## isd

Quotidianarum Controverfiarum Iuris Lib. 1.3
frutuum effe ex interpretatione juris, non ex propria natura, aut conditione: huic addo,quod ex quo à jure ipfo civili expreffum eft, ut prediça fructuum vicem obtineant, five pro fructibus habeantur, mirum non effe, fia a Dotoribus fructus civiles appellati fuerint.
Sextò \& cultimò conftituo, penfiones, vecturas, mercedes, \& fimilia, propriè aut friitè loquendo fructus non effe; largè tamen,\& generaliter intelligendo, five juris civilis interpretatione, fub nomine Fraitus comprehendi, aut fructuum loco haberi, ut reate dixit Mandellus de Alba dizt. conj. 441 . num. 12 . Vincentius Carocius de locato © conduto, ditia quaff. 10. num. 5- folio mibi, 131 . \& noviffimè fic etiam intelligit Joannes Gutierrez de tutelis, 6 c curisi, 3 -parte e. 2 . .num. 16 . © 17.\& clarè colligitur ex juribus adductis fuprà, num. 65 .unde Civiles fruaus appeilavit fuperiora Bartolus in ditalal. Gex ex diverfo, num.1.If. de rei vendicatione. Paulus Caftrenfis in $l$.f f navis, in principio, eodem tital. Berous in c. gravis,num.9. de reffiturione Joliatorum. Loriotus de frutibus, axiomate 16. Menochius recuperande poffeffionis,remedio 15 . fub num, 623 . Qua opinio fuftineri poterit, intelligendo eam juxta declarationem fructuú 70 civilium traditam fuprà num. 67.60 68. Nec admitti poteft Alexandrif fententia in conf. $144^{2}$, num. 7. lib. 5. licèt cum,fed male quidem, fequuti fint Affliztis decif. 44. numm.7. Francifcus Marcus decifione 1420, n. 8. part. 2. dicentis, penfiones, vecturas, mercedes, \& fimilia effe ad fimilitudinem fruttuum naturalium, cùm revera ab ipfis mulcùm diftent: enimverb̀ pradiata abfque opera, facto, \& diligentia hominis provenire non poffunt, ut de fe patet apertè, fructus verò naturales nihil, aut parum cooperante hominis induftrià, produ-
71 cuntur, ut fuperius probavimus:Similiter admitti non poteft opinio quorundam afferentium, domorum penfiones, mercedes, vecturas, affictus, tributa,\& fimilia, à fructibus induftrialibus non feparari.Quod frripfit Bartolus in l. illtima, infine, ff. de jure fici, \&c tenent Covar. Corrafius, Copus, \& alij, quos in id expendunt Menochius difo caful 210 . num. 27. © 28. Vincentius Carocius dita a queffione to. num. 9. foll. 232. \& ultra eos Pinellus 2. parte l. 2. C. de refcindenda venditione, c.4. num. 52. ante finem. Minfingerus in S . $\sqrt{1}$ quis à non domino, num. 7. Infitutt. de rerum divifione. Sed decipiuntur apertè;nam licèr in predititis induftria \& diligentia hominis verfetur, ut dituum eft ; quia tamen id non fit cooperante naturâ ad productionem eorum, Induftriales dici non poffunt, ex ditais fupra num, 53. © 60.idcirco coąta ratione, predittà à frutibus Induftrialibus feparare neceffe eft, conftitueréque,fructus propriè non effe, fed juris civilis modo, \& interpretatione, fruAuum loco haberi : \& de his hactenùs, quæ ut vides, diftiñè̀ magis quàm anteà erant, remanent explicata.

## - C A P U T XXXVII.

Minera, five minerale, creta, arena, lapidicina, vena marmorea, aut lapidea, five aurea, five argentea,metallica, falinaria, vel fimilis . quax in fundo fructuario reperitur, utrùm ufufructuarii) commodo cedere debeat? Deinde de thefauro reperto in fundo fructuario, \& de augmento alluvionis in codem, brevis, vera tamen, $\& \dot{\text { diftincta }}$ refolurio traditur : Molinx, Garfix, \& Barbofe refolutiones in hac materia adducuntur, \& nonnulla circa eas noviter adnotantur per Authorem.

## SUMMARIUM.

1. Omnia dubia proponuntur, qua in boc capite difputane

2 Primi dubij refolutionem, ex quorundam jurium decie fione pendere.
3 De materia hujus capitis origin aliter, atque attentè pralegenda, qua firipfe unt Doctores in 1. divortio, S. fi vir, ff. foluto matrimonio.
4 Antiquorum lectura prababita, ipforumque refolution ne percepta, facile etiam percipi poffe, que in qualibet materia Recentiores fcribunt, vel adjiciunt: © incipientes à Neotericis, nec antiquorum commensaria originaliter pralegentes, rem de qua agunt, ra $_{a}$ dicitùs, five fundamentaliter intelligere non poffe.
5
5 Nonnullos Autbores relte de bac materia tradafle, ob Ludovicum Molinam, of foansem Garfiam, cateris aliis Recentioribus utilius. atque elegantiùs fcribere.
6 Lapidicine, minera, aut mineralia argenri, crete, metallorum vene, arene, aurive fodina, fi antique fint, ita quod ex illis aurrum,argentum, cretaffive aliudd metallum, lapidfve excifo, vel effofif ynnt tempore Majorum poterit ufifructuariuss uti eis ad eumn ufum, ©' commodisatem, que à principio Majoribus fuerit.
7 Lapidiciness, © venas metallorum jam apertas tempo: re ufurfruiths legati, indifitinctè ad ufifrutuariums pertinere.
8 Ejus, qui ufumfruitum dedit, confuetudinem multùm valere in dijudicandis rebus,que ad ufufruttuariums pertinent.
9 Lapidicina faline, crete, minere, arena, metalla, auri, argentive fodine, $j_{i}$ antique non fint, fed de novo reperte, ejus tamen natur a,ut qsod ex cis percipitur, renafcatkr, ilharum ufus, vel vfuffuctus ad fructuan rium pertinet, \& numeris feqq.
10 UJufructuarius an pofjit repetere expenfas factas circa venas inveniendas.
II Ubi Accurfij fententia refertuir.
12 Et qua noviffimè adnotavit Burbofa, ad propofitums expenduntur.
13 Foannis Garfia, \& Petride Barbofa contrarietas nove confiderataper Authorem, nova etiam diffinctions compofita.
14. Foannis Garfja refolutionem minimè probari lege Partite ab eo adduttam.
15 Lapidicina, metalla, jodiwa, of fimilia, utrùm ad fructuarium pertineant, $f_{i}$ talia fint, ut ex cis effoffum, aut deductumn non renafcatur.
16 Foamis Garfia refolutio probata per Authorem.
17 Ludovicum Molinam apertè inclinaffe in eandem fene tentiam, nove, confideratum per Authorem.
18 Barbofa refolutio in bac materia profertur.
19 UJufructuarius an poffit lapides, five metalla excidere; cum ex vena lapidea, metallica, aut alius fimilis inventione, fundus deterior redditur, of an eo cafis de dammo dato teneatur?
20 hejatrus repertus in fundo frutuario, utrùm uffe fructuarij commodo cedat, © an ille repertoris partem babere debeat?
2I The fanrus in fundo proprio, vel aliero, val in loco pllblico, aut religiofo inventus, ad quem pertineat, © quota pars imventori, \& Principi debeatur? © de praxi,aut confuetudine bujus Regni, remiffivè.
22 Augmentum alluvionis in pradio fructuario factum, an jure ufusfrutlîs ç commodi, ad ufufrutuarium pere en tinere debeat? \& num. feqq.
23 De augmento, © ejus natura, remiifivè, 心'vide infrà num. 25.
24. Francifci Connani fingularia verba in hac matcria proferuntur, ex illifque conftituitur difcriminis ratio ad textum in L.item fi fundi, verf.huic vicinus traEtatus, ff. de uffrfuctu.
25 De augmento utrum idem judicandum fit, quod de principali, cui adjungitur, ut illius naturam Sequatur: ubi de Augavento infinita dicuntur, remijlive,,

' $\mathrm{H}^{\prime}$Is , quæ Capite præcedenti de jure ufufructuarij dicta fuêre, proximum eft conjungere nunc, 8 c brevi refolutione explanare utrùm etiam minera, five minerale, creta, arena, lapidicina, vena marmorea, aut lapidea, five aurea, five argentea, metallica, falinaria, vel fimilis, quæ in fundo fructuario reperitur, ufui, \& comoditati ufufructuarij cedere debeat?\&\& de thefauro reperto in fundo fructuario, \& de augmento alluvionis in eodem.
2 Etquod attinet ad primum dubium, ejus refolutio ex quorundam jurium decifione petenda videtur, $l . u f u$ fruẗu legato, 7 , l. ufufrutu reliito, 59. l. aquifimü 17 .ff. de uffuruatu, melius in $l$. item $f_{i}$ fundi, 9 . codem tit. ubi fic fcribitur: Etfilapides in eo fundo fint, corum quoque ufusfructus ad eum pertinet : Sed of fo lapidicinas b.beat, \& lapides cadere valit:vel creta fodinas babeat, vel arenas ; omnibus bis ufurum Sabinus ait, quafi bonum patremfamilias.
3 Quam fententiam puto veram. Prætereà de hac re, \& materia hujus Capitis, originaliter, atque attentè prælegenda funt, quæ Bartolus, Alexander, Caftenfis, Jafon, Vincentius, Duarenus, \& alij Doctores communiter fcribunt in l. divortio, S. fi vir, ff. foluto matrimonio : le-
4 cturâ enim Antiquorum prahabitâ, ipforúmque refolutione perceptâ, facilè etiam percipi poffunt, quæ in qualibet materia Recentiores fcribunt, vel adjiciunt, aliàs à Neotericis incipientes, nec antiquorum com mentaria originaliter prolegentes,rem de qua agunt, tadicitùs, five fundamentaliter intelligere non pollunt.
5 Deinde, ut alios omittam, qui ab eifdem precitaptur, Iegendos omninò Mieres de majoratu, parte prima qusftione decima num. 32. Molinam de Hijpanoram primogenis, lib. 1 . capitulo 23 .ex num. 8. ufque is finem cap. Joannem Garfiam de expenfis co meliorat. cap. 22.n.47. per totum. Petrum de Barbofa in diato $\mathbb{S} \int i$ vir, per totum. Quod attinet tamen ad prefentem materiam à principio, ufque ad num.7-© num.8.infine, ơ num. 9. © 14. © numer. 16. \& 17. per totum, \& vide noviffimè Joannem Gutierrez de tutelis of curis, 3. parte, $c .25$. per totum, fol.642. © Seq. Molina autem, \& Joannes Garfia,cexteris aliis elegantiùs fcribunt, \& nonnullos cafus diftinguit Joannes Garfia;alios etiam Molina: idcircò corum ordinem fervare, \& à primo cafu incipere neceffe erit.
6 Primò igitur côftituit Joannes Garfia dito c.e 2.n-47. in princ. quod fil lapidicinæ, minerę, aut mineralia argenti, cretæ(intelligēdo femper de ea parte, quæ fundidomino competit, non de ea quæ ad Principem fectat ut anteà dixerat Molina ab eo non relatus d. c.2 3. n,8. in principio,) metallorum venæ, arenæ, aurive fodinæ, antiquæ funt , ex quibus aurum, argentnm, creta, five aliud metallum, lapidéfye excifi, vel effoffi funt tempore Majorum, \& ita confuetum fuerit ; poterit ufufruQuarius uti eis ad eum ufum, \& commoditatem, quæ à principio Majoribus fuerit, quitradiderunt, ex $l . / \mathrm{ji}$ funduss.ff. Soluto matrimonio. Quæ licèt loquatur in marito, ex eadē ratione recipienda eft in ufufructuario,\& alijs, ex fententia ejufdem Authoris, qui fuperiora aliter non comprobat, cum tamen ante cumidem fripferit Cujacius obfervationum, lib. 15, cap. 21. \& in effe prefenferit Lofredus in conf.28. num. 8. atque ex ratione ditte 1. fi fundus, agnofcit etiam, fed Garfiam non refert, Petrus de Barbofa in ditfo \$5. fi vir, num.4. verf. prateveà dum
7 textus: ubi explicando textum in dita l. l. teem $\sqrt{\mathrm{i}}$ fundi, conftituit generaliter, lapidicinas, \& venas metallorum jam apertas tempore ufusfrucuus legati, indiftinctè pertinere ad ufufructuarium. Id quod ultra predictos confirmari poteft ex his, qua fcripfimus fuprà boc eodĕ lib.cap. 22. \& dittis per Connanum Commentariorkms juris civilis lib. 4. cap. 1 n num. 3. ante finem; ubi fribit,
8 \& rectè comprobat in dijudicandis rebus,quæ ad ufufructuarium pertinere debent,multùm valere ejus, qui ufumfructurn dedit, confuetudinem, ex diata $l$, itemn $f i$ fundi, ad finem, verficulo, nam \&o fifundi ufiusfructus fuerit legatus, \& nonnullis exemplis ibidem adductis,
num.4.© 5.ex quibus,\&\& dictis fuprà dita. cap. 22.præfata refolutio optimè comprobatur : Item etiam ex $\mathbb{I}$. Seminarios, ejurdem legis, junctoSummario, \& declaratione Floriani deSancto Petro ibi. num, 1. \& 3. \& his, que in termmis noftri cafus confiderat Molina lib.1.d. c.23-in fine, verf. Ouarta ó ultima conclufio: \& hic fit primuscafus, five oblervatio prima.
Secundus cafus fit, quando pofito, quòd lapidicinæ, falinæ, cretæ, mineræ, arenæ, metalla, auri, argentíve fodinæ antiquæ non fint, fed de novo repertę,ejus tamen nature funt, ut quodex ipfis percipitur, renafcatur; tunc communi omnium confenfu, earum ufus, \& ufusfructus ufufructuarij commodo cedere debet, ex d.1.finali ff. de fundo dotali, \&\& his, quæ cap. pracedenti latiffimè adnotavimus;is confequenter hoc cafu,qui invenerit fuperiora, five inftituerit illa, eo ipfo quòd renafcuntur, facit meliorem conditionem fundi, quafi inftituta re fructuofa; ac impenfas in eam rem factas,eâ meliore facta, recuperat, ut per textum in d. l.aquifimü, ff. de ufufructu, juncta d. l. ultima ff. de fundo dotali, \&r l.27.tit,2 partita 4 .Superıorem doctrinam tradir Joannes Garfia d. cap. 22 . num. 47. verficulo, alter cafus efts circa quam tamen nonnulla adjicere,five majori explie catione verfari neceffe eft.
Primò enim, quatenus ad primum attinet, fuperiora, quæ renafcuntur, in fructu effe, atqueufufructuarij commodo cedere certiffimum eft, \& probatí ab omnibus, qui hucufque de hac materia tractarunt, ut cone Itat ex communi omnium refolutione in d. l. divortio, S. 〔i fundum. \& J. fi vir, ubi Barbofa num. 14. 15.8z num. 36. \& ut certum fupponit, nec de hoc facit dubiú Molina difto cap. 33 .ex num $8 . \&$ tenet exprefsè in fine, verficulo, Tertia conc'uffo. Petrus Gregorius in fyntagmate juris, lib. I, cap. 9. num. 3. prima part. Udalricus Zafius lib,2.fingularium intelleduum, c. 4. Cujacius obServationum lib, 15, d, c, 2 I.

Quod attinet verò ad fecundum, ut frutuarius, qui invenerit,five inftituerit predicta, quafi re melióre faCta, expenfas repetere poffit advertendum eft: Quod hæc fuit fententia gloffe, cujus Garfia mentionem non facit, in d. I. aquiffinum, I. © fi forte : verbo, Separatum; ubi apertè docuit, quòd ufufructuarius poteft repetere expenfas factas circa venas inquirendas, fi expëfæ magnæ fuerint, atque utilitas fundi maximè aucta fit. Et fententiæ gloffæ meminit, fed Garfiam non refert, Petrus de Barbofa in ditct. l. divortio, s. fi vir, n, 17. ubi ex his, quæ numeris precedentibus fcripferat, improbat eam : inter alia tamen, quæ eifdem numeris ad notaverat, num. $16 . c o n f t i t u i t$, ex venis auri, \& argenti,à communiter accidentibus fundum reddi fructuofiorem, \& majoris utilitatis \& valoris; \& idem in fodina cretæ, vel arenæ, quia fubduĉâ cretâ,vel arenâ, facilè locus ille terrâ impleri poteft, \& ex fterili reddi fertilis. Deinde conftituit eodem numero, in finalibus verbis, quoad venas auri, argenti, \&\& fimilium, in dubio, ad ufufructuarium pertinere illas, tanquam fructus, dummodò impenfas non repetat, \& difton. 17. dicit, cavendum effe à fententia Gloffiæ ubi fuprà, cámque confundi ex traditis numeris pracedentibus ab codé, itē \& ratione fequenti. Namffid, quod ex vena deducitur, vult quod fibi cedat, ac fi effet fructusstacitè impenfarú repetitioni videtu renuntiare, \& pro hocexpendit textum in dita a l. aquifimum : I. © fi fortè, conftanter dicens, \& fupponens perpetuò, impenfarum (quæ factæ fuerint circa venas inveniendas (generaliter repetitionem ufufructuario denegandam. In quo, ut vides contrariatur exprefsè \&c Gloffe fententiæ, \& JoannisGarfiæ refolutioni, nifi dicamus, ipfum Barbofam loquutum non effe in noftro cafu, five in cafu confiderato per Garfiam, quando fcilicet venæ ejus naturæ funt:ut id, quodex eis deducitur,renafci poffit; quo cafu exprefsè loquitur Joannes Garfia, ut fuprà vidimus:fed eo cafu, quo venarum inventio maximam utilitatem affert fundo fructuario,fed quod ex illis deducitur, non renafcitur;

## Quotidianarum Controverfiarum luris $\boldsymbol{I}$ ib. T.

tur ; \& fic propriè non eft in fructu, fed ufufructuario datur, ac fi effet fructus, quo cafu impenfarum repetitio dari non debet.Unde circa impenfas repetédas, vel nó, fic forfan poterit diftingui in hac materia, ex ditc. l. fnali.ff. de fundo dotali, \& circa eam ex notatis per DoEtores in d. f. fi vir, benè verum eft, quòd fuperior diftinctio,five Joan.Garfiæ refolutio probari non potet, quidquid iple probari contendat ex dicta 1.27, tit. 1 1. parrit.4.ibienim dumtaxat ftatuitur, quodd filapidicina ejus nature fit, ut excrefcat in fructu fit, \& mariti,conftante matrimonio; de expenfis tamen repetendis, vel non repetendis, nihil deciditur in ea lege.
Tertius cafus fit, cùm lapidicina, metalla,fodina, \& fimilia, item mineræ, \& venæ tales fint, ut ex eis effoffum, vel deductum, quidquid illud fit, non renafcatur ; quo cafu major dubitatio eft, utrùm corum utilitas ad ufufructuarium pertinere debeat : nihilominùs tamen dicendum eft, non folum renafcentes fodinas, lapidicinas \& metalla ad ufufructuarium pertinere(quodabfque dubio eft) fed \& metalla, arenam, aurum, \& argentum, \& reliqua commoda, licèt non renafcantur, dummodò fructuarius boni viri arbitratu utatur, hoc eft, fif funduna meliorem, fructuofiorem, five utiliorem reddat, atque expenfas in ea re factas non repetat : quod ex $t$. item $\bar{j}$ f fuidi, 1 . ufufrutu legato, 1 , aquifimum, l. ufufrutu reliädo, ff. de ufufructu, \& Pauli Caftrenfis doctrina in d. I. divortio, I. fi vir, num. 3. fecurè affirmat Joannes Garfia ditt.cap. 22. num. 47.ver.
17 In frutuario igitur : ultraquem, in eandem fententiam apertè inclinat Ludovicus Molina de Hipanorum primogeniis, lib. 1.d.c.2 3.num.8. 1. conclufio. Ibi enim primùm conftituit, quodd fi vena noviter in fundo Majoratus inventa, marmorea, aut lapidea fit, e, úfque nature, ut lapides ex ea femcl excife renafci non foleant; ita tamen ut ex earum inciftone fundus fructuofior,ac utilior reddatur, lapis excifa, Majoratus poffefforis erit. Deinde conftituit, Caftrenfis, \& Fulgofij intellectumad textum in d. I. fi vir, veriffimum effe, \& confequenter ejus textûs decifionem in princ. genericè intelligendam, quando fcilicet ex inventione lapidicinæ, fundus fruदtuofior effectus fuit, five ex eo, quòd lapis renafcatur, five ex eo quòd aliter fundus fructuofior efficiatur: de quo tamen latus videri poterit Barbofa in eodem I. $\bar{j}$ vir, $\downarrow$ princ. Tertiò denique, \&s fingulariter ad noftrum propofitum conftituit, quòd quamvis verú fit, propriè atque frictè loquendo, lapides,feu cextera metalla,quæ non renafcuntur, in fructu non effe, tamen loco fruEtuum, obventionum, atque commoditatum haberi, ided is, qui fructibus frui debet, commoditatibus etiam atque proventibus rei fruetur, quávis propriè loquendo,fructus non fint:Idque ex juribus fuperiùs adductis probat, \&\& fua refolutione confirmat omninò ea, quæ 18 c. pracedenti, cum Communi contra Barbofam adnotavimus : qui ipfe ejufdem fententix videtur fuiffe,fed Molinam non refert ; nam in d. J.fi vir,num. 8. in fine, verf. Secundo principaliter, ơ num. 9. © 16 . exprefsè probat, metalla inventa poft ufumfructum legatum licèt excifa non renafcantur, tanquam fructus concedi fructuario , dum̌odò non repetat impenfas factas: quòd fi impenfis fructuarij, prædicta metalla non fuerint inventa ad ufufructuarium non pertinere: quod repetit ibidem num. 14 . © 15 .
Quartus \& ultimus cafus fit, cum ex venæ lapideæ, ne, fundus deterior redditur? tunc enim non poterit ufufructuarius lapides, five metalla excidere, five excifi lapides, aut metalla ipfius fructuari) non erunt; imò fi deteriorem fecerit fundum, fic excidendo, de damnotenebitur, atque excavata,\& effoffa reftituet ut ex dictis juribus, \& Pauli Caftrenfis doctrina in IS. fivir, n.3.reQè̀ affirmat Joannes Garfia d.c. 22 .n.48. in finalibus verbi: S- in poffeffore Majoratus, in quo fortior videbatur militare ratio, idem fcripfit Molina lib. r. didt. c. 23 . ante finem, verf. Secunda conclufio, \&c fentit Barbofa in
diat. S. $f$ vir, videndus omninò ex num. 16. ubi novo fenfu explicat illum textum,\& declarat, quando propter aperturam marmoris five cretæ, arenæ, auri, vel argenti $n v e n t i o n e m, ~ f u n d u s ~ v i d e a t u r ~ r e d d i ~ d e t e r i o r, ~$ aut fructuofior, ut $i b i$ videri poterit ; \& de his hactenùs.
Quoad fecundum verò, utrùm thefaurus repertus in 20 fundo fructuario, commodo, \& utilitati fructuarij cedat, \& an ille repertoris partem habere debeat? Dicendum eft, thefaurum inventum non cenferi effe in fructu, \& pariter non cenferi partem fundi, fed quid $a b$ eo feparatum ; \& confequenter cum thefaurus in fructu non fit,ad fructuarium pertinere non debebit,fil in fundo fructuario inventus fuerit. Quodexd. l. divortio, fl. fi fundum, ff. foluto matrimonio, \& l. fi is qui, 63 .ad medium, If de acquirendo rerum domino, probarunt ferè omnes Doctores communiter in d, l. fi. fundum, Albericus in rubrica, ad finem, C. de ufufrutu, Boërius, \& Modernus Parif. quos fequutus eft Molina de Hijpanorum primogeniis, lib. 1 cap. 23 .num. 2. verf. item thefaurus. Aluarus Valafcus \& alij, quos refert, \& fequitur Joannes Garfia dit. cap, 22. num. 51. noviffimè Joannes Gutierrez ubi infrà cap. 26. ex num. 12. ufque ad num. 20. Andreas De Ifernia,Sylvefter, Angelus, Burfatus, \& alij,quos in unum congeffit, \& fic defendit Barbofa in dicto IS. 1 i fundum, num. 25. Mieres de Majaratu, 1. parte quaft. 10 num 32. Baeça de decima tutori praftanda, cap.24.num.5.Caballinus Milleloquio 9.n.1. Quod intelligendum eft, quoad eam dimidiam, quæe ad proprietarium ratione dominij pertinere debet; ná tanquaminventor fuam dimidiam habere debet ufufructuarius,cùm habere deberet eam,etiamfi inveniret in fundo omninò alieno, ut poft Rebuffum, \& Joannem Garfiam advert t Barbofa ditton. 25. © Seq. Joannes Gutierres de tutelis, © curis, 3. parte tap. 26.n, 18 . \& Barbofa ibidem, of num. jeqq. plenè agit, ad quem ${ }^{21}$ pertineat, \&\& qualiter dividi debeat thefaurus in fundo proprio, vel alieno, vel in loco publico, aut religiofo inventus, \& quota pars Principi debeatur, \&\& de Praxi aut confuetudine hujus Regni : ultra quem videndi funt Mieres 1.part. de quaftione 10.num. 32. Burfatus in conf. 209. ex numn. 1. ufque ad num, 17.lib. 2. Ludovicus Molina, è Societate Jefu Religiofus de juffitia ov jure, traltatu 2. difput. 56 . per totam. fol. mibi, 366 . noviflimè Joannes Gutierrez de tutelis, \& curis, 3. parte cap. 26 . 2 principio.

