficullo, contra pradilita opponit Bartois lus,\& Marianus Socinus junior num. 356. atque variis modis predifææ dubitationi fuccurrunt, \& infinitas diverfitatis rationes confiderant Doctores communiter in diata l.ftipulationes non dividunntur, ubi Bartolus n. 27. ©́ fequentibus, Zafius num. 8.9-10. 'o 11. Paulus Parifius num. 45.'. 46. Socinus junior num. 25 . 'ै num. 83 . ơ 333. videndus omninò ufque ad num. 347. Eguinarius de dividuis ó individuis obligat. lib. 2. cap. 3. Corrafus in ditatal. vie, exnum. 14. Modernus dividui of individui, 3-parte, num. 47. ©' 48. fol, 407. Cxpola de fervitutibus Urbanorum, cap. 10. per torum, Antonius Gomez. dilfocap. 10, de individuis, num. 18. verficulo, fervitus verò mixta, ớ num. 19. Crotus in 1.4. I. Cato, ff. de verborum obligat. num. 135. Parladorius rerum quotidiandgum, lib. 1. cap. 6. S. 1. .num, 4.' 5 . Doctor Spino in Specull, glof. I3. de legato ufusfrutus, num 20 . Joannes Marcus Aquilinus in l.2 2. S. © harum, 3.parte,num. 61. \&- 62. de verborum oblig. Jacobus Cujacius in l. prop parte ff. de fervitut ibus, \& in $l .2$. ante finem, ff de fervitute legata. Baconius lib. 5. ditata declaratione 73. num. 9.'心 10. Jacobus Concenatius queftionumn fingularium juris, cap. 18.per totum, Francifcus Connanus Commentariorum juris civilis, lib. 4 . cap. 5 .numh. 1 . Antonius Pichardo in principio, de ufu \& babitatione, num. $4 . \&$ noviffimè, his non relatis, fex diverfitatis rationes adducit, $\$$ improbat eas ; demum Corrafij fententiam ampleEtitur Petrus Ricciardus ad rubricam, Infiturtionum de ufifrutu, ex num. 142. ufque ad num, 148. Quibus omnibus attentè praelectis \&\& quæ fuperiùs dicta funt, maturè confideratis, veriffima differentiæe ratio inter alias
18 fervitutes, \& ufumfructum, effe debebit : Cuodd cùm ceterarum fervitutum utilitas \& commoditas in ufu tantùm confiltat, five ufu folo terminetur, ut dicebamus fuprà num. 14, omines fervitutes cenfentur individux, quia ufus earum individuus eff, ditata $l$. vie, 17 . de fervituatious: Ufusfructus verò non terminatur folo ufu, five utilitas ejus non confiftit in ufu tantùm, fed in fruCtibus,five in corporibus frutuú potiffimùm confiftit, qux divifionem recipiunt: unde cùm frucus dividui fint,\& partes recipiant,\&\&ufusfructus ipfe judicatur dividuus: Ufus veroे fervit ${ }^{2}$, ficut ceatere aliæ, individua (nam quiu ufum partiri velit, quòd naturá ejus corrumpat neceffe eff) idcircò frui pro parte poffumus, uti pro parte non poffumus, $l$. uffis pars, 20. If. de ufa co babira-
19 tione:quod optimè affequuti funt Jacoob. Cujacius seceitationum Jolemnium in li ibros Digeft. ad diat. l. proparte, ff. def frvituribus, \& dift. L. 2. ante finem, ff.de fervitute leg ata. Francifcus Connanus lib.4.didoo c. 5.num.ris qui poftFoan, del Caftillo Quotid. Controv. Juris Tom, I,
quair ratione probavit, ufú dividinon poffe, dicit noñ obftare, quòd ufusfructus dividi poteff in quo ipfeufus ineft. quia in ea fructûs parte,quam ufus complectitur, ufum noftrum \&\& quidem integrum, quatenùs failicee rei natura permittit, habemus, ac fi in fundi aliqua parte conftitutus nobis effet ufusfructus:ideò nullo modo divifionem patitur; rectè etiam V dalricus $Z$ affus in diEta l. ftipulationes non dividunitur, ex num. 8. ufgue ad num I4. ubi dicit,expeditam rationem effe, quia ufusfruatus confiftit ex perceptione fruatuum, qux fruCuum perceptio dividi poteft; at neceffitas ufûs dividi non poteft, ut latiùs ibi probatur: eleganter Joannes Corrafius in diztal. vie,num. 15. © 16 . ubi eruditè advertii, latiùs multò patere divifionem in Ufufruatu, refpetu utilitatis \& commoditatis, hoc eff frutuum, qui omnem omninò divifionem etiam naturalem admittunt,quàm in cæteris fervitutibus, quæ non nifi menfuris,\&\&temporibus dividuntur;aliam verò divifionem non recipiunt: idcircò reliquæ aliæ fervitutes individux dicüturs ufusfrut eff, contractûs fcilicet, \& obligationis, diftributionis , aut divifionis, \& folutionis, aut liberationis, ut reate probant Zafius in ditita l. fipuplationes non dividunntur, num. 8. Socinus junior num. 13 8.\& Antonius Gomez. dilto c. 1o. de individutis, num-18. verficulo,fervitus verd mixta. Denique Joannes Parladorius, \& Joannes Marcus Aquilinus locis fuprà relatis, reatè percipiunt fuperiorem rationem, licèt non ita exactè ; quòd ufusfruQus, effijus incorporale fit, divifionem patitur, quia iftud jus confiftit in re corporali, feilicet in fruatibus, qui corporales funt, \& divifionem recipiunt. Nec urget in contrarium 1 . ficumn duorum, 32.ff. de fippulatione fervorum, que indiftinđte viderur innuere, ufumfruetum divifionem non recipere. Nam animadvertendum erit ufumfructum in Jure dupliciter accipi poffe ; in primis enim accipitur,quatenus jus ipfum utendi fruendive deignat, l. r. If. de uffurutu, in principio Infitut. codems quo modo, carterarum fervitutum exemplo, nullam divifionem recipit, cùm neque, tangi, neque videri,aut palpari poffit, $l$. 1. S. I. ff de erevun divifione: in principio, Inffitut. de rebus corporadibuso ' incorporalibus. Secundo modo accipitur, quatenus ad factú magis, quàm ad jus refertur, \&\& ątualem ipfam fructuum perceptionem fignificat, \&e tunc omni refpectu divifionem recipit, ut diftume elt fuprat: ita Corrafius in diat. I. via, num. 15 . quem fequitur Petrus Ricciardus ad rubricam, Inffitur. de UJufrutu, num. I47. \& ad hrec in effectu reducenda funt, que in predifa difficultate foribunt Bartolus in eadem l. fi cimm droorum, \& in diza l. fipulationes non dividuntur, num. 26: Jafon num. 8.\&\& Marianus Socinus junior $n .137$. ©̛n. 332 2.dum dicunt, quod ufusfructus non poteft dividi divifione naturali, cùm fit jus incorporale, fed benè dividitur fecundùm juris ordinationé : vel quòd ufusfruct dicitur dividuus refpeta divifioa nis per partes quantitativas, fed refpequ divifionís per partes difcretas \& demonftrabiles dicitur individuus; quia cùm fit jus,\& fic quid incorporeum,non cadit in eo divifio.

## C A P U T XXXII.

Urusfructus utrùm, aut quomodo fit pars dominij, vel fervitutis? ubi proponitur vulgatiffima contrarietas $l .4$.ff. de ufufructus, cum L.reद̄̀̀ dicimus,2 s. If. de verborum fignificatione: Qux hactenùs ab omnibus fcripta funt, etfi originaliter, attentéque pralecta fuerint, remiffivè tantùm traduntur, \&e Accurfij, Azonifque fententia ab Authore defenditur: demùm agitur, utrùm dominiam, quad in Ufufructu, \&e juribus incorporalibus confti-

## 132 Quotidianarum Controverfiarum Iuris Lib. I.

tuunt Doctores communiter, fit propriè dominium. Lex, qui ufumfructums,ff fi ufusfru. ťus petatur, multis exornatur, \& Bartoli opinio contra Jafonem, \& fequaces probatur.

## SUMMARIUM.

- Auther quamplurima, que boc Capite addacere poffet, fciens confultoque prstermittit, of quare?
2 Ufusfruitus utrùm, aut quomodo fit pars dominij, vel fervitutis, apud ipfos etiam fureconfultos dubium eft.
3 Proponitur contrariet as 1.4.ff.de ufufructu, cùm 1 .rettè dicimus, 25 . ff. de verborum fignificatione.
4 Multorum interpretationes ad ea jura adducuntur remifive.
5 Et Gloffa, Azonifque fentenitia probatur por Authorem, \& num. feqq.
6 Uuufructus proprie, nec eff, nee dita poteft pars dominij, nec impedit, quin proprietarius dicatur dominus rei; dicitur tamen pars dominij in multis, ideft, babet fimilitudinem of Apeciem dominij in multis, quia verè multa ufufructluario conceduntur, qua regulariter domino congruunt, nec videntur nij domino competere.
Ujusfructus particeps eft dominij, © ijdem juribus cenjetur, quia ex die, ơ in diem, of proindivifo conffitui poteft; quod in reliquis jaribus pradiorum, qua Servitutes nominamus, non fir.
Item venit in venditione bonorum ficut dominium, legitimo tempore amittitur, bo per legem Falcidiam minuitur.
UJufructuario cavetur de damno mfecto, ov ejus sattsâ mirtitur in poffeffionem adium non caventì.
- Ujusfutus in multis aliis non eff fimilis dominio.

1 Authores pracitantur, qui Gloffa, or Azonis folutionem probarunt.
2 Francifcum Hotmannum prafatam fententiam probaffe, novè confideratum ab Authore.
3 Ufiufructus mixtus feu caufalis cùm in fuo toto infir, © fuo munere fungatur, verifomum partis nomen obtinet.
Verbum Eft , magis fignificat fubftantiam of exiferntiam, quàm jomilitudinem, nec eff in mundo verbum adeò realis exiffentic of veritatis expreffivum. iquando tamen fecundum fubjectam materiam fimilitudinariè tantùm accipitur.
Ufufruituario utrìm nomen Domini conveniat, five an uffuffuctus dominium dici pofit, ubi, \& numeris feqq.l.qui ufumfructum, 3 .ff.fiufusfruatus petatur, declaratur.
17 In incorporalibus cadit dominium, © propriet as, quamvii non cadat poffefio, fed quafi poffefio.
Dominium, quod in ufiffrudtu, © juribus incorporaLibus concedunt Doltores communiter, an fit propriè dominium ? Ubi due communes contratia referuntur, © Bartolifententia mag is probatur.
Bartolus ab impugnationibus fafonis, of aliorum liberatus, remiffive.

PRo accurata hujus Capitis explicatione,quamplurima, que dicere poffem, fciens confultoque pretermittenda duxi, quòd originaliter atque attentè prelectis à me, que hactenùs fcripta funt ab omnibus, latiffimè actum de hac re in mille locis inveniam, \&\& varias fententias, atque interpretationes cumulatas videam, nec demùm aliquid, quod ad hanc Difputationem pertineat intactum. Quocirca, hoc Capite dumtaxat proponam eam fententiam, que verior mihi videatur, contentus in aliis, in unum congerere eos, qui pleniùs de hac materia tractare folent : fic enimab eifdemtacta \& probata, vel improbata, iterùm tranferibi,quod valdè abhorremus, minimè continget, Ad rem
igitur deveniendo,conftituendum erit in primis: Quòd 2 ufusfructus utrùm, aut quomodofit pars dominij, vel fervitutis, non folùm apudScriptores noftros,fed apud ipfos etiam Jureconfultos dubium eft, ut apertè deducitur ex textu inl.fi à reo, I. fi reo, ff. de fideiulforibus, ibi : Ineo videtur dubitatio, an ufusfructus pars fit rei, an proprium quiddam. Ex quibus verbis dubitationẻ eorundem Jureconfultorú rectè deduxit Antonius de Leon. Canonicus Segobienfis in 1. 2. ff. de fervitutibus, num. 5 poff principium. verf. hec dubitatio, fol. 15 . item ex eo conflat, quod in l. 4.ff.de ufiufructu, fcriptam eft. UJus- 3 fructus in multis cafibus pars dominij oft, © exfat, quod vel prafens, vel ex die dari poteff. Et inl. in venditione, 8 . If. de bonis authoritate judicis poffidendis, frribit Cajus : In venditione bonorum etiam ufufructus venit : quia appellatione domini fructuarius quoque continetur. Econtrà verò fic fcribit Paulus in 1 . rectè dicimus, 25 .ff. de verborfignific. Rectè dicimus, cum fundum totum nofirum effe, etiam cùm ufusfuctus alienus eft: quia ufusfuctus non dominij pars fed fervitutis fit ; ut via, © iter. Et in l. Maviurs, I. fi fundo,ff. de legatis 2 . dicit etiam Papinianus:UJusfrut tus enim, etfi in jure, non in parte confiftit, emolumentum tamen rei continet. Ulpianus denique in 1. falfus, 44 S. ult. ff. de furtis, fructuarium dominum non effe, expreffim fatetur his verbis : Quia fructuarius dominus 4 non eft. Quare in hac difficultate, Doctores,ut dixi, in multis locis, varios cumulant intellectus, quornm alios probāt,alios verò impugnant, \&zinter hosAriasPinellus 3.part,l. x.C.de bonis maternis,n. v.2.b 3 .duas interpretationes Bartoli,\& unamnovam Viglij confutavit.Poftmodùm verò, ut ftatim dicam, fententiam Gloffæ, \& Azonis magis probavit, fed primam Bartoli diftinctionem fequutuis eft Sigifmundus Lofredus, quem nullus adhuc ad propofitum retulit, in conf.3. num, $12 . \&$ ipfam probari poffe firmat Joannes Garfia de expenfis of meliorat.cap. 10. num. 3,4. © feqq. ubi ex num. 1. ufque ad num. 11. tractat de contrarietate dictorum jurium, noviffimè etiam Petrus Ricciardus ad rubricam, Inftitut.de xuffructu, ex num. 86. ufque ad num. 89. ubi Bartoli \& Viglij interpretationes improbavit itidem cum Pinello, \& aliis modis propofitam difficultatē diluunt Udalricus Zafius in l. qui uf umfructum,num. 1. de verbor. obligar. fol. mibi 449 . \&c in dict. l. in venditione, Alciatus, \&c Rebuffus in dista l. rectè dicimus. Joannes Robertus lib. 3. Sententiarum, cap. 18. Francifcus Connanus commentariorum juris civilis, lib. 4. cap. 3. num.7. fol. 234 . W cap, 6.num. 2.fol, 245. Curtius Burg.lib.3.conjecturalium ad fratrem, cap. 37. Antonius de Leon. in ds l. 2. ff. de fervitutibus, Francifcus Hotmannus obfervationum lib.3. cap. 22. per totum, fol. mihi 95 . © feqq. Modernus, qui novam ic fubtilem diftinctionem adducit in confuerud. Parif.tit. I. S.1.gloff. 1.ex n. 4.Caballinus milleloquio 1.per totum, Joannes Sichardus in rubrica, C. de ufufractu, num. 6. Doctor Spino in ßpeculo,glofa $\times 3$. de legato ufusfructus, num. $23 . \&$ noviffimè Petrus Augutinus Morla emporij, 1. part. tit. 6. ff. de fervitutibus, queff. 1. ex n.9. ufque ad num. 14. Antonius Pichardo in princ. Inftir. de uffufructu,num. r 6. per totum: Mihi verò à prima, ut di-5. cunt, ærate, femper in hoc articulo magis placuit, quod Gloffa fentit in dict. l, 4. ff. de ufufructul, \&c in alliis juribus adductis fuprà, Azo, infumma, de ufufructu, $n_{0} 2$, quòd ufusfructus propriè non fit, nee dici poffic pars dominij; nec impediat, quin proprietarius dicatur dominus rei, ut fcribitur in dict. l. rectè dicimus : dicatur tamen pars dominij in multis, ideft, habeat fimilitudinem, \& fpeciem dominij in multis, quia verè multa ufufructuario conceduntur, quæ regulariter domino congruunt, nec videntur nifi domino rei competere, ut Glofla probavit in dict.l.4. Jafon inl. 1. J. uffufructuarius, num. 2. ff. de novioperis nunciatione, Menochius recuperande poffeft tonis,remedio 1. ex n. 53. Alvarus Valafcus confultatione 66. num. 20 . Hine videmus quòd ufusfructus particeps eft dominij, \& iifdem juribus cenfetur, quia ex die, $\&$ in diem, \& pro indivifo confticui po-
tef::quod in reliquis juribus prædiorú,quæ fervitutes nominamus, non fit, ut advertit Connanus ubi infrà, \& probatur in d.1. 4. ff. de ufufructu, ubi eo effectu vide8 tur Jureconfultus dominij fimilitudinem probare voluiffe. Item venit in venditione bonorum ficut dominium, legitimo tempore amittitur, \& per legem Falcidiam minuitur, d. l. venditione, l. 5. ff. de ufiffruth, $l$. corruptionem, C. eodem, l. 1. S. fi ufafrutus, If. ad legem
9 Falcidıam. Denique \&\& ufufructuario cavetur de damno infecto, \&\& ejus causâ mittitur in poffeffionem ædium non caventis, l. qui bona, If. fuperficiarium, cum fimili-
10 bus, $f f$. de damno infocto: in aliis tamen multis ufusfructus non eft fimilis dominio, ut in l.fí itio, 33.J. I.ff. de ufufructu, \& inl. jufto, I. non mutat, ff. de ufucapionibuts, l. fi quis ades, in princ. If. defervitutibus Urbanorum, \& in aliis cafibus confideratis per Gloffam, \& Do-
if ctores indict.I. 4, latiùs per Connanum, \& Ricciardum ubi infrà:\& ita cum Gloffa, \&\& Azone rectè prefata jura explicarunt Baldus, Fulgofius, Rebuffus, Robertus, \&c Curtius Burg. quos refert, \&\& fequitur Pinellus dicta 3. part l.1.C. de bonis maternis, num. 4. Francifcus Connanus Commentariorum juris civilis, lib. 4, cap. 6 num. 2. per totuin, fol. mibi, 245 . \& in effectu licèt multa involuat, \& confundat, próbavit Petrus AuguftinusMorla emporij 1.part.tit. 6 .ff. de fervituribus,quaft. 1.n. 1 3. probavit etia Antonius Pichardus in princ. Infit. de ufffrutau, n. 16. Joannes Francifcus de Ponte in com. 15.n. 6. \& veriffimá refolutionem arbitratur Petrus Ricciardus ad rubricam, Inftit de ufufrultu, num. 87. © 88. ean-
12 dem etiam expreffim admittere videturFranc fcusHotmannus obfervationum lib. 3. c.ap. 22. per totam, fol. muibi, 95. Primò enım argumentis quibuldam in contrarium adductis non obftantibus, veriorem fententiam dicit, ut ufusfructus in multis, pars dominij fit, quod multis exemplis comprobat : poftmodùm verò \& fecundò diftinguit inter merum ufumfructum, \& mixtum, hoc eft, ut magis comuniter Doctores dicere folent, inter formalem \& caufalem ufumfructum, ut cùm merus five formalis fit jus in alieno predio, \& jus feparatum à fubftantia,five à corpore prædij, confentaneú fit, eum fubftantiæ partem dici non poffe, quamvis in
13 multis pars rei effe dicatur:ufusfructus verò mixti feu caufalis longè diffimilis ratio fit, nam cùm in fuo toto infit, \& fuo munere fungatur, veriffimum Patris nomen obtinet, utibi latiùs probat, \& idem de ufufructu caufali tanquam verum \& indubitatum fupponunt omnes Authores, qui de hac materia tractarunt, \&ctenent exprefsè Morla, Pichardus, \&c alij ubi fuprà. Nec obftat prædictæ folutioni, quòd adjecto verbo $E f$, Jurecon-
14 fultus in diat. l. 4. ff. de ujufructu, firmat, ufumfructum partem dominij effe in multis, quod verbum $E f t$, magis fignificat fubftantiam \& exiftentiam, quàm fimilitudinem : imò, ut dicunt ftatim referendi, in Mundo hon eft verbum adeoे realis exiftentiæ \& veritatis expreffiuum, ut fcribunt Jafon inl. fervielectione, §.1.ff. delegatis $\mathbf{1}$-Baldus in conf. Schematis, fub rubrica, C. fis quis aliquem teftari prohibuerit, colum. 4.cujus meminit Joannes de Matienço in l. 2. tit.9. lib.5.glof. 3.num. 15. Tiraquellus in $l$. $i$ unquam, $C$. de revocandis donatio. verbo, revertatur, num. 18 3. Menochius in conf. $106 . n .223$. tib.2. Petrus de Peralta in l. © Proculo. num. 34.fol. 219. \& in $l$. Titia cum teftamento, $\mathcal{I}$. Titia cùm nuberet, n. 3 .
15 fol. 458 . de legatis 2 . quia refpondetur communiter, diftinguendum effe fecundùm fubjectam materiam, nam licèt verbum $E f$, regulariter, ex fui natura denotet exifentiam, \&c veritatis expreffiuumfit; tamen, fi materia fubjecta non patiatur nifi fimilitudinem, eam tantùm fignificabit, \&s non formale dominium, quia Jureconfulti plus refpiciunt mentem, quàm nomina, $l$. nomina, l. nominis, f. T. If. de verborum fignificatione: quod videtur fentire Modernus in confuetudinious Parifien. tit- I. I. I. gloffa 1 num, 5 . videndus num. 58.
Secundum conftituendym eft,fuperiùs dietis proxi-
16 mam effe altercationē aliam Doctorum, utrum Icilicet
nomen Domini, ufufructuario conveniat ; five, an do* minium ufusfructus jure dici poffit; Et nomen Domini non rejiciendum in fructuario, probare videtur textus in ditta $l$. in venditione, 8 . ff. de bonis autheritate fue dicis pofidendis, ubi Bartolus, \& Angelus numer. 2. diftinguendum exiftimant : fed corum diftiactionem merito impugnat Caballinus milleloquio 1. numer. 2 . idem tamen, quòd dominium ufusfructus dici poffit, clarè probat textus in $l$. qui ufumfructum, $3 \cdot f f . f i$ ufuse fructus petatur, ibi: Eft enim abfurdum, plus juris ban bere cos, qui poffeffionem dumtaxat ufufructus, non etiams dominium adepti funt. Facit etiam textus in $l$ Semper, $\mathbb{S}$. in hoc interditto,ff. quod vi aut clam, ubi dicitur, quodd in illo Interdicto habenda eft ratio dominij, quoad reficien* dú intereffe, utputà , fi effet amiffa fervitus, aut ufuse fructus intereat : unde nomen Dominiufufructuario convenire, \& dominium ufusfructus dici, fecurè tradiderunt Aretin. in I. alienus, in princ. Inffitut. de baredibus inftitur. Gomez, in S. aquè fi agat, columna ultima ad finem, Inflitut. de adtionibus. Crotus in I. naturaliter, S. nibil commune, num. 1 IO ubi Alexander num. $6 . f f . d e$ acquirenda polfeffione. Idem Alexander in conf. 129. n. 4 . volumine fecundo. Jafon in l. traditionibus, num. 10. C. de paltis. Cæpola de fervitutibus Urbanorum, เap. 4. num.2. Socinus inl,ait prator, la 2.5. ultimo ff.de jurejarando Modernus in confuet. Parifien.tit.1. I. I. gloffa prima, num. 88. Pinellus denta 3 . parte legis 1. C. de bonis maternis, n. 50 Cavalcanus de ufufrutu mulieri relitfonum. 3. \& 4. Menochius in conf. 66 . num, 20. ©0 23 , lib, 1. \& ad hæec rea duci debent, que ad propofitum noftrum diftinguendo adnotarunt Joannes Sichard. in rubr. C.de ufafructu,n.6. \& Caballinus Milleloq. is ex num. 4. cum feqq. Ubi dicunt, quòd aut loquimur quantum ad difpofitionem $8 t$ effectum ufusfructûs, \& corum, quæ ab ufufructu dem pendent, \& ad fructuarium pertinent, \& turc indiftine ctè, appellatione Dominı venit ufufructuarius, quia vea rè \& propriè eft dominus ufusfructats, per textum in dicta 1. qui ufumfrudum 3. If. fi iffufrudas petatur: aut verò loquimuc quantum ad difpofitionem \& effectum ipfrus rei, in qua quis habet ufumfructum tantùm; \&c tunc nullo modo, nec verè, nec fictè, nec propriè,nec impropriè appellatione dominij, quibufunq; verbis prolati, venit ufusfructus, quia nullo modo eft dominus rei, ut ad oculum patee, sc latiùs probatur ibi.Idem etiá quod Aretinus, Gomezius, Alexander, \& ceteri, docuerat priùs Bartolus, quem multi fequuntur, in diat.l. naturaliter, I. nibil commune, in princ. col. 1. colligentes inde ex dicta l. qui ufumfructum : quòd in incorporalibus cadit dominium \& proprietas, quamvis non cadat poffeffio, fed quafi poffeffio. Quod exprefsè fcripfit Bartolus ibinum. 1. \& fequantur Paulus num. 5. Cuman.n.3. Imola, \& Aretinus num, 4. \& cum Socino, Alexandro ; Ripa,Zafio,Corrafio, Claudio Marmerio, Bologninos Fabio,\&Berengario,refoluitPadilla inl.1. $C$ de fervitutio bus, n. $10 . \&$ in hoc nullum dabiú eft. Verùm, ut res ifta perfectiùs \& radicit ${ }^{\text { }}$ explicari poffit(Cavalcanus enim \& alij breviter nimis, nec accuratè, nec diftinctè expli- 18 cant) in eo folet maximum dubium excitari, utrùm dominium hoc, quod in ufufructu, \& juribus incorporalibus concedunt Doctores comuniter, fit proprium, vel improprium:quod ut diluat, noniullos cafus fubdiftinguit Caballinus difto milleloquio $\mathbf{~}$, ex num, 4-ufque ad num.9. infértque ad quæftionem, fi ftatuto caveatur, quòd Communitas loci teneatur emendare daminum datum domino domûs, vel fundi, utrùm comprehendar etiam fructuarium, an folùm proprietarium, ut latiûs ibi videri poterit, \&\& verè in hoc funt contrariæ fententıæ;alij enim exiftimant, in ufufructu,\&c cateris incorporalibus juribus non cadere propriè,fed quafi,aut impropriè,dominium; alij verò cum Bartolo in incorpow ralibus propriè cadere dominium defendunt : id quod conftatex his, quæ fcripferunt Bartolus in dict. J. nibil commune, num. 1. Paulus,Imola, Aretinus, \&\& Alexander numeris relatis fuprà. Jafon num, 30 .Berengarius Ferdi-