Quoad tertium tandem \& ultimum: Utrùm au- 22 gmentum alluvionis in predio fructuario factum, jure ufusfructûs; \& commodi ad ufufructuarium pertinere debeat? Clarè decifum eft in $d . l$. itcm $f i$ fundi, verf. Huic vicinus tractatus eft, ff. de ufifructu, \& ab his Authoribus, qui de hac queftione tractarunt (ut alios tamen pretermittam qui $a b$ eifdem precitantur) plenè \& eruditè ad propofitum fcripferunt Modernus in confuet. Parifien, tit. 1. S. 1. gloff. i. quaft.5.5.45. \& gloffa 50 num.99.G 100 © Jeqq. Julius Clarus $\mathbb{\$}$. feudum, 9.88. Baëtius de decima tutori praftanda, cap. 24.n. 10. Molina de Hißpanorum primogeniis. lib. 1. cap. 26. Joannes Garfia de expenfis ó meliorat. cap. 22. num. 39. Menochius in conf. 34 -num.16. lib.1. Sfortia Oddi in conf. 30. n. 59. vol. 1. Mieres de Majoratu, 1. parte quaft. 10. à princ. Alphonfus de Azevedo, in l. 3.tit. 6 .num. 30 . lib.5.nove rıcopilationis:qui de augmêto,\&\& ejus natura plura præmittunt, quę neceffaria funt, \& ibi videri poterút. Qnod 23 attinet verò ad noftrum propofitum, ut anteà dicebam. hujus dubij refolutio pendet ex yerbis Jurecöfulti,Celfi, in d. l.itemfi fundi, ubi fic fcribit : Huic vicinus tra, clatus eft, qui $o l e t$ in eo, quod acceffit, tradiari: © placuit, alluvionis quoque ufumfructum ad fructuarium pertinere. Sed fi infula juxta fundum in flumine natafit, ejus ufunfructum ad frutuarium non pertincre Pegafius ait, licèt proprictati accedat: effe enim veluti proprium fundum, cujus ufufrutuus ad te non pertineat: Que fententia non off fine ratione; nam ubi lates incrementum, ơ ufus-

De Ufufructu.
fructus augetur : ubi autem apparet feparatum, fructuario non accedit. Ex quibus verbis fuperiores Authores adnotare folent, diftinguendum effe, ut latens incrementum feu augmentum molliter adauctum ufufructuarius habeat,eóq; fruatur, quandiu re fibi frui licuerit, patenti verò uti frui non poffit, illud enim ad dominum pleno
24 jure pertinet. Quod etiam eleganter tradit Francifcus Connanus commentariorumin juris civilis, lib. 4. cap. 1. num. 3. ad finem, ubi reddit difcriminis rationem ad ea, qua proponuntur in ditt. verf. buic vicinus tradatus eft. Dicens, quòd id, quod alluvione accedit, fundum auget, ejufque pars quædam eft : meritò \&c ufusfructus ejus ad ufufructuariú pertinet, proprietas verò ad dominum : infula autemnata, feparatum agrum efficit, \&\& diftictum ; ideò nec in ea ius ufusfructus protenditur, qui certo fundo conftitutus eft;at fi alicujus territorij mihi competat ufusfructus, in eóquenova infula appareat, mihi quoque ejus infulæ fructus debetur, quum pars fit ejus territorij, in quo univerfo conftitutum habeo ufumfructum. Quæ verba Connanif fingularia funt,
25 \& notanda. Similiter notari debent, nec filentio prætermitti poffunt infinita, quæ de augmento, \&s utrùm de illo idem judicandum fit quod de principali, cui adjungitur, ut illius naturam fequatur congefferunt Mieres de Majoratu, parte I. d. quaft. 10 . per totam, relati per Joannem Garfiam, d.c. 22s in princ. ante numer. primum. Aviles in capitulis Pratorum, in proamio, gloffa, Iflas,per tot. Cephal. in conf. 773 . à n. 3 r.ufque ad num. 48 . lib. 5 . \& in conf. 168 . num. 93 . © e eqq.lib. 4 . Menochius in conf. 201. ex num. 43. cum multiis eqq. lib. 3. Joannes Fran4 cifcus de Ponte, in conf. 4. pro Duce de Frius, à princ. ufque ad numer.8. Hyppolitus Riminaldus in conf. 573. के princ. ufque ad num. 12 . lib. 5.

## C A P U T XXXVIII.

Ufufructu omnium bonorum, aut omnium rerum fimpliciter relifto, item bonorum mobilium tantùm, aut mobilium, \& immobiliú fimul, cùm ufusfructus relinquitur, quibus ex rebus relietus prafumatur? ubi de pecunia, frumento, vino, oleo, auro, argento, gemmis quoque, rebus pretiofis, \& venalibus, vel mercis causâ paratis, fupellectile, \&x aliis fimilibus,tractatur: \& quax hucufque fcripta funt, diftinatione, \& refolutione explicantur.

## SUMMARIUM.

1 Materiam hujus Capitis utilem effe, practicabilem, of neceffariam.
2 Miferorum judicium Sequuntur, qui ad eruendam veritatem alicujus quaftionis, aliorum relatione contentijunt, nec Scribentium traditiones originaliter forutantur, © vident.
3 Borgninum Cavalcanum plenè ; intricatè tamen loquutum de bac materia.
4 Francifcum Manticam eleganter, © diftintè de hac materia tractaffe.
5 Facobtum Menochium legendum omninò de hac materia, Cu Hyppol. Riminald. locis hoc num. pracitatis.
6 Sfortia Oddi confilium 30. per totum, lib. i. fingulare effe, ov nomulla continere utilia in bac materia.
7 Tefatores diverfis ó variis modis folitos effe ufumfrutam fuorum bonorum relinquere; idcirco verba corum omninò confideranda, utpote cìm ex illis deprebendi debeat, quid, quale, quantúmve, an plius, vel minus relitum fuerit.
8 Ujufrututus omnium bonorum legatum validum effe, non folùm cùm extranei, fed etiam cìm filij baredes Joan, del Caftillo Quotid. Controv. Juris Tom, I.
inftituuntur, quod alio Capite latiùs explicatur, do jus Regium declaratur.
9 Quarundam rerum diputationem confultoे boc cap. praterniffam ab Authore, of quare?
10 Ufufructu omnium bonorum, vel omnium rerum fimpliciter relitto, etiam adjecto pronomine meorum. vel fuorum, quanam legata videantur? per cotas numerum.
II M. Ciceronis Jentrentiam apud nos hodie obfervari noh poffe, cum Atciato, © alis.
12 Ujuffructus omnium bonorum mobilium cìm reliftus eft 3 quanam contineantur fub talilegato?
13 In legato univer(alimobilium, fi enunciata fuerint certaßpecies mobitizm, an per talem Becialem expreffionem in cateris non expreffis intelligatur refriCum univerfale legatum?
14 In legato bonorum mobilium utrim veniant redditus? Openfiones; ubi nova confideratio Autboris proponitur.
15 Ufufruttus bonorum mobilium ad ufum domâs fi legatus fuerit ; quid contineatur, remifivè.
16 Ujufructu bonorum mobilium legato, an veniat frument tum infoucis ipfius teftatoris, vel alio loco repertum, remifivè.
17 Ufufructu mobilium relito, an veniat vinum, five olén um jam conditum, ubi etiam agitur de fructibus armenti, vaccarum in poffeffionibns teftatoris exiftentic um, remifivè.
18 UJusfructus legatum de omnibus fupellectilibus, of mafariis, vel de omnibus que reperiuntur in camera, vel de omnibus donariis, qua contineat ? remifjive.
Supellectile legata, qua debeantur ex prafumptateftatoris voluntate, plenè, atque accurate, remifivè.
Ufufructu omnium mobilium relicto, an veniat ufuso fructus auri, argenti, gem̆arum quoque, of rerum pretiofarim, remifivè.
1 Auri, Oo argenti appellatione, anveniat pecunia? rea miffive.
22 Ufufructu omnium bonorum mobilium legato, utrùm uf usfruCtus quoque peciunie contineatur.
23 Pecionia an o quando in legato rerum mobilium, vel earum ufufructu comprehenfa prafumatur, latius \& meliùs quam alibi explicatum per Menochium.
Mobilium appellatione pecunias non venire, fed fupolle: tilia $\sigma$ ornamenta domuts, ex communi ufu loquendi, qui debet in teftamentis rigida verborum figni:ficationi praferri.
${ }_{25}$ Jacobi Menoctij refponfoones nominultas nequaquain concludere, ©o novè, ©̌ verè adnotatum per Authorem.
26 UJufructus omnium bonoruin mobilium of immobilium cum relinquitur, quanam legata prafumantur, © utrùm nomina debitorum, jura, $\sigma$ adtiones inter imiobilia computentur?
27 In legato generali ufufructus bonorum, vel bonorumb mobilium tantìm, utrum venalia, or que mercis causâ parata funt, contineantur ? ubi inter alios Me noc bius commendatur, © nonmulli cafus ejusdem recitantur.

VSufructu Iegato contineri quamplurima, duobus capitibus precedentibus plenè oftenfum eft : verùm ultra ea, quæ ufufructuario competere ibidem diximus,\& plura alia competunt, que fub legato ufusfru- $\frac{1}{2}$ Etus univerfali contineri folent: quapropter cùm hujus Capitis materia utilisfit, practicabilis, \& neceffaria, pratermitti omninò non poteft, licèt de ipfa \& antenos quamplurimi, \& plena manu fripferint, \& pro abfoluta, perfectáque refolutione, nonnullos cafus conftituendos exiftimavi, quibus ea, qua frequentius accidunt, comprehendi poterunt.
Et in primis conftituo, miferorum judicium fequi ${ }_{2}$ eos, qui ad eruendam veritatem alicuius queftionis, aliorum relatione contenti funt, nec Scribentium om-

## is 4 Quotidianarum Controverfiarum Iuris Lib. 1.

nium traditiones originaliter fcrutantur, \&\& vident: Idcircò Leitorem monendum, de hac materia omninò, atque originaliter prelegendos, Paulum de Montepico in 1. Titia cum teflamento, S. Tivia cùm nuberet, ex $n_{\mathbf{1}} 110$. 3 tum maitios fequentious, de legatis 2. Borgninum Cavalcanum, plenè, intricatè tamen, loquentem de uf ufrutu कnulizri relifto, ex ntwm. 82. folio mibi, 246. ufque ad numer. 89. Guillielmum Benedictum in c. Rainumtius, de seffanuentis, verbo, cretera bona, num, 1.6 numa 8.69 . of 19.6 24. Jacobum Mandellum de Alba in conf. 619 fib.4. Capicium decifiome 183 . Incailfa Magnifici.Laurentium de Pinu in comf. 40 . ì principio, lib.1. Graffum receptaruin fententiarum, J. legatum, quaft. 19. ©. 26 4. Francifcum Manticam eleganter \& diftinctè de hac materia tractantem de conjecturis ultimarum volinntatum, lib.9. tit.6.per totum. Simonem de Pratis de inserpretatione ultimaram voluntatum, lib. 4. Solutione 5 . dubitatione 10. num. 22 .per totur, do num. 33 , cum fequen- $^{\text {n }}$ 5 tibus, ufque ad num. 44. folio 335. Jacobum Menochium legendum omninò de hac materia, lib. 4. prefumptione 138. So 142 . \& inconf.407. per totum, lib. 5. Joannem Vincentium Honded. in comf. 63 . numer. 50. volum. 1. Hyppol. Riminal, in conf.216. lib. 2. ubi latè agit, quax veniant appellatione bonorum mobilium, \& quando legantur veftes, jocalia, torques, annuli, monilia, \& fimilia. Achillem Pedrocham in conf. 7. n.99. 6 fequentibus. Joannem Petrum Mollignati.de appellativa utriuff que juris extenfione, num. 124. incipit : Bonorum fnorum 6 appellatio, fot. $23 \cdot$ nifque ad num. $148 . \&$ exftat confilium Sfortix Oddi $3^{\circ}$. per totum, lib. 1 .quod fingulare eft, \& nonnulla continet utilia in hac materia.
Secundò conftituendum eft, teftatores diverfis, \&
7 variis modis folitos effe ufumfructum fuorum bonorum relinquere; idcircò verba eorum omninò confiderảda, utpote cùm ex illis deprehendi debeat, quid,quale, quantúmve, an plùs, vel minùs relictum fuerit. Id quod non obfcurè, apertè potius præfentiunt Pratis, 8 Mantica, Menochius, \& alij ubi fuprà. Qui materiam hanc conjefturalem effe rectè fatentur : qui etiam unanimiter \&c exprefsè probarunt, aut certè faltem fupponunt, legatum hoc ufusfructus omnium bonorum validum effe;non folùm cùm extranci, fed etiam cùm filij hæredes inftituuntur. Ratio eft,quoniam filij Legitimam liberam, \& exemptam deducunt, nec pater per inftitutionem in nuda proprietate, eos fua Legitimá defraudat, necillius ufufructu, ut notatur in Authent.novifima, \& in corpore unde fum tur, $C$. de inofficiofo teftamento: unde ex ufufructu etiam detrahere poffunt fuam Legitimam, ut in terminis adnotarunt Jafon in d. autbent, novifinna, num. 44. Rodericus Juarez in l. quoniam in prioribus, in tertia ampliatione, C. de inofficiofo reftamento. Corneus in conf. 253 . volumine primo. Decius in conf.620.num.8. Parifus in coff. 94.n.37.volum.2.\& ex aliis multis in terminis noftris, fic obfervat noviffimè Petrus Ricciardus ad rubricam, Infitut. de afufructu, num. 90. fol. 38 .'́ ultra eum Graffus $\$$. $\operatorname{leg}$ atum, quaff. 28. \& alio capite infrà ad legum hujus Regni explicationem, \& confuetudinis vulgarem interpretationemlatiùs dicemus.
9 Tertiò conftituendumeft, quarundam rerum difputacionem confultò hoc capite pretermiffam à nobis, quod de ipfis diftinctè atque abfolurè ab aliis actum videamus, nec eorum refolutiones tranfcribere liceatsea tamen explicabimus, quæ omitti non poffint, aut majoridiftinttione, vel explicatione indigeant. Et in primis advertendum eft : Quòd ufufructu omnium bonorum, vel omnium rerum fimpliciter relicto,\& non adjetto mobilium vel immobilium, fed fimpliciter tantùm, ut dixi, bonorum omnium ufufructu relifto: turic veniunt in tali legato omnia bona mobilia, fe moventia, immobilia , venalia , fructus quicunque, \& proventus ex rebus provenientes, jura, actiones, \& nomina debitorum ubique locorum exiftentia, penfiones domorum, annuiredditus, \& indiftinctè ufusfructus, quibuf
cunque ex bonis, \& juribus teftatoris relitus prefua mitur, etiamfi dictum effer : omnium bonorum meorum, vel fuorum, aut nalla res eft, qua fub tali legato non cadat:ita poft alios plures adnotaruntCorneus in côf. 187 columna ultima, volumine 2 . Tiraquellus in $1 . f 1$ unquam, verbo, bona, num. 5 . © Sequentibus, $C$. de revocandis donationib. Guillielmus Benedictus in c. Rainuntius, de tefaimentis, verbo, catera bona, ex num. 24. Parifius in comf. 96. ex num, 6. volumine 2. Cavalcan, de ufufructu mulier i relicto, num, 84 -fol. 254 . Petrus Ricciardus ad rubricam, Infitut. de ufufructu, num. 94 fol. 40 .ubi firmat, adeò veram effe hanc refolutionem, quòd nullum inveniat Authorem contrarium fentientem. Et ultra eos, eandem tenent etiam Simon de Pretis de interpretatione ultimarum voluntatum, lib. 4. dubitatione 10 . num, 22 . fol. 334 -ubidicit, quòd venit pecunia inventa in hæreditate, \& venit frumentum pro feminandis agris. Petrus Antonius Anguiffol. in cör. 43 . Joannes Petrus Mollignati de appellativa utriufque juris extenfione, verbo, immobilium, fol. 73 . '674.ex num. 575 . ufque ad num. 582. Mantica de conjecturis altimarum voluntatum, lib.90 tit.6.num. I. 2. © 3. ubi plenè probat, ufufructu omniú bonorum legato, earum etiam rerum, quæ ufu confumuntur, ufumfructum legatum videri. Quod anteà docuerant Alexander in conf. 120. Quia opportunè, num. ז. volum. 6. Craveta in conf. 300 , num. 5. verf. Secundoे durbitatur, lib.2.\&sex alijs tradit Cavalcanus de ufufruatu, num. 88 .fol. 259 .fuperiorem etiam refolutionem agnof cunt verifimam, \& indubitatam Menochius lib. 4-prafumptione 142-num, 16.17.60 18.8 A in conf.407, num.13. ó 14. lib. 5. Michael Graffus receptarum Sententiart:m, 5. legatum,quaft. 19 .num. 1. ubi etiam dicunt, ufumfruaum pecuniæ contineri in legato ufusfructus omnium bonorum, \& Menochius refert Picum, \& Pinellum idem tenentes coyfil. ${ }^{\text {b }}$ numero fuprà relatis. Ex his apparet M. Ciceronis fententiam hodie a pud nos obfervari non poffe,five omnium bonorum ufusfructus reliEtus fit, five mobilium omnium bonorum tantùm : is enim lib. Topicorum, ad Trebatium fureconfultum fcripfit: Nondebet, inquit,malieri, cui vir bonorum fuorum ufuma frutum legavir, cellis vinarisis oleariis plenis reliftis, putare ad $f e$ id pertinere: ufus enim of non abufus legatus eff. Qux fententia ut rectè adnota vit Alciatus lib. 7. ${ }_{P}$ arerg $\overline{0}$, c. 2. potuit, tempeftate Ciceronis, obferuari tanquam vera : Sed cum Senatufconfulto permiflum deinde fuerit, ut earum quoque rerum, qua ufu confumuntur, legari ufusfructus poffit, \& cautione proprietario fuccurratur, l. 1. 2. © per totum, fo de ufufruc̈u earum rerum que ufu confumuntur, S. confituitur, Infitut, de ufufruthu : dubium non eft, hodie nos alio jure uti, \& propter verborum generalitatem,mentémque teftatoris, vini \& olei ufumfructum deberi,cùm omnium bonorum ufusfructus relictus eft : deinde \& in bonis mobilibus ufumfructum conftitui poffe, atque earum rerum,quæ ufu confumuntur, legari, Ut cum Alciato probarunt Mantica lib. 9.d. titul. 6 in principio. Menochius lib. 4. didta prafumptione 142. nим. 14.

Quartò conftituendum eft, dubiùm effe, quanam 12 contineantur fub legato Ufusfructus omnium mobilium, vel bonorum mobilium omnium? Magis tamen communiter probari, quòd in eo legato contineantur omnia mobilia, \& fe moventia, quæ ufu non confumuntur per triennium, ut funt veftes, fuppellectilia, animalia, \& tandem ea, quæ ad motum mobile deftinata funt ; fructus etiam nondum feparatià folo continentur, quamvis adhuc immobilium naturam retineant, cüm fint pars foli $;$ ea autem, quæ ufu confumuntar, non veniunt, quia in eis propriè non cadit ufusfructus : Ita per textum in $l$. moventium, ff. de verborum fignifcatione, \& tradita per Corneum in conf. 18 8. column 2 2.lib. 2. Tiraquellum de retrallatu Lignagier, f. 1.gloffa 7.11 .8 r . © Sequentibus, Parifium in conf. 79. num. 4r. volum. 2. Decium in conf. 381 , num. 3 . cum $\int$ equentibws, Beneverut,