## 134 Quotidianarum Controverfiarum Iuris Lib. I. <br> nandus num. 12, 1 3.Marianus Socinus junior ex n.41.

ufque ad num. 67.Fabius Acorombo num. 29 . Ludovicus Bologninus num. 10. of 11 , Claudius Marmerius ex num. 41 - ufque ad num. 50. Hotman. Decius à num. 16. ufque ad num. 2 I. Rubeus à num. 11, ufque ad num. 117. Corrafius nim. 14.15.ć 1 6.PetrusPaulus Parifius n.19. \& tribus fequentibus. \& qui priorem partem amplectunzur,conftituere folent plures dominij fpecies, five dominium pluribus \& diverfis modis accipiendum arbizrantur, \& aliquando propriè \& inf pecie intelligunt, \& tunc verum dominium effe dicuntsaliquando verò generaliùs \& impropriè accipiunt pro omni jure in re, vel adré, \& fic pro omni jure incorporali : \& in hac fignificatione lata \& impropria ufufructuarius fecundùm eos dicitur habere dominium ufusfructûs, in ditáa l. qui ufumfrudum, Quo modo ultra relatos à fuperioribus intelligit Jacobus de Carolis Patronis tertio colore, num. 3 . fol. mibi. 99. Petrus Ricciardus ad rubricam, Inffitutionum, de ufufructu, num. 61. © 62. qui tamen in eadem rubrica num. 154-155.0' 156.rectius defendit cum Bartolo, in ufufructu, \& aliis juribus incorporalibus propriè cadere dominium: ibíque non facta mentione eo-
19 rum, quos fuprà retulimus, ferè omnia, quæ dicit, tranfcribit abipfis,refpondétque adargumenta Jafonis contra Bartolum, \& declarat dit̄am l. qui ufumfruttum. Quod defendens fententiam Bartoli, fecerat prius \& elegantiùs Joannes Corrafius in ditto 5 - nihil commune, num. 15. © 16. Quibus etiam fatisfieri poteft ex dictis ibidem per Parifium num. 19. \& fequentious. Socinum Juniorem num. 43. \& fequentibus, quorum occafione, maxime Joannis Corrafij, ampliùs in prædictis, aut in defenfione Bartoli non infiftendum putavi, fed ad eos Leatorem omninò remittere volui.

## C A P U T XXXIII.

Ufufruatuarius qualiter uti debeat, ut fubftantiam rei fruatuarix neque immutet, neque corrumpar, fed \& fi quid ædificaverit, an poffic ipfe tollere,five refigere hoc, aut expenfas repetere, vel refixa vendicare : demum, quare, non poffir formam rei fructuarix quocumque modo, etiam in melius reponendo mutare, neque $x$ dificium inchoatum confummare : ubi hrec materia accurata, dilucida camen \& diftincta manu tradtatur, quaxcumque jura ad propofitum funt , declarantur, \& nonnulla \& novè, \& meliùs quàm hactenùs, ab Authore adnotantur.

## SUMMARIUM.

Gurcconfulterum refponfa quedam omnino prelegenda pro bujus Capitis explicatione.
2 Authores nomnulli veferuntur, qui erudite of eleganter de bac materia trattarunt.
Borgninus Cavalcanus notatus per Authorem, quod breviter nimis de bac materia loquatur, ob multa intaỉa relinquat, qua ad explicationem hujus TraAlatus pratermitti non poterant.
Ufufructuatius fic rebus uti, fruique tenetur, ut fubftantiam rei neque immutet, neque corrumpat, fed Salvam potius, illafam, atque integram confervet, aliàs cnim ufufruntus durare, aut conifitere non poteft, quoniam mutare rem, eft excedere jus ufufruAtariit.
5 Ufufruituarius non tantùm rei fubftantiam of formam mutare vetatur, fed etiam ejus ufam, fic hoo modo futara eft proprietarij deterior conditio.
6 UJivfrutuarius abfque proprietarij licentia, nee formam rei marrare, nec ampliare, vol addere, aut de-
rabere, nec de novo adificare poteft, quanvis melius repofiturus fit : alias ufusfruetfis jure privatur, © proprietario ad intereffe tenetur, nec poterit repetere, nec retentionem habere ejus, quod fic confumpferit : Intelligendo proìt latius explicatur infrà, num. 10. 11 . \& 12 .
7 Ufufrutuarius qualiter debeat uti domo, ut dicatur uti arbitrio boni viri.
8 Jacobi Cujacij dijfinctionem in hac materia, effe contra verba textus in l.æquiffimum, $\mathbb{l}$, fed fi ædiū, ff. de ufufructu, © verè $\&$ novè probatum ab Authore.
Ufufructuarium etiam inuito proprietario, facere poffe omnia, que pertinent folìm ad ornamentum, ubi Angeli de Perufio ratio expenditur, © probatur.
Circa id,quod dictum fuit cum Cavalcano fuprà,n. 6. ut nec repetere, nec retinere pofit ufufrutuarius, quod in edificando, vel mutando formam rei confunrpfit, latius infiftit Author, © in allegatione duarum legum reate eundem Cavalcanum redarguit. beivi de Rofate rejolutio in dubio Juperiori proponitur, ratio quadam ejufdem novè cov verè confutatur, ©de l. fed \& fi quid inædificaverít, 19 .ff. de ufufructu, meliùs quàm adhuc agitur. sutia Authoris proponitur in prafata quaftione or quatuor cafibus dijfinctios, dilucidius, quam baatenùs enucleatur. Jufructuarius adificium inchoatum confammare non poteft ; ubi proponitse difficultas 1. ufufructuarius, 68. ff. de ufufructu, \& num. feq.

14 UJufructu alicujus loci, vel rei legato veniunt omnia, fine quibro inutile legatum effet, vel fruätuarius utifrui non poffer.
15 Ufufructu relitio, fo fructuarius uti non pofit re ad pradia, propter jus itineris alterius pradio contiguo relitfum, vel propter aliam caufam, beres teneatur facere, quod frutuarius liberè uti poffit, \& redime. re viam.
Legato pradio,debetiur \& fervitus, qua legata non eft, quando legatum pradije effet ó inutile, nifi fervitus praftaretar. Communis interpretatio ad diac. l.ufufructuarius, 68. probata, or nomnulliu objectionibus cum Pinello Satiffattum. Cujacium rectè percepiffe rationem diet. 1. ufufructuarius, 68 . be verba ejufdem ad propofitum elegantia relata.
19 Nova \& fubtilis ratio ad dittam 1. confiderata, of num. feq.
20 Tempus o dilationem, in favorem of sommodum beredis prafumitur teffator appofuife.
21 Pater legitimus adminiffrator ơ ufufructuarius bonorum adventitiorum filij, adificium inchoatum confummare poteft s imò ad id tenetur, fi filioutile fuevit.
22 UJufructuarium non poffe exftirpare fylvam, of ibi vi= neam plantare, vel ex ea terram aratoriam facere, aut alis modis mutare forman rei, etiam in aliams meliorem.
23 Proponitur diffcultas 1 . æquiffimum, 17. I. proinde verf. \&c fi fortè in hoc,ff.de ufufructu, or commmunis interpretatio improbasur.
24 Dititio Vel, fuâ naturâ ponitur inter diverfa.
25 Recentiorum intellethus quidam, ad dittum verficulum, \& fif fortè in hoc, confutatus.
26 Aliter declaratus textus in diet-verf \& fi fortè, 6 nomullis contrariis noviter fatisfadum.

PRo abfoluta\&diftinđta hujusCapitis explicatione, I primò cōftituere neceffarium duxi, Lectorem monendum, de hac materia ante omnia,oportere nonnulla Jureconfultorum refponfa originaliter, atque attente prelegeré; ex eis enim, tanquà à fonte, vera cujufque reiratio, \& doģtrina deducenda erit:,textum inquam
quam in 1 . uffrfutu, 7. S. bac ratione, cum duabus legin bum feqq. I. aquifimum, 17. I. frutuariins, cumm reliquis omnibus S5. Feqq. 1. fed © fí qxid, 19. 1. ufufuctuariums 2 novum, 51.1 . 1 ufufructuarius, 68 iff. Ae ufifruitu: legendos etiam omnino Arias Pinellum (qui cateris allis elegantiùs tractat ) 2.part. l. 1. C. de bonis maternis, ex num. 52. ufque ad num. 59. Francifcum Connanum Commentariorum jurris civilis, lib.4.tap-3 -n.1.仑ं 2 , fol. 231 . Corrafium, Charondam, Loriotum, \& Coftalium, in locis relatis per Pinellum $u b i j u p r a, \&$, ultra cum, , Francifcum Hotmannum obfervationum, lib. 3. cap. 36. per totum, fol, mikik, 435. Joannem Garciam de expenfis ó meliorationibus, sup. 3 I. ex num. 38 . U/quead num. 45 .Petrum Gregorium in fyntag. juris lib. 4. sup. 3. num. ult. per totum, 1. part. Cujacium recitationum folemnium, in lik. Digeforum, ad $1 . f \mathrm{fi}$ iter, 1o. ff. de fervitutibus. Deni3 que notandum Borgninum Cavalcanum ; quippe cum ipfe breviter nimis de hac materialoquatur, \& multa intada relinquat, qux ad explicationè hujus tractatus pretermitti non poterant, ut conftat ex dictis abillo, de uffrfuthu mulieri relitito, num. 158. fol 1353 .
Secundo \& $\&$ principaliter conftituendum eft, ufumfruetum effe Jus alienis rebus utendi \&\& fruends, faluâ rerum fubftantià, at fepe repetitum eft , \& nonnullis capitibus fuprà hoc eodem libro plenè declaratum. Inde evenire, quod afuffructuarius fic rebus uti, fruique - teneatur, ut fubftantiam rei neque immutet, neque cor--tumpat, fed falvam potiuss, illefam, atque integram contervert aliàs enim ufusfructus durare, aut confifteITe non poteft, quoniam mutare rem, eft excedere jus ufufructuarij; ita docuit Gloffa communiter approbata 5 verbo, falva rerum fubitantia, in princ. Inffit, de ufufru5 - $A n, \&$ quampluribus legibus confirmat eleganter Francifcus Connanus lib.4. 4iało cup. 3. num. I.à princ.qui num, 2. rectè advertit, quòd ufufructuarius non tantüm rei fubftantiam, \& formam mutare vetatur, fed etiam ejus ufum, fi hoc modo futura eft proprietari) deterior conditio, ut latius exponitur juribus ibidem adduatis, \&e
 feqq-ff. de ufufruztu, Fructuaiius igitur, ut generaliter dixerim, abfque proprietarij licentia nec formam rei mutare, nec ampliare, vel addere, aut detrahere, nec de novo redificare poreft, quamvis meliùs repofiturus fit: aliàs ufusfructus jure privatur, (vel, ut proprius dicam.rei mutatione exftinguitur) \& proprietario ad intereffe tenetur, nec poterit repetere, nec retentionem habere ejus, quod fic confumpfit: fic poft Corneum, Aretinum,Florianum, Cæpolam,\&AlbertumBrunum, refoluitt Borgninus Cavalcanus de Nufrutu mulieri relizto, num. 158. qui allegat textum in 1 l.hatteniss, cum l. Seq. If. de yuffruitu, ibi : Neque autem ampliare, nec inuxtile detrabere pofe: : quamvis melius repofiturus fit. Et eft textus fingularis in 1 , ufufrutu uarius, 51 .ff.de ufifru$\tilde{A} u$, ubi, Joreconfultus Neratius fic fribit: UJufruatuarius novum teltorium parieribus, qui rudes fuifent, imponere non porefts quia, tameffis meliorem, excolendo adificiumm, domini catlfam faturrus effet, non tamen id jure fuo facere poteff. Idem quoque probat Julianus Jureconf. in 1. aquifimum, 17. S. fructuarius, \& I. inde Nerva, S. item $f$ i domus, \& I . . -d fi adium,ff. eodem tit. ubi dicit, quod firedium ufusfructus relitus fuerit, poteritufufructuarius lumina immittere in domum, colores, pieturas, figilla, \& marmora, \& reliqua, que ad ormatum pertinent, facere ; non tamea poterit dietas transformare, vel conjungere eas feparare vel atrium mutare, vel viridaria ad alium modum convertere, vel aditus porticúfve aperire, \& reddit horum omn um rationem in fine, in hec verba : Excolere enimn quod invenit, porfff, quali tate adium non immutata. Et in dialo r. item fo do(13) mas, retè explicar Angelus de Perufio,qualiter ufufru7 Ouarip debeat utidomo,ur dicatur uti arbitrio boni viri.Quod ex diftis IS. fatis colligi poterit,\&eorí verba late explicat idem Angelus in D . fructuarius per totum, dia. L $_{1}$ aquiJimum $m_{2}$ atque ex Recentioribus, Perrus Gre-
gorius in fontagmate juris, lib. 4. cap. 3. num, ult. pet totum, Cujacius recitationum folemnium, in lib. Digefto rum, ad l.fi iter, $10 . f f$. de fervitutibus, in princ. Quem 8 locumut primùm pradegi,ftatim advertebam unum afferere ipfum, quod palam eft contra textum in dith. . aquifimum, S. (ed fi adium sinquit Cujacius, ufuf fuctuan rium ædium ita demum pofle ædes pingere, fi pietas acceperits alioqui non poffe : Et tamen in eo $S$. generaliter dicitur : Sed $\theta$ colores, $\sigma$ pithuras, $\hat{*}$ marmora pozerit, © figilla, of joquid ad domâs ornatum perrinet. Nes diftinguitur, an pictas,vel non pitas ædes acceperic fructuarius, indiftinatè etiam intelligunt omnes DoCores communiter, maximè Angelus de Perulio in ea-- iem l. qquijimum, I. frudtuarius, num. 5 . ubi ex dıtais verbis generaliter adnotavit,ufufructuarium eciam in- 9 vito proprietario facere poffe omnia, quax pertinent folùm ad ornamentum : \& reddit rationem, quia ornamenta femper fe habent per modum fimplicis qualitatis, \& durat eadem fubftantia,que non immutatur, fed qualificatur in melius : Quod attinet verò ad id, quod to afferit Cavalcanus, ut nec repetere, ratione repolitûs ufufrutuarius, quod in ædificando vel mutando formam rei cöfumpfit janimadvertendum eft minimè probari in $I$. bactenus, in fine, cum $I$. (equenti, ff. de uf $u$ fruanu.quas ipfeallegat : ibi enim dumtaxat dicitur,quod -nec ampliare, nec inutile detrahere poterit ufufuctuz--rius, quamvis melius repofiturus fit ; non tamen exprimitur, an repetere, aut retinere liceat, vel non. Id quod apertè conftat ex verbis eorum iurium : ex aluis ergo petenda alt hujufce dubitationis folutio, nempe ex 1. Sed © fi quid inadificaverit, 19. ff. cedem titulo, ubi fic frriptum eft: Sed $\in$ fiquid ined ifcaverit, pofteia neque cum zollere hoc, neque refgere poffe, refixa piane pof fe vendiaare. Vides ergo neque tollere, neque refringere, (five, ut Connanus legit, \& in aliis libris fribitur, neque refigere) poffe tamen refixa vendicare. Quo loco Fulgofius,\&\& Angelusaliter non declarant: Baldus autem;\& Florianus n.t. dumtaxat deducunt ex ea lege, ufuffuctuarium non poffe tollere ædificium, quod pofuit in re fruetuaria: Gloffa vero exf fibolio 1 .diverfimodè intelligit,nec certum quid affirmat: : tandem Albericus deRolate magis infiftit; primò enim conftituit generaliter, ufufututuarium expenfas factas in ædificando non tollere : quod revera non probatur ib; nec de expenfis mentio aliqua habetur : poftmodùm \& fecundò cum aliis antiquis diftinguere videtur, quod cum ædificium eft immobile, ut paries, \&\& fimilia, tollere non poteft, \& dicit fic procedere illum textum: fivero eft mobile, ut feneftra, \&c oftia, \& \& fimilia, ufufructuarius tollere potef: \& $\&$ fic dicit procedere textum in 1 . (ed adddes, 5 . fi inquilinus, ff. locati, tandem numero fecundo quaxrit,numquid actione negotiorum geftorum agere poffit fructuarius, ut vel impenfa praftetur, vel patiatur dominus xdificium tolli : \& dicit quod fic, argumento textus, in ditt. I. fi inquilinus. Nec obftat quod donare videatur, cùm in nalieno æedificayerit : Quia refpondet, quòd non videtur donare, quia jure fuo ædificaverit: quæ tamen ratio tuta non eft, imoे predictoram jurium rationi contraria. Ex'quibus expreffim deprehenditur, frutuarium jure fuu fic ædificare non poffe,maximè ex diata 1 . u/ufructuarius novum, 5 1. ibi : Non tamen id jare fuu facere potef: : excedit enim jus ufuffuctuarij in hoc, ut dicebamus fuprí; \&clarè conftat ex eifdem juribus: unde cumm adificat, meritò flatutum videtur in ditan $l$. fed $\sigma$ fiquid, $q$ quod dumtaxat refixa vendicare poffit, hoceft, tollere eapquæ fine damno tolli poffunt, uut cùm $x$ dificíí eft mobile, Juxta diftinttionem Alberici fuprà relatam: nam \& male fidei poffeifori expendenti, abrafione \& feparatione finé lafione prioris fatus fuccurritur, 1 . domumm, l. idemque, V. idem Labeo, ff. mand do ti, caxtiles, ff. de petitione bereditatis, ibi: Ust tamen forteftas sif fat ollendorum eorum, qua fine detrimento rei tollis pofiunt. Et latiùs explicat Joannes Garfia de experfis ó meliorat, cap. 2. nkm, 1,G 2. Vincentius Carocius de lo-

## 136 Quotidianarum Controverfiarum Iuris Lib. 1 .

tato or conducio, fol. 214. quaft.2.melioramentorum, $n \cdot 7$. \& tamen poffeflor mala fidet jure fuo non expendit: Quæe omnia maturè cófiderari debere exiftimavisvidebam enim Doctores variè \&c confusè loquutos: item verum effe, ufufructuarium nec ampliare, nec detrahere, nec mutare poffe, jure fuo, quoniam exced it jus ufufructuarij, ideòque jus ufusfructûs exftingui debereratione adducta fupra, \&\& repetenda infrà num. 17, non tamen fatis compertum effe, an repetendi, vel retinendi,vel confequendi facultas eidem concefla, vel denegata fuerit, cum in dictal. Sed eof fiquid inedificaverit, dumtaxat dicatur,quod inædificatum tollere non poteft, quamvis refixa vendicare poffit; benè verum eft, quod inde poffet argumentum deduci, repetendi, retiQ nendi,neque confequendijus ufufrutuario competere, cùm tantum in ea lege vendicandi refixa facultas cōcedatur eidem, quafi in alijs omnibus denegari videatur.