Plotum，Durandum，Franc．Marc．\＆RRuinum，conftituit Cavalcanus de ufufruttu mulieri relitio，num．82．fol．246． © fequent．\＆noviffimè Petrus Ricciard．ad rubricam， Inffitutionum，de ufufructu，num．91．per totum，fol، 38 ． qui poft Decium in conf． 653 ．num．2．\＆Plotum in $1 . f i$ quando，n．16．C．unde vi，intelligit id procedere，quan－ do fimpliciter relictus eft ufusfructus omnium bono－ rum mobilium，fecus fiinftitutione hæredis，aut in legatis feciffet teftator mentionem de animalibus，aut rebus fe movẽtibus，vel penfionibus，quia tuncex con－ jecturata mente teftatoris non venirent animalia，\＆ penfiones appellatione dictorum bono弓um mobilium， ut ibi latiùs probat，\＆agnofcit Simon de Prætis de in－ terpretatione ultimarume voluntatum，lib．4．dubitatione 10 ． num．36．fol． 335 ．ubi advertit，Decij \＆Ploti fententiam fuprà relatam，fortè veriorem effe，contra Ruinum，\＆ alos ibidem relatos．Deinde quærit，quod fi in legato univerfali mobilium fint enunciatæ certæ fpecies mo－ bilium an per talem fpecialem expreffionem in cate－
13 ris non expreffis，intelligatur reftrictum univerfale le－ gatum ？\＆refert Hyppolitum Riminaldum difputan－ tem，\＆concludentem quòd non；in conf． 216 ．num． 18. b．fequentibus ：Demùm probat Beroi fententiam in
14 conf．3．num．7．© equentibus，Bonorum mobilium ap－ pellatione venire redditus temporales，putà quatuor， vel quinque annorum，\＆non perpetuos；quæ tamen fententia fortaffis hodie dubia effet，attento communi ufu loquendi，juxta quem，appellatione mobilium，de pecunijs，five de redditibus jam decurfis，qui in effectu in pecunia confiftunt，aut folui debent，non prefumi fenfife teftatorem cum Pinello，\＆Sfortia Oddi ftatim probabimus，ut inde advertamus etiam adea，que cum aliis ibi relatis probavit Cavalcanus de ufufrutuu mulieri relitt．difto num．82．circa finem，verficulo，Et etiam veniunt in legato，fol． 251 ．venire fcilicet in legato ufusfructus bonorum mobilium penfiones，\＆annuos redditus regulariter．Quod，ut vides，non ita generali－ ter acceperunt Pratis，\＆Berous，fed ad redditus tem－ porales quatuor vel quinque annorü reftrinxerunt：id enim nec attento communi ufu loquendi omninò cer－
15 tumeft．Quòd fi ufusfructus bonorum mobilium ad ufum domâs legatus fuerit ；quæ contineatur fub eo legato，explicat Ruinus in conf，160．num．3．© fequenti－
16 bus，volumine 3 ．Item an in legato ufusfructus bono－ rum mobilium，contineatur frumentum in foveis ip－ fius teftatoris，in domóque ejufdem，vel alio loco reper－ tum，tractat Menochius in conf． 407 ．num．28．lib．5．Sfor－
15 tia Oddi in conf． 30 ．num． 1 ．© 6．© num． 51 ，volum．1．\＆ an vinum，five oleum jam conditum legatum prefuma－ tur，mobilium omnium ufufructu relicto．Denique，an fructus armenti vaccarum in poffeffionibus teftatoris exiftentium veniant，tractat plenè idem Sfortia dicto conf． 30 ．num． 36 ．of fequentibus，\＆vide Cavalcanum， \＆Ricciardum ubijuprà num，12．quatenus indiftinctè tradunt，in hoclegato non venire ea，quæ ufu confu－ muntur，quia in eis propriè non cadit ufusfructus．Præ－
18 tereà legatú ufusfructus de omnibus fupellectilibus \＆ mafariis，vel de omnibus，quæ reperiuntur in camera teftatoris，vel de omnibus donariis，quæ contineat？vide Decium in conf． 472 ．num． 4 －5．6 6．© in conf． 653 ．in prin－ cipio．Parifium in conf．67．num．12，© in conf．79．n．41． \＆45．libro fecundo．Plotum de in litem jurando，S．1．ex num． 16 ．Simonem de Pratis ditta dubitatione $10, n, 36$.
19 of tribus feqq．\＆num，42．fol． 335 ．\＆ibidem num． 14 ． Sfortiam ditio conf．30．num， 19 ．\＆junge Menochium lib．4．prafumptione 160 ．per totam．ubi latè agit，quæ
20 fupellectile legata，ex prefumpta teftatoris voluntate debeantur：demum fub legato ufusfructus omnium mobilium，an veniat ufusfrutus auri，argenti，gemma－ rum quoque，\＆rerum pretiofarum，ultra relatos fuprà，
21 tradunt Joannes Cephalus in conf．637．num．46．lib． 5 ． Menochius diato conf．407．num．7．lib．5．ubi etiam，an auri，\＆argenti appellatione veniat pecunia？de quo etiam vide Simonem de Pretis ubi fuprà，num．41．Sfor－ Foan，del Caffillo Quotid．Controv，Juris Tom，I．
tiam Oddi difto conf．30．num． 20 ．Pinellum 2．part．l．16 C．de bonis maternis，num． 50 ．
Tandem \＆ultimò，utrùm fub legato ufusfructus om－ nium mobilium，ufusfructus quoque pecunix in ar－ ca ，vel alibi in domo repertæ contineatur？dubitant Doctores in hac materia：\＆revera duæ funt，contra－ riæque Scribentium fententix，ut conftat ex his，que fripferunt Parifius in conf． 67.8 C in conf．79．vol．2． $\mathrm{Be}-$ rous in conf． 44 ex num． 5.8 in conf．43．col．1．lib．2．Cro－ tus in conf． 125 ．ex num．9．Cavalcanus de ujufructu ms－ lieri relitto，num．82．verf．vieniunt etiam pectunia，fol． 250 ． Simon de Prætis lib．4．dubitatione 20．num．41．per to－ tum fol． 335 ．latè atque eruditè Pinellus 2．parte l．1．C． de bonis maternis，exnum．44．ufque ad num 51 ．Graffus recept．Sententiarum， $\mathbb{S}$ ．legatum，quaft．19．num．7．8．6～9． Mantica de conjecturis ultim．volunt．lib．9．tit．6．num．14． fol． 400 ．Menochius in conf． 407 －per totum，lib． 5 ．Sfortia Oddi ditto conf． 30 ．ferè per totum，maximè ex num． 8. ufque ad numer．36．Andreas Gaill．practicarum objerva－ tionum lib．2．obferv．atione 11．per totam．Et his non rela－ tis，Perrus Ricciardus ad rubrisam，Infit．de ufufrutu， num．91．ante finem，fol．39．Ex quibus apparet，magis communiter probari，pecuniam mobilem effe，\＆fub re－ licto ufusfructus mobilium contineri，ut Pinellus， $\mathrm{Ca}-$ valcanus，\＆Menochius affirmant，alios verò contrà \＆̌ conftanter defendere，ut conftat ex eodem Mantica，\＆L Sfortia ubi uprà．Ego verò hujus rei majorem difpur tationem，ideò neceflariam non effe，mihi certus fum， quod de hacre，pecunia fcilicer，an \＆quando in legato rerum mobilium，vel corum ufufruttu comprehenfa prefumatur，latiffimè，atque eruditè fcripferit，\＆\＆no－ vem cafus diftinxerit Menochius lib．4．prafumpt．138． per totam，ad quem omninò confugiendumeft．Viden＝ dus etiam Hyppol．Rintinald．in conf． 2 土 6 ．num， 84 －lib． 2 ． Deinde quonam hodie mobilium appellatione，verius exiftimem，pecunias non venire，fed fupellectilia，or－ namenta，\＆c alia，de quibus fuprà，ex communi ufu lo－ quendi，qui debet in teftamentis，rigidæ verborum fi－ gnificationi præferri．Id quod cum Joanne Andrea，Ol－ drado．Decio，Natta，Ploto，\＆aliis，optimè fundant，\＆e conftanter defendunt Arias Pinellus ditit，2．part．l．i．C． de bonis maternis，num． 50 ．Sfortia dita．conf． 30 ．ex $n .19$. ufque ad num．25．His（\＆ultra omnes in hac materia Scribentes）addebam ita tenendum effe，ex rationibus prediftorum ：nec fatisfacere refponfiones nonnullas Menochij ditt．con（． 407 ．nvm 22．\＆feqq，ubi adftritus fuperiori fundamento，communem，inquam，ufum lo－ quendi，obfervandum magis effe，quàm fermonis pro－ prietatems at fecundùm communem ufum loquendi， pecuniam non contineri，quatuor modis refpondet，fed re vera non fatisfacit；facilè enim \＆in univerfum pro－ bari poffent easque，ut communis ufus loquendi pro－ batus dicatur，neceffaria funt，ut de fe patet apertè，nec huic communis ufus loquendi alicujus loci dumtaxat eft，fed totius ferè orbis terrarum，ut etiam conflat evi－ denter．Idcircò，fí cafus occurreret，fic fecurè atque in－ diftinctè obfervarem，nec aliorum fententias aut diftin－ Ctiones admitterem．
Quinto conftituendum eft，quòd ufufructu omnium 26 bonorum mobilium \＆immobilium relito，veniunt non folùm ea，quæ præcedenti obfervatione，ex num． 12. ditta funt，fed etiam omnia bona ftabilia，\＆immobi－ lia，ut prædia，\＆domus，aporhecæ，annui redditus fu－ per bonis immobilibus，\＆\＆penfiones annuæ，dummo－ dò perperuæ fint，\＆\＆，ut generaliter dixerim，ufusfructus quibufcunq；ex bonis teftatoris reliztus prefumitur，ut dicit Menochius loco ftatim referendo ：jura autem，\＆e actiones non venirent，etiam quèd adeffer locutio ge－ neralis，aut univerfalis omnium aut quorumcunque bo－ norum ；nec etiam venirent nomina debitorum，cùm fint tertia fecies，nifi aliter conftaret de mente tefta－ toris，voluiffe comprehendi etiam jura，actiones，no－ mina debitorum，\＆alia ；ut fi exciperet aliqua ex no－ minibus aut actionibus debitorum ：tunc enim，ne ex－ $V_{2}$ ceptio
eeptio inutilis effet, aut fruftratoria, in cateris aliis ufumfructum conftituere voluiffe cenferetur:ita fuperiorem hanc refolutionemtradit in terminis, \& quamplurimorum allegatione comprobat Borgninus Cavalcanus de ufufructu malieri relito, num. 83. per totum, fol. 453 . 2 ultra eum, idem probarunt Simon de Preetis de interpretazione ultim. voluntat. lib. 4o dubitatione 10 . 7wn. 22.fol. 334 . Graffus $\mathbb{I}$. legatum, quaft. 19.m.4. © 5 . Andreas Gaill. practicar.obferv.tib. 2.obfervation. II.n. 9. Menochius lib. 4.prafumpt. 142 .nnm. 2, \& 3 . © ' num. 19. © 20. Pancirolus in conf. 76. num. 8. Gerardus Mazolus in comf. 15, num. 76 .Pedrocha in conf. 7 . ex nam. 73 . ${ }^{\circ}$ num. 191. \&- feqq. \& jure atque authoritate fundat noviffimè Petrus Ricciardus ad rubricam, Inftit. de ufafructu, num. 92. O 93. fol. 39-
27 Sexto \& ultimò conttituendum eft, dubium effe, an in legato generali ufusfructuts bonorum, vel bonorum mobilium tantùm, veniāt venalia,\& quæ mercis caufa parata funt, five comprehenfa à reftatore præfumantur, nécne: quam quaftionem latiffimè tractarunt (ut alios ab eifdem relatos pretermittam)Paulus de Montepico in l. Titia cum teftamento, J. Titia cìm nuberet, de legatis 2.queft. 30. per totam, num. 122 .Covarr. variar.lib.2 sap. 5. num. 1. Arias Pinellus videndus omninò 1:parte l. 1. C. de bonis maternis. ex num 38. ufque in finem capitis, Menchaca quaftionum ufu-frequentium, lib. 3. cap.56. Mantica de conjecturisultim, volunt. lib. 9, tit. 6.num.9. \& 13. ubi breviter \& diftinctè refoluit. Simon de Preetis de interpretatione ultim. volunt. lib. 4. dubitatione 8. num. 9 fol. 309 . ufque ad ntw, 18 . \& eodem. lib. 4. dubisatione 10.num.40. fol 0335 . Jacobus Mandellus de Alba inconf. 619 . lib. 4. Rolandus in conf. 74. num. 29. lib. 2 . \& fuperiores non referens, Borgninus Cavalcanus, qui nec abfolutè nec diftinete procedit, de uffufruttu mulieri relifo, num. 83 . verf. nec etiams venirent, fol. 253 .bo num, 284. Michaël Graffus I. legatum, quaft. 20.per totam, Achilles Pedrocha in conf.7.num.99.6 100. Vincentius Carocius de locato of condutto, quaft. 6. de locatione inserta,fol. mibi, 10. Jacobus Menochius, cujus occafione, Pinelle etiam, \&x Covar. ubifuprà, rem hanc ampliùs non differendam putavi; is enim lib. 4 - prafimmprione 137 -per totam, latiffimè explicat, fex cafus conftituit,\& nonnullas conjecturas congerit, quæ in effectu reducuntur ad hoc.

Primò,legato serto genere mobilium, adjecto etiam univerfalifigno, non contineri res venales.
Secundò, idem dicendum effe,cùm teftator legaverit fimpliciter bona mobilia fua, nec adjecerit fignum univerfale.
Tertiò,res venales contineri; quando teftator appofuerit fignum univerfale, hoc eft, dixerit fe legare ufumfruetum omnium bonorum fuorum mobilium.

Quartd, idem dicendum effe, quando teftator appofuit fignum univerfale univerfitati bonorum, enumemando tamen aliquot fpecies, fed nulla facta reftrictione ad locum, ficutiquando ita dixit: Lego omnia bona mea mobilia, five argenti, vini, frumenti, vel alterius cujufcumque rei ; tunc enim etiam venalia comprehenfa dicuntur.
Quintò, idem dicendum effe, quando teftator indefinitè loquutus eft,ut fi dixit: Lego res meas mobiles; lego ufumfructum rerum mearum mobilium : quod cum Pinello, Covar. \& aliis,contra Decium, \& alios defendit ipfe Menochius.
Sextoे,res venales non contineri, etiam figno univerfali appofito, quando teftator ad locum aliquem fe reftrinxit, ut fi dixerit: Lego ufumfructum bonorú mobilium, que in domo funt.
Septimoे, fuperiorem cafum declarandum effe, quinque conjecturis ibidem, adductis, ex quibus cenfébitur teftator voluiffe fub legato ad locum reftricio, venalia comprehendere; ex aliis etiam adduatis per Graffum, receptarum Sententiarum, difo $\int$, legatum, quaft.20.n.3. 64.

## C A P UT XXXIX.

Ufufructu omnium bonorum fimpliciter, aut generaliter relicto, utrùm feudalium, emphyteuricorum, fideicommiffariorum, \& libellariorum bonorum ufusfructus relictus prefamatur ? ubi, que hucufque feripta funt ab aliis, breviter recenfentur, \&\& diffinctè explicantur: deinde noviter infettur ad novam, $\&$ utilem quaftionem, utrùm fcilicet, omnium bonorum ufufructu relicto, contineri debeat ufusfructus eorum, de quibus inter vivos, revocabiliter tamen, Majoratus conftitucus fuit ; \& nonnullis cafibus diftina etis, res ifta diftinctione, \& refolutione explanatur.

## SU M M ARIU M.

* Ufufruitu omnium bonorum leğato, non debetur ufiusfructus bonorum feudalium.
2 Et bujus rei ratio duplex aflignata, \& num. feq.
3 Feudum irrequifito domino alienari non poteft, \&f alienatum fuerit, alienatio redditur nulla.
4 Vaffallus nibil diPoners potgft de re feudali in prajudicium donini, vel agnatorum, ad quos feudum reverti deber.
5 UJumfruatum relinquere, atque conftituere, quadans alienatio eff.
6 Velle nemo prafumitur, quod jure facere non poteff.
7 In materia feudali alienatio verè of propriè dicitur illa, qua fit per tranflationem dominij, vel afusfrue câus rei.
8 Bona feudalia non dicuntur propriè bona vaffalli.
9 Ufugrutus bonorum feudalium, que nova junt ơ han reditaria, qued contineatur fub legato ufufructus omnium bonorum.
10 Ujufructu omnium bonorum reliffo; utrìm includatur bonorum emplyyteaticorum ufugrutus ; ubi diftinguitur inter bona emphyteutica, qua funt ex pacto \& providentia, ơ ea, qua funt nova ơ hareditaria.
II Item, fir exprefsè teffator fecerit mentionem de feudalibus of emphyteuticis bonis, quid juris obfervari debeat?
12 UJufrutus bonorum libellarioram an legatus intelligatur ei, cui omnium bonorum ufufruitus relititus eft ?
13 U(ufructu omnium bonorum relifto, utrìm legatus videatur ufusfructus corum bonorum, que funt fube jecta fideicommifo?
14 Ubi pars negativa defenditur cum Communi, overa ratio redditur.
15 Teftatorems velle de bonis alienis teffari, verifimile non effe.
16 UJumfructum bonorum fideicommifo Jubjectorum, vel faltem eorum aftimationem, utrìm confequi debeat is, cui omninm bonorum ufusfruthus relituus eft , faAa bonorum fideicommiffariorum expreffa mentione; ©́ quid, fi teffator alia bona non haberes?
17 Ufuffructus utriun debeatur in bonis fideicommifo fub jectis, cimm fimplisiter reliftus eft ufufruatus omnium bonorum, aut omnium, \& quer ancunque bonorum, G fideicommiffum pertineat ad baredem foriptum: ubi Francifci Mantice, Go facobi Menocbij contrarietas nowe confideratur per Authorem, 6 Mantics opinio magis probatur.
18 UJufructu omnium, fingulorum, of quoruacunque bsnorum abique exiftentum reliato, utrùm bonorkm fideicommiJariorum u/usfructus relictus prefuma$t a r$ ?

Item, quid fi ufusfuctus relictus fuerit omnium, ac quoruncunque bonorum, of quoque modo ipfiteftatorifpectantium, \& que ipf teneret, ant quoquo modo poffideret? datus.
21 UJufructu omnium bonerums relicto, utrùm continedtur uf uffructus cor um bonorum, de quibus inter vivos,revocabiliter tamen, Majoratus conftitutus fuit: nova quaftio, of plenè dißputata, of refoluta, \& num. feq. Kajoratus conftitutus inter vivos revocabiliter, or qui ufque ad mortem revocaripoteft, fiexprefsè non revocetur, morte confirmatwr, do irrevocabilis perpetuò efficitur.
23 Si legetur uni, qrod alteri legatum erat, an cenfatur ademptum priori?
24. Pro refolutione quaftionis propofite fuprà num. 2 I . nonnullos cafus diftinguendos effe, ob primus cafus ibidem proponitur.
25 Conjecturis, vel interpretationi locus non eft, quoties de voluntate teftatoris apparet manifefte.
26 Secundus.cafus in queftione fuperiori proponitur.
27 Interpretatio talis fieri debet in teftamentis do ultimls voluntatibus, per quam dijpofirio non remaneat irrita, fed potiùs fortiatur effectum, etiamfi in di/pofitione veniant ea, que aliàs non venirent : Idque quamplurimis exemplis exornatur, co confirmatur, remeffivè.
28 Verba teftamenti fic debent intelligi, ut ceffet fuperfluitatis vitium, or aliquid operentur etiamfi improprie fumantur : idque multis teftimoniis exornatur remijfive.
29 Expreffum in individuo dicitur aliquid, quando difpofitio in alio verificari non poreff,
30 Expreffum dicitur illud, ad quod tantùm fieri potef? relatio.
31. Difpofitio generalis, qua folum poteft verificari in sink Becie, cenfetur effe Pecialis.
32 Genus ubi non poreft verificari nifi in una ßpecie, cenfetur Becies, aut babetur pro ßpecie.
33 Tertius cafus in quaftione fuperiori proponitur.
34 Si donatione caufâ mortis, vel inter vivos revocabili priùs facta, gencralis difpofitio, ut heredis inftitutio,fequatur, 乃pecialis donatio per generalem dijpofirionem non revocatur: nec cenfetur ill i derogatum.
35 Melioratio in une re revocabiliter fatta, non revocatwr per generalem dipofitionem, nec per meliorasionem Tertij or Qumti bonornm.
36 Rodericus 7 uarez laudatur, or verba quedam ipfius ponderantur \& refcruntur.
37 Teftator, qui potuit dippofitionem aliquam revocare, nec revocavit, cenfetur illam confirmare.
38 Teftator, quod non expreffit, velle non prafumitur,quia fi voluiflet, utique exprefjifet.
39 Mutatio volnutatis in dubio non prafumitur, on qui dicit eam mutatam, onere probationis adffringitur: idque latiJimè explicatum, remiffıvè. Majoratus inter vivos conflitutus quibus cafibus irrevocabilis fit? Et de materia 1.17.\& 44. Tauri,remifive.
41 Donatio perfecta \& irrevocabilis impedit teftamenti faltionem fuper bonis donatis.
42 Et ficut exprefsè revocari non potejf, fic nec tacite per alienationem, akt aliam dißpojitionem in contrarium fattam.

0Uæftionibus præcedétibus proximum eft inquirerenunc, utrùm ufufructu omnium bonorum relicto, bona etiam contineantur, quæ reftitutioni fubjectafunt: ficuti funt bona feudalia, emphyteutica, \& fideicommiffaria, de quibus figillatim agendum erit.
I Et in primis de bonis feudalibus conftituendumef; quòd ufufruetu omnium bonorumlegato; regulariter
non debetur ufusfructus bonorum feudalium, de quibus teftator non potuit difponere, nec prefumitur ex fimplici \& generali legato \& omniú bonorú difponere voluiffe, cap. $\mathbf{1}$ in principio de fucceffione feudi, cum pluribus concordantibus adductis per Alexandrum in confilio, 18. num, 2. volumin. 5. Gozadinum in conf. 47.n.13. Parifium in conf.98.num. 3. © 4 .volum. 2. \& ex multis fic obfervant Berous in quaft. 95. Julius Clarus in If.feudam, quaft. 37 . verficul. Jed numquid. Tiraquellus in trattatu, Le mort, par. declaratione 5. num. II. © fequentibus. Paulus de Montepico in $l$. Titia cum teffamento, If. Titia cùm nuberet, de legatis 2. num, 122. Beccius in libro fuarum quaftionum, quaft. 95. in principio, Borgninus Cavalcanus de ufufructur mulieri relitto,n-97. fol, 277. Mantica de conjecturis ultimarum volantarumi, lib. 9.titul.6.num.6. Michaël Graflus receptarum fententiarum, 5.legatun quaft. 26. in principio. Petrus Surdus in conf. 73 . num. 18 of 19.671 . lib. 1. Cephalus in confilio 516 .num. 11 .lib. 4 .Decianus in conf. 57 . volumine 1 Menochius lib. 4. prafumptione 142. num .4. Achilles Pedrocha in conf. 7. num. 73 . volumine t . Et hujus refolu-3 tionis communis duplex ratio colligitur ex fuperioribus, maximè ex Beroo ditia quafione 95 .nam. 3.6 4 quòd feudum ipfum irrequifito domino alienari non poteft ; \& fi alienatum fuerit, alienatio redditur nulla, ut exprefse cautuma eft in capit. Imperialem, de probibita alienatione feudi per Federicum, c. 1. S. donare, qualiter poterat olim fendum alienari, cum adductis per Julium Clarum in J. feudum, quaft. 31. nec poteft vaffallus de re feudali aliquid difponere poft mortem fuam in prajudicium domini,vel agnatorum, ad quos feudum ipfum reverti, \& devolui debet, cap. 1 in princ. de fucceffione feudi. Porroे relinquere, atque conftituere 5 ufumfructum, quædam alienatioeft, l. ultima C de rebus alienis non alienandis, cap. non liceat, 12. quaft. 2. ergonon poteft teftator rei feudalis ufumfructum relinquere; \& confequenter nec voluiffe dicitur, cùmnemo velle prefumatur, quod jurefacere non poteft.Id 6 quod aperte probatur ex doctrina Baldi in rubrica, de alienatione feudi, quem refert, \& fequitur Berous difia a quaft. 95 num. 3. quòd in materia feudali alienatio verè 7 \& propriè dicitur illa, quæ fit per tranflationem dominij, vel ufusfructus rei.

Deinde, vel ex eo defcendit ratio, quòd cùm tefta- 8 tor reliquerit ufumfruttum bonorum fuorum, non intellexit etiam de bonis feudalibus, ex quo ejus bona dici non poffunt, ficuti poft Alexandrum, Socinum, Jafonem, Parifium, \& Decium fripfit Menochius Lib, 4. diAa prajumption. 142. num. 8.

Cæterùm fuperior traditio locum habet in feudo an- $\hat{\theta}$ tiquo ex pacto,\&\& providentia, quod omninò inalienabile eft ; fecus verò in feudo alienabili, ficurieft feudum novum \& hareditarium, ut in fecie declarat Pi cus in diat. I. Titia cùm nuberet, num. 123. verficul. hac conclufio, \& verficul. fecundò videtur, \& communem refolutionem teftantur Cavalcanus de uf fifructu mulieri relicto, num. 98. folio 277. Craveta in conf. 256 num. 6, volumin. 1. Graffus 5 . legatum, queft. 26 -num. 1. in fine: Menochius ditta prafumprion, 142. num. 9. Pedrocha in conf. 7. num. 95 . © 96.
Secundò conftituendum eft, de bonisemphyteuticis idem dicendum effe, ufufructu, inquam, omnium bonorum relicto, bonorum emphyteuticorum ufumfru. Aum,non includi: quoniam teftator de bonis emphyteuticis in teftamento difponere non poteft, \& per confequens nec etiam ufumfructum in eis conftituere, ut utrumque jure, ratione, \& quamplurimorum authoritate comprobavit Parifius in conf. 98. num, 8.9. \& 10 . volumin. 2. \&\& effe communem refolutionem feribunt Berous in precitata quaff. 95. num. 2 , verficul. © Alexalle der. Julius Clarus §S. emphyteufis, quaff. 1.Marçarius in epitone de fideicommifJs, quaft. 10. num. 2 :. Cavalcanus de ufufructu malieri relitto, num. 98. fol. 277. Decianus in conf. 57 . volumin. 1 , Alexander Raudenfis de analog is,
lib. 1- cap. 23. num. 84.Albanus in conf. 37. num. 6. Pedrocha in comf. 7, num. 75.76. 6-77. Menochius lib.4. diafa prafumptove 142.num. 10. © 11 .quitamen diftinguendum exiftimat, uti Paulus de Montepico,Parifius Tiraquellus, \&z alij multi ibiden relati diftinguunt: $\mathrm{Ca}-$ valcanus etiam diťo num. 48.nempe,quòd in his, quaæ nonlfunt alienabilia, (quippe que conceffa fuerunt pro fe,fiis, \&c defcendentibus, atque ita dicuntur ex pacto, \& providentia) in his, inquam, relinqui, \& conftitui noppoffit ufusfructus; fi verò emphyteufis eft nova, \& hæreditaria, atque ita alienabilis, conftitui, atque relinqui poffit ex eis ufusfructus, ut etiam in fpecie affirmarunt Alexander in comf. t 20 . lib. I. \& inl. 3.5.ex comtrario, colum, penult. ff. de acquirenda poffefione, \& ibidem Jafon num. 65. Nunc tamen fuperior refolutio explicatur, ut quamvis regulariter bona emphyteutica, \& feudalia non contineantur fublegato ufusfructus omnium bonorum ; attamen iftud non obtineat quoad prejudicium conftitueatis ufumfruatum, atque ita teftatoris,
II \& per confequens, \& ejus hæredis : idcirco, fi teftator in tali legato ufusfructus feciffet expreflam mentionem de bonis feudalibus, \& emphyteuticis, five ex probabilibus conjecturis appareret de mente teftatoris fuiffe, ut predicta fub legato comprehenderentur, teneretur heres fimpliciter adiens, confervare Factum defuncti, uti ufumfructū relittum in bonis ipfius hæeredis; fiautem adivit cum beneficio legis, \& inventarij,tenebitur etiam confervare factú defunctiufque ad concurrentem quantitatem, in qua fucceffit têftatori : quòd fi hæres feriptus nollet adire hæreditatem, benè verum eft quòd in prejudicium venientiumab inteftato non potuit teftator in dietis bonis, aliquem conftituere ufumfructú, ut latiùs probat Cavalcanus, \& multos fic tenentes adducit difo num. 98 . per totum, verficulo, predifta tamen, fol. 278. \& fequitur Graflus dito S. legatum, queff. 26. num - 2. verfictul, pradidta tamen intellige. \& poft Corneum,Socinum juniorem, Guidonem, Alciatum, Cæpolarn, \& Julium Clarum, I. Emplyteufis, quaft. 2 1. \& S. feudum, quaft. 37. num, 1. tradit Pedrocha ditt. conf.7. ex num.9r. ufque ad num. 95. ubi ex num. 71. ufque ad
हิ num. 122 . maximè num. 88.89.690. plenè difputat, utrùm ufusfructus bonorú libellariorú legatus intelligatur ei, cui omnium bonorum ufusfructus relietus eft.
13 Tertiò conftituendum eft, dubium effe, utrùm vfufructuarius omnium bonorum, habeat ufumfructum in bonis fideicommiffariis, five fideicommiffo fubje-
14 Atis;magis tamen communiter obtinuiffe,quòd non;\& confequenter in legato fimpliciomnium bonorum non intelligi relictum ufumfructum bonorum fideicommiffo, \& reftitutioni fubjectorum, ita tradunt communiter omnes Doctores in l. qui Roma, $\mathbb{J}$. duofratres, $f f$. de verborum obligat. ubi Jafon num. 33 -verf. in eadem gloffa. Berous diata quaft. 95.num.2.0 $13 . \& \mathrm{cum}$ Decio, Guido. Pap. Gabri. Saray, Bellono, Ruino, Parifio,\& aliis fecurè refoluit Cavalcanus num. 99. incipit : Sextò deduceret ife hares, fol. 279 . Graflus $\S$. legatum, quaf. 27 . Cephalus in conf. 516. num. 10. verficul. his tamen vol. 4 . Jacobus Mandellus de Aiba in conf. 73 .Mantica de conjetturis ultimarum voluntatum, lib, 9. tit. 6. num. 8.Bertazolus in conf. 58 .num. 33 . © feqüentibus. Portius Imol.
© in conf. 6. num. 39. Menochius lib.4. dilla prafumpt. 142. num. 12. ubi ex mente communi dicit, hujus traditionis rationemeffe, quòd cùm teftator reliquerit ufumfructum bonorum fuorum, inter illa non continentur bona fidecicomiffo fuppofita,ex quo nô dicuntur ipfius teftatoris propria,fed aliena, nempe alterius cui reftitui debent, 1 . unum ex familia,ff. de legatis 2.1 . irritam, C. ad log. falcidiam: addit Pedrocha, fed Menochium non refert, difto conf. 7. num. i20. ideò bona fideicom5 miffo fubjecta fub eo legato non contineri, quoniam verifimile non eft,teftatorem velle de bonis alienis teftari, ut copiosè probant Alexander in conf. 168. num. 6 . vol. 2. Decius in conf. 378 . num. 1.

## 16

bio fumus; fecus tamen, fiteftator eorum bonorumexpreflam mentionem fecerit : tunc enim ufumfructum illorum, aut æftimationem confequi deberet ufufruCuuarius ab hærede, tam fi bona effent hæredis, quàm alterius perfonæ; quia legatum de re hæredis validum eft, \& de realiena etiam, cum diftintione $l$. cum rem alienann, C. de legatis. Similiter procedit, quando teftator haberet alia bona, fecùs fi nulla alia, quàm fidei. commiffaria haberet, ut utrumque jure, ratione, \& authoritate latiùs probat Cavalcanus de ufufrudtu mulieri relicto, $n \cdot 102$. 103.0 104. fol.283. Et in fortioribus 17 terminis, cùm fidecommiffum erat reftituendum hæredi inftitutoà teftatore, qui bonorum fuorum ufumfructum legavit, quòd non folùm teftator potuerit, fed etiam quòd in dubio videatur voluiffe corú ufumfruCtum relinquere, cum Alciato,Socino, Albano, \& Deciano probavit Menochius lib.4. ditia prafumptione 142. n. 12. \& tamen etiam hoc cafu, expreffam mentionem eorum bonorum factam fuiffe, videtur requirere Cavalcanus ubi fuprà, fupponens apertè aliàs illorum ufumfructum relictum non videri, etfi ad hæredem fcriptum fideicommiffum pertineat : quod etiam manifefte, \& in fortioribus terminis, nempe, quando legatus eft ufusfructus omnium, \& quorumcunque bonorum ${ }_{3}$ prefentiunt Parifius in conf. 98. num. 13. ov 14. vol. 2 . Socinus junior in conf0 58. num. 4. 5. 6-6. cumquibus idē opinatur Mantica (cujus non meminit Menochius ubi fuprà ) lib. 9.tit. 6.n.8. in fine. \&c num. 9. Go eqq. ubi dicit, ufumfructum non deberi in bonis fideicommiffo fubjectis, etiamfi fideicomiffum pertineat ad hæredem fcriptum, \& omnium, \& quorumcunque bonorum ufusfructus relictus fit, nifi probetur voluntas teftatoris, faltê ex probabilibus conjecturis ; \&xcùm hæc queftio de facto incidiffet, quòd ita refpondit, \& obtinuit rationibus \& juribus ibidem adductis, quæ me fortiter movent, ut contra Menochium \&\& fuperiores ita tenendum exiftimem.
Denique fuperior refolutio tradita fuprà ex num, 14, 18 procedit, etiamfi teftator dixerit, quòd relinquit ufumfructum omnium, fingulorum, \& quorumcunque bonorum fuorum ubique exiftentium, quia per illam diEtionem omnium, ơ quorumcunque, non ampliatur difpofitio ad bona heredis, aut alterius perfonæ, nec ad dieta bona fideicomiffaria, vel alienari prohibita: quod cum Beroo, Ruino,\& aliis latè, \& rectè comprobat, \&\& aliorum traditiones declarat Cavalcan. de ufufructu mulieri relito, ex num. 105. fol. 285. ufque ad num, 1 10, ${ }^{15}$ qui ante diftum num. 105 .exiftimat de mente teftatoris apertè conftare, ut velit etiam bonorum fideicommiffariorum ufumfructum relinquere, quando relinquit ufumfractum omnium, \& fingulorum, ac quorumcunque bonorum, \& quoquo modo ad ipfum teftatorem fpectantium,\&quæ ipfe teneret,\& quoquo modo poffideret : quod tenuerunt etiam Bellonus in conf.9.n.1.4. verf. Sed inffitutione. Ruinus in conf. 150. num-13.vol- 3.20 Verum in propriis terminis contrariam fententiam conftanter defendit,jure,ratione, \& quamplurimorum authoritate eleganter comprobat, \& fundamentis contrariiis fatisfacit Marcus Antonius Peregrinus de fideicommiffs, art. 6. ex num. 9. fol. 56. ufque ad num. 17. qui de hac re videndus erit omninoे, cùm occafio fe obtulerit. Quartò deinde conftituendum eft, fumpta ex dietis 21 hactenùs occafione, inferri poffe adnovam \& utilem queftionem.nec adhuc in terminis tactam per aliqué, cujus refolutio \& aliis cafibus occurrentibus a pplicari poterit : Si ponamus,quòd aliquis liberos non habens, nec defcendentes, alicujus, vel majoris partis bonorum fuorum in favorem cognati, vel confanguinei Majoratum inftituat, quiMajoratus confttutus fuerit inter vivos, revocabiliter tamen, five aliàs tali modo, ut ex legibus hujus Regni revocari poffit; pofteà verò tempore mortis uxori fuæ, vel alteri omnium bonorum fuorum ufumfructumrelinquat, utrùm fcilicet in hac fpecie, ufufructu omnium bonorum relicto, contineatur etiam
ufusfrucus
ufusfruetus eorum bonorum, de quibus inter vivos,revocabiliter tamen Majoratus conftitutus fuit: Et dubium facit obfcura teftatoris volútas; ignoramus enim an de his bonis fenferit ipfe teftator, nec-ne, fimustamen Majoratu fi revocabiliter conftituto, potuiffe inftitutorem non folum exprefsè \& directè Majoratum revocare,fed etiam tacitè \& indirectè per tempus vitæ uxoris, ufumfructum adimere ei, in cujus favorē Majoratus conftitutus erat, ex his, que feripferunt Petrus de Peralta in 1. 3. T. qui fideicommiffariam, num. 124.ff, de haredib, inffit. Anton. Gomez in I. 40. Tauri, num 72. D.Anton.de Padilla in l. unum ex familia, $\mathbb{I}$. fi de falsidia, num. 16. de legatis 2. Molina de Hipanor. primogeniis, lib.1. cap. 10 .num. 1 I. ' c cap. 9.num.42. verf.fin. 22 ऊr cap. 11 ,ex num. 8. © num. 11 , aliàs Majoratus conftitutus inter vivos revocabiliter, \&\& qui ufque ad mortē revocari poteft,fi exprefsè non revocetur, morte non confirmatur, \&zirrevocabilis perpetuò efficitur,ut plenè \& eruditè comprobat idem Molina ditt. cap. r1, n.7.8.
23 on 9 - Pratereà facit dubium, quòd ubi ex caufa mortis a liquid donatur alicui, vel in ultima voluntate legatur, fi pofteà idem alteri legetur; aut conftat, teftatorem voluiffe adimere à primo, \& eft locus adéptioni; aut non conftat, \&\& legatum dividitur, ut ex communi refoluunt, \&e la tiùs declarant Covar. in rubrica, de tefimentis, 2. part. num. 21 . Menchac. de fucceffionum progreffu, lib. 3.S. 23. num, 96. Antonius Gomez tom. 1.variar. cap. 12 - de legatis, num. 20. Graffus teceptarum fententiarum, 5 . legatum, quaft. 80 . per totam, Bolognetus in $l$. re conjundit, ff. de legatis 3. ex num. 75. ufque ad num. 88. Latiffimè Menochius lib. 4 - prafumpt. 173. per totam. Sed in quæftione propofita nullo modo conftat de voluntate teftatoris, nec apparet, an etiam fenferit de bonis, de quibus Majoratus couftitutuserat, poffuntque verba teftatoris, \& legationisufusfruetus in aliis bonis yerificari, ultra ea de quibus Majoratus conftitutus fuit,eò maximè, quòd cum communi fuperiùs probavimus, ufufructu omnium bonorum relicto, non contineri ufumfructumeorum bonorum, quę fideicomif-
24. To aut reftitut oni fuppofita erant: Idcirco, pro vera explicatione, fequentes confiderabam conftitui poffe cafus, five obfervationes fieri, quibus dubitatio hæe,, \& verè,\& abfolute diluti poterit.

Et primò conftituo, quòd fi teftator, qui Majoratum inter vivos revocabiliter conftituerat omnium bo. norum fuorum, etiam corum, qui Majoratui fuppofiti erant, ufumfructum legaverit exprefsè, vel quòd legare voluerit, probabilibus atq; evidentibus conjecturis appareat, res erit expedita, \& certa ; nam cùm potuerit Majoratum revocare, multò magis potuit ufumfructú bonorum Majoratûs relinquere, ex his quæ refoluunt Peralta, Antonius Gomez, Padilla, \& Molina in locis 25 relatis fupr.n. 21 , in fine, of num. $22 . \&$ quia conjecturis, vel interpretationi locus non eft, quoties de voluntate teftatoris apparet manifefte, l. ille aut ille, 25. S. cimm in verbis,ff. de legatis $3 . q u a m$ multis exornant Tiraque lus in l.f iunquam, $C$. de revocandis donat. verbo. libertis, ex num. 5 . Cephalus in conf.246.n. 16. lib.2.\& in conf. 58 I . num. 35.0 536 . num, 8. lib.4. Mantica de conjecturis witim. volunt.lib.3.tit.4. num. 1. Menochius in conf. 200. n.100.lib.2.\& in conf. 26 5.n. 11 .lib. 3. Burfatus in conf. 12 . vum. 5 6. vol. 1. Fabius Turretus in conf. 32 .num. 17 .Petrus Antonius de Petra de fideicommifis s quaft. 9. num. 8. © num. 43.6 Seqq. © num. 54.55 . © 56. Sfortia Oddo in conf. roo.num. 37. lib. I. Nec in hoc cafu propriè habent locumea,quæe ex communi Doctorum refolutione, in bonis fideicommiffarijs fuprà dicebamus, proptereà quòd ea bona re vera \& propriè aliena erant, aut faltemde illis difponere non poterat teftator; at verò in terminis noftris bona Majoratus inftitutioni fuppofita, adhuc manent teftatoris, \& de illis, ficut de aliis bonis teftari poteft, Majoratum revocare, \& ad libitum de eifdem difponere: unde fortaflis ad eliciendam teftatoris volútatem, fufficerent verba univerfalia, que in bo-
nis fideicoñiffariis non fufficere adnotavimus fuprà num, 17. 18. © 19.
Secundò conftituo, quòd fi in fpecie propofita tefta- 26 tor uxori, vel alteri ufumfructum omnium bonorum, velbonorum fimpliciter relinquat,nec habeat alia bona, quàm ea, de quibus Majoratum inftituerat revocabiliter; tunc ufusfructus bonorum omnium M joratus ad ufufruđtuariū pertinebit, fola proprietate remanête penes eum, in cujus favorê Majoratus conftitutus fuit, fi aliter de ea non difpofuiffet teftator: que refolutio fequentibus fundamentis fulciri poterit. Primò, nam in fimili cafu cùm teftator alia bona non habet, quòd feudalium, emphyteuticorum, \& fimilium bonorum ufusfructus relictus videatur, ad limitationem eorum, quæ in initio hujus capitis diximus, fitmát Gerardus,fingulari 35 . Ditum eft vulgare. Tiraquellus de retrattu tigyagier, $\$ 15 . \mathrm{gloff}$. num . 17. Cavalcanus de ufufrutu mulieri relito.n-104. fol 284 . ubi dicit, quodd in hoc cafu hæres tenetur dare talia bona ad ufufructuandü, aur fî non poteft,eorumæftimationem. Secundò probatur, $2 \boldsymbol{2}$ quoniam in teftamentis,\& ultimis voluntatibus interpretatio talis fieri debet, per quam difpofitio non remaneat irrita, fed potius fortiatur effectum, etiamfi in difpofitione veniant ea, quæ aliàs non venirent, l. peediculis, $I$. cìm quareretur, $f f$-de atiro ơ argento leg ato, $l$. Mevius, ubi Gloffa, \&\% Caftrenfis notant, ff. de legat. 2. 1. fervos, infint. ff.de legat. 3 Ex quibus fic deduxerunt, \& quamplurimis exornarunt Rodericus Xuarez in $t_{0}$ quoniam in prioribus, quaft: 9.verf. imò quod plus eff. Pinellus 1. part. rubrica, C. de bonis maternis, num. 4 ( in fine. Rolandus in conf. 3 2.num. 22 . vol.4. Cravet in confo 297. num.4.Cephalus in conf. $5 \mathbf{1}$.num 39.8 E in conf. 146. num. 36 lib 1 . Alciatus regal. 3 . práfumpt. 34 . Simon de Pratis de interpretatione utim voluuit. lib.2. interpret. 2. folution. 5. per tot.am, fol. 213 Decianus in conf. $7 . n$ 103. vol, i. \& verba teftamenti fic debent intelligi,ut ceffet fuperfluitatis vitium \& aliquid operentur, etiamfi impropriè fuma tur, ex vulgata regula $l$. fi quando, ff. de legatis $\mathbf{1}$. I. generali, , J. 1-ubi notat Bartolus ff. de ufite fruduu legato, quam infinitis teftimonijs comprobarunt Jaf n in l. qui Rome, I . duo fratres, ex num 62.ff. de verbor, obligat. Mieres de Majoratu, 1. part quaft. 60. ex num. 5. Simon de Pratis de interpretatione ultinno volunt. lib. 2, interpretatione 3. Jolutione 5. ex num 1.cums multis feqq. fol. 260.026 t. Cephalus in conf. 544.n.6. lib. 4 . Decianus in conf. 31 , num. 133. vot. 1. Achilles Pedrocha in conf. 16 . ex num, 53 . \& in comf. 35. num. 63. \& min conf.40. ex num. 333. Joannes Viricentius Honded in comf. 63 .num. $96 . v o l$. I. Unde fi in cafu propofito,eorum boncrū ufusfructus non-deberetur legatario, fruftratoria redderetur difpofitio, cùm teftator alia bona non haberet. Nec polfunt habere locum ea,quæ fequenti cafu dicentur, nam cùm tale legatum,feu relictum ufusfructus in alijs bonis verificari non poffit, perinde haberi debet, ac fi expreffa difpofitio interveniret: Ex- 29 prefsú enim in individuo dicitur aliquid,quādo difpofitio in alio ver ficari non poteft, ut per illum textum, notarunt communiter Doctores in 1. 2.f. de liberis \& pofthumis, \& latè cōprobant Tiraquellus de legibus connubialibus, glof. 7. num. 128. © fequentibus. Cephalus in conf. 622 . num. 54. lib. 5. Mantica de conjecturis ultimartum veluntatum, lib.7. titul. 12 .num. 11. Joannes Vincentius Honded. in conf. $30 \cdot n u m .60$. © 6 I . \& in conf. 63. ex num. 87. ufque ad num 96 . volum. 1. Laurentius de Pinu in conf. 41 . $n .9$. lib. $\mathbf{1}$. Expreffúmque d c tur et am 30 illud, ad quod tantùm fierı poteft relatio, prout in termins hujus cafuscontingit, ut ex al js agnofert Burfatus in conf. 38 1. fub num. 1 1. lib. 4 . Et d fpofitio general is qua folum poteft ver ficari, in una fpecie, fenietur elfe Ipecialis, ex Natta in conf. 314 -num.26 lib 2. \&c Beroo in conf. 129. num. 11 . lib.2.Genus namque ubinon potelt 32 verificari nifi in una fpecie,cenfetur fpec.es, vel habetur pro fpec e, $l$. $f_{i}$ optio, ff. de optione legata, 1 . fundiss qui locatus, cum $l$.. eq, in finalibus verbis, ff. de fundo infirutio,

## 160 Quotidianarum Controverfiarum Iuris $L i b$. 1 . <br> firuto, \& latiùs comprobat, atque ad nonnulla utilia

infert Petrus de Peralta in $l$. $f i$ quis in principio tefia3) menti, ff. delegat. 3 .num, 222 . fol. 504 . \& in 1. Mavius, S. dworum ff. de legat, 2, num, 13. fol. 542 .

33 Tertiò conftituo, quòd fi Majoratus ex caufa donationis inter vivos, revocabiliter tamen conftiturus fuerit ex una re fpecialiter, veluti ex domo, feu annuo cenfu magni valoris, vel de aliquibus rebus nominatim \& fpecialiter; ita quòd remanferunt alia plura bona: \& tunc fi de prædictis nulla facta mentione, teftaror uxori, vel alteriufumfructum omnium bonorum relinquat, in gėnerali bonorum omnium relictonon veniet ufusfructus eorum bonorum, de quibus Majoratus infitutus fuerat, ficut nec proprietas veniret, fi uxor in bonis omnibus in folidum quoad ufumfructum \& pro-
34 prietaté fuiffet inftituta hæres. Id quodevidenter probatur ex eo, quòd fi donatione caufa mortis, vel inter vivos revocabili priuss facta, generalis difpofitio, ut hæredis inftitutio, fequatur, feecialis donatio per generalem difpofitionem non revocatur, nec cenfetur illi derogatum, ut poft Aretinum in conf. 74. columma penultima, Aymon. Savilli, in conf. 144 . num, 10 . adnotarunt Covar, in rubrica, de teftamentis, 3. part, num. 19. Aluaradus de conjecturata mente definctit, lib. 3. cap. 2. num. 48.fol. 13 6.ubiloquitur in donatione feu melioratione revocabiliter facta, an per generalem difpofitio-
35 nem, five hæredis inftitutionem revocetur,\&\& quòd donatio fpecialis, \& fic melioratio in una re revocabiliter facta non revocetur per generalem difpofitionem, nec meliorationem Tertij \& Quinti bonorum, refoluunt Angulo ad leges meliorationum, $l, 10$. titul, $5 . g l o f f a .2$. num. 4.fol. 198.Azevedius in l. 1, tit.6.num. 20. .lib. 5 -nova recopilationis, \& in eifdem terminis eruditiffimus \& $\&$ præftantiffimus Rodericus Juarez,quem fuperiores nó citant in I. quoniam in prioribus, quaft. 8. col. 6. verf. Secundum dubium, ubi fic fcribit: Hoc ceffat in propofito, cùm vinculum ơ melioratio fada effet per contractum inter vivos, que non revocatur per teff amentum tacite, ficut per
37 fecundmm teffamentum revocatur primum, ©̛o. Et ratio poteft effe, quia teftator, qui circa res revocabiliter donatas potuit ad libitum difponere \& donationem revocare, nec aliquid difpofuit, nec revocavit, cenfetur ilIam confirmare voluiffe, argumento textus fingularis in l. 1.f. Cciendum, ff.de legatis 3 . quem textum, \& alia jura optimè atque eruditè, ut affolet, expendit Peralta in 1 . quiteftamento, ff. de legatis 2 . num. 21 I. verf. vel poteft aliter confiderari,qui de predictis agit ex propofito; ideò omninò videndus eft ex num, 4,ufque ad n. 23.
38 Et quàd non expreflit, velle non prefumitur, quia fi voluiffer, utique expreffiffet, ut dicit Bald. per illumtextum in 1. unica, $J$. fin autem ad deficientis, $C$. de caducis tollendis, \& in $l$. voluntatis, C. de fideicommifiss, Jafon in conf. 142 . num 24. vol. 2. Anchar, in conf. 119. in fine. Decian, in conf. 63. num. 12. vol. 2. Burfat. in conf. 206. num.8.lib.2. Hyppolitus Riminald.in conf. 242 .num, 35. vol. 3. Joannes Vincentius Honded. in conf. 63 . num. 64 . vol. I .
Deinde facit, quòd is qui donavit, five Majoratum inter vivos inftituit, prefumitur effe in eadem volun39 tate, in qua fuerat tépore donationis, vel inftitutionis, nifi contrarium appareat de voluntate ipfius, ante mortem ejus, argumento l.ciom hic ftatus, f. I.ff.de donationibus inter:unde in dubio mutatio voluntatis non debet præfumi,\& qui dicit eam mutatam, onere probationis adftringitur, c. majores, de Baptifuo. c. licet, de procuratoribus, in 6 . \& vulgata regula l.eum qui, ff. de probationibus, de qua congerunt infinita ad propofitum Alciatus regula 2. prafumptione 16. Mafcardus de probationibus, tom. 3 . conclufione 1418 . per totam, Alvaradus de conjefturata mente defuncti, lib.3. cap.2. à num. 13 .ufque ad num. 30. Joannes Botta Cremenfis in conf 47 -num. 42 . ơ Jeqq. Menochius optimè declarans iftam regulam, lib. 6. prafumptione 37. \&c in conf. 1. num. 121 . \& in confil . 100, num, 81, lib, 1. \& in conf. 203 .num, $20,21.22$.
\& 23.8 in conf. 289. n. 47, \& 50 . lib. 3 . in conf. 422 。 n. 76 . \& $n .83$.lib.5. Simon de Prætis in $60 \mathrm{n}^{\mathrm{f}} .106$ n. n 1. Cephalus in conf. 441, num.54. lib.3.Surdus in conf. 35 . num. 8. Re in conf. $136 . m .5$.ubi eleganter declarat n. 38 . lib. 1. Hyppolitus Riminaldus in conf.9. num, 30 . vol. .. Decianus in conf. 44-num. 20.vol.r. Achilles Pedrocha in conf. 23.ex num. 156.
Quod fi majoratus inter vivos irrevocabiliter confti-40 tutus fuerit exprefsè, vel eo modo, quo revocari minimè poffit, ut in cafibus contentis in l. 17 .\& in l.44. Tauri, quarum materiam latè explicant Scribentes ibi. Molina de Hißpanorum primogeniis, libro primo cap.12, 1. 19. \& lib. 4. cap. 2.per totum. Mieres de Majoratu, prima part. quaf. 22. ©r quaft. 28. © 29 . © 36 . ufque ad quafionem 44. © quaft.59. Alvaradus de conjecturata mente defundi, lib. 2. cap. 4. à principicio Joannes Gutierrez de juramento confirmatorio, prima parte, cap. 12 . num. 11 . or 14 . \& practicarum lib. 2. queft. 50. © maltis sequentibus, \& quaft. 77. \& fequentibus, \& lib. 3. quaft.72. © 73. Matienço, Azevedius, \&c Angulo in l.r. titul. 6.\& in $1.4^{\circ}$ titul. 7. lib. 5 nova collectionis Regia. D. Spino in Jpeculo, $\mathrm{glof}$.18 .de melioration, num. 66. © fequent. Tunc, inquam, dicendum eft, legatum ufusfructus omnium bonorum minimè pertinere ad ea, de quibus donatio, five Majoratus irrevocabilis inter vivos conftitutus fuit, de qui- 41 bus etiam pro vita fua ufumfructum fibi refervaffet inftitutor: Quod certum eft, \& manifefte comprobatur ex eo, quòd donatio perfecta \& irrevocabilis impedit teftamenti factionem fuper bonis donatis, ut latiùs probarunt Caftrenfis in conf. 83 1. num. 1. volum. 2. Parifius in conf. 63. ntm. 16.lib. 1.Cephalus in conf. 53 1. num. 22 . lib.4. Borgninus Cavalcanus decif. $45 \cdot n .6$.fol. 723 . \& fi- 42 cut exprefsè revocarinon poteft,fic nec tacitè per alienationem, aut aliam difpofitionem in contrarium factam, ut eleganter frip ferunt Craveta in conf. $\mathbf{1 0} 3$.n. 16. lib. r. Curtius junior in conf. 189. n. 22. vol. 3. Borgn. Cavalcanus decifione 42 . num. 19. fol. 575.8 ultra relatos per eum, Alexander in conf. 17. num. 12. volumine 4 . Afflictis decif. 365 . Cephalus in conf. 33 . num. 6. lib. I. Jacobus Mandellus de Alba in conf. 782 . num. 40 . lib,4. Jofephus Ludovicus decifione Perufina 29, num. 25.Unde ex donatione generali non revocatur aut minuitur prior anteà irrevocabiliter facta. Alexander in conf. 31 , num.3.vol. 5 .\& aliis relatis, Valafquez de Avendaño in l,25. Tauri, num. 3.gloffa unica.\& confequenter in quæftione propofita ad ea bona, legatum ufusfructus quan* tuncunque generale fit,extendi non poteft.