Verèm, his omnibus ex propofito, attentéque confideratis, fequentibus obfervationibus rem iftam, \& dilucidè, \& verè explicandam effe arbitror. Primò igitur obfervandum \& conftituendum eft,fuperiorem Difputationem minimè verfari,nec intelligendam fore, cirCa fructuarium immodicè confumentem pro neceffaria refectione rei, hoc eft, deea, de qua tractatur in $l$. ha- $^{\text {a }}$ denus, ff. denfufructu: is enim quamvis à principio de fua burfa expendere nó teneatur, fed tantùm denunciare domino, ut expendat (ut alio capite latiùs explicabimus) fi tamen immodice expendat, neceffariò reficiendo, aut inædificando omnium legum prerogativas \& privilegia fibi vendicabit,ut poflit expenfas neceffariò factas,five meliorationes recuperare, five petendo, five actione debita confequendo, five excipiendo, retinendo,vel repetendo : id quod alio capite eleganter dice--tur, \& in terminis fic rectè explicavit Joannes Garfia de expenfis, cap. 11 . num. 28 . in princ. qui tamen nihil tangit ex his, quax diximus fuprà,ex n. 10. fuperior igitur $\&$ prefens altercatio verfatur tantùm circa fructuarium denovo ædificantem, ampliantem,vel mutantem hisuc, as quols. ptuariss moditatem, ratione $l$. hattenus, in five, cum $l$. feq. $l$. aquifinum, 17 . fermam rei,aut alio modo, non ob neceffitatem urgentem, fed potiùs ob fuamtantùm utilitatem, commoditatem, vel voluptatem, exæedificantem, obfervata frułaz- I.1. © Seqq. 1. 51. © 68.ff. de ufufructu: In quibus terrio $f$ s. minis loquimur \& in his, \& fecundo loco conftituenEis, vi. dum erit, veriffimum \& plenè probatum fupràsufufrude etriä Auarium nec inædificare de novo,nee mutare, nec amsf.ex $n$. pliare nec detrahere, nec ad alium modum redige re 15. m/que poffe, etiamfi melins repofiturus fit: Quod fi mutanad n. 23 - do ampliando, vel detrahendo, vel ad alium modum fedigendo, damnum proprietario intulerit, ad intereffe damni \& deteriorationis tenebitur, atque expelli ab ufufructuando poterit:quod etiam certum eft ex dictis fupra,\& probatur authoritate quamplurimorum, quos retulimus fuprà, capite 21 . per totum; \& denique nec tollere poterit, quod inædificaverit, ex dicta l.fed $\sigma \sigma j$ quid : neque, fi illud immobile fit, expenfas repetere, juxta diftinctionem Alberici fuprà relatam; nam cùm The in- in alieno ædificaverit, donaffe videtur: nec prodeft rafràe.57. tio Alberici, quòd donare non videatur,quia jurefuo an $f_{\text {isê. }}$.id facit: Nam ea potiùs ratione donare viderur, quiajuif fuo fructuarius facere non poteft, ex ditta l. $51 . f f$.de ${ }_{W} \mathrm{~N} / \mathrm{W}$ fructu, cum fimilibus : nec erit iniquum, repetitionem eo cafu denegare, nec aliquo modo confumptum in ædificando recuperare poffe ufufructuarium; imputet enim ipfe fibi, qui lege refiftente, \& nolente, ampliavit, mutavit, detraxit, aut inædificavit id, quod tollere non poffe, nec aliquoremedio recuperare fcire potuit, vel debuit: id etiam quod ædificare, vel ampliare pro fuo officio aut munerenon tenebatur, cùm ad neceffarias tantùm (\&e eas non magnas) expenfas teneatur habita diftinctione adhibenda alio capite infrì. Ex qua nihil in favorem fructuarij deduci poterit, ut ibividebitur : nes in hac fpecie confiderari poterit utilitas tătùm refpectu ufufuctuarij, fed magis infpisi debebit
ex parte proprietarij, ut quod fic inæedificatum, amplidtum, vel ornatum fuerit s magis ad commoditatem \&c voluptatem fructuarij quàm ad utilitatem domini pertinere videatur. Quod rectiffimè advertit \& jure atque ratione eleganter fundat Joannes Garfia de expenfis, ditio cap. 11. num. 28.

Tertio conftituendum eft, refixa fanè poffe ufufruCtuarium vendicare, ut in dica. l. eed © fiq quid, expreffit Jureconfultus, \& confequenter abradere, feparare, \&s tollere poffe ea, quæ fine detrimento rei tolli poffunt, ut in oftijs, feneftris, \& fimilibus docuit Albericus ubi fuprà,\&c eum non referens, fic tenet Joannes Garfia ubi fupra, ditto num. 28. verfo unde has expenfas: alio autern modo expēfum non poterit ufufructuarius recuperare, utnon fine myfterio Jureconfultus in ea lege, ad id tantum, ut vendicet filicet refixa, ufufructuarium reftringere voluerit,forfitan confiderans, quòd etfi jure fuo id facere non potuerit, \& verè in alieno fecerit, non debeat effe adeò deterioris conditionis, ut poteftatem non habeat tollendorum eorum, quæ fine detrimento rei tolli polfunt.
Quartò \& ultimò conftituendum eft, ufufructuad tium ædificantem de novo, aut inchoatum ædificium perficientem, vel alio modo ampliantem, vel mutantem,malæ fidei poffefforem dici-poffe eo refpectu, quòd lege nolente aut prohibente, ædificium confummave ${ }^{-}$ rit, aut ampliando, vel addendo, formam rei, quocumque modo mutaverit,aut de novo inædificaverit:quippe cùm ipfa lex expreffim caveat, frut uariú ampliare, detrahere, vel mutare, etiam in melius reponendo, non poffe,nec etiam ædificium inchoatum confummare; \&co refpectu fuftineri poterit (utnoviter \& ultra omnes animadverto) Francifci Hotmanni doctrina libro fecundo Feudorum, Hic finitur lex, I. fi vafallus, folio mibi. 263. qui ob rationem à me confideratam, quòd lege prohibente faciat,non ita clarè loquitur contra juris regulas, dum fructuarium fic ædificantem malæ fidei poffefforem facit, ficut loqui abfolutè,fed non rectè quidem, arbitratuseft Joannes Garfia ubi Juprà, dita num. 28. poteft enim dici,mala fide facere quem, quod lege contrarium monente, five aliquid prohibente, facit;ut ex dictis per Doctores in I. non dubium, C. de legibus, deducitur apertè:\& ita intelligi poteft Francifci Hotmanni doctrina s eo tamen refpectu, quòd etfi in alieno ædificet, ex voluntate domini poffideat, \& confentiente eo, mediifque à jure indroductis, rem obtineat, non abfolutè dici poteft malæ fidei poffeffor imò bonæ fidei poffeffor dici poteft, quamvis male faciat inædificando: Et fic poterunt procedere, que contra Hotmannum confiderat Joannes Garfia ubi suprà, qui in fine ditti num. 28. fubdit unum neceffarium, quòd fi ædificium perfectum, vel de novo erectum ab ufufructuario,evidenter utile fit proprietario, nec ad folam voluptatem referri poffit, tunc recurrendum fit ad juris regulas de utilibus expenfis factis à bonæ fidei poffeffore, confideratis nonnullis ibidem dietis : quod æquum quidemexiftimo, mutare tamen confiderandum moneo, proptereà quòd refixa tantùm vendicâdi facultas conceditur indiat. l. fed of fi quid inadificaverit, necutilitas proprietarij in confideratione habetur,fortaffis hoc ideó, quia lege prohibente fecerit, nec ad id obligatus fuerit:Item quod juris \& rationis fructuarij metas excefferit, ut in dita al. hatienus, in fine \& 1.5 I . © 68.f. de ufufructu; potuit tamen ædificium ita utile effet, ut ferè neceflarium videretur, \& tunc dubium non effet : quæ omnia maturiùs confideranda funt, cùm occafio feobrulerit, \& notanda, quia alibi in mundo non funt ita digefta, nec per alium fic elaborata : \& hactenusad dictam l. fed e of quid 19. ff. de ufufructu.
Nunc vero tertio loco \& principaliter conftituendum 13 eft, ex dictis adhuc, non ineleganter defendi poffe communem Dottorum interpretationem, ad textum in $l$. ufufructuarius, 68. 5. 1. ff. de ufufructu, ubi Jureconfulsus Neratius fic frribit: © $\pm d i f i c i u m$ inchoatsm fruitus-
rium confunmare non poffe placet, etiamfi eo loco aliter uti yon poffit. Cruciantur enim Dotoores conmuniter in inquirenda ratione, quare ufufructuarius confummare non poffit, etfi aliter eo loco uti non poffit, hoceft, etfi aliàs omninò inutilis futurus fit ufusfructus, ut Gloffa,\& Angelus intelligunt ibi.\& contra Corrafium, Curtium,\& alios eruditè comprobat Pinellus difta 2. part.l. 1. C. de bonis maternis, num. 56. in princ. \& tenet Cujacius ubi infrà, num. 18. Ex quibus, \& communi, veráqueDoctorum fententia procedit ille textus, ut dixi, etfi aliàs abfque omni utilitate futurus fit ufusfru-

## 14

 Aus : Quod difficile videtur ex eojnam ufufructu alicujus loci, vel rei legato,veniunt omnia, fine quibus inutile legatum effer, vel fructuarius uti frui non poffer, l.3.J. I.f. de fervitutibus rufficorum, l. I. J. I.:ff. fi uffisfruCtus petatur, ubi Petrus Coftalius allegat alia jura,Angelus in conf. 290. num. 7 . per totum, dicens id procedere tam in contractu, quàm in ultima voluntate; quod cốfirmari poteft ex regula l. 2.ff. de jurifdittione omnium Judicam, l. ad rem mobilem, ff. de procuratoribus, \& fingulari doctrina Pauli Caftrenfis, qui in $1: \int e r v u m f i l i j, 5: f i$ duos.n 1 . W2 2.ff.de legatis 1 . generaliter docuit, quòd ufufructu cujufque rei relieto,fi fructuarius uti non poffit read predia propter jus itineris alterius predio contiguo relitum, vel propter aliam caufam, hæeres tenerur facere, quod fructuarius liberè uti poffit, $\& \&$ redimere viam,\& predio legato, quòd debeatur \& fervitus, que legata non eft,quandolegatum predij effer inutile, nifi fervitus præftaretur, \&\& fervitus ipfa omninò neceffaria effet, poft Bartolum, Cæpolam, \& alios probat Menochius lib-4. prafumprione 144. num. 11 . qui allegat bonum textum in l.damnus, If. 1, ubi etiam Cujaciusff. de wfufrututulegato, $l$. binas, $\mathbb{S}$. non autem, ff. de Jervitutibw, l. fi fundum fub conditione, $\mathbb{J}$. qui fundum, infine, If. de17 legatis $\mathbf{1}$. Sed his difficultatibus rectè fatisfieri folet cômuni interpretatione obfervata, ufufructuarium fcilicet îdeò toon poffe ædificium inchoatum confumare, etiäfi omninò abfque utilitate ufusfructûs maneat, quia per confummationem ædificij mutaretur \& corrumperetur priftina fubftantia, \& forma rei, quæ ufumfruAum debet, contra naturam ufusfructûs, ex qua rerum fubftantia falua effe debet, nec mutari poteft; \& fic ufusfruct ${ }^{\text {e }}$ extingueretur, ex regula juris quâ cavetur nó confiftere ufumfructum, mutata forma rei, l. repeti, $£$. rei mutatione, ff. quibus modis ufusfrudus admittatur. Nec urgent in contrarium rationes \& jura fuperiùs adducta, quia verum eft, ufufructuario five legatario concedi omnia, fine quibus ufusfructus, vel legatum confiftere non poteft, quia ex eo forma \& fubftantia rei fructuariæ non immutatur ; imo potiûs confervatur; quod fecus eft in fpecie propofita, ut declarant Gloffa, Angelus, Baldus, \& Fulgofi. in diat. I. ufufutuarius, 68 . \& comunem refolutionem teftantur Curtius junior n. 58 . \& Jafon num. 24. in dita. l. 2.ff. de jurifdictione omnium judicum. Arias Pinellus dicta 2. part num. 53. Joannes Garfia de expenfis, cap. 11 . num. 42 . Nec obitat, etiamfí dicatur, quòd forma rei confiftit in confummatione, $l$. $f i$ is qui quadringenta, $f$. quadam, $f$. ad $l$. falcidians. Unde videtur,quòd ante consúmationem non mutetur forma ædificij, quod non effe confummatum, exprefsè dicit textus in dief. l. uffufrutuarius, 68 .quo argumento à communi fententia difcedunt Curtius in dittal. 2. num.59. \& Corrafius Mifcel. lib. 1. cap. 6. qui alios intellectus, non tamen probabiles adducunt. Sed refpondet eleganter Pinellus ubij juprà, conftituendo, quòd Gloffa, \& Doctores in hac materia appelliant formam, ipfam figuram \& f feciem rei, nec loquuntur de forma, prout accipitur in dict, I. quadam. Quod etiam prefentit, \& cum communi intellectu tranfit Jacobus
-8 Cujacius recitationum folemnium, in lib. Digefterum, ad l.fi iter, $20 . f f$. de fervitutibus. Ubidicit primò, quòd adificium inchoatum perficere non poteft fructuarius, etiamfi eo loco aliter uti non poffit, quia nihil novi à fructuario inftitui poteft ; ideo in ea fpecie inutile erit Foan, del Caffillo Quotid. Controv. Furis Tom, $\mathbf{I}_{6}$
legatum ufusfruetus, quia ædificij inchoati nullus eft ufus.Deinde \& fecundó dicit fingulariter, quare confumare non poffit, videlicet, quia mutat rei fecciem, fi exnon æd ficio ædificium faceret : at mutata re con- 19 fumitur ufusfructus, \& confummatio ædificij eft confummatio ufusfructus. Verùm licèt ifte intellectus cōmunis veriffimus fit, \&cmihi femper placuerit, fubtilius tamen ultra Pinellum \& reliquos tentari poffet, ratio* nem illius textus in eo confiftere, quòd legatum ufusfructus ædificij inchoati, \&c nondum perfecti,nec confummati, \& fic cujus adhucufusfructus nullus effe po* teft (ut dicebat Cujacius) non videtur omninò purí, aut abfolutum, fed tacitam potiùs habere conditionem, fi confummatum fuerit ædificium, hoc eft, ut à confummatione ufusfructus incipiat, \& interim dilationem habeat, donec perficiatur \& confuinetur ædificium. Et 26 tamen regula juris exftat quòd tempus, \& dilationem, in favorem, \& commodum hæredis prefumitur appofuiffe teftator, l. cum tempus, 17.ff. de regulis juris, ubi Decius, Bartolus, Caftrenfis, Alex. \& omnes in l. qui ante Kalendas.ff. de verb, obligat. idem Bartolus in $l$. $f_{i}$ cum prafinitione, in fine, ff. quando dies legati cedat. Jafon in l.2. nuim. 63.C. de jure emplyteutico, Mantica de conjecturis ultim. volunt. lib. 7, tit. 10, num. 11 . Peralta in $l$. nnum ex famila, - in princ. num. 19. de legatis 2.D. Spino in J peculo, Gloffa, 13. n. 72.73. © $^{7} 74$ qui plenè dictam regulam declarant : unde quemadmodum tempus \& dilationem in favorem hæredis appofitam; non poteft impedire, nec in damnú hæredis abbreviare legatarius ex fupradictis; fic neque confummare ædificium, cùm ex confummatione ceflaret dilatio, \& incipere ufusfruAtus, qui incipere non debet ex voluntate, \& tacita códitione defuncti, quoufque à proprietario fuerit confummatum. Quod in patre legitimo adminiftratore, \&\& 2 $\frac{1}{l}$ ufufructuario bonorum adventitiorú filij diverfo jure cenfendum eft, quippe cum poffit ipfe novum æedificium, quod filio utile fit, facere, $\&$ inchoatum confummare; imò ad id tenebitur, fi filij utilitatem confuñatio, vel nova ædificatio, refpiciat, argumento $l, \mathrm{r}$. C. de bonis maternis: \& ita debent intelligiadducta per Pinellum ibi2. part. ex num, 52.
Quartò conftituendum eft, ex predictis apertè dedu- ì ci,ufufructuarium non poffe exftirpare fylvam, \& ibi vineam plantare, vel ex eaterram aratoriam facere, neque ex vinea pratum, neque ex fylva hortum,nec defructis ædib ${ }^{9}$ eas renovare : \& ut generaliter dixerim, aliis quibufcunque modis non poffe mutare formam rei, etiam in aliam meliorem, ex didtis fuprà, l. battenus, 8 . in fine, cum l.feq. l. aquiffimum, 17. S. fructuarius, cumfeqq. If. d. ujufructu, \& diximus fuprà cap. 25. ex num. 7. ufque ad n. 17. quia cùm fructuarius uti \&c frui ita debeat, ut rerum fubftantia falva fit, nec forma ipfarum mutetur; ex dietis autem,formæ mutatio contingat,\& mutatâ formâ, non fit eadem fubftantia, $l$. Fulianus, I. fi quis, ff, ad exhibendum, faciendi predieta facultas nulio modo competere poteft ufufructuario.

Sed obftat huic refolutioni textus valdè quidem dif- $\frac{2}{} \xi$ ficilis in $l$. aquif fm mm, 17 . J. proinde, ver ${ }^{\text {et }} \sqrt{l}$ forte in hoc,, ff. de e iffufructu. Ubi ufufructuario permittitur lapidicinas inftituere, \& olivera, \& vites ejicere, fi plus reditûs fit in uno,quàm in altero : \& confequenter mutare formam, \&\& fubftantiam rei fructuariæ, permittit Julianus Jureconfultus in hæec verba : Et $f_{i}$ forte in hof guod inftituit, plus redituts fit, quàm in vineis, vel arbuftis, olivetis, que fuerunt, forfitan etiam bac dejicere poterit ; vel fiquidem ei permittinur meliorare proprietatem, Quibus verbis Julianus reliqua jura deftruere videtur, quæ de non mutanda forma etiam in melius conftituta funt. Quare Accurfus ibi, verbo, dejicere, \&c alij plures variè diffoluunt, nec ullus verè Juliani fenfum percipere potuit. Communior tamen eft ejufdem Accurfij interpretatio, potuiffe fructuarium in ea fpecie mutare formam predij, \& lapidicinas inftituere ex voluntate domini; Quotidianarum Controverfiarum Iuris $\left.L_{i b}, I_{0}\right]$
quia ipfe dominus, \& paterfamilias, quiufumfructum conceffit, lapidicinas illas vivens inftituerat, quæ poftmodùm fuerunt perfecte, \&zvites ejectæ, \& exftirpatæ.
1 Quod videnter denotare illa verba : Vel quas paterfamilias inftituit, exercere poterit, \& ibi: Et fi fortè in eo quod inftituit. Ut haec verba referantur ad patremfamilias,utex volátate ipfị depulfe,\&eexftirpatæ vites videantur, quafi id óninò facturus effe hæres, fecutus patrisfamilias voluntaté. Nec obftat dicere,quòd nec cæptunn à teftatore five patrefamilias defuncto perficere potnit ufufructuarius, ex dict. l. wfufructuatius, 68 .ff. de ufufruct.Quia refpondetur, ex voluntate patrisfamilias id factum fuiffe; quod aliàs fieri non poffet: \& Gloffam fequuntur magis communiterDD. ibi Joan.Garfia de expenfis, diđ̈, cap. II - num.44. dicens, quòd fi Accur-
© fij fenfus difpliceat, difficile lex illa interpretari poterit. Verùm mihi difplicet exeo, quòd Julianus ibi non folùm videatur tractaffe de lapidicinis,quas teftator in vita inftituere cerpit,fed etiam de iis, quas fruAtuarius de novo inftituit, ut colligitur ex illis verbis: Vel quas paterfamilias infituit, exercere poterit, vel ipfe inffituere, finibil agricultura nocebit. Confiderando na-
24 turam, \&\% proprietatem diationis Vel, quæ fuá naturâ ponitur inter diverfa, 8 c notat diverfum cafum proponi,ut per textum in l. r. If. de rebus dubis. advertunt Cephalus in conf.236. num. 43. lib.2. Marcus Antonius Eugenius in comf.46.nuw.3.lib. 1. maxime, quia Jureconfultus in difto verf. etfic fortè, non facit fundamentum in hoc, quod paterfamilias, vel ufufructuarius inftituere caperit,fed in eo, quod plus reditûs fit, ita ut proprietatis melioratio contingat.Quod expreffim de-
25 ducitur ex verbis relatis fuprà. num. 23 . in princ. Unde Recentiores quamplurimi magis communiter confti-
thuunt, quò d mutatio cujuflibet formæ, non mutat fubftantiam alicujus rei, fed dumtaxat mutatio illius formæ, que fubftătialis dicitur, \& hæec ufufructuario prohibetur, quoniä falua debet effe fubftantia rei fructuarix: : unde in diat. verf, $\sigma$ fif fortè, licèt exftirpatione vitium mutetur aliqua formainon tamen mutatur fubftantialis forma rei fructuario; conftat enim ibi agri ufumfructum deberi, cujus forma fubftantialis manet, quamvis oliveta \& vites exftirpentur, argumento textus in cap. commiffum, \&\& in cap. cum in tua, de decimis: \& licet ex cultura,aut inftitutione mutuetur qualitas, non tamen mutatur fubftantia, eodémque jure res cenfetur, argumento $l$. quefitum, S . illud, ff. de legatii 3 . \& corum, qua fcribunt Socinus in conf. 297. lib. 2. Parifius in comf. 73 .exnum. 12. lib.4. Burgos de Paz in confil. 50 ex num. 8. hic tamen intellectus fufpectus mihi videbatur ex eo,quòd fi verum elt in fecie propofita, aliquam formæ mutationem contingere, quo pacto haec ufufructuario licita effe debebit, contra tot jura in initio hujus capitis adducta, \&\& communes Doctorum refolutiones, ut conftat ex his, que foripferunt Molina de Hipanorum primogeniis, lib. 1. cap. 22. num.7. Hyppolitus Riminaldus in conf.94. num. 51. lib. 1. Aluarus Valafcus confuitatione 50 . num. 9. Barbofa in 1 . divortio, 15. Fi fundum, num. 20 .ff. Foluto matrimonio. Deinde mutatione aliqua data, quo etiam pacto ampliùs ufusfruaus durabit, qui rei mutatione interire folet ftaxim, ut fuprà probavim??Aut quojure vites \& oliveta ejiciendi,atq; exftirpandi facultas fructuario conceditur, que denegata videtur in $l$. haldenus, in fine, cum $l$. feq. ff. de sififrutth, quarenus generaliter ftatuitur, ampliare, vel detrahere eum non poffe,etiamfi melius repofiturus fit, nec deambulationes dejicere permittitur in eadem $l$. equifimum, diat. S. fruduarius, etfi ea dejectione melioremaut majoris valoris proprietaté facturus fit fruCtuarius: Nec aliquo modo qualitatem mutare, aut fundum de novo qualificare licere, conftat ex eadem $/$. in S. Fed fi adium : quæ omnia nimis urgent contra eorui refolutioné, quæ in effe, fuit Alberici de Rofate in eadem 1 . aqui $\int_{\text {Jmum, }} \mathbb{J}$. inde eft quafitum, num. 10. ubi ad propofitum diftorum jurium diftinguit, fed reuera
difficultatem non diluit, nec gloffa etiam, aliis modis refpondendo, Jureconfultumnon affirmaffe, fed tentaffe tantum forfitan id ufufrucuario licere, vel de aquitate eam traditionem obfervandam fore, quamvis de rigore juris aliter effet dicendum, ut vidimus fuprà.
Quapropter ex eadem lege vera interpretatio dedu- 26 cenda erit, in primis fructuarium caufam proprietatis deteriorem facere non debere, meliorem facere poffe: inde fundi ufufructu legato, non debere neque arbores frugiferas excidere, neque villam diruere, nec quicquá facere in perniciem proprietatis. Deinde non videri ufufructuarium meliorem facere proprietatem, fi prædium fuit voluptuarium,\& ipfe voluerit arbores etiá infructiferas excidere, vel deambulationes amoenas tollere, ut fortè hortos olitorios faciat, vel aliud quid, quod ad reditum fpectat: videtur enim hoc cafu facere in perniciem proprietatis, proptereà quòd prædí̃ illud non ad urilitatem, five ad reditum, fed ad delectationem voluptatem, \& amcenitatem fuerit deftinatum. Quo modo intelligendus eft textus in dict. L.aquiflimum, in verf. effif fortè, el $\mathbf{x}$. Præetereà, atque ex eadem regula, fructuarius poterit lapidicinas, vel cretæ fodinas, vel arenæ fodinas inftituere, fi non agri partemneceflariam huicrei occupet, \&\& denique venas lapidicinarum, metallorumquoque, poterit inquirere in predio etiam deftinato agriculture fi nihil agricultura nocebit, \& poterit etiam vineta \& oliveta, quæ anteà fuerunt dejicere, fi plus reditus fir in eo,quod inftituit,quàm in vinetis, vel arbuftis, vel oliveris; quia ita faciendo, non mutat formam rei,\& facit in meliorationem proprietatis: quod ita attenditur ex dicto $\S$. fruçuarius, ficut actenditur exalijs juribus, an forma rei mutetur, vel non; \& ita procedit textus in dict. verf. etfi forte, el 2 . juncto fuo, $\mathscr{I}$. incipienti Proinde, quitamen non procederet, fi vinee ufusfructus legatus proponeretur; tunc enimnon licerer ufufructuario vineas exftirpare, ut venas metallorum perquireret, quoniam eo cafu forma rei,cujus ufusfructus legatus fuit,mutaretur. Nec etiá poterit prediça facere, quando tantùm apparatum fint defideratura, quem non poffit fuftinere proprietarius, eciamfi formam rei non immutaret, fed ne ædificium quidem ponere in fundo poterit, nifi quod ad fructum percipiendum neceflarium fit, ut ibid. probatur in verf. fed ne adificium : \& ita dilucidè remanet, \& verè, explicatus textus in dict. l. aquifimum, ex $\mathbb{J}$. fructuarims, ufque ad of. Sed fi edium.
Nec obftat veriffimæ huic refolutioni, quòd nec ampliare,nec detrahere liceat ufufructuario, etiamfi melius repofiturus fit, nec deambulationes dejicere, nec qualitatem aliquo modo immutare,quo modo impugnabam precedentem interpretationem/uprà num. 25. ante finem. Nam ad primum refpondetur, procedere id in damnum proprietatis, vel formam rei immutando, quæ in dict. verf. etfo forte., non immutatur. Ad fecundum refpondetur, intelligendo, prout intellexi fuprà verficulum etfifortè, el t. Ad tertium denique refpondetur in dict. V. ©ed fi adium., dumtaxat prohiberi rem immutare, vel ad alium modum convertere; excolere enim, quod invenit, fruttuarius debet, qualitatem $æ-$ diumnon immutando: \& de his hattenùs.

## C APUTXXXIV.

Proprietarius urrùm eadem requiratis lege teneatur, quâ ufufructuarium teneri cap. pracedenti diximus, ut nibil immutando, aut alio quovis modo, in re fua faciat iple, quod detrimentum fructuario afferat: deinde an hypothecare, vel alienare proprietatem fine confenfu fructuarij poffit, ubi Caftrenfis fententia explicatur ; \& meliùs, quàm ha-

> Etenis's

Atenus corroboratur. Demùm agitur utrùm fententia lata contra ufufructuarium, nocere debeat proprietario, vel è contra , \& Pauli Parifij refolutiones probantur.

## S U M M ARIUM.

Proprietarium eadem aquitatis lege teneri, quâ ufufructuarium teneri cap. precedenti diximus, ut nibil in, re fua faciat ipfe, quod detrimentum fruCluario afferat.
Proprietatis dominus ufufructuario inuito, nihil facere poteft circa resfructuarias, aut proprietatem earum, quod in damnum fructuarij fit, of confequenter nec formam, vel ßeciem, aut ufum rei fructuaria etiam in melius immutare, nec alio quocunque modo utend ifruendi facultatem inpedire.
3 Triticum mutuum recipiens, creditore invito, foluere farinam non poteft, cum Alciato contra Purpuratum.
4 Proprietarius, fi formam rei immutando, vel aliud quodcunque faciendo, uti frui ujufructuarium impediat, vel cidem aliquod damntum inferat, ad totale intereffe tenetur pro rata temporis, quefructuarius fuit impeditus.
5 UJifruthuarius vocari debet, quoties res agitur etiam circa proprietatem, que ei damnum afferre poteft.
6 Sententia lata contra proprietarium, non prajudicat uffifructuario non citato in ufufructu, nec è contra prajudicat proprietarionon citato in proprietate lata contra frualuarium.
7 Sententia lata contra ufufructuarium, an, or quando proprietatis domino nocere debeat, ठ迆 contra, plenè explicatum, remiflivè, \& de hac re Petrus Paulus Parifuts commendatus.
8 Proprietarium abfque confenfu \& voluntate ufufructuarij poffe hypothecare, of vendere proprietatem, cum Caftrenfi melius, quàm hactenùs comprobatum, ©o num. feq,
9. Ufufructuarius non babet ita liberum ufumfructum, ficut babet proprietatem liberams proprietarius, quia eft fortius jus, of magis adradicatum.
Proprietarius non poterit proprietatem alienare in damnum confiderabile ufufructuarij, vel quando vertatur aliquod intereffe, vel commodum, quod non alienatur, committendo id aquitati, or arbitrio judicantis, ut is ex bono bo aquo confideret, quando confenfus ufufructuarijneceffarius fit, nec-ne.
11 Borgninus Cavalcanus nove ov verè notatus per $A u$ thorem, quòd centra legem of rationem loquatur, nec Doctorum refolutiones in quaftione fuperiori pralegerit. Roexpedita hujus Capitis explicatione,conftituere primò neceffarium erit : Proprietarium, eadē æquitatis lege teneri, quâ ufufructuariú teneri capite pracedenti diximus, ut nihil in re fua faciat ipfe, quod detrimentum fructuario afferat : Id quod certum eft, juribus ftatim referendis probatum, \&\& à Connano adnotatum in terminis ; commentariorum juris civilis, libro 4. cap, 3. num. 2. ad finem, fol. 232 . Pinello 2, parte l.1.C.
2 de bonis maternis,num. 57. verficulo, of eft notandum. Id circò,\& ut generaliter dixerim, proprietatis domin ${ }^{9}$ ufufructuario inuito, nihil facere poteft circa res fructuarias,aut proprietatem earum,quod in damnú fructuarij fit:\& confequenter nec formam, vel feeciem, aut ufum rei frutuariæ, etiam in melius imutare, nec alio quocunque modo utendi fruendi facultatem impedire: Quod poft alios adnotarunt Corfetus in repertorio ad Abbatem, verbo ufufructuarius. Corneus in comf. 8.circa primum, columna 3. lib. 2. Mantua fingulari 498 . Borgninus Cavalcanus de ufffructu nutlieri relicto, ntm. 159. fol. 353.8 ultra eos probatur primoे ex textu in l. fod © $\mathfrak{f}$ quid, 19. $\mathbb{S}$.proprietatis, \& $\mathbb{I}$. .eq.ff. de ufufructu, quem Joan, del Caftillo Quotid, Controv, Juxis Tom, I.
expendit Decius in confilio 417-n.2 0 . Secundd, extexth in l. ufufructu, 7. S. hac ratione, ff. eodem titulo; Ubi Ulpianus fic fcribit: Hac ratione Labeo fcribit, nec adiffcium licere domino, te inuito, altiùs tollere: ficuti nec aree ufufructu legato, poteft in area edificium poni : quam fententiam puto veram. Tertiò facit textus in l. ultima ff.de ifu ơ habitatione, ubi fic fcriptum reliquit Paulus: Nevatius ait : ufuaria rei ßpeciem is, cujus proprietas eft, nullo modo commurare poteft; deteriorem enim caufam ajuarij facere non potef: : facit autem deteriorem, etiam in meliorem ftatumre com̄utatâ. Quén textum velut expreffum $\xi$ effe cenfeo pro opinione Alciati in l.z. §.mutui datio, ffo fi certum petatur, $n .1$ Io. contra Purpuratum ibidem,n. 43 . adeoे, verum effe, alıud pro alio, inuito creditore folui non poffe, ut procedat id,etiamfi quod foluitur, melius fit: \& inde infert,quòd recipiens triticum mutuú, inuito creditore folvere non poteft farinam, ut latius probat ibi: ad propofitum autem noftrum redeundo , fuperior doctrina fic procedit, ut fi proprietarius formá 4 rei immutando, vel aliud quodcunque faciendo, uti frui ufufructuarium impediat, vel eidem aliquod dam numinferat, ad totale intereffe teneatur pro rata tēporis, quo fructuarius fuit impeditus, 1 . Proculus , 23.5. ult. ff. de ufifructu, dum dicit : Si arbores vento dejectass dominus non tollat, per quod incommodior fit ufufructus ; vel iter: fuis actionibus ufiffuctuario ctum eo experiendum erit.Ubific adnotavit Florianus, \&\& fequiturGironda de Gabellis, 2. part. S. 1. num. 30, fol. 37. eft etiam bonus textus in l. repeti, I. finali.ff. quibus modis ufwfructus amittatur, dum dicit: Planè fi proprietariuss hoc fecit, ex teftamente, uel de dolo tenebitur. Sed o interdictum Ouod viaut clam, ufufructuario comperit. Et in $l_{0}$, fed \& $\sqrt{2}$ quid 19. S. proprietatis, ff. de ufufructu, ibi : Proprietae tis dominus non debebit impedire fructuarium ita itentem, ne deteriorem ejus conditionemfaciat. Inde eft, quòd ufufructuarius neceffariò vocari debet, five illius confenfus requiri,quoties res agitur etiam circa proprietatē,quæ ei obeffe, five damnum aliquod confiderabile afferre potef.Quod ex aliis obfervant Tiraquellus de retractu conventionali, S. 1. gloffa 6 . num. 29. qui allegat bonum textum in $l$. is qui fundum, 31 . ff. de ufifructu legato. Sfortia Oddi in comf. 82 . num. 14. vol. 1 . Ideoे fententia lata contra proprietarium, non præjudicat ufufructuario non citato,nec vocato in ufufructu, necè contra prejudicat proprietario non citato, in proprietate lata contra fructuarium, ut dicit Gloffa in lis cujus $\mathbb{\$}$. finali, ff. de afufructu. Quam fequuntur communiter omnes; ut conftat, ex Cavalcano de ufufructu motlieri relictos num. 125 .fol. 423 . Pinello 2. part. l. 1. C. de bonis mat ternis, num. 68. verf. fimiliter eff differentia: qui meritò afferit, quòd hanc materiam involuunt Scribentes in $l$. fape, ff. de re judicata; erit tamen ultra eum videndus 7 omninò Paulus Parifius in repetitione ad illum textum, num. 12. 13.14.15.6.16. quo loco plenè difputat, an, \& quando fententia lata contra ufufructuarium pro* prietatis domino nocere debeat, \& è contrà: conclufiones \& doetrinas Bartoli ibid.explicat, \& accuratè refo* luit;ideò ampliùs infiftere neceffe non erit : vide etiam Addit ad decif. Game 266. part. 2.

Secundò \& principaliter conftituendum erit,ex di- 8 Ctis fuprà non obfcuré, manifeftè potiùs dignofci, deceptos noñullos,exiftimantes, proprietarium non poffe vendere proprietatem fine confenfu\&voluntate ufufructuarij,quafi id prædieta æquitatis aut prohibitionis ratione contineri videatur. Quod non dubitarunt afferere Guilliel. de Cun, in l. 2. C. de ufufructu. Oldradus in conf.24.\& Sfortia Oddi in conf.82 .mum, 14.vol.t. fed decipiuntur, ut dixi, quoniam ex alienatione nullum damní ufufructuario contingit in ufufructu, cum nihil fuainterfit, quod ifte, vel ille fit proprietarius, dư̄nodò ipfum nonturbet in ufufru民uu, ut eleganter confiderat Caftrenfis in dict. 6. 2.C. de wfufructu, in fine, qui fecurè defendits proprietarium poffe hypothecare \& vendere proprietatem abfque cöfenfu ufufructuarij

## 4. Quotidianarum Controverfiarum Iuris Lib. 1.

\& aliis objectionibus refpondet, Caftrenfis etiam fententiam defendit Joannes Sichardus in lectura ditte l.2. ex num. 2. ufque ad num. 9. \& veriorem exiftimat Anzonius Gomez tom, 2. variar. cap. 15. de fervitutibus, num. 9. \& fequitur Pinellus 2. parr. diac. l. 1.C. de bonis maternis, num. 5 r. Pro quibus valdè urget primò textus in 1 . fundi Trebatiani, ff. de ufufrucin legato, ubi aperté fupponit Scavola, proprietatem vendi potuiffe, nee confenfum fructuarij requirit, \& inl. 3. S. fi bares,ff. ufiffactuarius quemadmodum caveat, ubi idem fupponit Ulpianus, dicit enim : Si hares alienaverit proprietatems ऊ poffeà amittatur ufuffucuus. Secundò eft textus fingularis in ditta 1. 2. C. de ufufructu, ubi fic fcribitur : Verbis teftamenti qua precibus inferuifit, ufumfructum ribi legatum animadvertimus. Quta res non impedit proprietatis dominum obligare creditori proprietatem, manente fciliset integro ufufrutu tui juris. Ergo \& alienare poterit proprietatem, falvo jure ufusfructû́s, nec poteft in hoc congrua difcriminis ratio affignari, ut intelligit Accurfius ibi. verbo, obligare, dicens item \&o vendere. Caftrenfis,\&\& Sichardus ubifuprà. Qui addunt, quòd freft fecciale in patre ufufructuario, quod debeat confentire in alienatione proprietatis, l.ult. S. filius autem, C.de boxis qua liberis, in contrarium debet effe jus commune, quòd fine confenfu fructuarij poffit totalem alienationem facere. Tertiò facit quòd proprietas ufucapi poteft, quamvis ufusfructus rectè conftitutus per ufucapionemnon perimatur, l. locum, 2 1. §. proprietarius:ff: de wfufructu, 1 . juffo, 44. S. non mutat, juncta declaratione gloffæ ibi. verbo, non poteft, ff. de ufucapioaibus. Sed fi prohibitus effet proprietarius alienare proprietatem fine confenfu fructuarij, non poffer pati in prejudicium ipfius ufucapi rem, argumento l. alienationis verbum, 28 .ff. de verbor. fignificat. \& corum, quæ adnotarunt per illam legem Scribentes communiter, Caftrenfis in conf.44. in fine, lib. 2. Socinus in conf. 266 . num. 44. lib.2. Decius in conf. 445 . num- 28. Tiraquellus de retractu Lignagier o J. 1.gloffa 9- num. 249. Pinellus in atthent, niff tricenale, num- 29.C. de bonis maternis, quamvis ipfe fubtilitér atque eruditè, ut affolet, contra Communem exiftimet falfam effe allegationem ditt. Io alienationiss' alienatione prohibita, \& ufucapionem prohibitam cenferi, ut ibi videri poterit. Quartò denique \& ultimò, quando tot jura.atque Doctorum authoritates 9 deficerent, concludens fundamentum videretur, quòd ufufruttuarius non habet ita liberum ufumfructum, ficut habet proprietatem liberam proprietarius; quia eft fortius jus,\& magis adradicatum, ut frribit Baldus in $l$. locum, $\$$. exeo, per illum textum, ff. de ufufructu,fed ufufructuarius non habens ita plenum \& liberum jus, poteft vendere ufumfructum, ut alio capite probabitur infrà, etiam fine confenfu proprietarij; ergo multò magis poterit proprietarius vendere proprietatemabfque
o confenfu ufufructuarij.Poterit tamen contraria fententia locí obtinere, ubi ex alienatione proprietatis, damnum confiderabile evenire poffet ufufructuario ; tunc enim citra confenfumejus, non poffet proprietarius alienare: in quibusterminis loqui videtur Tiraquellus de retradtu conventionali, I. 2. gloffa unica num. 52 . verf. nam licèt, nec invitus cogetur fructuarius ipfe proprietarium rixofum, aut male conditionis mutare, ut dicebat Sfortia dif. conf.84. num, 4 . \& eft de mente Caftrenfis in diat. 1.2. ad finem. quatenus pro ratione fuperioris doctrinæ advertit, quod nihil ad fructuarium intereft, quis fit proprietarius, dummodò non turbetur in ufufructu;ergofi aliquid ad eum attineat, contrà erit dicendum, ut etiam, \& rectè obfervat Joañes Sichardus in did. l. 2. C. de ufufructu,num.8. ubi dicit regulariter confenfum fructuarij non requiri, quando proprietarius velit alienare rem, ex qua ufusfructus pendeat: fed tunc demum quando vertatur aliquod intereffe vel commodum ufufruetuarij:quod comittendum eft æquitati judicantis, ut is ex æquo \& bono cöftituat, quando confenfu opus fit, vel non; dicit etiam quòd in
cafu, quoeffe neceffarius confenfus, neceffarium quoq; effe laudimium tanquam merces confenfus: quod la tiùs tractauerat $n$. pracedentibus, \&\& ibid. Caftrenfis n.2.
Ex quibus pretermittere non poffam Borgninum Cavalcanum qualibet nota dignum effe in hac quæftio ne ; is enim de ufufructu mulieri relitto, num. 141. verf. legatum vero,fol. 435 . contra rationem \& legem loquitur, atque fuperioribus Doctorum refolutionibus non prælectis,fecurè ( fed improbè quidem) affirmat, hæredem five proprietarium non poffe invito ufufructuario,five eo irrequifito, aliquid de proprietate difponere,nec alienare illam, \& aliter non declarat : quòd, ut vides, à jure ipfo \&\& ratione valdè alienum eft, \&\& fuperioribus doctrinis repugnat.