## C A P U T XL.

Vindicandi, atque accufandi neeem defuncti jus, utrùm in fructu fit? ita ut ufufructuario omnium bonorum incumbat, atque eidem utilitas \& commoditas tranfactionis aut concordix comperere debeat? dcinde, an uxor ufufructuaria omnium bonorum, vel hæres pleno jure, vel nec fructuaria, nec hares, cxteris aliis preferatur in accufatione mortis mariti; aut fi concurrat cum filiis ad ao cufandum, utrùm illis preferenda fit? ubi Lex 14. tit. 8. partit. 7. novè, \& verè explicatur, \& quæ ad hanc quxltionem fpectant, dilucidè, \&\& diftinctè magis, quàm hactenùs declarantur Demùm, an \& quando ex ordine literæ, five fcripturx, conjectura pralationis five potioris juris defumi poffit, remiffivè, accuratè tamen explicatum proponitur.

## ElbME SUMMARIUM.

Fus vindicandi, atque accuifandi necem defundi, to trim in fructu fit, ita ut ufuffuctuario omnium bonorum incunbat, © competere debeat, ó de utililTate bujus Ougfionis.
Ius vindicandi necem defunctit, beredi tantùm univerfali incumbit, vel ei, qui in omnibus, loco haredis ef.
Haredes non vindicantes necem defuncti, bareditatis connmodo privantur, illadqueffifo applicatur.
Pradictam penam hodie in ufu non effe, nee in obfrer vantia,
5. Uufifrictuarius omniume bonorum, bares non eff, nec baredis loco haberur , fed ut particulleris legatariuss judicatur.
6 Heredes extranei fi ex una parte concurrant ad ac--
-5id. cuffendam mortem defuncti, be ex alia confanguinceis
qui praferendijint in accylatione, ó remifioine delicti ?
Uxor in accuffatione mortis mariti, beredibus fcriptis, Gomibus confarguinesis praferri debet, etiamfi hares son fit, nec ulififuctuaria.
8 Uxor fic cum filisis concarrat ad accuyfundam mortem maviti, quis eorum praferendus fit?
9 Ubi refrunutur nomulli Authores, qui in favorem axo-
-. Tis refpondent, of fundamenta corrum expendiuntar.
to Malier regulariter non admistitar ad accufandum.
1i Nifif fuam, vel fuorum injuriam profequatar.
12. Mulier acculare portff de morre mariti, quamvis nulLam babeammes legem id exprefse dicentem.
13 Vir ó Uxor una carro reputantur.
14 Accuffandi jus gradatim concedi videtur ratione majoris aluoris, to doloris.
45. De amore uxorum circa maritos, remiffivè.

16 L. 14, titul. 8. partit. 7. expenditur.
17 Ab ordine litera argumentum validum effe, of inde ordinem Scripture, contrattus, teffamenti, of alterius cujuyiber dijpofitionis obfervandum effes, ex illogue © © priori nominatione conjecturam pralationis five potioris jaris defumis quamplurimis exemplis offenditur remiffivè, $¢$ declaratur infrì num. 30 .
18 Uxorem non praferendam filisis in accunfatione mortispa. tris, flilios potiuis eidem praferendos, yaltem aquale jus habere, fimílque deberre ad acunjationem adimit-

19 Acculatio five tranefactio fuper morte marriti defuntli per uxorem fatia, non perimit jus, nec accuffationeml filiorum.
20. Pace, five trandatione fatta ab his, quibus primo loco jus accufandi competit , omnibus aliis precluditur faccultes accufandi, qui ratione conjunndionis accufare poterant.
21. Si plures fint in uno co codemgradu, quibus principaliter comperit jus acculandi, omnes finul admittendi funt ad acculfandum, omnefque fimul remitrere debent.
22 Pater $\sigma$ fliuw cerfentur una, 6 eadem perfona.
23 Filiwu verè eft patris portio, in éqque eff fubffantia 6 caro patris, imo umus eff cum patre ipfo.
24 Vox patris off vox filij.

26 Conjumftio major oft inter patrem, of flium, quam inter maritum © ' uxorem.
27 Mariti © uxxoris conjinntio accidentalis efts patrie verò Of filijnatiralis.
28 Uxor non eff Sangkineca,nec propinqua maritit.
29 L. 3 . junđa l. i. ff. de liberali caufa, infavorem $f$ iliorum expenditar.
30 Ab ordine litere, fivefcriptara, ast prioris nominationis, argunuentum dedutium, non effe dijf tinatè verum.
32. Ordo litere, five friptura tunc attenditur, cimm conformis off jurristationi, aliàs fecus.
32 Ordinem fariptrare minimè attendi, ubi apparet, qio-
Joan, del Caftillo Quotid, Controv، Juris Tem,I:
modo juw dijponat in aliquo caffus, vel difiponere dee: buerit.
33 Nominatio prior abi non fuit fatfa add ordinem prella: tionis inducendum, fed potius ex muntriatiou quase
dam perfonaram demonffratione a de ordine f criptrare confideratio habenda non eft. 1
34 L. 14. titul. 8. partit, 7 n novis oे verus confus addico situr, dubitandi rationes de jure commumi confidee vinturr,ng iturrque decontrarietate Peri Cini, $\dot{\text { © O Odo- }}$ fredi.
35 Lex, que wxorems admitrtit ad ascuffandam mortem maritit, exorbitans eft, atque ex privilggio ßpcialli conceflas idè extendi inon debent, ut filisppraferatur.
36 Specialia duo circa idem concurrere non poffes, vulgasiffimum Dototorum affumptum of plenè explicainm remijfive.
37 Vincentij de Fram bis decifio 382, parte 2.infavorerm filiorum addutata

SUccedit nunc, \&e noviter, atque ultra omnes in hac materia Scribentes, inquirere, utrùm jus vindicandis atque accufandi necem defuncti in fructu fir, ita ut ufufrutuario omnium bonorum incumbat, \&ceidem vtilitas \& commoditas tranfactionis aut concordiæ competere debeat ? Quam quaftionem, ut dixi, nullus haa Atenùs tangit in terminis;utilitas verò ipfius in eo principaliter confiftit, ut dignofcamus, an ufufrutuarius omnium bonorum inità concordià, five tranfactione faat fuper morte defunati,pratendere poffit jus aliquod ad pecuniam five quantitatem, quax pro pace, five tranfactione, aut concordia data fuerit ; hoceft dicere, ufumfructum omnium bonorum ad eam etiam pecuniam extendi,\& trahi debere.Verùmre ifta attente perpenfas fimile jus ufufructuarionulla ratione incumbere, nee idem concordiæ, five tranfactionis commodum pertinere poffe,fatis evidenter demiofftratur ex fequentibus.
Primò,quia jus vindicandi necem defunati, heredi tantùm univerfali incumbit, vel ei,qui in omnibus loco haredis eftper textum inl. I. $\&$ per totum tirulum, C. de bis quibusuit ind dignis, 1 , porriones, 21. ff. ned. tituraf: \& ita obfervant Bartol. inl.4.-5.Cato, mum. 33. ubi Bologninus infine, \&\& Socinus junior numn. 269 .ff. de verbor. obligar.Socinus in l.1. S.de illo, num. 4.\& ibidem Jafon num. 6.ff. ad Trebellianum, Joannes Corrafius in rubrica, C. de impuberum, num. 26 . \& latiùs comprobans, ex communi adnotavit Petrus de Barbofa iml.f $f$ ab hoffibus S. fin. If. - Oolrto marrimonio , num. 17. verfic. Eft tamen advertendum, \&c nim. 18. G 19.per totum, fol. i05.Eft igitur jus folis heredibus incumbens, \& competens: idcircoे harredes non vindicantes necem defuncti, ha- 3 reditatis coniodo privantur, illudque fifco applicatur, per textum in $l$. haredem, \& per totum tituliminff. 'b C.de bis quibus ut indignis, 41 13. in princ. tit. 7 . partiit. 6. ubi Gregorius Lopez verb.eftrannos Julius Clarus receptarum 4 fententiarum, lib. 5. S. fin. quaft. 79 . num. 4. ubi firmat, predittam poenam hodie in ufu non effe, nec in obfervanitiaifed potiùs in defuetudiné abiiffe, quia quotidie haredes remitrunt occiforibus defunati,\& cum eis pacem faciunt. Id quod de jure hujus Regni veriffimum effe,concludenti ratione confiderat rettè Antonius Gontezius tom. 3. de delitits, cap. 3. de honinidio, num. 62. \& agnofcit verum,fed Gomezium non refert, Plaça in epitome delitiorum ,c. 39 , num. 25 . qui de preditis videndus eft ex num. 23 .Sed ufufructuarius omnium boo norum hares non eft, nee haredis loco habetur, fed ut particularis legatarius judicatur, ut de fe patet, \&c in terminis ex aliis fribunt Jacobus Menoch. it confil. 500. num. $\mathbf{1}$. © 2:vol. 5 . Mattheus de Advocatis, is conf. 74 , in primc, inter confil. ultimint volumnt. vol. 2 A Ange: lus de Gambilionibus, in comf. 96 .numma 1. in eifdem conf. vol.1. Ergo illi non incumbit onus vindiandi necemi defuncti,etiamfi ufumfrueturn con fequatur, \&c emolumentum totius hareditatis, five omniumbenorume fefolutis per Ruinum in rom. 143, nimm 15 . .ib, 5 . Crave-
tinf
 aliquod tranfaationis five concordix confequi debet, cünfit quid diverfum ab ufufructu omnium bonorí, nec inter bona teftatoris connumerari pofit $:$ id, quod principaditer obvenit ob tranfationem,\& concordiam ab haredibus initam.
Secundo probatur, quia jus accufandi mortem' defuncti, jure harediatario haredibus frriptis in teftamen6 to defertur, ita ut fiex una parte concurrant haredes extranci, \& ex alia confanguinei non fcripti, praferri debeant herredes ipfis confanguineis, tam in acufatione, quàm in remiffione delititi, ut poft Ripam in ditata l.4. I. Cato, col. antrepenal. verius exiftimat Antonius Gomez, tom. 3. dedelititis, c. 3. de honnicidio, num. 64. \& idem obfervat D . Antonius de Padilla in 1. tramfigere, nem. 59.C. de tranjfationibus, \& in hanc partem videtur animum inclinare Barbofa in diata $l . f i$ ab hoftibas, $\mathcal{S} . f f^{-}$ nali, mam, 18. veff. vel debent accipi in boc fenfu. Contrariam tamen fententiam, imò confanguineum hæredi frripto praferendum effe, nullo ex praditis relato,firmax Plaça in cpitome deliitorum, cap. 45. numm. 3. verf. binc apparet. Ut tcunque ergo fit, ufuffrutuario jus accufandicomp etere non poteft,nec aliud jus, cum ab herede excludendus fit ipfe, vel majori ratione à confanguineis, fi verum fit ipfos haredi fripto preferendos.
7 Nifif ponamus, quèd uxxor deffíti ufufuruatuaria fit omnium bonorum s ipfa enim haredibus fcriptis, \&comnibus defuntiiconfanguincis praferendaeft, tam in accufatione, quàm in remiffione mortis mariti. Id quod procedit,etiamfi nec ufufuctuaria, nec hares fit, ut plenè probarunt Antonius Gomezodizoc. 3 . 3 de homicidio, num. 65 - \& capp. 1. de deliitis, num. 32. Padilla in diat. 1. tranfigere, namm. 57. Plaça diäto cap.45. h.1.G̛ 2. Doctor Paz, in prax. 5. parte primi tom, cape 3 .nnmm. 14. 8 Sed quoniam frequenter occurrit dubitatio, utrùm etiam filiis praferenda fit uxor,ficum illis concurrat ad accufandam mortem mariti ? non abfque maxima utilitate futurum exiftimavi, fir rem hanc \& diftincte \&o forfan meliùs quàm hatenusexplicarem : Et provera refolutione imprimis cöftituo : Diverfas fuiffe Sctiptorum fententias, nonnulli enim generaliter dicunt, uxorem omnibus aliis praferendam in accufatione mortis mariti, nec circa jus filiorumi magis infiftunt: Alij verò etiam fliis praferendam effe in feccie affirmant : 9 quorum numero funt Villal pand. qui in l.22.rtit., partita 7. Fecumda part. f. 40 . num. 1. ơ 2. latè probat potentius jus habere debere uxorem in predifta accufatione, quàm habeant filij. D.Paza in praxi,ditat 5 -par. $\mathbf{t}$. tomi, cap. 3. num. 14- ubi dicit exprefsè, quòd de morte mariti uxor poterit accufare, \& in accufando,\&\& remittendodelitum praferenda erit filiis, \& reliquis confanguineis inariti. Plaça in epitome deliftorum, diato cap. 45 . in principio: : quo loco apertè loquitur in favorem uxoris,afferens ip faim ad accufandum, \& remittendum primoloco admitrendam; \&\& fecundoloco filios; \& tertio demùm alios confanguineos: quod tenent etiam Mafuerius in praxi, titul. de experfisis, in interefes o damnis, fol. 1oI. colum. 2. veficul. item propter bomicidium. Boerius decifione 23 3.aum. 3 . parte 2. \& pro hac opinione fequentia principaliter urgent fundamenta Primò ; nam licèr regulariter non admittatur ad ac-
10 cufandum mulier, per textum inl. \& in $l$ Ir quii accuSaree ff. de accuffationibus, \& in $l$. de criminine, $C$. qui acculSare non pofjurt, cap. probibentur, 2. quaff. I. capp. de cri-
 cant, \&, reddunt rationem Antonius Gomez. tom. 3. de delizisis, ap. 1..n. 31. Julius Clarus Lib.5. S. final. quaf/.14num. 8. Tiberius Decianus stratat.,criminal. lib. 3. capp. 7 .
${ }^{11}$ ex num. I. ofque ad nimm. 8 . Si tamen fuam vel fuorum injuriam profequatur, ad accufandū admittitur, ut eft texrus th 1. bi autcem ommes, ff. de acculfationibus, in $l .2$. eod. titul. \& in 1. uxor, $C$. qui accufare non poffunt. $l . f i$
 nius Gomez, ubi fupr, nfme 32. Julius Clarus

Decianus num. 9. idenclarus qumf. 58. inum. $^{3}$. Padilla indift. l. tranfigere, num. 57. Plaça in epit. delictorum, c. 40 . a princip. Boerius decif 233 . im princ. Et quamvis 12 nullam habearmus legen id exprefse dicentem, ut rectè advertit Tiber. Decian. loco ftatim referendo;Maritus etiam connumeratur inter fuos, ut uxor poffit accufare de morte ejus, ut fribit Bartolus in l.2.ff.de ach culfationithus, num. 2. ex quo \& alis plaribus ita receptum teftantur Boerius ditta decij. 233. Antonius Go~ mez. difto num. 32 . Padilla diťo num. 57. Tiberius Decianus lib.3. diat. cap. 7. num. io. Plaça dią, sap.40.n.2. \& cap. 45 . num. 1. © 2. Doctor Paz. ditta 5.part. 1. tom. cap. 3. num. 14 . Vincentius de Franchis decif. 382 , num, 1 . 13 par. 2. Et ficcimm poffit accnfare, in accufatione filiis preferenda videtur, quia vir \& uxor una caro reputantur, cap. gaudemus, de divortiis. Genef.cap. 2. Erunt duo in carne una, \&\& Mattheic c-10.notant Decius in l.1-col. $\mathbf{x}$. C. unde vir \& wxor. Menoch. de arbitrairis, lib. 2. centuria 4. cafu $379 . n .5$. Joannes Cephal. in conf. 577.n.18.lib.4. Secundo facit, quia cum accufandi jus gradatim con- 14 cedi videatur ratione majoris amoris \&c doloris, argumento text. in $l$. 2 . I. ultimo, ff- ad $l$. 7 uli.de adulterius, $l$. quamvis, C. eodem titul. \& corum, qua feripferunt Antonius Gomez. tom. 3 .de deli ©is, cap. 1. num.55. \& c,3. de bomicidio,num. 61. Julius Clarus lib.5.I. fin. queft. 15.? num. 6. Plaça de delititis, cap. 39 .num. 4. \& num. 15 . '̛ 17. Azevedius in l. 2. tit. 1.lib. 5. nova collectionis Regia, num. 7. Tiberius Decian. trađ̆at. criminal.lib. 3.cap. 32. num. 7. Or fequentibus, ó num, 22. Praferre debemus in accufando illum,quem fcimus majori dolore \& amore judicium accufationis profecuturum : fed uxoris amor vincit omnem amorem, \&c dolor ejus quoad mortem 15 mariti, fuperat omnem dolorem, ut multis exemplis \&\% authoritatibus curiosè oftendit Plaça de deliftis, $\mathbf{C . 2 2}$. num. 30. ultra quem ex Valerio lib. 4 . cap. de amore conjuggali, \& lib. 6.cap. 8. de fide uxoris, adnotavit etiam Guido de Guidonibus in conf. 63. num, 14 , inter confilia ultimarum voluntatum, vol. 1. ergo uxor fliis etiam, \& omnibus aliis praferri debet:\& fi quæ rationibus excogitari poffunt in favorem ipforum filiorum, intelligi debent ex mente Authorum hujus partis, ut procedant quoad hoc, ut filij hæredibus frriptis, \&\& omnibus aliis confanguineis præferantur, vel cùm defunctus uxorem aut fponfam de prafenti non reliquit (quæ ex omnib ${ }^{9}$ Suprà relatis paria funt) non tamen ut uxori ipfi proferri debeant, quæ ita eft cum marito conjunqta, ut idem corpus eadémique caro judicetur.
Tertiò \& principaliter facit $l, 14$.fitul. 8.partit, 7 -ubi 16 enumerantur perfonæ, quæ poffunt accufare, \& ponitur ordó,qui fervari debet; \& primo dicit illa lex quòd mulier po eft accufationem inftituere de morte mariti, \& maritus de morte mulieris.Secundò,quòd pater poteft accufare de morte filij, \& filius de morte patris, \& frater de morte fratris:\& tandem quòd confanguinei de confanguineorú morte poffunt accufare. Vnde videtur deduci manifefte, jus accufandi competere primo loco uxori,fumpto argumento ab ordine literæ, quod in jure validum eft ; \& inde ordinem fripturæ, contractus, 17 teftamenti,\&calterius cujuflibet difpofitionis obfervandumeffe, ex illóque, \&x priori nominatione conjecturam pralationis, five potioris juris defumi, ex l. cium pater, $\mathbb{S}$. à te peto, ff: ne leg atis 2 . l. quoties, iff. de ufufruat. cum aliis juribus, quam plurimis exemplis compro'átes, \& multa congerentes ad propofitum adnotarunt Doctores communiter in 1.2 . IS, priùs, ff, de vulgari of pupil. fubffi. Felinus in cap. ciom diletta, num. 4. de reforiptis. Alexander in conf. 167 - lib.2. Decius in cap. avaritia, ex num. 2. ufque ad num. 10. de prabendis.Octavianus decifione Pedemontana 141. num. 8. Cephalus in confil. 63 8. num. 29. lib. 5. Simon de Prextis de interpretatione ultimaram voluntatam, lib. 1. interpretatione 2. 10 lutione 5. num. 18. folio mihi, 104. Mieres de Majorata, in initio fecunda partis, num. 34 . Menoch. in comf. 400. num, 19, lib, 4. Parifius in sonf. 12 :num. 14, lib, 1 , Burfa-tus tus in conf. 44 t.inum. 23 . lil . 4 .Fabius Turretus in conf.4, n.76. \& noviffimè atque elegantifimè omnium Fulvius Pacianus tractat. de probationibus, lib.2. c. 25, ex num. 44 . ufque ad num. $73 . \&$ coadjuvatur ex refolutis per Decium in conf.208.numr- 2. verfic. fed ifta aquiparatio, Ruinum, in conf. 1 6.num. 6. © 7.lib.1. ubi dicunt, faminarum nominationem priorem denotare prioritatem etiam refpectu mafculorum quorumcunque, trariam fentens, babiliorem mihi videri, nempe quod uxornon fit præferenda fliis in accufatione mortis patris ; imò quòd filij debeant illi pıæferri, vel faltē æquale jus habeät, ita ut ipf \& uxor videantur effe in primo gradu, debeantque fimul ad accufationem admitti, \& inde\& có-- 9 fequenter quòd accufatio, five tranfactio per uxorem facta,non excludat, nec perimat jus filiorü, nec è contra. Nam licèt verum fit, quòd pace, five tranfactione fandi, fandi, cæteris aliis præcluditur facultas accufandi, qui ratione conjunctionis accufare poffent, ut ex aliis multis probarunt Boërius decif. 120 .num. 7 . Covar, refolutionumslib 2.cap. 10 .num. 5 .verfic. Nono idem canon, $\mathbf{1 b i}:$ At fi crimen in judicium. Antonius Gomez, tom. 3 . de delictis,cap-3.de bomicidio, num. 6 1. Padilla inl. tranfigere, num. 52. C. de tranfactionibus, D. Paz. in praxi, 5. part. 1. tom.cap. 3.num. 17. b i 9 . tamen cum in uno,\& 21 eodem gradu funt plures, quibus principaliter competit jus accufadi,omnes fimul admittendi funt ad accufandum, \& omnes fimul remittere debent, ut fit locus decifioni l. 22 .titul. I. partito7. ex Antonio Gomez. in did.num. 61 . \& cap. 1.de delictis, n. 35 . Julio Claro lib. 5. J. final.quaft. 15 .s. ultimo, Villalpando in ditt.l. 22 . partit. 5.25 .Padilla, \& Doctore Paz, ubifuprà, probaturq; hæc fecunda pars in favorem filiorum, ex fequétibusPrimò, quia pater \& filius cenfentur una \& eadem perfona, $l$. ultima $C$, de impuberum, \& aliis, quam alio
capite infrà hoc eodem libro, multorum allegatione
23 exornabimus, eftque \& verè fili ${ }^{2}$ patris portio, in eóq; eft fubftantia \&z caro patris, imò unus eft cū patre ip-
24 fo, ut dicit textus in cap.jam itaque, prima, $q$-4. \&cvox patris,eft vox filij, S.ei verò qui, Inftitut. de inutilibusftipulationibus, atque injuria filio facta, \& patri facta vide-
25 tur, \& è eótra, l. fed \& fi unus, §. filiofamilias,ff. de injuriis, \& congerit nonulla ad propofitum Tiraquellus deprivogenitura, quaft. 40.num. 34. Menochius in conf. 124. num. $100 . \&$ tribus feqq. $\operatorname{lib}$. 1 . \& in conf. 211 .num. 64 . Oo tribus fequentibus, lib. 2. Unde probari poffet, præferri fliiu uxori in accufatione\& remiffione mortis parentis, quia major conjunatio eft inter patrem \& filium, quàm inter maritum \& uxorem: quoniam pater \& filius funt naturaliter conjunati;uxor verò dicitur conjuncta per contractum Matrimonij capp. gaudemus, de
 lis:\& quoties concurrunt caufa accidētalis, $\&$ natauralis,praferenda eff naturalis accidentali, $\zeta$, qui i habebat , ff.de turelis, cum aliis adductis per Gratum in confil. 9. 28 num. 1 36.lib. 1. Menochius in conf. 1 , num. I7.lib. I. conjunctioque uxoris non efficit illam confanguineá, nec propinquam mariti, ut conjunctio filij, per textum in $l$. 1. Coknde vir of uxor, ubi notat Alexander num. 3. verfic.puto concludendum. Joannes Cephal. in conf. 53 .m. 59 of 60 .lib. I. \& in conf. 470. num. 34 -lib. 4 . Thoma-Doccius in comf. 194 .num. 4 Ex quibus diluitur apertè primum, \& fecundum fundamentum in favoremuxoris adductum fuprà, maximè cum illa prefumptio amoris \& doloris,non ita facile, aut in damnú alterius induci poffit,fecundùm. Albericum inl.penultima, J.final. num. 7 . If. naute, caupones. Guidonem deGuidonibus in conf. 73 , num. 12 , inter confilia ultimarum voluntatum,
volum. I. volum. 1.
29 Secundò probatur ex textu inl. 3. junctal.r.ff. de liberali caufa, in verficul. $f$ i verò talis: ubi ad revocanJoan, del Caftillo Quotid. Controv, Juris Tom. $I_{2}$
dŭ partem de fervitute in libertatem, admittuntur fis lij primo loco, \& poftmodüm confanguinei, \&\& tandé \& tertioloco mulier; \& reddit Jureconfultus rationê: Quia non modica injuria filij eft, ut pater fit infervitute. Et quâvis lex illa loquatur in morte civili, qualis eft fervitus, de qua ibi tractatur; tamen morti naturali cōparari folet, ut fribunt Doctores cominuiter in 1 , Gallus, 5. G quid fi tantim, ff. de liberis of pofthumis, per textum in l.Statius Florus, If. Cornelio Felici, ff. de jure fifci,quem alio capite infrà hoc codem librolatiùs enucleabimus : eò maximè, quòd dictæ legis argumento, dixerunt Doctores, poffe uxorem de morte maritiaccufare, ut colligi poteft exBoërio ditt.decif.233. \&alliis relatis fuprà, in initio hujus quaftionis.
Tertiò,retentâ hac fententiâ, conftituendum eft, cōtrariä opinionem minimè fundari poffe ex precitata $l$. 14-rit.8. partit. 7 .fumendo argumentum ab ordine Ii teræ, dum dicit: Oue la muger pueda acufar la muerte del marido,y el marido de ela muger, y el padre del hijo, yel bijo del padre. Quod evidentiùs apparebit, fi animadverta-3 mus priùs, argumentū ab ordine literæ, five fcripturæ, aut prioris nominationis, non effe indiftinctè verum, aut indiftinctè pralationē non inducere; id potius infinitas recipere limitationes \& declarationes, ut coffat ex his, quæ plena manu fcripferunt Simon de Prætis de interpretatione ultimarum voluntatum, lib.2. interpretatione 3. dubitat. 1. Solatione 3 - ex num, $\mathbf{1 2}$. cum multis feqq. fol.milhi 2 39. Menoch. m conf. 86, n. 23. 6 n. 72. C773.lib. 1. \& in cöf. $400 \cdot n .10$. lib.4.Cephalus in côf. 379 num. 14. lib. 3 . \& in conf. 47 3.ex num. 15. lib. 4. Marcus Antonius Peregrinus de fideicommijfis arrici. 7 , mum. 69. © $70 . \&$ articul.8. ex num 17. Fulvius Pacianus tract, deprobationibus, lib.2. cap. 25.ex num. 73. ufque ad n. 84 . ubi ex multorum fententia rectè oftendit, refpectu prolationis arguendæ, argumentú ab ordine li- ${ }^{\circ}$ teræ non poffe fieri efficax, necex illo validam confequentiam deduci: cùm in ordine fcripturæ fæpiffimè digniores ultimô locô nominentur,ut multis exepplis oftendit ibidem. Inter alias tamen declarationes illa mitè convenit Difputationi noftræ,tunc demum ordiné 3 literæ, five feripture attendi, cum ipfe conformis eft juris rationi, alias fecus, ut ex Baldo in l.veluti,num. 7 . ff.de inftitia b-jure, obfervavit Menochius dita.conf. 86 . num.2 3-lib.1.At ordo diat legisRegiæ, nec juris decifioni, nec rationiconformis eft, ut ex pracedentibus coftat apertè,\& fic attendi non debet. Nec etiam ubi 3 apparet,quomodo jus difponat, vel difponere debuerit in aliquo cafu, ut ex aliis probavit Simon de Pretis ubifuprà, num, 18 .
Nec urget in contrarium dita.l. 34, tit. 8.part.7. ubi prior nominatio uxoris non fuit facta ad ordinĕ prælationis indučedum: fed potiùs ex quadam enuntiati- $\mathbf{\beta \zeta}$ va perfonarú demonftratione; ideò de ordine fcripruræ confideratio habenda non eft, fecundùm Felinum in cap.cùm dilecta, columna 5 .in 2. Ge 4 declaratione, de 34 refcriptis, \& lex illa dumtaxat intendit diluere, five declarare dubium, quod non erat clarè de jure communi decifum: Utrùm fcilicet ad accufandam mortem mariti uxor admittenda effet, néc-ne, ut apertè fentit Gre-gorius Lopez ibi.verb. de muerre de fa marido. Et ratio dubitádi procedebat ex eo,quòd mulier non admittebatur ad accufandum, nifi profequendo fuam, vel fuorum injuriam, ut dicebamus fuprà, \&c in tantum hoc erat verum, quod non admittebatur ad accufandū de injuria mariti, quia non erat confanguinea, nec affinis illius,fed caput affinitatis, $\mathbb{S}$. patitur, Inf fitut. de injuriisd Et fic videbatur, quòd nec admitti deberet ad agendum, five accufandum de morte mariti, utpote cùm non effet cöfanguinea, nec propinqua illius, \& fic non profequeretur fuam, nec fuorum injuriam. In contrarium tamen ex eo videbatur, quod uxor admittenda effet, quòd effer ipfa focia individua mariti, \& una \& \& eadem caro reputaretur cum illo, \& propter amorem maximum, dolorem etiam,\& prejudicium, quod ex X 2
morte