## CAPUT XXXV.

Proprietarius utrùm, aut quare, ne confentiente quidem fructuario, fervitutem imponere poffit, nifi per quam dererior conditio fruCtuarij non fiat ? iple etiam fructuarius, quare nee acquirere,nec imponere, rerinere tamen fervitutem poffit ? ubi qua hactenùs diata funt $a b$ aliis ubicunque, congeruntur, \& confutantur; Raphaëlis Fulgofij ratio contra Recentiores recipitur, meliùs quàm adhuc explicatur, atque Pinelli motivis contra eam noviter refpondetur.

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

1 Proprietarium non poffe fervitutem imponere fundo, nes amittere, acquirere plane fervitutem eum poffe,etiam
 nere autē poteft, $\sigma$ fi fortè fuerit, non utente fructuavio, amifa, hoc quoque nomine tenebitur.
3 Pradictorum vera ratio veddirur : of textus in 1 . fed \& fiquid, 9 . 5 .fed nec fervitutem, ff.de ufufructu, melius, quam hattenù enucleatur, or num. feq.
4 Servitutem nemo in damnum alterius imponere poteft, maximè $f$ i ille babeat aliam fervitutem.
5 Di/pofitionem rerum fuarum etfi liberè unicuique lex committat; hoc tamen ita, vel ex naturali juffitia accipiendum eft, fi non pubficum, aut privatum alicujus commodum ladatur.
6 Proprietarius quare acquirere fervitutem poffit, etiam invito fructuario.
7 Ujufructuarius quare retinere fervitutem poffits acquirere vero, vel imponere fervitutem non pofit.
8 Proprietatis dominus, ne confentiente quidem fructuario, fervitutem imponere poteft, nifi per quam deterior conditio fructuarij non fiat, ubi proponitur valgata difficultas l. fed etfi quid,19. श. proprietatis, cum 1. feq. ff. de ufufructu.

9 Francifci Connani, Sarmienti, Arij Pinelli, atque Ludovici Vitalis declarationes contra communems rejecta.
Io Ferdinandi Vafquez de Menchaca nova interpretatio, novè \&o fubtiliter confutatur.
II Enmanuelis Mendez de Caffro intellectus novus novè o verè improbatus.
12 Facobi Cujacij Sententia in pradita difficultate non probatur.
13 D. Feliciani de Solis rationem veram infe effe, fed non concludere circa difficult atem diet. I .proprietatis.
14 Petri Auguftini Morla rationem inefficacem effe, o juri contrariam.
15 In praditan difficultate facilius effe aliorum rationes confutare, quam veraiw aut concludentem rationem conffisuere.

## C

.

## invito frutuario.



1 4.8

$\qquad$
$\qquad$ 8
 $-20$ $5-50$

[^15] 2
$\qquad$$5=$
$$
\text { conftituere. } \quad 86 \text { Ro }
$$


#### Abstract

\section*{18} 


 I[^16][^17]楼







 5 2
$\square$
$\qquad$ 1

## De Ufufructu.

Raphaèlis Fulgofij rationem magis placere Authori, © Pinelli motivis contra eundem, novè atque fubtiliter (atisfactum, of num. feq. Emphyteuta ufumfructum poteft ad vitam conftituere, - Servitutem imponere ad vitam ejus duraturam.

18 Vaffallus in re feudali poteft ad vitam fervitutem confituere.
19 Superficiarius fervirutem of cenfum in fuperficie imponere potef.

HIs, que Capite precedenti dicta fuêre, proximum eft conftituere nunc, ob eandem æquitatis, vel - prohibitionis rationem, nec fervitutem imponere poffe fundo proprietarium, nec amittere fervitutem, fed acquirere planè fervitutem eum poffe, etiam invito fruQuario, ut Julianus feripfit. Quibus confequens eft,fru2 tuarium quidem acquirere fervitutem non poffe, retinere autem poffe, \&fif forte fuerit, non utente fructuario,amiffa, hoc quoque nomine tenebitur : ita docuit Ulpianus in l. Sed © $\sigma$ fo quid, 19. IV. Fed nee fervitutem imponere, ff. de ufufructu. In quo nullus amplius infiftit, fed tanquam indubitatum omnes admittunt, ut conftat ex his,quæ fripferunt Petrus Gregorius in fyntagmate juris, lib.4. cap. 3. num. wlt. verf.fed nec fervitutem, $\mathrm{Cu}-$ 3 jacius recitationum folemnium, in lib. Digeforum, ad l. 3 . ff. de fervitutibus. Ratio autem quare proprietarius imponere, vel amittere fervitutem non poffit, fatis conftare poteft ex his, qua in initio Capitis precedentis diximus : proprietariú nihil in præjudicium, aut detrimentum fructuarij facturum, nec aliquo modo juri 4. ufusfructus obeffe, five aliquid detrahere poffe. Deinde; quia non poteft quis in proprio fundo, in alterius prejudicium imponere fervitutem, maximè fille habeat aliam fervitutem, l.2.S. r. l. per quem locum, ff. de fervi tutibus rufticorum, $l$. in concedendo, ff. de aqua pluvia arcenda, $l$. hoc jure, I. is qui, \& I. Lucio, ff.de aqua quotidiana of aftiva: quæ jura adducit Jonnes Corrafius in l. 3.ff. de fer vitutibus, num. 17 . in fine. \& num. 20 . ubi reddit elegantem \& veram rationem, quòd licèt difpofitionem rerum fuarum libere unicuique lex committat
 in re mandata, $C$. mandati: hoctamen ita vel ex naturali juftitia accipiendum eft, fi non publicum aut privatum alicujus commodum lædatur, $l$. opus novwn. ff. de operi6 bus publicis. Jafon in l. ex hoc jure, ad principium, ff. de juffitia © jure; acquirere autem fervitutem etiam inuito fructuario, proprietarius poteft, nam \& res fructuario nec fraudi, nee damno eft, \&c ufusfructus ipfe melior fit, ut rectè confiderat Cujacius in ditt. l.3. in prithe. If. de fervitutibus. ufufructuarius verò retinere fervituture poteft, quia dum retinet, nihil de novo facit, quod 7 poffit ipfi prohiberi ; retinere potiüs, \& confervare debet, aliàs eo nomine tenebitur,fi eo non utente, fervitus ipfa amiffa fuerit, ut inquit Ulpianus loco relato fupràRatio eft, quoniam ufufructuarius omnem rei curam fufcepit,\& cuftodiam, atque diligentiam preftare tenetur, ut inquit textus in l. 1. ad finem, cum l. ©eq.ff. $u$ fufructuarius quemadmodum. caveat, Antonius Gomez tom. 2. variar. cap. 15 . de fervitutibus.num. $6 . \&$ latè probavimus fuprà, cap. 20. acquirere tamen, vel imponere fervitutem non poteft, quoniam fructuarius dominus non eft,\& nemo fervitutem acquirit, vel imponit, niff quidominus eft, l. i. ff. communia pradiorum. Corrafius in diat. l. 3. num. 20 . ff. de fervitutibus. Padilla in 1.6 in provinciali, num. 5. C. eodem tit, Molina de HiJpanorums primogeniis, lib. 1. cap. 20. num, 1.D. Felicianus de Solis trattar. de cenfibus, lib. 2. cap. 4. num. 9. verf. © binc eft. Exquibus remanet meliùs, quàm hactenùs per aliquem enucleatus textus in diet. l. Sed © fi quid, f. fed nec fer8 vitutem.fubdit poftmodùm idem Ulpianus: Proprietatis autem dominus, ne confentiente quiden frutuario, fervitutent imponere poteft: nifi per quam deterior conditio fructuarij non fiat : veluti, fi talem fervitutem vicino concefferit, jus fibi noin effe altiuss rollere. Locum autem religiofumi facere
poteff, confentiente fructuario, or hoc eff vervin favore Religionis. Id autem adeò mirabile \& difficile,juríque cōtrarium aliquibus videtur, ut fe rationem affequi non poffe fateatur coactus Curtius junior (quem in hoc laudavit Pinellus) in I. penultima num. 37 . C. de pactios. Ratio difficultatis\& admirationis confiftit in hoc, quod licèt proprietario rectè prohibitum effe videatur, fruatuario inuito, fervitutem imponere, ne reddatur deterior caufa ufusfruttûs, ne etiam damnum inferatur eidem fructuario ; tamen cùm fructuarius ipfe confenfum preftat, licitum id deberet effe propl ietario, quoniam juri pro fe introducto quilibet poteft renuntiare, $l$. pacif(i), ff. de padis, $l$, penultimis, $C$. eodem, nec volenti \& confentienti fraus aliqua, five damnum irrrogari videtur,\& nihilominus conftitutio fervitutis non valet, nec quamvis fructuarius confenferit.Id quod juxta cö́s munem fententiam certumeft, uti communiter intellexiffe omnes firmant, Pinellus 2.part.1.1. C.de bonis maternis,n.74. Felicianus de cenfibus, lib. 2. cap. 4. num. io. verf. Fed hanc refolutionem.

- Quapropter Francifcus Connanus commentariorim? juris civilis, Iil. 4. capite 3. num. 3. fol.232. conftanter afferit contra Communem,proprietarium, etiam inuito fructuario, fervitutem imponere poffe, quâ ufisfructus conditio deterior non fiat ; quòd fif fiat deterior, ita demumfi fructuarius ipfe confentiat, dicitque verba illa ( ne confentientequidem fructuario) legenda effe (non confentiente fructuario, \&z verbum, Nifi, legis fequentis, accipiendum effe pro, Duntaxat ; ut fit fenfus, eam dumtaxat fervitutem imponi poffe à proprietario, ufufructuario non confentiente, quâ ipfius conditio deterior hon fiat: quòdfideterior fiat; ejufdem cor.fenfus neceffarius eft: \& in effectu hanc fententiam fequutus eft, \& nonnullis comprobat Arias Pinellus indicta 2. parte li 1. num. 74 . qui magis probat, duplicem négationem ponendam effe, ut legatur : Proprietatis dominus; ne quidem confentiente fructuario ferviturens imponere non poteft, nifi per quam deterior conditio fructuarij non fiat.Idem etiam admittit D Franc. Sarmientus felectarum interpretationam, lib. 6. cap. 12. quos merito improbat Felicianus libro 2. dicto cap .4, num, $10 . q u o n i a m$ eorum affertio evidenter violat verba illorum jurium, éfque contra receptam \& vulgatam Codicum Pandectarum fidem, violat etiam Ulpiani verba,\& fe ipfam proditLudovici Vitalis declara io lib.2.variarum lectionum, cap. 8. His addo ex alio preditiorum lectionem convinci, quòd ftatim dixerit Ulpianus, proprietarium facere poffe locum religiofum confentiente fructuario, $\&$ hoc favore Religionisjergo favore illo ceffante,con trà dicitur, uti communis intelligebat-

Unde Ferdinandus Vafquez de Menchaca lib, i, de id fucceffonum creatione, f. 7. num, 40, verficulo, redeundo ad illum artictulum, reprobata Pinelli \& Connani opinione, cum Communi defendit, proprietatis dominum nec confentiente ufufructuario fervitutem imponere poffe, per quam ufusfructûs conditio deterior fiar: \&c reddit novam rationem, quia fructuarius jus ufusfruCtûs alienare non poteft, If. finitur, In/titut. de if ufructu; \& fic nec confentire proprietario fervitutem imponenti,quia fervitutis cốtiturio alienatio quædam videtur, l. ultima, C. de rebns alienis non alienandis; \& fic talis confenfus inanis effe debet. Nec obftat, quòd licèt unus ex dominis predij coumunis, fervitutem imponere non poffit,tamen accedente pofteà confenfu alterius domini, firmatur, atque juittificatur fervitus illa, $l$. per fundum; ff. de fervitutibus rufticorum, l. ultima ff. communia frediorum, quia refpondet tpfe, longè diuerfum effe unum abaltero ; proptereà quod unufqu fque dom norí habet jus alienandi partem fuam; ufufructuarius verd jus al:enandinon habet,fed, ut vides, interpretatio heec, nee vera eft,nec fuftineri potef::Inprimis enim diversí eftz ufufructuariú,invito,feu ignorante proprietario, ufusfruttus jus alienare;aut eidem fervitutế imponere volenti confenfum praftare, ut ad oculum patet ; nec af-

Iumptum

142 Quotidianarum Controverfiarum Iuris ${ }^{17}$ Lib. I.
fumptum dittal.ultime, ita indiftinctè procedit, ut colligitur ex his, qua fcribit Corrafius inl. 3.ff. de Servitutibus,num. 25.62 26. Deinde, quia precipuum fundamentum evidenter deftruitur ex eo, quòd fi probemus, poffe fructuarium vendere, locare, aut quoquo modo alienare ufumfructum, fequetur inde, fir ratio adducta per Menchacá procedit,quòd majori ratione poterit fervitutis conftitutioni confenfü preftaret:at ufufructuarius vendere poteft, locare, gratis concedere, $\&<$ alienare ufumfructum, ut cum multis alio capite infra tuebimur:ergo poterit eriä fervitutis conftitutioni parientiam aut confenfum preftare. Denique cùm verum fit,poffe ufufructuarium vendere, \& locare ufumfruáum, non poterit procedere diferiminis ratio, quæ ab eodem excogitata fuerat inter fructuarium, \&c unum ex dominis predij communis. \& aliorum, de quibus infrà, nullam mentionem facit) in repetitione ad textum, in $l$. cimm oportet, C. de bonis gua liberis, 2. parte, num. 128 . in fine, fol. 47 - ea ratione dicit, non poffe fructuarium domino proprietatis fervitutem imponere volenti confentire, quia fi confentire poffer, efficeretur, ut unus \& idem locus duobus in folidum ferviret : quod effet contra naturalem rationem l. fi ut certo, J. $\sqrt{i}$ duobus vehiculum, ff. commodati: nec fructuarius ipfe confentire poteft, ut fuo jure fibi uti quandocunque non liceret, argumento legis quoties, verficulo, $\delta$ ideo, \& $l$. penultima, de pactis : unde fit, ut fervitus, quænon diminuit jus utendi fruendique, rectè imponatur, ut $i b i$ dicitur. Verùm hæec ratio placere non poteft, quoniam eâ attentâ, confideratóque ne locus idem duobus fervire debeat, fequitur inde, quòd nec fervitus, quæ non diminuit jus ufusfruatus, imponi non poffit, cum adhuceadem ratio militer; fi quidem duob ${ }^{\text { }}$ fundus fervire debebit : deinde, nam fervitutis conftitutionon impediret fruatuarium utifrui poffe jure fuo, quamvis ipfius ufusfruetûs conditio deterior fieret, five ejufdem jus diminueretur;nec duorum concurfus in eodem loco ita in folidum confiderari poteft, ut concurrere non pofit in hac fpecie, cùm alter jure tantùm fervitutis utatur, alter verò univerfo commodo fructuum \& proventuum gaudeat, quicunque ille fit : denique, nam ficut fructuarius venditione, locatione, aut fimili contractu efficere poffet, ut jure fuo fibiuti ampliùs non liceret,fic \& gratuitò confenfum praftando proprietario, diminuere jus ufusfructûs, aut deteriorem facere fuam caufam poterit,eò magis,quód ut dixi non ided fibi in univerfum, jus utendi \& fruendi tollit, cùm uti \& frui poffit faluo jure fervitutis, ex qua ufusfructês caufa deterior fieri dicitur : alia igitur ratione procedit ille textus, nec predicta fufficiens eft ex dietis fuprà.Ex quibus etiam convincitur ratio Cujacij, licèt magis ar-
12 guta fit in $\$$. relig iofum, Infit, de rerum divif. \& recitation. Solemn, in lib. Digeforum, ad l. 3. ff. de fervitutibus.: deinde, quoniam fateor fructuarij intereffe, fervitutem non conftitui, non tamen ideo fequitur fructuarij confenfum nihil operari debere ; \& fic remanet indiffoluta difficultas adhuc agitata. Quam ut diffoluat
13 Doctor Felicianus de Solis lib. 2.de cenfibus, cap.4-n.10. ad finem. Primò conftituit, proprietarium,etiam inuito fructuario, poffe cenfum in proprietate conftituere, ex L.2.C. de ufufructu: poftmodùm verò, arguit in contrarium extextu, in dilt. l.fed $\sigma f i$ quid, dict. I. proprietatis dominus ; \& aliorum intellectibus rejectis, dicit,quòd libenter admittit, proprietatis dominú fervitutem imponere non poffe; non tamen inde fequinon poffe, hypothecam, jufve annui redditus in proprietate conftizuere. Quod mihi admodùm placet. Ratio verò differentiæ quamvis in fe omninoे vera fit; quod attinet ad noftrum propofitum, non concludit : Inquit enim, differentiæ rationem ex eo procedere, quòd fervitus quælibet tam urbana,quàm ruftica confiftit in jure quodam utendi \& fruendi;quare cùmeo careat proprietatis dominus,nequit imponerefervitutem: at verò quoad hy-
pothecam id non exigitur, fed fufficit, quòd fit in bonis debitoris illam conftituentis; ac pro inde reate poteft in nuda proprietate hypotheca, cenfúfve conftitui. Ex eo autem dixeram, rationem hanc in fe veramnon concludere circa fuperiorem difficultatem, quòd licèt jure utendi \& fruendi proprietatis dominus careat; tamen cùm illud fit penes fructuarium, accedente ipfius confenfu \& voluntate, videbatur quòd poffet proprietarius fervitutem imponere, non obftante eo impedimento, quod ex jure utendi \& fruendi fructuarij, \& ipfius confenfu fuppleri poffer. Nec redditur ratio per diçú Authorem, quare confenfus fructuarij nihil efficiat, cùm ipfe jus utendi \& fruendi habeat, quod non eft penes proprietarium, cúrve ipfe fructuarius juri profe introducto renuntiare non poffit.

Inefficax eft etiam, \& juri contraria, nec concludit 14 ratio quæedam adducta noviffimè à Petro Auguftino Morla emporij 1, part, titul. 6. ff. de fervituribus,queft. 3. num. 2. inquit enim, fervitutes non ab aliis, quàm à dominis poffe imponi nonnullis rationibus ibi adduetis. Quarum prima eft, quia confenfus eorú intervenire debet in imponenda fervitute, quorum jus minuitur:inde infert, quòd proprietarius fine confenfu fructuarij imponere non poteft fervitutem, \&\& allegat textum in ditt. 1. fed or fi quid, f. finali de ufufructu.: nee aliter probat, \& tamen in eo textu exprefsè deciditur contrarium, ut hactenùs vidifti.
In tanta igitur difficuleate, in qua procul dubio faci- 15 lius eft aliorum rationes confutare, quàm veram \& concludentem rationem conftituere, magis placuit Ra- 16 phaëlis Fulgofij interpretatio in eadem $l$. de qua agimus, $\mathbb{I}$. fed nec fervitutem, mum $\mathbf{1}$. quam defendit Ludovicus Rufardus in notis perpetnis,ad d. S. propriesatis dominus, \& probavit Alciatus in 1. penultima num. 53. C. depactis, ut in effectu proprietarius \& fructuarius etiá fimul fervitutem conifituere non poffint, quia neuter eorum perfectè dominus eft; proprietarius enim jus utendi \& fruendi non habet, \& confenfus ufufructuarij non poteft jus proprietarij integrum facere,fi ipfefruAuarius retineat ufumfructum, \& ideoे nec confentiente fructuario, poterit jus realis fervitutis conftituere.Inquit ergo Fulgofius, quod fructuari ${ }^{\circ}$ cedere, aut imponere non poteft, quia non eft dominus, nec poteft per confenfum fuum, jus diminutum proprietarij facere integrum ufufructu remanente.

Nec obftant argumenta nonnulla, quibus Fulgofij rationem impugnare contendit Arias Pinellus ditta 2. part.l.1. C. de bonis maternis, num. 74 . illis enim etfi nullus hactenùs fatisfaciat, congruum refponfum dari poterit: \& primùm non obftat, dominum appellari ufufructu carentem, in l. reliè dicimus, 25 . ff. de verbortum fignificatione; nec videre ipfum, legem adjicientem, qualitatem illam perfecti dominij ad conftituendā fervitutem : Nam fateor utrumque libenter, dum tamen non deficiat jus illud penes fructuariú exiftens, propter quod, fervitutèm imponere non poteft proprietarius, ut Fulgofi ${ }^{9}$ dicebat: enimverò jus illud adeò confiderabileeft in hac materia, ut qualitas perfecti \& abfoluti dominij minimè neceffariafit, ut Pinellus inquit, data faltem qualitate aliqua dominij, cum facultate fcilicet utendi \& fruendi:quo modo fortaffis confideravit plenum dominium Fulgofius, hoc eft, dominium competens cum plena \& integra facultate ufus \& fruitionis rei: Nam \&\& hinc videmus, quòd emphyteuta, qui non ${ }_{17}$ habet abfolutum atque perfectum dominium, fed utile tantùm, ex fententia communi, caducitatíque, paenæ, \& recognitioni dominij directi obnoxium, qui tamen re emphyteutica ipfe folus fruitur, nec jus utendi \& fruendi penes alium eft,ufumfructum poteft ad vitam conftituere, \&\& feruiturem imponere ad vitả ejus duraturam. Quod infinita Authorum allegatione comprobantes ut certum tradiderunt Padilla in l. . in provinciali,n.6.C. de fervitutib. Julius Clarus lib. 4. fententiarum, S. emphyrenfis, quaft, 21. Pinellus 3.part.l, 1,C. de bonis
maternis, num. 70. Molina de HiJpanorum primogeniis, lib. 1. cap. 20. num. 2. \& 6. Felicianus de cenfibus, lib.2. sap. 4 n, 16. \& argumentis contrariis eruditè fatisfacit Corrafus dicens, hanc veriffimam fententiam in 1.3 . 18 ff . de fervitutibus, ex n, 16. ufque ad n.28. Vaffalus etiam in re feudali poteft ad vitam fervitutem conftituere, ut multis probant Molina didt.c.20, n. 3. Cujac. lib,2. de feudis, zit, 9. Julius Clarus \$. feudam, $q$-73.D.Felic.dict.
19 cap.4. n, 18. Denique \& fuperficiarius, qui utile tantum dominium habet, ex fententia comuni, fervitutem \& cenfum in fuperficie imponere poteft, ut ex multis probarunt Aluarus Valafcus de jure emphyteutico, queft. 33. num. 2. Felicianus lib. 2, ditta cap. 4.n. 13. Eft igitur neceffarium dominium cum qualitate illa, ut jus $u$ tendi \&c fruendi non fit penes alium, quamv is non fit perfectum aut abfolutum : quo modo intelligi debet doctrina Fulgofij, ut dicebam fuprà. Nec fufficit plenum dominium proprietatis abfque ufufructu,quoniä deficir jus illud, fine quo fervitutis cofftitutio dari non poteft:non obftat fecundum Argumentí, quòd fi fruAuarius confentiat proprietario fervitutem imponenti, jam concurrit confenfus utriufque, \& confequenter poteft fervitus imponi, argumento textus in $l$. per fundum, ti.ff, de fervitutibus rufticorum, ubi fuftinetur fervitus conceffa ab uno ex pluribus dominis, accedente confenfu aliorum, etiam ex intervallo, ex l. ult.ff. coйunia prediorum ; quia ex dictis fuprà, fatis conftat folutio, nec utriufque confensí fufficere;fibi enim obftant proprietarius, \& ufufructuarius, nec poteft fructuarius per cófenfum fuum, jus diminutú proprierarij facere integrú, ufufructuremanente, ut inquit Fulgofius; five volente fructuario, fuum ufumfruatú retinere, Nec urgent in cōtrarium duo illa jura, proptereà quòd non loquuntur in fpecie noftra, fed in diverfa, quando unus ex dominis predij communis, imponit fervitutem, quæ accedente confenfu aliorum firmatur, quia nihil confiderari poteft, quod impedimento fit conftitutioni fervitutis ; enimverd omnes domini plenum habent dominium, nec jusutendi \& fruendi penes alium refidet:at verò in noftro cafu maximum impedimentum preftat, fructuarium ita confentire, ut velit ipfe ufusfructûs caufam adhuc durare, propter quod, jus domini, five proprietarij integrum effe non poteft: quod ad conftitutionem fervitutis neceffarium erat, ut diztum eft.

## C A P U XXXVI.

Fructus quid, \&e unde dicatur ? quid propriè, \& ftriade Fructûs nomen contincat , qualiter etiam largè,aut generaliter accipiatur? Deinde ufufructu relicto, quamplurima contineri,ubi multarum quæftionum refolutione, valdè ufufructuarij jus ampliatur: \& verbum Fructus in hac materia non ftrictè, aut propriè dumtaxat, fed largè etiam \& generaliter fumi debere. Denique communis Doctorum fententia, que fructus, in Naturales, Induftriales, \& Civiles divifir, utrùm fit vera, nec-ne : ubi diligenti \& accurara refolutione, diftinctioni, \& claritati reftitura traduntur, quæ obfcura \& tenebrofa videti poffent; multaque adnotantur per Auchorem, que hucufque; fic explicata non erant.

## SUMMARIUM.

1 UJufruatu legato,quamplurima contineri, © latiùs ine frà ex num,it.G̛̀ à num. $26 . \mathrm{cum}$ multis feq.
2 Quatuor dubia proponuntur, qua principaliter tradtantur in hoc Capite.
3. Seribentes hucufque de hac materid, liecte multa effun-
dant, confusè tamen or intricatè loquutifunt'; nes perfecte, nec etiam diftinctè rem iftam explicarunt.
4. Fruitus quid, or unde dicatur?

5 Fructûs nomine propriè © Ar filtè quid intelligatur?
6 In fructu non disitur effe id, quod non renaf citur.
7 Frutus in genere fumptus quid fignificet? Goide ine frà num. 65. \& 66
8 Fruiths, redditûs, provenths, obventionum, ac emolusmentorum appellatione quid contineatur? remiffivè s hatijfomè tamen declaratum à multis.
9 Dotior Spino notatus per Authorem, quod ad dubium in Sum̆mario propofitum non refßondeat, aut prapg-- Aterè ó impropriè loquatur.

10 Fructus intelligi regulariter, dedudis expenfis circa eos factis, $\downarrow$ de bac re pleniffime actum per Barbofaim.
11 Ujufrudau legato que contineantur ; ov verbum FruCus qualiter accipi debeat in bac materia? ubinoma nulla jura ad propofitum eleganter expenduntur.
12 Pertinere ad fructuarium in re fructuaria non folum fructus, or qua fructuum loco, ailt vicereputantur ${ }_{2}$ fed etiam omnia, que obsentiontem, © comodita-
-7il tum loco habentur, licèt in frattu propriè non fint . idque ex fentenitia multorum.
13 Ac fructuarium damraxat pertinere comoditates, of obventiones, que in fruatu confiftunt, ex fententia Petri de Barbofa, contra fuperiores.
14. Author, ut pradiatam contrarietatem componat of verioremf ententiam declaret, nomnulla conffituere ne. ceffarium duxit, que num. feqq.proponuntur.
15. Ufufrutuario negari non poffe, quin in re fructuaria maximum jus fureconfulti tribuerint, © verbis nimis generalibus atque abfolutis omines proventus, utilitaA tes, atque obventiones rei conceffer int.
16 Nonnulla jura in hac materia nimis reftringi per Bar-4 bofam, ov contra eum verba quiadam Jureconfulti Celfi argute ponderata.
17 Ex his, que foames Garfia in bac materia foripfit ; fativieri poffe ad nonnulla fundamenta, qua experve - ini duntur per Barbofam.

18 Fructûs nomine frequenter Fureconfultos in hac mated ria intelligere; ov fructuario in re fructuaria cone cedere id, quod non renafcituru, fi tamen in fructu fit, aut Saltem fructûs nomine (etiam quantumcunque generaliter accepti) contineri poffit.
19 Dominum D. Petrum de Barbofa, nimis generaliter loquutum in hac materia, of novè of verè adnoratums ab Authore.
20 UJufructuario in re fruttuaria id concedendum, in quo propriè © firidè cadit nomen fructuum, ault faltems largè eo generaliter cadere poteff.
21 Petriom Barbofa in effectu probafle fententiam com̆tдnem, quam damnavit ; fubtiliter of verè probatums
per Authorem. per Authorem.
22 Ga/parem Baëcium errore manifefto Lapfam in hac materia, novè, atque concludenter, © verè oftenfunis ab Authore.
3 Conclufio of refolutio Authoris circa pracedentia.
24 Barhofa refolutionem in alio loco fententiam Authoris confirmare.
25 Tiberium Decianam juxta mentem Authoris, intellexife iftam materiam.
26 Ujufructuarius in ftagno, in quo ufumfructum babet, qualiter poffir pifcari, pijceffue occidere.
27 UJufructus in columbario poteft conftitui, on qualiter fructuarius poffit in eo columbas caperes o occidere.
28 Ufufructuarius inf undo, aut in vivario, qualiter venari, ferafgue, \& atues occidere poffit ?
29 Ufufructuarius Caffri an jurifdictionalia exercere pofirs, of antiquas inveffituras renovere?
30 Ad ufufructuarium pertinere panas, condeminationes, © malctas, five confif cent uir bona mobilia, five im:mobilia; © Jimiliter emiolumenta figilli, © officice tum.

3I Multa, pahe, condennationes, of confifcationes bonorum, que propter delitta, afufructu, aut matrimonio conftante, commilfa imponimutur, ad quempertinere debeant, fi finito ufufruct $u$, aut foluto matrimonio, fententia lata fuerit ?
32 Et de bac queftione commendatum ab Authore Barbofam, latiffimè, atque elegantijfimè omnium foribentem.
33 Penfiones podagiorum, of pafchorum dicuntur in fruItu effe, of fic ad frultuarium pertinere.
34 UJufruAtus ex redditu vettigalium, an debeatur ei, cui omnium bonornm ufus ructus relituus eft.
35 Ufufructuario utrùm competat jus patronatîs, \& prafentandi.
36 Marito an competat jus prafentandi, vatione rei in dotem date, cui annexum eff jus patronatîs.
37 Ufffructuario caftri, vel villa, utrùm competat jus confirendi beneficia, \& officia? remifivè.
38 UJufruçu legato,utrim veniat id, quod ex exemplatione protocollorum percipitur.
39 Bartoli fententia in quaftione fuperiori refertar.
40 Bartoli opinionem qui indiftincte theri velit, qualizer poffit argumentis contrariis refpondere?
41 Paudi Caftrenfis contraria opinio relata.
42 Borgninns Cavalcanus notatus per Authorem, quìd de bac queftione nimis breviter egerit, nec perfectins aut diffinctè fcripferit.
43 Concordia Baldi, que in prafata queftione per Barbofam improbatur, ab Authore defenditur.
44 Et illius argumentationi contra Baldum Jatifieri poffe oftenditur.
45 Ufufruẗuario utrùm debeatur laudemiam, fi emphytentica res alienetar.
46 UJufructuario an quaratur utilitas commi $\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$ res fertdalis, emplyssutica, aut cenfualis cadat in commiffum.
47 Modernum Paril. in traitata, be explicatione pradicte quaftionis, cateros omnes antecellere.
48 Tiraguelli diffinctionem rectè improbatam per eundein.
49 Eundem Modernum eruditè bo verè refpondiffe ad ea que proufufruituario in quaftione pracedenti adduci poterant.
50 Fructuum divifiones plares, or Becies à Doctoribus confideratas.
$5^{1}$ Fructus alios effe Naturaites, alios Indufiriales, bo alios Civiles, ex fententia communi.
52 Fructus Naturates quii fint?
53 Fructuum Induffrialium exempla.
54 Frudus Civiles qui fint ?
55 Fructuum ßecies duas dumtaxat effe, ơ oivilium fructuum denominationem commentitiam videri, exfententia vultorum.
56 Author ut in pradicta contrarietate fuam fententiam interponat, nomuullos cafus diff ing fuendos exiffimat, Grem iffam diftinctè magis , quàm bactenùs declaratam proponit.
57. Fruftuum omnium in Mundi exordio unam, atque candem .peciem fuife.
58 Fructus quo tempore caperint curâ bominum ơ cultue $r$ â provenire ? remifivè.
59 Fructuum naturalium denominationem veriffimam effe, के ipfortum fureconfultoram refponfis probatam.
60. Fructuum Induftrialium denominationem verijfimam etiam effe, atque omniǹ̀ admittendam.
61 Fructuum naturalium, © induftrialium diffinctionem lege Regia probatam.
62 Foannis Corrafij prapofterame fubtilitatem in hat materia, rectè argutam $m_{s}$ per Pinellam, ov illins fundamentis oprimè fatisfactuon à Menochio.
63 Contentio inter Corrafium of Menochiam, mediante analogia, concilista per Alexandrum Ratudenfem.

64 Fructuum ' civilium denominationem commentitiam effe, nec jure probatam.
65 Fructûs nomen frequenter accipi in jure, br appud Scribentes, pro omin commodo of urilitate rei.
66 Jacobi Mandelli de Alba refolutio in conf. 275.n.13. \& 15 . novè expenditur, \&f probatur per Authorem.
67 Ad ea, pqua de fructibus civilibus fuperiùs dicta funt, num. 51.55. \& 64. nova refolutio, of conciliatio Authoris proponitur.
68 Facobi Mandelli de Alba in conf. 44. r. num. 12 .confultatio, or refolutio in hac materia, novè ponderata, of probata per Authorem.
69 Penfiones, vectura, mercedes, of fimilia, utrùm nomine Fructûs contineantur? © de opinione Bartoli.
70 Alexandri doctrinam, penfiones, mercedes, vecturas, © fimilia, ad fimilitudinem fructuum naturalium effe, nullo modo admitti pofle.
FI Opinio quorundam, qui pradicta à fructibus induftrise libus non fepararunt, confutatur.

DRo abfoluta, \& diftincta hujus Capitis explicatione, quod latiffimam materiam continet, in primis conftituere \& præmittere neceffarium erit, ufufructu legato,quamplurima continerí, atque non folùm rei, cujus ufusfructus relictus eft, fructus, fed etiam quidquid inde percipi poteft, ipfius fructuarij effe: hoc eft, ut Doctores declarant communiter,omnes utilitates,commoda, obventiones,emolumenta, \& proventus ex re ipfa, five illius occafione provenientes, ad fruetuarium pertinere. Quod ftatim majori difputatione enucleabitur, \& eleganter comprobant Francifcus Connanus commentariorum juris civilis, lib. 4-fap.1. num. 3.fol. 224, Joannes Garfia de expenfis ov meliorationibus, capire 23. num. 1. 2. © 3 -alios plures fciens, confultóque pratermitto ; flatim enim referam eos.Id autem ut perfectè, radicitúsque explicari valeat, quatuor precipuè aperi- ${ }_{2}$ re, intelligereq; oportebit. Primò, fructus quid, \& unde dicatur ? Secundô,quid propriè \& ftrictè verbum fructus contineat; qualiter etiam largè aint generaliter fumi debeat? Tertiò, in materia noftra verbumfructus,qua comprehendat, five ftrictè, an largè \& generaliter fumendumfit? inde enim deduci debebit, quæ fub legato Ufusfructuts contineri poffint, \& debeant. Quarto \& ultimò , utrùm vera fit, nec-ne, communis Doctorum fententia, quæ fructus, in Naturales, Induftriales, \& Civiles divifit: an etiam aliorum Scribentium divifiones jure probari poffint?Enimverò de his omnibus, \& de materia hujus Capitis licèt multa effundant Scribentes (qui omnes originaliter à me prelecti funt) confusè tamen, \& intricatè loquuntur, nec perfecte, nec ${ }^{3}$ etiam diftinctè, rem iftam explicarunt. Quocirca valdè neceffarium, atque Lectori gratum \& jucundum futurum fperamus, fi eifdem attentè prælectis, \&\& fæpe revolutis, certam, atque diftinetam in hac materia refolutionem proponamus.

In primis ergo, quod attinet ad primum, quid Fruatus, \& unde dicatur; Dicendum eft, Fructus nomen ì 4 ferendo,five fruendo dictum, ut Marcus Varro quarto de lingua latina, fcribit; quòd rebushis, quas fundus fert, \& quæ in fundo feruntur, fruamur: \& ficomnes res, quas fert fundus, \& in fundo feruntur, comprehendit.Ex quo definit, fructum fundi effe eum, qui ex eo fatus nafcitur, utilis ad aliquam rem. Satum intelligit natum, aut ortum, five naturæ vi,fi hominum operâ. Quam defcriptionem Celfus approbans, fructum effe ait, quidquid in fundo nafcitur, \& quidquid inde percipi poteft, l. item fif furdi, ff. de ufufructu, \& latius comprobant, \& fic refoluunt Francifcus Connanus lib. 4 dicto cap. 1 num. 2. \& 3. Joannes Copus tractatu de frucribus, tit. 1. cap. 1. de propria fructûs fignificatione, qui habetur tractatuum Doctorum, volum, 17 . folio mibib, 235 . Minfingerus in 5 . in peciudnum, n. I. Infiturt.de rerum divifione, Francifcus Hotmannus in Commentatios verbo-

## De Ufufructu.

rum jaris, verbo,fructus, el primo of 2.fol,mibi, 982 , Menochius in conf.66.num.2.lib.1. \& in idem pungit, fed nullum ex predictis refert Barbofa in l.divortio, $\mathbb{I}$. $\mathfrak{f}$ vir, num. 36. ff. Joluto matrimonio.
5 Quoad fecundum verò, quid intelligatur Fructâs nomine, propriè \&\& ftriftè oblervandum eft : Propriè \&̌ ftrictè Fructû́s nomine id dumtaxat intelligi, quod ex corpore rei im̉ediatè percipitur, \& nafcitur: ut partus pecorum, oleum, poma, \& fructus alij fimiles, qui ex re immediatè nalcuntur, $l$. ufura, 118 . $f$, de verborum fignificatione, l. qui fe, \& l. cùm quis, If- de conditione ob
6 caufam: ac id quidem fi renafcatur; illud enim, quod non renafcitur non dicitur effe in fructu, l. divortio, $\mathcal{I}$. fi virff. Soluto matrimonio, ubi Gloffa, Bartolus, Imola, Alexander,\&\& omnes Doctores communiter, ut de communi,alios plures referens, latiffiméque declarans, teftatur Barbofa ibidem, fere per totum S.maximè $n$. 35 . in fine, verfic. Wltimè ex ifto textu, \& n. 36. Chaffaneus in confuetudinibus Burgundia, rubrica 4. \$.17.glof. \& faire les, n.1.2. © 3.fol. 184. Francifcus Hotmannus ubi fuprà, Joannes Garfia qui alia jura allegat, de expenfis © meJiorationibus cap. 23. num. I. \& clarè prefentiunt Connanus lib. 4. difio cap. 1. num. 2. Jacobus Mandellus de Alba in conf. 275 . num. 15. lib. 2. latè tamen \& genera-
7 liter, five fumptum in genere nomen Frufus fignificat non tantùm ea, quæ in fundo feruntur, five ex reimmediatè percipiuntur, fed omnia,\& quæcunque emolumenta, omnialucra, omnes commoditates, \& utilitates, quæ ex re percipi poffunt, five ejufdem occafione proveniunt, $l$, in pecudum, $l$. ufure, $f f$. de ufuris, $l$. item $f_{i}$ fundi,ff. de ufufructu, l. de fructibus, ff. de donat. inter. Quod admittunt Chaffaneus,\& Connanus ubifupra \& exprefsè tradit Joannes Copus traltath, de fruitibus, diđ̈o tit. 1. capite 2. Joannes Garfia dicto c. 23. num.1.2. © 3. qui eleganter loquitur, rectéque advertit, apud Jureconfultos verbum Fructus non ita ftricte accipi,fed civili modo interpretari, ut juxta qualitatem rei, de qua agitur, amplam oinnem videatur utilitatem continere, ex juribus ibi adductis: Hotmannus etiam in commentariis verborum juris, verbo, fructus, el primo in fine, of 2. fol. 682. fic etiam velut expreffim prefentiunt infiniti Authores, qui paffim in jure quærentes quæ cótinean8 tur Fruictûs nomine, fic unanimiter ad notare folent, ut notarunt etiam, dum quærunt, quid Redditûs, Proventûs, Obventionum, ac Emolumentorum appellatione contineantur, ut utrumque conftat ex his,que ad propofitum pleniffimè fcripferunt Chaffaneus rubrica 4. diťo I. 17.dita gloffa, \& faire,per totam, Modernus in confuet. Parifien.tit. 1. J. 1. gloff. 7. ex num. 1. Cæpola de fervitutibus Urbanorum, c. 4. मum.9. Joannes Copus difto tractatu, de fructibus, tit. 1, cap. 1. Ge quinque Sequentibus. Jacobus Mandellus de Alba in conf. $318 . n$. 11 . Avendañus refponfo 6. num. 6. Baeça de decima tutori prifinanda, cap. 22. num. 3. G 5. \& cap. 23. num. 29. \& cap. 25. num. 8. Gironda de Gabellis, 2. parte, §. 2.Mi 21 . © 22 .fol.49. Vincentius Carocius de locato o conducto, fexto gradu accidentium, quaftione $\mathbf{1 0}$. ex num. 50. ufque in finem queftionis, folio mibi 233. nee fine nota ali9 qua pratermitti poteft hac in re Doctor Spino in Speculo teftamentorum, gloff. 13-de legato ufiusfructûs, num. 36 . is enim in fummario illius numeri, quærit, quid contineatur fructuum appellatione; \& poftmodùm dicit, id dubium inveftigandum effe, \&s tamen ad illud non refpondet, aut prepofterè \& impropriè loquitur, conftituens refolutivè tenendum effe, fructus dici, deductis expenfis, \& ære alieno deducto. Quod tamen non eft ad dubium propofitum refpondere;aliud enimeft quærere, quid fructuum appellatione contineatur, \& illud explicare;aliud verò conftituere, fructus intelligi regu-
To lariter deductis expenfis circa eos factis: quod in jure certiffimum eft,\&̌ ultra Authores ibirelatos pleniffimè exornatum, atque declaratum per Barbofam in l. fructus 7 . ex num. 6. cum fequentibus, ff. Soluto matrimonio.
II Quoad tertium verò, quod difficilius eft, ufufructu
Foan, del Cafillo Quotid, Controv. Juris Tom, I,
inquam relieto, que contineantur,five qualiter in mae teria noftra verbum Fructus accipi debeat, Jureconfultus Ulpianus inl. ufufructu legaro 7. If. de ufufructu, fic diffinit: Ujufructu legato, omnes fructus rei ad fructucrium pertinent. Et aut rei foli, aut rei immobilis ufusfructus legatur : Rei Joli, ut purd̀ adium, ufufructu legato quicunque rei redditus eff, ad fructuarium pertinet: quaque obventiones funt ex adificiis, ex areis, of cateris, qracunque adium funt : unde etian mitti eum in poffefionem vicinarum adium caufa damni infecti placuit, ©cc. Celfus etiam Jureconfultus in $l$. item $\delta i$ fundi, 10 . ff. de ufufru$c t u$, circa propofitam quaftionem fic fcribit: It $\mathrm{tm} / \mathrm{f}$ fundi ufusfructus fit legatus, quicquid in fundo naf itur, quicquid inde percipi poteft, ipfius fructuarij oft; fic tamen ut boni viri arbitratu fruatur. In qua lege advertendum eft,quòd nomine Fructus intelligitur,quidquid in fundo nafcitur, \& fimul quidquid inde percipi poteft. Quæ duo verba non fuerunt otiosè, aut fine myfteri maximo cumulata, ut non malè advertit Joannes Garfia de expenfis of meliorat. dicto cap. 23. num. 1in fine, ubi num. 2. © 3 -inducit, \&\& expendit nonnulla jura, ut probet, Jureconfultos in hac materia ufusfructûs, de qua agimus,non fuiffe fequutos ftrictam verbi Fructus fignificationem, fed potiùs nomen Fructus civili modo interpretatos fuiffe, ut juxta qualitatem rei,de qua egiffent, amplam, five omnem rei utilitatem, \&\& proventum fignificarent, $l$ o in pecudum, ff. de ufuris, l. numijmatum, $l$. ufufructuarium venari, $l$. defunctaff. de ufufructu, l.de fructibus, ff. de donat inter. $1 . f i$ navis, 62 .ff.de rei vendicatione l. apud Julianum, I. fructus, ff. de legatis primo. Javolenus etiam Jureconfultus in 1. ufofructu, 42. If. de ufufructu legato, id intelligendum in fructu effe docuit, quod ad ufum hominis inductum eft. Qure verba multa comprehendunt, ut de fe patet apertè, $s c$ colligitur etiam ex 1 . arbores, 66 . IV. primo, $1 . \sqrt{i}$ abjente, 55. I. Syivam, If. de ufufructu, De nde \& alluvionis incrementum, quod non fuboritur, aut renafcitur, neque ex terra percipitur, ad ufufructuarium pertinere, ftatuitur in d. l. item fi fundi; \& Kalendarium, id eft, nomina debitorum, quæ femel tantùm exigi poffunt, \&c non renafcuntur, in legato ufusfructus comprehendi, probatur exprefsè in l. uxori mee, 37 . ff. de ufufructu legato. Ex quibus juribus infiniti, \& grav ffimi Scriptores fic jus ufufructuarij ampliarunt, ut non dubitaverint afferere, pertinere ad eum in re fructuaria, non folùm fructus, \& quæ fructuum loco, aut vice reputantur, fed etiam omnia ea,quæ obventionum, \& commoditatum loco habentur ; \& fic non folùm commoditates, $q u æ$ in fructu confiftunt, fed \& aliæ quęcunq; ex fundo provenientes, licèt in fructu propriè non fint. Quod velut exprefsè prefentiunt Paulus Caftrenfis num. 3. Duarenus in principio, of in fine, in 1. divertio, 5 . fi vir, ff. foluto matrimonio. Dinus de Muxello in I . aquè $f$ i agat, n.4. de actionibus, Modernus in confuet.Parifien.tit. x. S.1.gloff. 1.n.28.33.6ّ 37.qui omné utilitaté, \& obventionem, que ex re, quocunque modo percipi poffit, fructuario tribuit. Paulus de Montepico in $l$. The tia cum teftamento ,ff. Titia cùm nuberet, num. 121 . de legatis 2. Guill. Benedict, in c. Rainuntius, de teffamentis, verbo,cætera bona, num. 24 . Baeça de decima tutori praftanda, cap. 25.num. 2 r. Flor.de Sancto Petro in l. 1.n. 5 . \& in l. ufufructu, 7. num. 1. ff. de ufufructu. Molina de Hi/panorum primogeniis, lib.1.c 23 .num.9. Laurentius de Pinu, in conf.40.num. 3. lib. I. Sfortia Oddi in conf. 30. num. 37. lib. 1. Menochius in conf. 66. num. 17-lib.1.\&t his non relatis, in eandem fententiam apertè inclinat Joannes Garfia dicto cap. 23. num. 3. ©- num. 6. in fine, Bellonus in conf. 6. mam. 17. Alciatus in refponfo 688. Verùm contrariam fententiam, imò ad fructuarium 13 dumtaxat pertinere comoditates, \&\% obventiones, que in fructu confiftant, \&e non alias, \& labi contrarium opinantes Baeçam, Molinam,\&\& Garfiam,quos tantùm refert,conftanter defendit, \& frepe repetit Petrus de Barbofa in dijcurfu lectura l.divorrio, $\mathbb{S}$ S. $\sqrt{1}$ fundum, \&e $\mathbb{J}$.