## 164

 Quotidianarum Controverfiarum Juris, Lib. 1.morte mariti fequebatur illi; unde in hoc conflietu rationú, quæ pro una, $\&$ a altera parte militabant, noñulli crediderunt, non poffe uxoré de morte mariti accufare, prout tenuerunt Perrus Cinus, Albericus, \& alij, in 1 . de crimine, \&\& in 1 . Senatuffoinfulto, C. quia acculfare non pof $f u n t$, ơ in 1 . qued $f$ viro, $f f$. de injuris. Alij verò æquiorem partem fequuti, in favorem uxoris refpondebant, hoc eft, Odofredus in 1 . Sororem, C. de bis quibus ut in-dignis-quem fequuta eft major pars Antiquorum, Jacobus de Arenis,Fulgofius,Salicetus, \& alii multi, quorum meminit Vincentius de Franchis decij. 382, in principio, © onum. 7. parr 2. ubi teftatur communem effe opinionem Odofredi contra Petrum Cinum, per textum,\& rationem ejus indiaz. l. 3.f.f.de liberali cauffa, extendendo illam, de fervitute, quxe eft mors civilis, ad mortem naturalem,\& quia hace extenfio fervitutis ad mortem naturalem dif plicuit Cino, Jacobo deRavenis, \& Alberico, ut declararetur, \& tolleretur contrarietas eorum, condita fuit dia. . 1 . 14. tit. 8. partita 7.que, approbando magis communem opinionem, ftatuit, uxorem admittendam fore ad acculandum morte mariti : Conno el padre la del bijo, yel hijo la del padre, y defpues dellos el hermavio det hermano, ede fi qualquier. de los otros parientes. Non tamen cum pralatione ad filios (id quod
35 ex Baldi doatrina in $l$. de crimine, in principio, C.quiatouffare non pofliut, confirmari poterit (is enim eleganter docuit $i b i$, quòd lex, que uxorem admittit ad accufandam mortem mariti, exorbitans eft, atq; ex privilegio fpeciali concefla;ided extendi non debet, ut filiis preferatur, ne inconvenientia multiplicemus, conftituendo primò in uxore duas fpecialitates, cötra regulătextus in l.x.C.Ce dotis promifione: : ex qua paffim \& com-
36 muniter adnotare folent Dotoress Specialia duo circa idem concurrere non poffe,\& multis comprobant Fe linus in cap. cum M. num. 10. de conffitutionibus. JJafon. in 1 . fis quis pro tempore, num. 399. ff. de ufucapionibus. Everhardus loco 98 . Tiraquellus in trad. de conffit.li. mitatione 5. Gratus in conf. 53-num 8. lib. 2.Barbofa in l. 1. 3. par. num, 45 verfic. Fed adversis hunn, © tribus numeris fequentibus, fff. foluto matrimon.Decianus in conf.74. num 5 r.lib. 3 . Burfat. in conf. 271. num, 25. lib. 3. Zanchus in 1 . baredes mei, $\mathbb{I}$. ciumita, in 6 . par. num. Ior.ff. ad Trebellianum. Hippol.Riminal. in conf. 428 .num. 20. lib. 4 , extendendo fecundo legem illam extra cafum, in quo loquitur,\&quif fortaffis non fuit de mente legiflatoris,quod nequaquam licet, ex refolutis per Cephalum in conf. 615 , num, 92. Lib.5. Tiberium Decianum in 37 conf. 32, n.4.48. lib.2. Vincentium de Franchis decif. 382 . exnum. 2. par. 2. qui fuperiorem refolutionem confirmat apertè, \& in queftione de facto occurrenti in Senatu dicit dobitat um fuiffe, utrìm filij defuncti, preferendi effent uxori,fia accuffandum concurrant, \& late difputans, multaque ad propofitum congerens, tandem exiftimat, filios effe praferendos uxori, tanquàm majus jus habentes, \&\& uxorem tunc demum admittendam effe, quando non exftarent filij, vel effent negligentes in accufando, \& teftarur in favorem filiorum pronuntiatum fuiffe, dum effet appellatum ad $S$ acrum Confilium eadem decifone, num. II, in fin. ut fic videas prafatam opinionem, quam defendimus, An thorum authoritate non folum deftitutam noneffe, fed etiam adeò probatã, ut fimpliciter, \&\& indiftinctè uxorem excluferint,\&\& accufandi jus filiis omninò tribuendum crediderint; uxorem tamen, \& filios ad accufandum,\& remittendum, æquale jus habere, non obfcurè fentire videturLudovicusCarreirus prati.crimin. S.29. num. 36 . \& de his hactenùs.

## C A P UT XLI.

Ufufructu omnium bonorum tam mobilium, quàm immobilium legato, utrùm cenfus quoque annui teftatoris debeantur? ubi hac
res diftinctè explicatur, Marci Antonij Eugenij conf. 100. per totum lib, 1.novè expenditur in hac quaftione ; \& demùm inquiritur, utrùm annui redditus inter immobilia, vel mobilia computentur, néc-ne.

## SUMMARIUM.

1 Ufuffuaun omnium bonorum, tam mobiliann, quàm inmobilium relifo, utrimm cenfius quoque anmui tofatoris reliti prefumantur? \& num. feq. per totum caput.
2 In quefione propofita, cenfurs quoque ammuos legatario deberi ex fententia, guorundam, qua num.feq. comprobatur, $\in$ defenditur per Autborem.
3 Dittio Omnis. fuui naturuâ nibill excludit, fed ommia comprebendit.
4 Ditiio Omnis , ad caffum improprium trabitur, o virture ejus inuludumtur illa, que alids non inclue derentir.
5 Ammi redditus utrimm computentur inter immobilia. vel an inter mobilia, ubi Authores quamplares songeruntur in unum, qui bac de re latijime tratian runt, of nam. feqq.
6 Effetus quatuor fuperioris Dubitationis adducuntur remilivè, © Andree Gaill. obfervatio 10.lib.2? practic.obfervat.commendatur.
7 Ammi redditus redimibiles utrimm inter mobilia, vel immobilia conmumerentrur.
8 Dof̈ores, aris potiius, quàm veritatis fudio fapè dxcuntar in confulendo.

- Ufufutu omnium, © fingulorum bonorum, tam mod bilium, quàm immobilium relitto, annuos cenfius teflatoris non venire, ex Sententia Marci Antonij Eugenij in conf. roo. per totum, lib.1. que noved expenditur per Authorem.
10 Et nomumbla fundamentra ejufdem referumtur, of refpondetur ad illa , \& num. feqg.
if Ammii redditus, ex fententia multorum, nonf funt proprie bona mobilia, nec immobilia, fed confituant tertiam quandam fpeciem bonorum diverfam ab illiis, ut funt nomina debitorum.
12 A prima, ©́ communi fententia relata fuprà num. 1. recedendum non eßs.
13 UJufruth omnium bonorum, tax mobilium, quàm immobilium relifo, annuos cerfun teffatoris abfque dubio deberi, quando certo aliquo modo, five ex conjethuris probabilibus, de voluntate ejiufden teffatoris conffare poreff.

14. Uufruatu onnium bonorum finpliciter alicui relifoo, ipfi, © non baredi, novos cerfus perfoluendos.

VSufructu omnium bonoram mobilium, \&\&iñobilium relieto,quamplurima comprehendi plenè diximus fuprà $c$. $3^{8 .}$. num, 2 6. per totum. Sed quoniarm ibidem inter alia dicebamus, annuos quoque cenfus fivè redditus contineri, idque non adeò certum eff,ut majori explicatione non indigeat, omitti non potuit; breviter tamen \& diftin $̂$ t̀ explicabitur.

Dubium itaque eft,utrùm fcilicet ufufrą̨u omniú bonorum tam mobilium, quàm immobilium reliteo, 1 annui quoque cenfus teffatoris relititi prafumátur?Et in hac quaftione Borgnius Cavalcanus de u/ufrutitus, mulierirelifoo, num. 83. fol.252. relatis nonnullis aliis, fecurètradit, annuos quoque redditus fuper rebus immobilibus legatario deberi:\& relito ufufrutuu mobilium tantum, contineri etiam annuos redditus, ex aliis probavit ipfe Cavalcanus ibidem num, 82. paulo ante finem, verfic. © etiam veniunt in leg arto bonorum modilium, folio 251.quod tamen latiùs explicavimus fuprà dife cap. 38. Eandem etiam fententiam fub legato ufusfruaus mobilium \& immobilium annuos quoque cenfus, five redditus contineri, admitrunt Menoch.lib.4, prefumprione 142 , num. 3. Petrus Ricciardus ad rubricam,

In in it.

Inflit, de evfiffuthu, num. 91. in fine Ultra quos affertio haec fequentibus poterit rationibus fulciic.

Primo , quia teftator in ditao legato ufus fuit ora3 tione, five ditione illauniverfali omnium bonorrum: at didtio omnis, \& omne, fui natura nihili excludit, fed omnia comprehendit, $l$. Juliamus, ff. de legatis 3. linh frauldem, in fine, ff. de militari teffamenro, cum multis adduais per Decianum in conf. 84.nam. 13.vol. 3.Burfatum in conf. 176. num. 13. lib. 2. imò ad cafum improprium 4 trahitur,\& virtureejus includuntur illa, que aliàs non includerentur, ut ex aliis adnotaruntDecius in conf. 69 . mumb.4-Jafon in L. Cervi electione, S. cimm fundus, num, 24 . ff. de legatis x . Craveta in con.f. 294. num. 2. Rubeus in conf.23..num, 3 . Achilles Pedrocha in conf. 7 . ex num. 98 . ufgue ad numer. 107. \& in conf. 28. a numer. 20.ulque ad num. 31 .\& ultra relatos per eum, Cephal. in conf. 172 . num. 9. lib. 2. \&c in conf.497.nam,20. ili.4. Menochius in conf.26. num. 17. lib. 1. \& $\&$ in conf. 12 3. num. 3.lib.2. \&C in comf. 585 . nump. 17. lib. 6 .
Secundd, ut prafata fententia evidentiùs probetur, animadvertendum eff, ejus refolutionem pédere ex re-
$\$$ folutione alterius quaftionis, utrum fcilicet annui redditus computentur inter immobilia, vel an inter mobilia: quam poft Gloffas, \&\& Antiquos in multisis locis, tratarunt plenè Andreas Tiraquellus de retra tua lignagier, S. 1. glof.f. 6.ex num. 3. cunn feq. \& g glof. 14. n. 1r 1 . © feqq. Chaffaneus in confuetradinibus Burgundia, rubric. 5. S.1. num. 3. cum multisis feqq. Antonius Gabriel commumium condufionum, lib. 6. titul. de verbor. Figuific. conclufione 8. per totam. Modernus in conjuer. Parijfen. tit. 1. I. 13.glof.5. q quaff.ro.Covar.variar. Iib. 3 . cap. 7 . num, 2.verf 2. Menoch, de recuperanda poffefione, remedio 1. num. 45 .'ं 87. cumm feqq. \& in conf. 29. num. 16. lib. 1. Guillielmus Redoanus tratatat. de rechus Ecclefie non alienandis, quaft. I4. de alienatione redditurnm jurium, G'aflionum Ecclefie, ex num. 9. ufque ad num. 14. \& num. 16. 29.U 30.fol.,mibi 66.Guillielmus Benedictus incap. Rainumtius, de teffamentis, verbo, certera bona, nam.8. Molina de Hijpanorum primogeniis, lib. 1.cap.10. 6 mim. 6. latiùs Mieres de majoratu, 1. part.quaff. 40.ex nam. 6. ufque ad num. 6. Andreas Gaill. praticaramm obfervationum, ,lib. 2. obfervatione 1o. per totam, qui hujus inveftigationis quatuor effetus adducit, \&cerudite, atque diftinatè de hac re loquitur, ided omninoे videndus eft. Vincentius Carocius de locato oc condurto.queft. 15 . per toram, folio mibi 234. Caballinus milleloquio 217. per totum. Joannes Gutierrez prafic. lib. 2, queff.146. numm.2.S lib. 3 .queff.83.ex num. 2. ufque ad numm.8. Angulo ad leges meliorationum, 1 , 1. titrul. $5.8 \mathrm{glof} / 8.8$ num. 10 . Oetav. Simoncellus de decretis, lib. 3. tit. 8. infpetione 7. num. 57. fol. mibi 400 .ubi refert Parifium, Bellonum,Rolandum, \&\& alios optimè declarantes. D.Felicianus de cerfibuss, lib. 1. cap. 7. num. 2. verf. quecè potififimim, folo 075 . Jacobus Cancerius vartiar. refolutionum, cap. 7.de tutroribus, num. 78. Ex quibus apparet,communiorem fententiam effe, ut predieti annui redditus inter immobilia computentur, fiimpofitifint fuper bonis immobilibus, ut teftantur ferè omnes fuprà precitati maximè Tiraquellus, Chaffaneus, Beneditus, Redoanus, Gaill.Simoncellus, Joannes Gutierrez, \&c Fe licianus:qui duo firmant, procedere id, etiam in cenfibus annuis redimibilibus, fed Modern. Parif. quem 7 refert Joannes Gutierrez dita a quaff.83.num.5. mag is probat, hos cenfus, quibus hodie utimur, effe propriè bona mobilia. Molina verò de primogeniis, lii. 1. dita cap.10. num. 6. diftinguendum putavit :ut annui redditus redimibiles, confiderato prafenti ftatu, ante redemptionem inter bona immobilia computari foleant, confiderato tamé redemptionis tempore, inter mobilia computari debeant,quoniam ea pecunia, quaex redēptione acquiritur,nulli dubií eff, quin res mobilis, nó immobilis cenfenda fit, \&\& annuos cenfus non è̀ minùs dici perpetuos, quòd ípfi iredimi poffint,\& inR egiaAudientia Cathalonie; cenfualia inter iñobilia cöputari,
fcribit Jacobus Cancerius difif.cap. 7 . de tuutoribus, m. 78 . quod idem admitrit Gaill. diat. obfervartione 10.1um. 2. O. 3. dicens redditus nondum ceflos inter immobilia, ceflos verò inter mobilia computari: Alij verò inter mobilia indiftinatè connumeranteos, ute ex eifdem Authoribus conftat apertè, \& Caballino difoo milleloquio 217.nam. 3. Utcunque igitur fit, five mobilibus, five immobilibus annuos cenfus comparemus, reate dici poteft debitos effe eos pro tempore, quo ufusfructus duraverit,legatario, cui mobilium, atque immobilium ufusfruatus reli\&us eft.
Sed cùm in jure noftro nihil aded certum fit, ut fuú 8 contradiftorem non habeat, \& Dottores, æris potiüs , quàm veritatis ftudio fapè ducantur in confulédo, ut ex aliis probavit Craveta de antiquitate temporam, 40 part.nmm:48. fol.mibi,207, in prefata queftione ex infinitis, quos attentè atque originaliter pralegerim , 9 dumtaxat inveriMarcum Antonium Eugenium in confil. 100. .per totumm lib.1.quoloco in terminis \& late agit, an in legato oufusfrutus omnium, \& fingulorum bonorum tam mobilium, quàm immobilium per virum uxorif fato, veniant quoque annui cenfus teftatori in pecunia numerata debiti? Et primùm in favorem uxoris quatuor fundamenta proponit;nec in toto confilio, Menochij, aut Cavalcani mentionem facit: poftmodùm verò exnum. 14 . firmiter defendit in ditoolegato 10 ufusfructus, añuos prediťos cenfus non venire.Et ut alia pretermittam, $q u x$ revera non urgent, $\&$ ffacile dilui poffunt ex his, que fuperiores adnotarít; ejus fundamenta ad duo pracipuè veniunt reducenda.
Primoे, quod textus in Clementina, exivi, 反.cìmqui ammui,de verbor. fignfic. minimè probare poffit come mune Doctorum affumptum, ut multis rationibus oftenditibi.ex num.29.ufque ad num. 40.quæe etiam parùm urgere videntur, nec convenire poffunt verbis ile lius textus, quiequid ipfe cavillare contendat; dicitur enim : Cimm annai redditus inter inmobilia cenfeantre 2 jure.Deinde, quoniam fuperiorCommunis non eotanrùm jure, fed \& aliis multis fulta eft, qux adducune Gaill. difata obfervation. 10. inprinc. Joan.Gutierrez diti. quaft. 83, num. 2.

Secundum fundamentum confiftit in eo, quòd an- 11 nui redditus non fint propriè bona mobilia nec immobilia,fed conftituant tertiam quandam fpeciem bonorum ab illis,ut funt nomina debitorú: quod cum aliis ibidem relatis probavit idem Eugenius pradlegato cono fil. 100. ex num. 21 . \& ex multis obfervant, \& veriorem fenrentiam profitentur Mieres part.1. ditáa quaf. 40. n. 13 . per totrum. Joannes Gutierrez lib. 2. diata quaff. 446. num. 3.8 lib. 3. dif. guaff. 83. num. 7. Verùm nec hos fundamentum ita certum eft, ut eo dumtaxat à fupeo riorifententia recedere liceat ; nam, ut vides, contrà tenuerunt permultialij, \& numero indubitanter, \&\& authoritate forfan majores, qui praditoos cenfus annuos inter immobilia connumeranda, vel faltem inter mobilia juxta diftinđtionem traditam fuprà cumMoli- 12 na , conftanter àfeveraruunt. Quocirca cùm occafio fe obtulerit,maturè erit res ifta confideranda, nec de facili àcommuni, \& prima opinione hattenus explicata recedendum exiftimo.
Qux tamen fine dubio procederet, quoties certo ali- -1 quomodo,five ex cójeturis probabilibus de voluntate teftatoris côflare poffet, voluiffe fub eo legato jura, \& actiones, atque annuos cenfus, five redditus contineri,ex his, qua frripferunt Parifus in conf. 67, num, 5. 14 vol.2.PPinellus 1 .part. .rubrice, C.de bonis maternis $; n, 28$. Cavalcanus de enfiffruta mulieri relito, num, 83. vefich pradiła fint intelligenda: quòd fí ufusfructus omnium bonorum fimpliciter alicui relituus fuerit,certum erit, quod ipfi,\& non haredi ańuicenfus perfoluendi funt, ex diditis fuprà cap. 38. \& Floriano in 1 .atbores, $\mathbb{S}$. ulf. ff. de uflufrutu, Paulo de Montepico in 1 . Titia cum teAftamentive, S. Titia sìm nuberer. de legat. 2. quaff.96.11, 2160

## CAPUT XLII.

Mobilibus legatis, vel ufuffuctu mobilium, $u$ trum comprehendantur fruetus pendentes rempore reftamenti, aut tempore mortis? ubi Caftrenfis, Alciati, de Pratis, Manticx, Cavalcani, \& Ricciardi traditiones recenfentur; Hieronymi Gabrielis fententia contra Caftrenfem recipitur, \& concludentibus Qiin rationibus corroboratur : deinde agitur de fruetibus recollectis ante mortem teftatoris, vel ante aditam hareditatem, cùm ufusfruAtus omnium bonorum legatus eft, \& de fructibus pendentibus in re fructuaria tempore, quo dies ufusfructûs ceffit, ad l.fi pendentes. 27. ff de vfufrutus.