## 146 Quotidianarum Controverfiarum Iuris Lib. I.

ff vir, num. 4. in prinipipio, \& in verficulo, Ex quibus patet, ơ num. 9. ©े num. 14.0 O 15 . verficulo, cìm veriuss fit, © n num. 36.6. 37. © 38. in verficulo, Non obffat fe14 cundum, If. foluto matrimonio. Quam contrarietatem ut ego componam, \& quam veriorem fententiam putem, declarem,nonnulla conftituere neceffarium duxi.
15 Et primò conftituendum eft, ufufruatuario negari non poffe, quia in re frutuaria maximum jus Jureconfulti tribuerint, \&\& verbis nimis generalibus, atque abfolutis omnes fruaus rei, omnes proventus, utilitates, atque obventiones concefferint, \& quircunque generaliter ex re, five occafione rei percipi poffint, ut conflat ex juribus relatis.fuprà num.1 i .\&\& Authoribus 16 adductis num. 12 .quee in hoc cavillari non poffiunt, nec adeò reftringi (quicquid aliter contendat Barbofa in dicoo $\int$. $\int$ i virr, num.4.) ut dum dicunt, quòd quicquid in fundo nafcitur, \&c quicquid inde percipi poteft, ad fruEtuarium pertinet, debeant intelligi,\& reftringi, quando illud, quod percipitur, renafcitur ; \& fic eft in fruau, aliàs non,cùm verba, Quidquid inde percipi poreft, quee à Jureconfulto Celfo, in dital l. itemfif fundi, proferuntur, appofita funt poft illa verba, quidquid in fundo naf(itiur, denotent apertè, ultra id,quod renafcitur,quicquid inde ex re percipi poteft quocunque modo,ad ufufructuarium pertinere: id en momne, quod ex re,five rei occafione percipi poteft, fructûs appellatione, faltem largè continebitur, ut fatim dicam, \& fatis conflat ex juribus fuperiùs adductis. Ad ea autem, 17 que procontraria parte confiderat Barbofa, fieiens confultóque fatisfacere nolui, proptereà quòd ad illa conclutdenter fatisfieri poteft ex his, que ad propofitum eleganter feripfit Joannes Garfia de experfis , © melio-
 per totum.
Secundò conftituendum eft, Frutius nomine in hac materia, frequenter Jureconfultos intelligere, \& fruCuario in re fructuaria concedere id,quod non renafcitur, fit tamen in fructu fit ; aut faltem Fruthûs nomine, etiam quantuncunque generaliter accepti, contineri
 dit. It item fi fundi, ro. I. numimmatum, of ditia I. ufufruftuarium venari, ff. de ufufructu, cum aliis allegatis fuprà, num. tr. \& optimè advertit Joannes Garfia ditio axp.23. num. 1. © ơ 2. ante eum magiftraliter docuerat Aretinus, quem ipfe non retulit, in dita. 1. divortio, $\mathbb{S} . \sqrt{2}$ 19 vir, col. z. pofft principium. Quare nimis generaliter probavit Barbofa ibidem num. 36. non dici in frutu effe id,quod non renafcitur,\& confequenter neque ad maritum, neque ad fructuarium pertinere; multa enim non renafcuntur que dicuntur effe in fruetu, \& fructuarij funt. Verbum ergo Fructus in noftra materia latam recipit interpretationem pro omni commodo, \& utilitate,quæ ex re provenire poffit, ut accipitur in juribus fuperiùs adductis \& al i is referendis infrà, cùm de divifione fructuum tractabitur
Tertiò conftituendumeft, ufufructuario in re fruauaria id concedendum, in quo propriè \& ftrietè cadit nomen fructuum , aut faltem largè \& generaliter cadere poteft;ita ut quamvis nomen fructuum non conveniat proprie, faltem obventionum, proventuum, aut commoditatum nomen convenire poffit; hac enim omnia licèt propriè non dicantur frutuas, tamen à jure civili fructuú loco judicantur,\&\&largè prof frutibus habentur:quodModernusParif.Guill.Benedi\&us,Paulus de Montepico,Florianus,\&\& alij relati fuprà num. 12. ut certum fupponunt, \&tradunt; \& exprefsè agnofcitBar-
${ }^{21}$ bofa in ditato $\mathbb{S}$. fivir, num. 38. ubi in effectu communem fentenrium, quam damnavit, probat; dicit enim, dum preftat folutionem ad textum in diat. l.ufiffuidua $\operatorname{leg}$ ato, If. de iffis ruithu, obventiones omnes ratione rei provenientes, ad fructuarium pertinere, quia cadunt fub nomine fructuum civilium:quod in effectu eft idē, quod nos probamus, hoc eft, predita propriè non effe in fructu, quia non renafcuntur; largè tamen jure ipfo
civilif fubnomine Frutus contineriiidcircò omnia, \&e quecunque commoda, \& obventiones ufufructuario debite funt, que occafione rei frutuarix proveniant, dummodo in fructu, faltem generaliter, aut largè effe videantur; \& ita cum Communi tenendum crit, \& in praxi omninò obfervandum,\& vide infrà $6,37,1,17$, in fine. © 18 n
Quartoे \& ultimò conftituendum eft, Gafparem Baë- 22 tium errore manifefto lapfum fuiffe in hac materia,traCatu, de decima tutori praftanda, cap 25. num. 21. quem etiá improbavit eruditiffimus Barbofa in diff. I. $\sqrt{2}$ vir, num. 4. ad finem. Nos tamen aliâ viâ, \&\& fortiùs cum impugnandum fufcipimus; afferit enim ditc. num. 21 . ufufructuarium ita plenum jus habere, ut etiam petar ea,quæ fructus rel fructuariæ non funt, illifque utatur, \& fruatur. In quo, ut dixi, decipitur manifeftè ; nam aut fructuarius petitea, quee ex re nafcuntur; \& tunc petit propriè fructus: aut petit ea,quæ ex re non renaf cuntur, exipfa tamen re, five occafione illius proveniunt, \&z tunc perit etiam fructus; nam licèt impropriè fructus dicantur, qui ex re non renafcuntur, largè tamen, aut civilis juris interpretatione, \&\& modo, Fruđ̆Âs nomine veniunt, \& fic fructuarij funt.

Concludendo itaque in hac materia, dicimus verú effe, ad ufufructuarium non pertinere id,quod in fruAtu non eft ; dicendum tamen in fructu effe, non folùm,quòd ex re immediatè renafcitur, aut percipitur, fed quidquid inde proventus,commodi, aut utilitatis eft, five occafione rei provenire poteft : in quod iterùm etiam reincidere videtur Barbofa in dict. If. fi vir,n. 38 , verf, non obftat Jecundum; ubi dicit fic intelligendum effe textum in ditta l. ufufructu, 7. ff. de ufufructu, ut non probet Jureconfultus ibi, fimpliciter obventiones omnes pertinere ad ufufructuarium, fed reftringat fe ad illas obventiones, quæ in fructu confiftunt, vel occafione rei, loco fructuum fubrogantur. Id quod nos firmamus, nec amplius dicimus; dumtaxat enim afferimus, non folùm fructuarij effe id, quod in fructu propriè confiftit, fed etiam quicquid inde occafione rei, loco fructuum fubrogatur, vel habetur. Quod recte percipit Tiberius Decianus relp. 35.num.52, vol, 2. ubi dixit , quòd ufusfructûs appellatio continet omnes, \& univerfas utilitates, \& emolumenta, quæ quoquo modo,ordinariè, vel extraordinariè percipi poffunt ex re, in qua debetur ufusfructus, \& idem tenuit Caballinus milleloquio 5.1. parte. Et fentit apertè, atque noviffimè Joannes Guttierrez de tutelis, © curis, 3. parte cap. 28. num. 2. \& cap. 25. num. 6.7.8. © feqq.

Ex his (quæ notanda funt, nullibi enim fic tacta, aut refoluta funt per aliquem) infertur ad multa,qua in refructuaria ufufructuario competunt, vel quia in fructu funt, vel fructuum loco habentur. Et primò 26 infertur, poffe ufufructuarium in ftagno, in quo ufumfructum habet, pifcari, pifcéfque occidere, dummodò alij in locum mortuorum fubftituantur; dicuntur namque pars fundi,réfque immobilis, pifces, qui in ftagno funt, ut multiplicentur \& crefcant, ideòque quamvis ufufructuarius pifcando,eis frui poffit; corum tamen pifcium numerus confervandus eft, ut poft Cæpolam de fervitutibus ruficorum, cap.42 num. 6. qui alle gat textum inl. ufufructuarium, J. in vivaris, If. deujufrutu, refoluit Molina de Hifpanorum primogeniis, lib. 1. cap, 22. num. 9. © $10 . \&$ vide Tiraquellum, de retratu Lignagier, I. r. gloffa 7. num. 116. Modernum in confuet. Parifien. tit. I. S. 1. gloffa 8.num. 17. © num. 20. \& noviffimè Joannem Guttierrez fic refoluentem de tutelis, of 27 curis, 3 .part. cap.27.num. 25.6. 26 . ex quibus, \& textu in dita. l. ufufructuarium, $\mathbb{J}$. in vivariis apparet pofo fe etiam in columbario ufumfructum conftitui, utnotavit ibi Florianus, \&\& Vincentius Carocius de locato oo condutio, tit. de rebus, que ufu confumuntur, quaft. 1. de columbario num. 2 . fol.mibi 1 38. Et confequenter poterit fructuarius columbas capere, \& occidere, ut multiplicentur, \& crefcant, dummodò aliæ in mortuarom locum
$\qquad$
$\qquad$

## 

locum fubftituantur, ut dicit Ceppola de fervitutibus Urbanorum, cap. 77, num, 2. Molina diat. cap. 22. num. 11. Ubi refert ModernumParif.videndú dial. glo $\int$ a.8.8.n. 33. © 34 . \& ultra eum idem refoluit Palacios Rubios in 1 . 14. Tutrir, num. 28. Similiter, quia venationes in fructu funt, $l$, venationem, ff. de ufurius, poterit ufufructuarius in fundo, aut in vivario, in quo ufumfructum habet, venari, aucupari, feráfque, aut aues occidere, neque à proprietario prohiberi poteft, ne venetur,, , item /if fundi, S. atcupiorum, l. ufiffrutuarium venari, in princ. \& iin $\mathbb{S} . f$ i in vivariis, ff. de uffifututu, Chalfaneus in confuerudintous Burgundia, rubrica $4 . \int: 17$. dita a glof. Et fai-
2.re, num. 10. Franc. Marcus decif. 532 . Baeçade decima tutori praffanda, cap.24. num.17. Alphonfus de Azevedo in 1.7 .7 . tit. 8 . m 3. 3. lib. 7 , nove collectionis Regia; dummodo poft mortem fruatuarij idem ferarum numerus maneat, qui tempore conftituti, aut coepti ufusfructus erat, ut ex communitradit. Molina dift. cap. 22. num. 8 . \& noviffimè Joannes Gurtierrez de tutelis, © curis, 3. part. diif.cap. 27.num. 22. \& clare probat textus in diat.
 per fingula animalia, facultatis fruatuarij, proprer difcretionem difficilem, jus incertum fit) fiffficit, eundem numerum per fingula queque genera ferarú, finitoufufructu, domino proprietatis affignare, qui fuit coeptiufusfructûs tempore.
29 Secundo infertur, ufufruatuaríúc caftri, jurifditionalia excrcere poffe, \& antiquas inveftituras renovare; id enim caffri,vel jurifdictionis frutuus eft, \& fic ad ufuffuQuariü pertinere debet, ut reate fundat, \& llatiüs probat Menochius, videndus omninò in conf. 66 . per
30 totum, litb. $1 . \&$ eadem ratione pertinere ad eum pernas condēnationes, multas, \&eemolumenta figilli, \&\& officiariorum, five confifentur bona mobilia, five immobilia; predieta enim, ut diximus, fructus jurifdictionis sūt,ut poft Bartolum, \& alios Antiquos defendunt eleganter Modernus in corfurtud. Pariferen. S. 1. glefa 1. . Ium. 51. Guilliel. Benediat. in cap. Rainumtius, de reffamentis, verbo, catera bona, nam. 36. Chaflaneus in conf. 6 r. nuw. 14. Baęça de decima tutori praffanda, cap. 22.m. 15 . Molina de Hijpanorum primugeniss lib. 1. capp. 25.n. 22.
© 23 . \& fic refoluit, latius tamen difputat D. Petrus de
31. Barbofa in d.l.divoortio, S.fit vir,num. 41.42.6.43. Quod fif fententia feratur finito ufufuctu, vel matrimonio foluto,multe, panex, condemnationes, \& confifcationes bonorum, quex imponuntur propter deliita cominiffa, durante ufifruatu, vel conftante matrimonio, an pertinere debeát ad haredes fructuarii, vel mariti, aut ipsú maritum, an verò ad proprietarium, aut uxorem, vel haredes ejus, tractant plenè Moderdus in confuet, Pa.
 verto, certera bona, $n .38$. Boerius decif $5, n, 22$. Chaffane ${ }^{\circ}$ in corf fuet. Burgundie, rubrica 4. 5.6 , in fine. Baeça de decima tratoripreffanda, cap. 28.n. 17. Mantica de conjeth.
 tiffimè, atq̧;eruditè Barbofa, ad qué in hoc me remitto; cateris enim omnibusScribentihus pleniùs a git, ip diat. S.fifir, ex num. 43 . verf. juxta hac utiliter quaritur, uff

33 que ad num. 56. Similiter penfiones predagiorum, \&\& pafcuorum dicie effe in fructu;\& fic ad fructuarium pertinere poft Bartolum, Caftrenfem, Baldum, \& Paulum de Montepico, tenet Menochius dizo corf. 66, num. 7 . of 9. lib. : \& v videtur probare Mantica lib., didit. tit.,9. namm. 6 . ubi pof Baldum in l. 1. num. 2. C. de ujufruitu, adverrit, quoddfit teftator emit, aut conduxit veatigalia;
34 is,cui legatus eft ufusfructus omnium bonorum, praftita fatildatione, habet etiam ufumfructú ex redditu vectigalium, \& refert Paulum de Montepico in S. Titia rìm nubleret, , Tititia cum teffancito, num, 92 , ubi videturfentire hace effe in frutu, \& confequenter pleno jure ad legatarium ufusfruat ${ }^{\circ}$ pertinere, quâvis $n .154$ Baldi doetrinam fimpliciter fequurus fuerit: quam etiam fequitur Afflictis isi relatus, \& fimpliciter etiam videntur eam probare Laurentius de Pinu, in conf. 40. gasen. del Caffilo Quotid. Conitrov. Juris Tom, If
n*m.7. Achilles Pedrocha in conf. 7 num. 97 . lib. i, atque exprefsè Guill.Bened. didit:verbo, cretera bona, num. 35 . ubi poft Bertachinum ibi relatum, dicit, teneri fructuarium preftare cautionem de reftituendo exactum finito ufufructu: \& vide nulla ad propofitum, quæ adducit Baëtias de decima tutori praffanda, cap. $25 . a n .21$. ufque ad 28.
Tertiò infertur, ufufructuario univerfitatis bonorum, cui jus patronatûs annexum eft , competere jus prefentandi, quod cenfetur fructus jurifpatronatus in fructuarium cum univerfitate tranlati, ut in fpecie adnotarunt Afflictis lib. 3. confitit. rubrica 13. num. 3. Mo* dernus in confuet. Parifien. S. I. gloffa 1. nam. 3.\& I. 37. glof. 10. num. 3. Molinaqui refert Rochum de Curte; Lambertinum, \&c Celfum fic tenentes, de Hipanorum primogenis. Lib 1, cap. 24. n.3. Menochius ditto conf. 66. num. 6. lib. 1.Barbofa in dift. S. ¡i vir, nume 57 . verf.unde infertur; \& ultra eum,idem tenent plures, quos in unum congeffit Petrus Cenedo collectan. 5- ad Decretales,num. 5. Gironda de Gabells, 2. part. §.2.num. 24. © noviffimè Joannes Guttierrez de tutelis, © curis, 3 .part. cap.29.num.6.Quod intelligendum eft, nifi jus patronatus per fe fubfiftat, neque univerfitati annexum fit; tunc enim abfque Epifcopi licehtia, tranfire non poteft in fructuarium c. illud, de jure patronatus: unde nee præfentare poterit eocafu fructuarius. Cæterùm fijus patronatus fit annexum cum univerfitate, fine licentia Epifcopi tranfibit in eum, c.ex literis, c. cim fecundum, de jure patronatus : \& confequenter jus præefentandi competet illi, ut poft Modernum, declarat Barbofa diCto num. 57. in fine, dicens, idem obfervandum effe in 3 marito, cui fecure, atque concludenter probat, jus præfentandi competere, conftante matrimonio, fimulier dederit in dotem villam, vel caftrum, cui erat annexum jus prefentandi: quod credo verifimumex rationibus ibidem adductis, hec aliorum fententias probo,ex dictis ibi. ex nu:n. 55 . in fine, verficulo, lis ita explicatis, ufque ad num. 59. \& vide Joannem Gutierrez ubi suprà dito sapite 29. per totum: collatio autem officiorum, \& beneficiorum an computeeur inter fruCtus, ur ufufructuarius caftri, vel villx ea conferre pof fit, difputat ex propofito(ideò ampliüs nó infifto) Guillielmus Benedictus in queftione, de thefaur aria, per totam, quax habetur poft repetitionem c. Ruinuntitss, de teffamentis folio mihi 5 . © 52 . cui junge Felinum in c. cimm olim,ex num. 2. de majoritate © obedientia. Modernum in confuct. Parifien. S. 1. gloff. 5.nam 57.

Quarto inferturad explicationem quaftionis, licèt vulgate, fatis tamé apud Doĉores controverfe, utrùm fcilicet ufufructulegato, veniat id,quod ex exemplatione protocollorum percipitur, fi fortè is, qui ufumfructum uxori, vel alteri legavit, Notarius fuerat : in qua queftione Bartolus in diac. I. divortio, If.fivir, n.3. ff. Soluto matrimonio, \&c in I. quadam, s. nibil, num. 6. If. de edendo, 8 s in conf. 50 in fine, exprefsè docuit, talelucrum non pertinere ad mulierem, vela lium ufufroctuarium. Et deducit rationem ex illo textu : quia id quod femel perceptum, iterum non renafcitur, non dicitur in fructuefle: fed redditus, aut emolumentum protocolIorum,non reiteratur cùm ex protocollo unum tantùm exéplum deduci pofit, nec concedatur aliud, nifiex magna caufa;ergo ad ufufructuarium pertinere non debet. Et Bartoli fententiam fequuntur Imola, \&cCorrafius in princ. col. 1. Aretinus col. 2. Jafon num. 6. in dict. I. F vir. Boërius decif, 1s.num. 5. \& decif. 244.n. 4. \& cum ea fimpliciter tranfeunt Simon de Prexis de interpretatione ultim. volunt. lib.4, dubitatione 10.num, 22 .fol. $334^{\circ}$ Achilles Pedrocha in conf. $7 . n$ um, 186, lib. I. Vincentius Carocius de locato of condutio, Sexto gradu accidentium, quaft. 10. nuw 48 .fol, 233 . \& hanc partem conftanter deferdit, nec aliorú diftinctiones admittit Petrus Barbofa in dita fo. fi vir, num. 36 . verficul. Ex qua conciufione, © num. 37. 38. © 39 . ubi \&c num 40 . opinionem Bar-4 tolific defenfam, duobus modis explicat:ita ut qui vo-

T 2 _ luerit

## 148 Quotidianarum Controverfiarum Juris Lib. 1.

luerit eam opinionem indiftinctè tueri, argumentis contrariæ partis plenè fatisfacere poffit,ex adnotatis \&\% refolutis ibidem.

Verun contrariam partem; imo utilitatem, aut lucrum protocollorum pertinere ad ufufructuarium, defendunt Paulus Caftrenfis num. 3.\& Duarenus in princ. \& in fine, in dif. S. fi vir. Joannes Garfia, \& Molina in locis relatis per Barbofam ubifuprà, diat. n. 37. \& ultrà eum communiter approbari teftantur Guillielmus Beneditus in c. Rainuntius, de teffamentis, verbo, cætera 42 bona, nam. 27.verf. Jed advertatis. Borgninus Cavalcanus, (qui nimis breviter fcribit, nec perfectè agit de hac quaftione) de ufufrutu mulicri relitio, n. 88. FrancifcusMarcus quaft. 856, 1.parte, Alphonfus de Azevedo in 1.3 . © 4. 4 , titul. 9. de las ganancias, num. 21 . lib. 5. nove recopilationis.

Baldus tandem pro concordia harum opinionum in I. divortio, If. fif fundum, ad medium, If. foluto matrimon. \& in i. 1. num. 18. C. de fructibus of litium expenfis, fic diftinguit : quòd aut quarritur,utrùm pecunia ex protocollis redacta ad ufufructarium pertinere debeat perpetuò, five irrevocabiliter tanquã fructus;ita quod mortuo eo, five aliàs finito ufufructu nulla pecunia reddatur hæredi:\&c hoc modo verumeft,talem pecuniam ufufructuario non deberi;\&\& fic procedit opinioBartoli: aut verò quarritur, utrùm talis pecunia pertinere debeat ad ufufructuarium omniú bonorum, quoad poteftatemutendi \& fruendi dumtaxat; \& dicendum eft, quod fic, quemadmodum \& quacunque alia pecunia hæredi taria uti\& fruu poteft,l i. C. de ufufruc̈un, preftita cautione de tanta pecunia reft tuenda finito ufufructu: \& fic proced t Pauli Caftrenfis, \& fequacium opinio. Et huic concordiæ fubferipferunt Alexander, Vincentius, Jacobus, \& Baëtius, quos retufit Barbofa in diato §. $\bar{j}$ vir, num 37- ad finem. \& ultra eum, probarunt etiam Cavalcanus ditio num. 88. qui facit totum fundamenrum in verbis generalibus legati ufusfructûs omnium bonorú, quæ comprehendunt etiam pecunias, \& bona que fervando fervari non poffunt, fed ufu confumuntur. Guillelmus Benedict. ubifuprà, ditto num, 27, verficulo, Sed Salvando, Michaël Graffus receptarum, I. legatum,quaft. $3 \mathbf{1}$. Mantica de conjecturis ulttmarum voluntatum, lib. 9. tit. 6. num. 15. Jacobus Menochius lib, 4. prafumptione 142. num. 15 .qui etiam fundatur ex eo, quòd legatus fuerit ufusfructus omnium bonorum; \& fic quemadmodum continêtur protocolla, qua inter mobilia connumerantur, ita \& redditus qui ex eis proveniunt, Fruçus nomen etfi improprium obtinent, \& contineri debent fub eo legato. Qua ratione, \& aliis adductis numeris pracedentibus (quatenus intelligebamus Fructus nomen propriè \& ftrictè largè etiam \& impropriè accipi) fatisfieri poteft rationi five argumentationi Barbofx, in diflo $\mathbb{f} . f /$ vir, num. 37 .in fine ; propter quam, ipfe non probavit prefatam concordiam, quam tamen, fi cafu occurrat omninò fervandam admonemus, \& fervandam dicit noviffimè Joannes Guttierrez de tutelis of curis; 3. parte, cap. 27.num. 30.
45 Quintò \& ultimò infertur ad refolutionem quaftionis, Iaudemimm filicet, five Quinquagefima cui debeat Iolui, directo domino, an ufufructuario, fiemphyteutica res alienetur? Et vera refolutio ex pracedentibus petenda viderur ; diximus enim,omne emolumentuin rei,\&\&quicquid generaliter percipi poteft ex re, ad ufufructuarium pertinere: unde in tetminis, quòd commodum laudemij pertınere debeat ad ufufructuaríí, quia fructus eft ex re ipfa, feu propter rem proveniens, \&\& alijs quinque ratiorribus concluditOldraldus in conf. 24 . Joannes Andreas in additione ad Spectulatorem, verf. 92. in fine. Albericus in rubrica, C. de uffructu, quaftione 1 . Alexander in ditfal. divortio, S. fi vir, num. 8 . in fine, Jafon in I. ultima hum. 45. C. de jure emphyteutico, \& communem omnium fententiam teffantur Guillelmus Benediatus in c. Rainuntius, de teftamentis,verbo, cætera


Tiraquellus de retraftu Lignagier, infine zituli, n. 106. Alciatus refponfo 668. Chaflaneus in confuet. Burgundia, rubrica 4. J. 6. num. 8. fol. 154. Bellonus in cons. 6.n.17. Julius Clarus lib. 4.5 .emphy tenfis, quaff. 23 .num. 5 .Menochius in conf. 66. num. 36. lib. I. Laurentius de Pinta in conf. 40, num. 4. Gironda de Gabellis, 2. parte, \$.2. num. 23 . fol. 50 . Petrus Coftalius, adverfar. juris, parte 2. ad l. ujufructu legato .ff. de ufufructu : \& nullo ex his relato, Amadæusà Ponte quaft. 20. in principio laudimialium quaftionum; ubi, of quafl. 24. rectè fundat in tali alienatione, utriufque proprietarij filicet, \& ufufruAtuarij confenfum requiri;commodum tamen laudimij ad ufufructuarium fpectate, diverfum jus eft,cùm res cenfualis emphyteutica, aut feudal's cadit in commif. fum, ut quia vaffallus abhegavit dominium, \& conviCtus fuit, aut cenfuarius contra difpofitionem juris, feu conditionem contractus,tempore debito non foluit, vel alia ratione res debnit in commiffum cadere : utilitas enim talistommiffi non quarritur ufufrutuario, fed pertinet ad proprietarium. Quod ita decidit Oldradus in conf. 240 . \& fequuntur plures relati per Tiraquellum vbi fuprà, num. 1 to. Guill. Bened. difto verbo, cætera bona, num, 33. m fine Jafon in l. finali, num. 45 . C. de jure emphyteutico. Modern. Parif (qui tractatu \& explica- 47 tione huius rei cæeteros omnes antecellit, \& plené fcribit) in confuet. Parifien. titul. 1. J. I. glof. 1. num. 37.638. ¿ n. 40 reate improbar Tiraquelli diftinctionem in 48 hac quæftione: poftmodum vero num. 45 . generaliter conftituit, res quæ cadunt in commiffum proprietario cedere; ufufructuarium tamen habiturum ufumfructú rei cômiffæ, quandiu duraverit vfusfructus: quod ex al j s refoluit etiam Amadxus à Ponte ditta quaft. 20 . in princip. Denique ad ea , que pro vfufructuario adduci 48 poterant in quæftione præcedenti, eruditè \& verè refa pondet iple Modernus dito num. 38. verficul. non obftant; \& fuper oris refolutionis concludentem rationĕ affignat, quam etiam confiderat, fed non refert eum Barbofa in ditad $l$. divortio 5 . fivir, num. 42. in fine, verficulo, neque praditta refolutioni obffat, \& num . 43. \& noviffime fic non explicans, nec fuperiores referens, tradit Joảnes Guticrrez de tutelis, có curis, 3. parte , $c .30_{0}$ num. 12. fol. 673.

Quoad quartum verò \& vltimum, vtrùm vera fit $5^{\circ}$ divifío fructuú, quæà Doctoribus conftituitur; primò obfervandû eft, fructuum divifiones plures, \& fpecies confideratas à Dotoribus in varijs locis, vt poft alios plures adnotarunt, \& nonnullas adducunt Pinellus 2 . parte l. 2. C. de refcindenda vendittone, cap. 4. num. 52. per totum, Menochius recuperanda poffoflionis remredio 15 . num. 577. \& de arbitrariis, lib.2. Centuria 3. cafu 210. per totum, Joannes Garfia de expenfis, o meliorationibus, cap. 23 -num. 7 - in principio, \& ante finem verficulo, ex quibus cefant, \&\& alij referendi infrà, num. 55 .

Secundò obfervandum eft, Doctores magis com- ${ }^{51}$ muniter conftituiffe, fructus alios effe Naturales, alios Induftriales, \& alios Civiles:fic fcripfit Bartolus in 1. © $^{\circ}$ ex diverfor in principio, ff. de rei vendicatione, \& alij plures, quos referunt Pinellus, Menochius, \& Joannes Garfia ubt fuprà, Baeça de decima tutori praffanda, 6.22 . n. 3. Artonius Pichardus, qui tranfit cum Comuni in 5. fi quis à non domino, num. 7. Infitut. de rerum divifione, \& effe fructus Civiles agnofcit exprefsè, licèt de hac re ex propofito non agat Barbofa in diat.l.divortio, $5 . f$ vir, num. 38 in fine. Dicuntur autem fiuctus Naturales, quos natura, nihil, aut parum operante hominis induftriâ, aut operấ producit, $l$. fruḍus percipiendo, ff. de uffuris, l. bona fidei emptor, ff. de acquirendo rerum domino, quales funt poma, glandes, herba, foenum, mala perfica, nux, cerafum, \& alia ejufdem generisFruetus Induftriales funt, quos hominis induftria, five 5 opera, sc labor, cooperaite tamen niaturá, producit: vel, ut inquit Menochius ditio cafu 2 to. ntim. 5. quas nâtura producere non poteft, nifi hominis labor, \&c opera antecedat, per rextum in dif. l. frutus, ff. de

## De Ufufructu.

ufuris, l. fi ejus, ff. de reivendicatione: quales funt frum mentum, fata, vinum, oleum, \& alia fimilia. Civiles 54 verò fructus nuncupantuí,qui à jure ipfo proveniunt, five hominú provifione jure civili introducta quaruntur, ut ufuræ, penfiones, mercedes, \& vecturæ navium, l. fi navis,ff. de rei vendicatione, $l$. ufure, $l$. fructus, $f f$. de ufuris, l. cum de donatione, ff. de donationibus.

Tertiò \&ultimò conftituendum eft, præfatam divifionem à pluribus confutatam fuiffe ; enimverò quamplurimi exiftimant, fructuum fecies duas dumtaxat effe, ut alij dicantur Naturales, alij Induftriales,\& civilium fructuum denominatio commentitia fit : fic obfervar gloffa in diz. l. ơex diverfo, \& in dict. I. fi quis 2 non domino, \& in c.gravis, de refitutione foliatorum, \& conftanter defendunt Menochius ditt.cafun 210.n. 29 . qui mutatâ fententiầ, quam cum Communi probavit dito remedio 15. num. 577. dicit veram non effe hanc denominationem fructuum civilium, \& nullo jure probatam. Francifcus Hotmannus in commentariis verbor. juris, verbo, fructus, el. 3. fol. mihi 682. Joannes Copus traçàtu, de fructibus tit. 2. cap. 3. num. 2. ubí affirmat fructus Naturales, \& Induftriales, \& inter naturales, \& eos,quos humana cura producit, (peciem mediam non effe. Loriotus de frutibus,axiomate 16 .FrancifcusConnanus commentariorum juris civilis, lib. 4.cap, 1. num.2. ibi : Quibus verbis tam naturales, ©̛c. \& iterùm paulà poft. Francifcus Duarenus ad titulum de ufuris, c. de divif. frutuum, Minfingerus, \& Nicafius uterque n.7. in diff. I. fi quis à non domino. Covar. variarum lib. 1, cap. 3. num. 6. Pinellus 2. parte l. 2. C. de refcindenda venditione, cap. 4, num. 52. Joannes Vincentiut' Hondedei in comf. 91 . num. 60 . vol, 1. Alexander Raudenfis de Analogis, lib. 1. cap. 6. num. It.
56 Ego verd, ut in præditta contrarietate meam fententiam interponam, nonullos cafus diftinguendos effe exiftimo, quibus res ifta diftinctè magis, quàm hattenùs enucleari, \& declarari poterit.
57 Primò igitur conftituo, fructuum omnium in Mundi exordio fpeciem unam tantùm fuiffe, hoc eft, à prima illa mundi origine non plures, fed unam, atque eandem omnium fructuum fpeciem fuiffe: omnes enim fructus ab ipfo fummo rerum omnium Opifice Deo, folóque ejus verbo, fine cultura cujufque, aut cura, fed fua fporte, \& nullo cogentenafcebantur, ut conftat Gengis is. to 2.cap. \& latiùs probat Joannes Copus trattatu de frutibus,difto tit. 2 cap. I. ubi cap. 2, eleganter explicat,
58 quo tempore cœeperint fructus curâ hominum, \& culturâ provenire.
59 Secundò conftituo, fructuum naturalium denominationem veriffimam effe,communi omnium Scribentium confenfu receptam, \& ipforum Jureconfultorum refponfis probatam. Quod ex detc. l. fruttus, ffo deufuris, l. bona fidei emptor, If. de acquirendo rerum dominio, conftat apertè, atque ut indubitatum affirmac Menochius diat. cafu 200, in princ. ubi refert gloffam, \& DoAtores fictenentes in ditt. c. gravis, de reftitutione ßpoliazorum, gloffarm, Bartolum, \&DDectores comuniter in dift, L. Ge ex diverfo, ff. de rei vendicatione, Modernum Par. Joannem Copum, Corrafium, Baconium, \& Covarruv. \& ultra eum, idem tenerit Minfingerus, Balduinus, Nicafius, \& Pichardus in dict. IV. fi quis à non domino, n. 7Connanus, Duarenus, Pinellus, Alexander Raudenfis, Joannes Vincentius Hondedei, \&z alij relati fuprà n. $55^{\circ}$ - Baëtius de decima tutori praffanda, cap.22.num. 3. Joannes Garfia de expenfis; © meliorat. cap. 23. num. 7. in princ. verf, quod attinet ad Jureconfultos, Barbofa in dift. 5. fi vir,num. $3^{8}$ - qui, ut anteà dixi, non agit ex propofito de hac re, fed inter alia, horum fructuum naturaliummentionem facit. nationem veriffimam etiam effe, atque omninò admittendam, utpotè,cùm ea non obfcurè apertè potiùs probata fit in ditc. l. fruitus, ff. de ufuris. Quam rectè expendunt Menochius dita, cafu 2 Id.num, 4 . \&- 5: \& eum
non referens Joannes Garfia d. c. 23 . num. $\%$. in princ.d. verf. quod attinet ; \& ita probarunt Authores faperius precitati, \& de jure Regio id probari videtur inl 39. 6: tit. 28. partit. 3. ubi exprefse fit mentio, \& diftinetio Naturalium fructuum \& Induftrialium : \& ita tenendum eft, quidquid contrarium tentaverit Joannes Corrafius Mijcellan. juris, lib. 3. cap. 9. cujus præpofteram 62 fubtilitatem reatè arguit Pinellus diat. 2. parte l. 2.C.de refcindenda venditione, c. 4. num. 52 . ad medium, \& illius fundamentis optimè fatisfacit Menochius $d$. cafu 210 . ex num. 6. ufque ad num, 19. qui de hac reomninò videndus eft,\& ultra illum Alexander Raudenfis de Ana- 63 logis, lib, 1, cap. 6.n. 1 i, novè intendit Corrafij \& Menochij contentionem conciliare in hunc modum: Quod vox Frutus naturalis, analoga eft, quia per prius denotat eos fructus, quos natura, parum, aut nihil cooperante hominis operá, producit:per pofterius verò fignificavit eos, in quibus opera \&i duftria hominis neceffaria eft, ut in frumento, \& fimilibus: \& fic loquitur textus in $l$. in pecudum, S. ult.ff. de ufuris, \& in $\mathbb{S}$. in pecudum : Inftitut. de rerium divif. dum dicit, naturam, causâ hominis, fructus omnes comparaffe:nam poteft intell $g$ de natura per prius \& \& de natura per pofterius, ut latius ibi declaratur.
Quartò conß̂tuo, früctuum Civilium denominationem commentitiam effe,nec jure probatam, quidquid aliter contendat Communis, ut conftat ex relatis uprid nuin. 51 . \& cum ea Joannes Garfia d. 6.23. num. 7. Verius itaque eft,fructuum civilium nomen non effe, quia Fructûus nomen eos propriè complectitur, qui ex re ip fa nalcuntur, ut probavimus in initie bujus capit num 4.5©́ 6.8 tenet noviffimè Joannes Guttierrez de tutelis, © curis, 3 -parte cap. 23, num. 5- © 6.8 ideò fructus ab ufuris, penfionibus, mercedibus,\&\& vecturis, cateríque obventionibus feparantur in 1 . ansillarum, verf. fed do penfione's, $f$. de petitione bareditatio, I. ufura, If. de uffuris, 1. aped Julianum, S. fructus,ff. de legatis $\mathbf{1}$. $l$ - cimm de doo natione, ff. de donationibus : hre enim omnia, non fruAus,fed vicem fructuum habe e dicuntur, ex textu in d. l. ufura , l. qui his verbis, If. de legatis 3. Quod fic defendunt multi,quos reculimus fupràn. 55 \& in terminis fic declarat prædicta jura Franc. Hotmañus in commena tariis verbor. juris, verbo, fructus el 2 .folio mibi 682 .

Quintò coniftituo, Fructus nomien in jure noftro, ut dicebam fuprà num, 7. fiequenter accipinon propric \&\& ftrictè tântùm, fed largè et am, aut in genere pro omní commodo, \& utilitate rei, ut inl.fructus, ff de eegulis juris, $l$. loci corpus, $\mathbb{S}$. I. ff. $f i$ cervitus vendicetur . l. ulf. If. de ufuris: idcircò ufure, mercedes, penfiones, veEturæ navium, \& fim lia, al liquando a ppellátur fruct, l. in venditione. S. fi quis fructus. ff. de bonis authoritate judicis poflidendiss, $l$. qui quadringenta, II. qui ducenta, ffo ad leg.falcidiain, I. unica, S.cùm autem, C. de rei uxoried attione:quod reate affequutus eft Jacobus Mandellus de Alba,quem nullus hucufque rertulit in hac materia, in conf.275.nam. $13: \sigma$ © 15 . ubi dicit, quòd Fruttas, \& Pena fio, funt vocabula æquivoca, \& variis modis fumuntur, \& appellatio fruetuí comprehendit aliquandoquem ${ }^{+}$ libet redditum etiamfifit merè civilis, ut eft redditus nauis, \&z ut funt penfiones vrbanorum prædiorum; propriè tamen Fructus vocabulum ad fructus naturales, \&s induftriales refertur, \& repetit iterùm in conf. 6ig.n:3. Quãvis igitur propriè fructus non fint ea,quæ à Doctoribus appellari folêt fructus civiles,cùm non à re, fed à jure fuerint inducta; poterunt tamē fructus nuncupari; civilis, juris interpretatione,\&\&odoscùm ipfo jure fruCtuum loco habeantur, aut pro fructibus accipiantur ex juribus fuperiùs adductis:\& fic poterit pradittaDo:to二 rum contrarietas conciliari, quæ revera in eo tantùmi confiftit, quòd non debeant fructus vocari, çue dे jure civili non fimpliciter fructus appellantur, fed fructurim vice funt, aut pro fructibus reputaritur. Id quod réx etiam agnoviffe videtur Jacobus Mandellus dc Albe in comf. 441 inum; 12 , ubi dicit, penfiones, \&\& afficta locb

T 3 fructum


[^0]:    号

[^1]:    in

[^2]:    

[^3]:    ?

[^4]:     19
    
    

[^5]:    N8

[^6]:    (w) $+\frac{1}{a}$

    Pri-

[^7]:    
    

[^8]:    

[^9]:    1
    Urusfrutus à proprietate multis modis feparationiem recipit.

[^10]:    I Servitutes perfonales, ut Ufus, © Ufusfratus : b reales, ut rufticorum pradiorum, \& urbanorum, tamet fi corporibus accedant, incorporales /ant,
    2 Et ideò traditionem non recipiunt.
    3 Nec poflideri propriè dicuntur.

[^11]:    - 

[^12]:    

[^13]:    a
    $\qquad$
    $\qquad$
    

[^14]:    15

[^15]:    $\qquad$
    

[^16]:    

[^17]:    