## S UMMARIUM.

Mobilibus-legatis, vel uffifructu mobilium, utrum comprebendantur fructus pendentes five coharentes rei, tempore teftamenti, aut tempore mortis.
2. Fructus pendentes fub pradicto legato contineri, $e x$ fententia Caftrenfis in conf. 132 . num 3 . vbl.I. Contrà ex Jententia Alciati in conf. 182 lib.9.
4
Simon. de Pratis concordia, in pradiffa contrarietate adducitur.
5. Erancifci Mantica in fuperiori altercatione diftinctio relata.
Hieronymi Gabrielis fententiam in conf.98.ex n. 5. cum feqq. lib. i verifomam effe, contra Caftrenfem, \& concludentibus rationibus confirmari. Mobilium appellatione non veniunt fructus pendentes, fed tantùm feparati à folo; nam fructus pen-- dentes inter immobilia reponuntur, \& cenfentur effe eadewmet fubflantiat cum ipfamet re; ideo codem jure, quo ipfa res, judicantur.
8 Et ad eum pertinent, ad quem resipfa tranfit. 9 Fructus etian maturi funt pars rei.
ro Deffinatio quando attendi debeat, vel non? II In teft ament is fricta interpretatio fier idebet. 12 Maxime in favorem baredis, ut quanto miuhs pofflbile fit, per teftatorem cenfeatur gravatus.
13 Fructus recollecti antequam dies legaticedat, videlicet ante mortem teftatoris, vel ante aditam bereditatem, non judicantur, ut fructus,fed ut bona hareditaria, of per confequens ad haredem pertinent. Ufufruttuarius omnium bonorum utifrui poteft fruatibus recollectus ante mortem teftatoris, ficut alis bonis, \& corum dominium confequitur praftita jatifdatione in fructibus praftanda.
15 Frutlus pendentes in re fructuaria, tempore, quo cedit dies ufusfructûs, ad fructuarium pertinent.
16 D. Spino loquutum contra textum, \& communem DoAtorum refolutionem in hac materia,noviter ©o verè adnotatam per Authoren.
17 Hares an poffit repetere a fruttuario expenfas, fi quas
$\qquad$ feciffec in confervat ione fructurm, qui tempore cedentis legatt ufusfructus pendebant: ubi Floriani de fancto Petro diftinctio refertur.

vSufructu mobilium omnium legato, contineri etiam fruaus nondum feparatos à folo, quamvis ipfiimobilium naturam adhucretineant, fecure tradiderunt in hac materia Cavalcanus,quiipfe alios fictenentes adducit de uffof fuct amulieri reliito, num, 82 , verf. ubi decit venire, fol. 250 . Ricciardus ad rubricam, Inftit. de ufifrutu, num. 91. fol:38. quos in idem retulimus fupra, cap. 48 . num. 12.nec amplius explicavimus ibi.Idcircò necefle eft inquirerenunc, utrimid jure fubfittere pofit, néc-ne, quodd nec reatè, nec imperfétè à fue
perioribus declaratur: \& pro diftincta atque perfeeta refolutione conflituendumerit in primis: Dubium in : eo confiftere, utrìm mobilibus legatis, vel ufufruetu mobilium comprehendi debeant frutus pendentes,five coharentes folo, tempore teffamenti; aut tempore mortis teftatoris:in quo dubio vidimus jam, quidCavalcanus, Ricciard. \& a alij ab eifdem relati refponderint: Vidimus item, nullam rationem à fuperiorib${ }^{\circ}$ affignari,quare frutus pendentes fub eo legato continerid debeant, qui a dhuc immobilium naturam retinent 5 quod ipfin on negant. Verùm Caftrenfis in conf. 132,2 num. 3. vol. . . a pertè docuit, fructus pendentes, qui folo coharent, legato mobilium, vel ufusfrucus corum cedere, quia eorum natura taliseft, ut proximè debeät à folo feparari,\& ita faltem in habitu, \&\& potentia mobiles effe dicuntur.Quam fententiam fequitur Decius 3 in conf. 472 . .num. 5 . in fine. fed Alciatus in conf(1. 82 . lib.9. contrarium firmiter afferit: quoniam fructus pendentes, quandiu folo cohærent, pars fundi funt, 1. frutius pendentes, cum vulgatis, ff: de rei vendicatione. Ided in 4 haccontrarietate mediam viam eligendam putavitSi-mon de Pratis de interpretatione elltim. voltunt. lib. 4. Pa lutione 5. dubitatione 7 .num. 61 . fol, mibi 304 . ut fcilicet Alciati opinio procedat in frutibus non maturis, nec de proximo coilligendis; Caftrenfis verò refolutio locum obtineat in fructibus de proximo colligendis, nonnullis rationibus ibidem adductis,maximè propter deftinationem, \&\& quia fructus de proximo colligendi habentur pro collectis ut cumGloffa, Bartol. \&aliis de communi teftatur Jafon in 1 . divortio, $\mathbb{S}$. interdum, , oll. finali.f.folutr. matrimonio. \& \& alios refert idem Simon de Pratis ubi fuprà.In cujus cöprobationem adduci poffét nonnulla, qua congeffit Cervantes in 1. 6.Tauri. ex num, 149, cum feqq. Cxterùm Mantica de conjectur, ul-5 tim. voluunt. lib.3. tit. 11. num. 7. predieđam contrarie-tatem proponit, \& ibidem, ,um, 24 , repetit eam, \& intelligitCaftrenfem loquutum,quando legatis mobilibus per teftatorem, fructus adhuc pendebant, five coharebant folo, fed poft teftamentum factú, fuerunt à folo feparati;quo cafu dicit Caftrenfis eos legatario deberi,quia per leparationem, facti funt mobiles, ,\& ad hoc,fui naturà erant ordinati, \& deftinati, \&\& proptereà de iis etiam teftator cog itaffe prefumitur.Demùm pro concordia remittir fe ad ea, que fcribit lib. 9 ,tit. 3 . num. 6. fol. 390 . ubi diftinguendum firmavit;quodd aut fruetus fuerunt feparatia folo, vivo adhucteftatore, \&\& tuncex mentis conjefura intelliguntur legati,\& Caftrenfis fententia procedit: aut verò funt feparati poft morté teftatoris,\&ztunc non debent videri legati,quia eo tempore, quo dies legati cedit, nondum mobiles dicuntur, fed pars fundi funt, d. l. fruthes, ff. derei vendicatione.
Tandem \&ultimò Hieron. Gabr.in conf. $98 . e x$ n.5. 6 ufque adn.11 .lib. $\mathbf{1}$.confultus in terminis, in pradieta côtrarietate verius exiftimat, frut ${ }^{\circ}$ pendentes, legato mobilium non cedere:idq; intelligendum effe,non folùm de fruatib?,quitépore mortis teftatoris pendebát, etiamfi maturi fuerint, quos ad ufufructuariu non pertinere, vel legatarium mobilium, omnes ut indubitatum fupponunt, \&\& advertit Mantica libi.9.didato titul. 3 . num. 7 .fed ectiamfimiliter de iis,qui tempore teftamenti pendebant, \& maturierant, \&c reperti funt tempore mortis à folo feparati ; nam nec iffi ad legatariíl pertinent, fed dumtaxat mobilium nomen convenire poterit iis, quitépore facti efltamentià à olo feparati fucrint: Quod fi tuic folo cohreebant, nihil proderit legatario poftmodùm,ante mortem teflatoris eos feparatos fuiffe. Et hanc partem in puncto juris veriffimá effe arbitror,erudirè à prediłtoAuthore comprobatá, atque rationibus fequentibus omniǹ amplectendam.
Primò,ex ditis per Alciatum diato confor. 182.lib. 9. latiüs per Gabrielem Supri,ubiex num. 5 . cum judicio ${ }_{2}$ atq; aliorum relatione probavit: Teftatoré dumtaxat viderifublegatomopbiliumlegaffemobilia, qua habe
bat
bat, \& mobilia erant tempore facti teftamenti, ex $l$. fi ita, \& l. finali.ff. de auro \& argentolegato, quam infrà sap.44.quamplurimorum allegatione latiùs exornabimus.
7 Secundò, quia negari non poteft, quin teftator mobilium tantùm bohorum ufumfructum legaverit : at mobilium appellatione non veniunt fructus pendentes, fed tantùm feparati à folo, nam fructus pendentes inter immobilia reponuntur, \& cenfentur effe eademmet fubftantia cú ipfamet re;ideò codem jure, quo ipfa res, judicantur, ut multis probant Tiraquellus de retractulignagier, I. 1. glof. 7. num. 37 -G Sequentibus, \& de retradtu conventionali, \$.5.glof.4.Mantica lib. 9. ditto tit. 3.n.7. Covar.sefolutionnm, lib, 1. cap. 15. Jofephus Ludovicus decifione Perufin. 79, \& 80. Antonius Thefaurus decifione Pedemontana, 55. Joannes Petrus Mollignati de appellativa utriufque juris extenfione, verb. mobilium, num. 734 -per totum, fol. 90. Joannes Francifcus de Ponte in conf. 34 num, II. Caballin. milleloquio 518. par. 2.
8 Cervantes inl. 6. Tauri num. 155. © tribus fequentibus. Et ad eum pertinent ad quem res ipfa tranfit, ut ait Barbofa referens multos, \& dicens fuperiorem doatrinam in quacunque materia procedere, in $l$. divortio, in princip. num. 79. ad finem, verfic. ratio eft, fol. 971 .ff. Soluto matrimon. Nec dici poteft, proptereà quòd maturi ef-
9 fent fructus, quafi deftinatione habendos illos pro mobilibus, ut Caftrenfis, \&\& Simon de Pratis dicebant ; quia fructus etiam maturi funt pars rei, l.in lege falcidit, ubi omnes notant, ff. ad legem falcidiam, diat. l. frutus, ff. derei vendicatione: quam indiftinctè acceperunt om-
30 nes fuperiuss relatifive maturi, five immaturi fructus fint. Nec deftinatio in his, quæ naturâ ipfâ fiunt, mutare poteft fubftantiam, nec nomen rei, antequam fit faEta, \&c in his veritas ipfa, \&c non deftinatio infpicitur, ut utrumque latiùs probavit Gabriel ubi fupr.\& aliis rationibus Caftrenfis concludenter fatisfacit. Et quod diEtumeft de fructibus maturis, ut fint pars rei, ex aliis probarunt etiam Mantica de conjecturis ultimarum voInntatum, lib. 7, tituh 10. num. 24. D. Spino in /peculo, glofa 13 . de legato ufikfructus, num. 30 . W 3 1. ergo dua rum videtur, mobilium legatum ad ea extendere, quæ propriè inter immobilia connumerantur,maximè in teftamentis, in quibus à propria,\& vera verborum fignificatione recedere non licet, atque ftricta interpretatio fieri debet, l. ille aut ille, $\mathbb{J}$. cum in verbis, $l$. non aliter, ff. de legat. 3. Jafon in l. non dubium, num.4. C. de legibus. Socin. in regul. 536. incipit: Verboram. \& poft Tiraquel. \& alios multos, Mieres de mojorat, in initio 2. par. ex num. 11. Aluaradus de conjecturata mente defun${ }^{2}$ ati, lib.4. c.2. num. 4. præcipuè in favorem hæredis, ut quantò minùs poffibile fit, per teftatorem cenfeatur gravatus, ut multorum jurium, \& Authorum relatione comprobant Craveta in conf, 25 - num. 24, \& in conf. 23. num-3. Parifus in conf. 8o num. 43.volum. 2. Ruinus in l. Gallus, © $\mathbb{I}$.quidam reatè, num. 6. © 11 . de liberis ov pofthum, Decianus in conf, x. num. 90 . volum. 2.
${ }_{3} 3$ Secundò \& principaliter conftituendum eft, quòd cùm ufusfructus omnium bonorum legatus eft,tametfí fructus recollecti,antequam dies legati cedat,atque ita ante mortem teftatoris, vel ante aditam hæreditatem, non judicentur ut fructus, fed ut bona hæreditaria, $l$. ita tamen, I. I. in fi.ff. ad Trebellianum, © 1. in fideicommilfaria, ubi notat Imola eod. tir. cum concordantibus adductis per Francif. Marewm, decif. 827. in 1. par. Cavalcanum de ufffrututu mulieri relitto, 1.92 .fol. 264, \& tradunt Corneus in conf. 187. nim. 3. verfic. Ex quo infertur, volum. 2. Achilles Pedrocha in conf. 7.num. 156. \& per confequens ad hæredem pertineant, ex eifdem Authoribus: tamen eis quoque, ficut aliis bonis ufufructuarius uti \& frui poterit, \& corum dominium confequi, prieftita cautione de tantundem in genere reftituendo, vel æftimatione, juxta ea, qua alio c.fuprà, latiùs diximus, ${ }_{2}$ \& ita pluribus juribus, \& rationibus probarunt Corneus ditit, comf, 187.ex num 3. volum.2. Cra-
veta in conf. 300 , mmm. 5. \& fequiuntur Cavalcanus diag。 num. 92.Pedrocha d. conf. 7. num. 161-Martica de conjeAuris ultimar. volunrat.lib. 9.tit.6. num. 5. per totum. Tertiò \&\& ultimò conftituendum eft, fruetus penden- is tes in re fructuaria, tempore, quo cedit dies ufusfruatss, ad fructuarium pertinere: quod ex $l$. fi pendentes, 34. If. de ufufructu, adnotarunt ifi glof. Albericus, sc. Vide ì Florianus, qui dicit hoc effe notabile ; potuit enim effe annot, in. in eo dubitatio, quia fructus pendentes intelliguntur effe fructus anni precedentis. Idem etiam ex eademlefra, ad fis lib. anio. ge deduxerunt Roland. in conf. 73. num. 34. of fequent. vol. 2. Corneus in conf. 173 . col- 2. volum. 2. Francifa, Marcus decif. 815 , 1. part. Cavalcanus de ufufrutt.imue lieri relitito, num. 93 . ad fin. fol. 266, Joannes Garfia de expenfis of meliorationib. cap. 11 . num. 6o. verfic. viciffim enim, Jacobus Mandellus de Alba in conf. 639. num. 2. lib. 4. Cephalus in conf. 182 , mum. 4. ơ 5. lib. 2. in quo nullus unquam dubitavit, folus D. Spino in fpectulo, gloff. 13 . principali, de legato ufusfrutus, num. 29 .contrarium refoluit, fed loquitur apertè contra textum; \& Communem fuprà relatam, \&c falsò citat nonnullos , quinequaquam dicunt id, ad quod allegantur; loquuntur enim in cafu \&\& fecie valdè diverfa. An autem hæ- 13 res poffit repetere à fructuario expenfas, fi quas feciffet in confervatione fienda fructuum, qui tempore cedentis legati ufusfructus pendebant, quarit Florianus in dital. ji pendentes, num. 3 . \& refpondet, quòd fi funt factæ per teftatorem, vel inchoatæ, non poteft repetere, argumento $l$.quod in rerum, $f$. $\int i$ quis poft teftamentum,ff. de legat. 1. fed fi facte fint per ipfum hieredem, tunc fice: argument. b. catera, f. imo, \& l. cìm ferviss, eod. titul.: cui junge ea, quæ cum Mandello, \&\& aliis dicentur fta= tim, ad finem, cap. fequentis. Et de his hactenus,

## C APUT XLIII.  <br> №

Fructus fundi fi alicui fimpliciter, aur generaliter legantur, utrùm hoe legarum ufusfruClus effe videatur, ©e in prima tantum vice verifisetur, five quor annis debeatur ? ubi léx defuncta, 6 . . . wh.ff. de wfufructu, l. fi habi tatio, $10 . \oint$ utrùm, ff de ufu, ऊ habitatione 1. annua, zo. §. f. l. cium quidam, 23 . ff. de annuis legatis, dilucidè, \& verè explicantur, \& res ifta breviter, \& diftinutè magis, quàm hactenus declaratur.

## SUMM. A R IUM.

1 Expenditur, ơ commendatur textus in 1. defuncta 3
68. J. finali. ff. de ufufructu.

2 Refertur cowmune Doctoram affumptum ex illo texta : quòd $f i$ fruthus fundi, vel agri fimpliciter legati
20in fint, legatum boc non verificetur in primma vice, fod quot annis debeatur.
3 Legatam utrùm dicatur effe unicum, an verò plarta legata fint, cùm frutus fundi fimpliciter legantur:ubi Eaftrenfis, \& aliorum fententic recenfentur.
4 Sermo fimpliciter prolatus intelligitur de prima vice.
5 frutibus fimplieiter venditis, venditio intelligitur de

- frutibus unius ammi.

6 Dijpofitio in contratilibus intelligitur do prima vice, noni
fricta diftinctione, utrimm materia favorabilis fit ; vel odiofa:
7 Ouod etiam locum habet in ultima voluniate, quain=
7 Quod etiam locum babet in ultima voluntate,
8 Ratio quadam, pro communi Doctorum traditione propafita fuprà num. 2 . verè, $\theta$ concludenter improbata.
9 Rata. 9 Regulam i. boues, 88 . S.hoc fermone,ff.de vetboria fignificat. non procedere in ultima voluntate, fis

verba legatifint generalia, vel indefinita, of reffe.
$\qquad$
paike yanilar ad id, quod ex fus natura reiteratur, fivere-
-tivnafoitur, bo fbidem explicatus zextus in d. 1. de. functa, 65.5 . ult. ff. de ufufructu.
2310
L. fi habitatio, io. §. utrimm junct. glof.ff. de ufu \& habit. © l. lannua, 20. J . fi.f.de ann-leg-vera ratio redditar.
zF Teftator logaverit fimpliciter aliquars quantitatem in diem, vel cafume reiteyabilems, utrùm intelligatur Logatum perperuan: ubi explicatur textus in 1 .cum quidam, 23 . ff. de annuislegat. Cumani interpretatio recipitur, ${ }^{\circ}$ de opinione Bartoli remiffivè agister.
12 Fruatus certi fundi, vel agri legati alicui, utrìm prafari debeant, deduatis priưs amnibus impenfis faais ab harede, vel proprietario pro his habendis, ubi expenditur ơ commendatur facobi Mandelli de Alba conf. 743, ex num. 2. lib. 4 .

PRoabfoluta,atque diffincta hujus Capitis explicatione, circa quam aut breviter, aut intricatè nimis, cæteri fe habuiffe videntur, qui haetenùs ad propofitü nonnulla feripferunt, conftituendum erit in primis : fingularemeffe decifionem text. in l. defuncta, 95 . 5. ult. fif. de ufufruet. ubi teftator legavit certam partem fruAuum certi fundi ; dubitabatur, utrùm legatum effet intelligendum de fexta partefructuum primi anni, an verò cenferetur legatī ufusfructûs, vel annuum: \& Jureconfultus refpondet, quot annis videri legatum reliCtum nifi contrarium fpecialiter ab harede probezurs $8 x$ in hunc modum faribit : Sempronio do, lego ex redatuu fructuam oleris, of porrina, qua babeo in agro fervario, partem fextam. Oneritur, an his verbis ufufructus legatus videatur? Refpondi, non ufumfruitum, fed ex eo quod redactum effet, partenn legatam. Item quafitum eft, fi wfusfuchus non effer, an quot annis partem fextam redaClam legaverit? Refpondi, quot annis videri relictum; nifi contrarium 乃pecialiter ab herede probetur. Inde deduce2 re folent DD. (ut hocloco pratermittam agere, quare verbis fuperioribus ufusfructus legatus non videatur, quod explicatum fuit fuprà cap; 29.) mirabilem effe \&x notandum eum textum, ad probandum, quòd fi alicui legentur agri, vel fundi fruecus fimpliciter, hoc legazum non verificetur in prima vice, fedquot annis debeatur; in quem fenfum accipiunt eum textum gloffa, \& Baldus ; ibi Albericus in $l$. Mela, in fine principijjff. de alimentis legatis. Romanus fingulari 292 . Alexander in conf. 60. colum. 2. lib. primo. Cremenfis fingulari 75. Socinus in conf. 48. nam. r. Lib. 3. Antonius de Butrio in conf. 30. num. 1 . Gregorius Lopez in leg. 20 .titul. 31 .parzit. 3.gloffa prima. Hieronymus Cardinalis Albanus in additionibus ad Bartolum, ad Textum, in ditta lege defuncta, S. ultimo n. 1. qui dicit folemnem effe ejustextus decifionem ad hoc, quem ita, ut prediximus, intellexerunteriam Caftrenfis, Jafon, \& alij communiter, in leg. fi ftichum, J. fipulatio, infine; ff- de verborum obligationibus. Conveniunt enim in hoc,quod fil legati funt fructus aliquarum rerum fimpliciter, vel pars fructuú, hujufmodi legatum debeatur quotannis;\& folùm dif3 putant, utrùm tale legatum dicatur effe unicum, an verò plura legata fint? Et in hac re diftingunt in hunc modum: aut legatum eft fimpliciter factum, hoc eft fine dinumeratione annorum; \& tunc unicum eft legatum, quamvis quolibet anno debeatur, \&cita intelligunt procedere textum, in dicta lege defuncta, 65 . S.altimosff.de ufufructu, aut legatum eft factum:cum dinumeratione annorum; \& tunc dicuntur effe plura legata. Sed legatum annuumeffe in fpecie dict. §. wltimi, clarè fentiunt \& firmant Romanus, Cremenfis, \& Alexander ubifupra. Barbofa in 1 . divortio, $\$$. quod in anno,num. 8. verficulo, 6 pro illis, fol. 1010.ff. Soluto matrimonio. Utcunque tamen res fe habeat, five unicum fit legatum, five fint plura legata, firmiter tenent omnes, utroque cafu Iegatum deberi quolibet anno:quod difficile videbatur primò ex regula textus in leg.boutes, 88, J. horfermone,
ff. de verborum fignificatione, leg. doris promiflio, 6o. If. de jure dotinm, cum fimilibus. Ex quibus adnotare folent Doctores communiter, quod fermo fimpliciter prola- 4 tus intelligitur de prima vice, \& poft Tiraquellum, \&c alios plures, multis exornant Tellus Ferdinandus in leg. 4. Tauri ex num. 5. cum fequentibis. Barbofa in dict. I. quod in amo, ex num. 8. qui poft Baldum ibi inde deducit, \&c latiùs declarat, quod venditiofimpliciter facta de fructibus, intelligitur de fructibus unius anni, \&e quemadmodum regula diftı $\$$. boc fermone, habet locí in contractibus, in quibus difpofitio intelligitur de pri- 6 ma vice ; non facta diftinctione, utrùm materia favorabilis fit, vel odiofa : Cumanus in conf. I4.Decius in confilio 512. num. 7.8 a alij relati per Barbofam in dicto 5. quod in anno, num. Io. verficulo, finmiliter in contractibus; fic etiam locum habet in ultima voluntate quantumcunque favorabilis fit ultima voluntas, ut pro conftanti admittunt Baldus in leg, unica. num. 14.C. de his qua paea 7 ne nomine, Socinus, J a fon, Tiraquellus, \&c alij, cum quie bus veriflimum putat Barbofa dicto num. Io. verficulo, unde regula, qui num. 9. pro hac fententia fortiter inducit textum, indicto S. boc fermone, nec concludit(quod ultra Barbofam confideraverî) ratio quæedam afligna- 8 ta in Apoftilla ad Bartolum, in dicta leg. dotis promiffo, ff. de jure dotium, qua ait, legatum fructuum fimpliciter factum,non verificari in prima vice, quia in ultimis voluntatibus fit lata interpretario: convincitur enim apertè ex doctrina Baldi, \&\& aliorum relata fuprà. Tum etiam, ut rectè advertic Albanus, in dict. leg.defunctay S. ult. quia imò legatum fimpliciter factum, in dubio intelligitur de eo,quod minimú eft, cùm teftator cenfeatur voluiffe minùs gravare hæredem, quàm poffibia le fit, l. apud Julianum, I. fcio, $l$. legato generaliter ff.de legatis primd, $l$. $f i$ i ita foriptum, $f$ f legatis 2 . \& ideoे dicere folèt Doctores fpeciale effe favoreReligionis, ut nort intelligatur de eo, quod minimum eft, leg. Titia, S. fio nali, ff: de auro, o argento legato, \& utrumque latius explicavimus fuprà cap.30.ad finem, \&ccap.9.ex num. 37. ufque in finem capiris : unde fi hoc eft fpeciale, fequitur in contrarium effe jus commune.
Quas difficultates reatè perpendit Barbofa in dif. 9 leg. divortio . S. quod in anno, \& num. 8. in principio, latiùs num, it. per totum, ut illas componat,animadvertit,\&cum judicio fundat, regulam dicti if. hoc fermone, effe limitandam, nec procedere in ultima voluntate,fil verba legati generalia, vel indefinita fint, \&c referantur ad id,quod ex fua natura reiteratur, five renafcitur; nam his concurrentibus,non intelligetur legatum de prima vice, \& fic dicit probare, \& intelligi debere textum ; in dict. l. defuncta, $\mathbb{J}$. ult. ff. de ufufructu : agebatur enim $i b i$ de fructibus, qui ex fua natura renalcuntur, $l$. divortio, $\mathbb{\text { I }}$. $i$ vir, ff. foluto matrimonio: unde fiverba legati fint indefinita, \& referantur ad aftum fuâ potentià non reiterabilem, five non renafcentem, intelligetur legatum de prima vice, ex dicto $\mathbb{S}$. hoc formone in contractu autem, indiftincte de prima vice res erit intelligenda, etiamfi actus reiterabilis fit, ut latiùs declarat idem Barbofa dict. num, ir, ad finem. Et pro hac refo- 10 lutione faciunt duo jura fic intelligenda. Primò textus in 1 . Ji babitatio, 10. S. utrum juncta gloffa, ff. denfu of babitationes ubi habitatio fimpliciter relita, durat in vita legatarij,quia habitatio ex fereiterabilis eft, \& quodammodò renafcitur, per textum in 1 . penultima, ff. de capit. diminutione; \& fic in illa militat eadem ratio, quæ in fructibus. Secundò textus in 1 . amma, 20 . If. final. ff. de amuis legatis, ubi fi legetur pecunia colligenda ex redditibus fundi, cenfetur legatum perpetuum,quia cùm verba legati fint indefinita, \& a aus fit reiterabilis, quia fructus quolibet anno nafcuntur, non intelligitur ea difpofrtio de prima vice.
Secundò conftituendum eft, legatum non folùm intelligi perpetuum, aut quot annis deberi,quando res legata fuaptenatura eft reiterabilis, ut in dicc. Io defuncti, S. ultimer Sed etiam,quando legato adjicitur aliqua
qualitas quæe ex fereiterabilis fit:inde eft,quod fiteftaII tor fimpliciter legaverit aliquam quantitatem in diem, vel cafum reiterabilem, non intelligitur legatum de prima vice, Fed magis cenfetur perpetuum, per textum in 1. cùm quidam, 23 .ff. de annuis legatis, ubi cùm teftator Decurionibus divifiones dare voluiffet, die natalis fui, Divus Severus, \&c Antonius refcripferunt, non effe verifimile teftatorem de uno annofenfiffe, fed de perpetuo legato; nam, ut ibi declarat Lancelotus Decius, teftator intellexit de folemnitate comemorativa diei natalis fui,qui quidem dies acceptus in hunc fenfum, recipit reiterationem : \& hac ratione non reftringitur ad primam vicem, ut retè explicarunt Cumanus in l. eum qui Kalendis, in princ.ff. de verbor obligat. Alexander inl. ftipulatio ifta, IS. final. num. 4. eodem titul. Jafon in 1. apud falianum, f.Ji quisalicui, num, 1 t . \& ibidem $\mathrm{Za}-$ fius in fine, ff. de legatis 1 . Socinus in conf. 48. num. 1 . Hib. 3. Antonius Somezius toms. 2. variar. c. I I : de qualitatibus contraduum, num. 48. qui improbat Bartoli opinionem, $\&$ interpretationem precedenti contrariam, de qua videlatius per Barbofam in ditto $f$. quod in anno, num. 10. verf. caterim, fol, $1012.8 \%$ num, 12 . verf. fecundiss autem intellettus, \& num. 13 .fol, 1014
Tertiò \& ultimò conftituendum eft, utile effe \& ne-
12 ceflarium dubium, an fruetus certiagri vel fundi fimpliciter, aut indefinite legati, preffari debeăt legatario, deduatis priùs omnibus impenfis factis ab harede, vel proprietario proeis habendis : dequo vide Baldum in l. 1. S. libertatibus,aliàs S. Excepto, C. de caducis tollendis. Salicetum inl. 1.C, de fructibus of litium expenfis, \& in terminis tractat Jacobus Mandellus de Alba, videndus omninò in conf. 743. num.2,3.9.6 $11, l i b, 4$.

## C A P U XLIV.

Ufusfructus omnium bonorum legatum, utrùm intelligendum fit de bonis exiftentibus tempore teftamenti, an verò extendatur etiam ad bona poft reftamentum acquifica? ubi lex, $f$ itasff. de auro of argento legato, l.quo. ties, 34 . S. univerfor um, $f f$. de uf wfructu, explicantur; \& teftator an, \& quando præfumatur legaffe ea tantùm, qux habebat tempore conditi teftamenti, yel etiam deinde acquifita, plenè, breviter tamen, \& diflinetè declaratur.

## S UMMARIUM.

Teftator an, ơ quando prefumatur legaffe ea tantiom que babebat tempore conditi teftamenti, vel etiain deinde quafitas profundam effe © latamq quaftionem, variifque modis intelledtam, limitatam, of declaratam, remifivivè.
Verba teftatoris referi ad tempus teftamenti, of que funt prefentis temporis, minime comprehendere futura.
Legatum regulariter, in dubio intelligenduin de rebus, que fuerunt teffatoris, tempore teffamenti; quod legatarius probare debet.
Et in legato etiam generali, utputà bonoram, aut $f_{i-}$ mili, quando teftator non poruit pravidere futura, quod dijpofitio nunquam referatur nifi ad bona prafentia.
5 Legatum per verba univerfalia, indefinita, aut generalia, utrùm 'referatur ad tempus teftamenti? ubi refertur of probatur diftinctio Bartoli, क vide num. feq.
6 Facobi Menochij traditiones nomull as in bac materia, noviter declaratas per Authorem.
7 L. fi ita, ff. de auro \&cargento legato, \& 1. finalis ; eoden titul, explicantur, o- Menochij interpreta-
Joan, del Caftillo Quotid, Controv, Juris Tom, I.
be tio rejicitur, \& num. feq.
8 Joannes Vincentius Honded. laudatur.
9 Legatum ufuffrutues onnium bonorum, Aitrimm, intele ligendum fit de bonis exiffentibus rempore reftita menti, anverò extenidatur etiam ad bona futiria, \&c num. feq.
10. Falianum furecoiffultum in 1.quoties, 41. S. univerforum, ff. de ufufructu, riec verbum aliquod dixife

- $f_{\mathrm{l}}^{\mathrm{f}}$, quo dedxci potuerit quorund am Scriptoram aff (13i fumpram, ob ibiden explioutus ille textus, © Batrtoli interpretatio probata.
II Ujuffratiss omhium bonorum cùm relinquitiar conjutio Ate perfona, utrvim futurornin quoque bonorum, five - poft teftamentum acquifitorum iufufruthis compre90. bendauur? ubi Michaèlis Graff, © aliorum fene zilferinentia improbatur.
12 Legation factuin etiam conjuncte perfond, non coniprebendere nifi ea, que exiftebant tempore conditi teffamenti.
13 Legatum ex prefumpta teff atoris volunitate, futura e tiam comprelendere, of de nonnullis conjecturis ree mifivè.

PRoabfoluta, atque diftincta hujus Capitis explicaz tione, quod latiffimam continet materiam, \&ca multis friptam, in primis conftituere neceffarium erit: Pro fundame effe, \&c latam queftioné, variifque modis intellectam, limitatam, \&r declaratam; an, ¿¿ quádo teftator pręfumatur,legaffe ea tantùm, que habebat tempore teftamenti conditi,vel etiam deinde acquiffita?Quam difteptationem, ut ab antiquis initium fumamus, longis diftinctionibus explicavit Bartolus in 1. . $\bar{i}$ it a, $f$ f, de ailro © argento legato. Caftrenfis, Alexander, Felinus, Socinus fenior, \&\& Socinus junior, Fulgofius, Herculanus; Aretinus, Romanus, Berous, Corneus, Capra, Parifius,Rolandus, Craveta, Nævis, Baldus, Cagnolus, Csotus, \&t alij, quos in unum recenfet, \&t de hac mas teria late \&c diftinete fcribit Jacobus Menochius lib.4. prafumptione 127.per totam, 88 in conf. 97. numi. 64.65.
 lib. 1. \& in comf. 115 .num.66. \& in comf. 106. num. 61 . © tribus feqq. \& $n$. 169 . ufque ad $n .180 . \&<$ nsim. 192.194. o 267 . lib.2. \& in conf. 330 . ad finem, lib. 4. Covar. prascticar. cap. 2. ex num. 2.Dueñas regula 205. Joannes Bzptifta Cephales inter conf. Cephali Genitoris, in conf.773. num.12. \& multis feqq. lib. 5. Hieronymus Gabriel it conf.98. exnam. 24 . cum feqq. \& in conf. 120 . per totam, vol. 1. Gafpar.Caballinus nilleloquio 38-num. 3.Joannes Garfia de expenfis of meliorationibss, cap. 22. nkm. 33. per totum. Mantica de conjecturis ult.volunt.lib. 3. tit. II.: per torum, fol.78. © 79 . Simon de Pretis de interpretio tione ult. volunt. lib. 4, dubitatione 9. à num: 35.ckm multie feq9. fol. 323 . \& lib, 5 . interpretat. 2 . dubit. ult, ,n. 274 : fol. $55^{\circ}$.Jofephus Ludovicus decij. 61 1.n. 37 - 38 . © 6 eqq. Mieres de majorath, $\mathbf{1}$, part. quaft, 10. num. 37. Aluarus Valafcus confultat. 58-per totam, Cavalcanus de uffufrtctu mulieri relicto, ex ntam. 85 . fol. 255 . ufque ad nman. 88. Michael Graffus receptar. fentent. S. legatum, quaft. 29: per totam.Perrus Surdus in conf $\int 27$. ex num. 5.lib. I. Pe= regrinus tract. de fideicommiff. art. 13. num. 78. Sfortia Odd. in conf. 69 .per totum, vol, r. latiffime Joannes Vincentius Honded. in conf. 63, ex num, t .ufque ad num: 34 ? \&c num. 41. ufque ad num. 74 . vol. 1 .
Secundo \& principaliter conftituendum eft , verba 2 teftatoris regulariter referti ad rempus teftamenti, \&t qua funt prefentistemporis, minimè comprehendere futura, $1 . j$ it ita forippiffet, l. alt. I. 1.ff. de legatis 2. l. fs ita leg atum, \& l. uilt. in fine princ. ff. de auro \& argento legat. 1. Fulianus, I. alt. l. his verbis, l. uxorem, I. Ieftamento ael primero, if. de legat. 3. 1. Aturelius. I. 1. If. de liberatione legata : quæ jura, \&z alia fimilia rationes ea tiam, \& quamplurimorum Authorum authoritates reEtè congeffit Menochius locis fuperiùs relatis, maximè dict. prefampr.127, ex num,6, ufque ad num, 16 . Joannes $\mathbf{Y} \quad$ Vin

Vincentius Honded-dift.conf. 63.ex num. 22. ufque ad num. 34. Inde confequenter, \& neceffariò infertur di3 cendum: Legatum regulariter in dubio intelligendum de rebus, quæ fuerunt teftatoris, tempore teftamenti, quod legatarius probare debet, ut utrumque poft alios plures probavit Mantica lib. 3-dift. titul. 11 . num 4 . per totum, Simon de Pretis, Cephalus, \&\& alij relati fuprà Sfortia diat.conf. 79. ex num. 10. tum feqq. Honded. dift. 4 sonf. 63 ,ex num. 17 . \& num. 22 . © 29 .cum.feqq. Et in legato etiam generali, utputà bonorum, aut fimili,quando reftator non potuit prævidere futura, quòd difpofitionunquam referatur nifi ad bona prefentia,exprefsè firmant Alexander in conf. 172.num. 2, lib.6. Menochius in conf. 142.nmu. 22. lib.2. Cephalus in conf. 599.n. 12. Jib. 4.Mantic.lib. 3. diat, tit. 11 , ntem. 13. Honded.dito 5 conf.63.ex num. : 8.qui ntm,38.\& $n$. 44.ex aliis multis probavit, Legatum etiam per verba univerfalia,aut indefinita, five generalia, non comprehendere futura, quando agitur de magno præjudicio, \&x teftator non potuit prævidere, qua bona acquifiturus effet: quod dixerat Mantica dida.numeI3. \& ante omnes Magiftraliter docuit Bartolus iss 1 , ult. S. 1. num. 2.ff.delegat.2. per illum textum, qui dicit, quòd quoddam eft legatum univerfale, quodrelinquitur fub aliquo nomine appellativo de fui natura collectivo, ut peculium, grex, \& fi. milia; \& tunc iftud recipit augmentum, \& diminutionem, \& comprehendit etiam futura, ut multis comprobat etiam Menochius diff. prafumptione 127. num. 26. Quoddameft legatum generale per aliquod fignum, - quodei apponitur; ut, Lego omnes res, \& fimilia : \& tuncrefertur ad tempus teftamenti, ut concordantes cum doctrinaBartoli renueruntetiam Baldus, Corneus, Socinus junior, Capra, Al bertus Brutus, \& alij, quos refert, \& fequitur Honded. ditt. conf. 63 . num. $4^{42}$.
6 Ex his, \& ultra Hondedeum, \& czeteros alios in hac materia fribentes, animadvertendum duxeram, attentè pralegenda effe, ne nos decipiant, nonnulla, quæ in hac materia faripfit Menochius ditta profumption. 127. num, 28. ubi pro certo tradit, legatum cenferi continere etiam futura, quando teftator dixit : Lego omnia bona ; vel, Legoufumfructum omnium bonorum' vel, Lego omnes res meass: quòd tamen dietis fuprà num, 4. \& diftinAtioni Bartoli repugnat apertè, nec procedere poffe videtur ex iis juribus, quæ adduximus fuprà n. 2. deinde num. 34. pro certo tradit ipfe Menochius, legatum cenferi continere futura,quando teftator in legato ufus eft oratione, feu fermone indefinito; ut, Lego argentum, veffes, $\mathcal{F}$ fimilia. Quod etiam difficultatem continet ; aut faltem intelligendum eft juxta ea,quæ Meno7 chio non relato, latiùs fcripfit Honded loco fæpè relato num. 43. © quatuor feqq. Ex eo autem confidera bam traditionem hanc Menochij difficilem effe, $\&$ non omnind tutam, quod non parum repugnare videatur textus in dif. I. Ji ita \& in 1 . finali,ff. de atro of argento legato. Ubi illa verba, veftem meain, argentum meum, adjeEta legato, intelliguntur de illo,quod habebat teftator tempore teftamenti, \&\% confequenter legatum oratione indefinita conceptum, non comprehendit futura, fed ea folüm, quæ extabant tempore conditi teftamenti: Verùm refpondet Menochius diat. prafumpt.127. num. 35 . S. 36.80 dict.conf 106 mum. $170.8 \mathrm{num}, 192$. $\mathrm{G} 194 . \mathrm{\& e}$ mim, 167. cum eqq. in dietis juribus ita fatutum effe ob vim illius pronominis, meum, quod fignificar tempus prafens. Sed non eft certa nec vera præfata folutiosproprereà quod nihil refert, quòd in ipfo legato, vel teftamento, teftator ufus fuerit pronomine mean, ad hunc effectum, ut legatá intelligatur fecundùm tempus tefamenti, vel tempus mortis, quemadmodum apertè conftat ex $l$. ult. I. 1.ff. de legatis 2. l. nomen, I.I. If.de legatis 3.1 . Aurelius : S. 1. © 2 .ff. de liberatione legata: in quibus juribus appofitum non eft pronomen meum, \& tamen reftringitur difpofitio ad exiftentia tempore teftamenti;quod ex diAtis juribus poit Cumanum, Alexandrum,! Vincentium, Herculam, Modernum Parif.
\& alios, firmiter defendit Covar.practicitrum, dict, c. 2, num, 2.\& fequitur Mantica lib.3.d.tutul.1 1.n.4. ubi refert Caftrenfem in conf. 132 . num. 2.vol, 1 dicentem exprefsè, pronomen illud non effe caufam, ut prafens tempus denonftretur, Jafon etiam in 1. . ervumfilij, in princ. num. 18. If. de legatis 1 . Joannes Vincentius Hon- 8 ded.mihi quidemeruditiffimus femper,atque preftantiffimus dict. conf: 63 , num. 27. do $_{2} 8$. ubi ex aliis, \& reEte fribit, legati reftrictionem in diatis juribus non fieri ex vi,\& natura difpofitionis, quæ eft prefentis temporis:\& inde illarumlegum decifionem procederenon folùm,quando ex illo pronomine meum, adjecto legato, prefens tempus fignificatur; fed etiam fi pronomen illud non fuerit adjectum, fed teftator per alia verba præfentistëporis legaverit:de quo videndus erit omnino poft Coftam Hi relatum, Joannes Garcia de expenfis, $\mathbf{\prime}$ meliorationibus, cap. 22, num. 33. Vides ergo indiffolutam remanere earum legum difficultatem, \& confequenter non immeritò videri faprà periculofas Menochij traditiones,quas retulimus.

His ita conftitutis, tertio demum loco conftituendum erit(quod ad explicationem noftri tractatus precipuè pertinet)dubium effe, utrùm legatum ufusfruEus omnium bonorum intelligendum fit de bonis exi-9 ftentibus tempore conditi teftamenti, an verò extendatur etiam ad bona futura,ita ut bonorum quoque futurorum, five pof teftamentum acquifitorum ufusfructus legatus cenfearur? quam quaeftionem pleniffimè tangit Borgninus Cavalcanus de ufufructu malieri relicto, ex num. 85 fol. 255 .ufque ad num. 88 . \& tandem multis, \& veris rationibus, atque Scriptorum authoritatibus reAè refoluit, hujufmodi legatum regulariter intelligendum tantùm de ufufructu bonorum exiftentium tempore teftamenti, nec ad bona futura extendi : id quod ex dietis fuprà, 1 . \& 2 , hujus capitis obfervatione, veriffimum eft, \& probatum etiam in terminis per Alexandrum in conf. 25. num. 2. vol. 7. Cravetam in conf. 139. num. 4. © 5 . vol. 1.quem optimè expendit Cavalcanus ubi fuprà, num. 86. verfic.fed in confilio, fol. 257. \& pro hac fententia concludentem, \& veram rationem confiderant,\& Cavalcanum fequuti funt Michaël Graffus receptarum fententiarum, 5. legatum, quaft. 29. num. 1. Sfortia in conf. 30 .num. 7 volum. 1. \& noviffimè Petrus Ricciardus ad rubricam, Inffitut, de ufufrutu, num, $94-$ in fine, verficul. intelligitur tamen, fol. 40 . Ex quibus apertè deducere poteris, periculofamiterùm videriMenochij refolutionem dicta prafumptione 127. num. 28. ufumfructum bonorum etiam futurorum legatum videri , cùm ufusfructus omnium bonorum relinquitur. In quo etiam errore, fed malè quidem, fuerunt \& alij, quos recenfent Graffus dict, quaft. 29. num. 1. verf. fed certè. Antonius Thefaurus, decif. Pedemontana, $\mathbf{1} 68$. qui fumunt fundamentum ex textu in 1 . quoties 41. S. univerforum, ff. de ufufructu. Sed errore manifefto labontur;quippe cùm aded alienum fit à mente Juliani Jure-10 confulti, ut eam quaftionem attingere, five decidere voluerit, aut fcilicet futurorum quoque bonorum ufusfructus relictus cenfeatur, ut nec verbum aliquod dixerit, quo futura cóprehendi denotare potuerit:idcircò gloffaultima, ibi, fub verbo, fortè, loquitur, nec audet id firmare: cujus contrarium, ufufructu inquam, omnium bonorum relito, non contineri futura, fecurè tradit Florianus ibidem, num, 8. Julianus autem in eo $I$. dumtaxat intendit côftituere difcriminis rationem, an univerforum bonorum, an fingularum rerum ufusfruEtus legatus fit, quoad effectum, ut fiædes incenfre fuerint, ufusfructus ædiá fpecialiter legatus peti non poffit;bonorum autem ufufructu legato, areæ ufirsfructus peti poffit, \& reddit rationem : Quoniam qui bonorum fuorum ufunfructum legat, non folium eortim, que in fpecief funt, fed $\odot$ o fubfantie oimmis ufumfructum legare videtur: infubftantia autem bonorum etiam area eft. Quam rationem rectè perpendens Bartolus in dict. l.fitita, M. $\mathbf{1}$. fi.de auro do argento legato, dum de eo textu opponit,
inquit, id ided effe, quiadhuc exftabat area, quee eft maxima pars domûs ; quafi velit dicere Bartolus, ut optimè advertit folus Menochius diti. conf. 97. n.145. ver.non quoque repugnat, lib. $\mathbf{1}$. quòd in legato omnium bonorum, in univerfum debetur domus deftructa,folâ areâ exiftente tēpore mortis teftatoris etfi tempore códiti teftamentieffet ædificata. Et ratio eft, quia etfi ut area confideretur; attamen certum eft inter bona teftatoris connumerari, atque fub legato omnium bonorum venire, nam univerfitas etiam in re una confervatur, ut feribunt Doctores ibl relati. His addēda funt, quæ infrà dicentur alio cap. ad explicationem ejufdem textûs, ubi Surdum, \& alios referâ: denique quòd, utcunque res fit, dici non poteft in cafu dieti s.legatum ufusfructus omnium bonorū extendiad eà, quæ poft factú teftamentum acquifita fuerunt; enimverò area ip fa, etfi tempore teftamenti effet ædificata, in bonisteftatoris remanfit, non de novo acquifita eft, ut de fe patet apertè, ideò nullo pacto congruum aliquod fundamentum deduci poteft ex eo textu.
It Limitatur tamen fuperior refolutio, ut minimè procedat, cùm ufusfructus omnium bonorum conjunctæ perfonæ relinquitur, tunc enim ratione, \& prærogativa conjunetionis, futurorum quoque bonorum, five poft teftamentum acquifitorí ufusfructus legatus cenfetur: quod cum Socino, \& aliis, contra nonnullos veriùs pu-
 n. 2. Nechocloco pretermitti potuit, proptereà quòd cùm frequèter, \& affiduè foleant mariti uxoribus fuis, five aliis confanguineis ufumfructum omnií bonorum relinquere, ceffabunt omnia, quæ tradita fuerunt fuprà in hac materia,fi prefata fententia vera effet, quæ tamen nullo modo fuftineri poterit : id quod non eundo per alias ambages, conftabit apertè ex his, que cumCaftrenfi, Beroo,Socino, Neviza, Rolando, \& a aliis defendunt Menochius lib.4- ditta prefimpt. 127.n.18. Sfor-
12 tia Oddi dicto conf. 69 . num. 28. © 29 . lib. 1. ubi conftanter adnotarunt, Legatum factum etiam conjunctæ perfonæ, non comprehendere nifi ea, quæ exiftebant tempore conditi teftamenti,\& pleniffimè, atque eruditè probat, \& contrariis authoritatibus fatisfacit, five aliorum doctrinas contrarias explicat Joannes Vincentius Honded. ditoto conf. 63. ex num. 48. ufque ad $n .68$. ex præfumpta tamĕ teftatoris voluntate, five ex probabilibus conjecturis deducta, legatú poterit etiam futura continere, ut late probdt, \& nonnullas conjecturas adducitHieronymusGabriel in conf. 119 ,ex num. 8.8 C in comf. 120. num. 3 -infine, lib. I. Manticalib.3.dito tit. II. num. 23 . Honded. d. conf. 63, n. 36. \&c de his hattenus:

## C APUT XLV.

Ufusfructus, vel alimenta tantùm, an, 8 quando uxori, vel alteri reli¿a præfumantur, cùm filiis, aut aliis defcendentibus haredibus infitutis teftator dixerit : Et uxorem meam reLinguo dominam, vel dominam of mafariam, $\sigma$ ufufructuariam;vel, ufufructuariams impliciter omnium bonorum, aut dominam uf fufructuariam, adminiffratricem, \&o gubernatricem omnium bonorum : \& de confuetudine in Curia vulgari defcriprâ, \&x per univerfam Italiam, \& alias Provincias obfervata, cum infiniris declarationibus, extenfionibus, \& limitationibus, abfoluta, atque diftincta manu actum proponitur: communes Doctorum refolutiones legibus hujus Regni applicantur, \& nonnulla noviter confiderantur per Authorem, quæ hucufque per aliquem non fic adnotata, nec refoluta fuerant. DeFoan, del Cafillo Ouotid. Controv, Juris Tom. I,
inde, utrùm eifdem verbis adjectis, fed extraneo hærede inftituto, ufusfructus, vel alimenta tantùm relicta cenfeárur, \& an decifio texrus in authent. pratired, $C$. unde vir \&o uxor, exiftentibus filiis intel ligi debeat in proprietare folùm, vel ufufructu fimul; ubi de matería ejus textus pleniffimè, remiffivè tamen tractatur.

## SUMMARIUM.

I. Oueffione proponuntur, que in boc capite tratifantur. © in argumento infrà propofita funt.
2 Authores quamplurimi congeruntur in unum, qui de materia hujus capitis latiffimè trattarunt, arque ab Autbore originaliter pralecti funt.
3 Borgninum Cavalcanum, plenifimè fripfiffe circa quaftiones bujus Capitis, ideo omnino legendum effe.
4 Francifcum Manticam, of Simonem de Pratis diffinctione co refolutione tractaffe omnia, que ad hanc materiam fpectant.
5 Gacobum Menochium, © Petrum Surdum longa queftionum hujus Capitis difceptatione, or prurimorum cafuum diffinctione cateros omnes antccellere.
6 Uxor relida domina ©ै ufufructuaria, vel ufufruauaria tantiom, aut ufufructuaria of gubernatrix omnium bonorum, fi filij haredes inftituti fint, ex confuetudine vulyari communiter obfervata, dumtaxat confequitur alimenta, \& praeminentianz ile lam, quam vivente marito teflatore obrinebat, non auten uf umfruitum formalem.
7 Vulgarem confuetudinem, que filis beredibus infittic tis, alimenta tantum, atque praeminentiams quamdam tribuit uxori in domo mariti multis modis amspliari, ơ declarari remifive.
8 Uxor relita domina or ujufructuaria, an futura fit ufufructuaria; vel alimentaria tantum, à conjectuvata voluntate teftatoris pendere, co totams banc dife putationem conjecturalem effe.
9.Vulgaris confuetudo, que ufasfruc̃us legatum ad alimenta reffringit, fundata eft conjecturata voluntate teffatoris, qui non videtur in tantùm filiis prajudicare voluife.
10 Uxor relitita domina \& ufufructuaria, filiis etiam haeredibns inftitutis, integrum of formalem ufumfru-¿tum conjequitur, $f_{i}$ ex verbis, vel ex conjecturis voluntes teffatoris probari pofitit.
It Legitima debetar filiss fimul cum ujufrutu, nec in ea uxor ufunfructum conjequi poteft, etiamfi à teffatore relitala fuerit ufufructuaria omnium bonorum.
12 Uxor relitta domina Ơ uffuructuaria, filis etiam haredibus inffitutis, integrum \& formalem ufunfruCum confequitur in malt is cafibus, qui ad limitatio= nem confuetudinis vulgaris remiffive adducuntur.
$\pm 3$ Legitima filiorum de jure hujus Regni funt omnia bo= na parentum, excepta quinta parte, de qua ad libitum difponere poffunt parentes.
14 Ujusfruthiss ommium bonorum legatum, fantibus filiss, vel defcendentibus legitimis, uxorifactum, de juré. - hujuus Regni valebit tantim in quinta parte, de qua parentes difponcre poffint, nec comipenfabitur affima= tio ufugfucuis aliarum quatuor partium, in quibus: non valet legatum u(infructûs, cum proprietate diCa quinta partis.
15 Nifi conftiterit manifefte voluife teftatorem, quodd pradicha compenfatio fieret, itt hoc numero declara= tur.
16 Ufufruăûs omnium bonoruin legatum factum uxori, ftantibus legitimis defcendentibus, utrùm de jure bujus Regni continere debeat alimenta is cafibus, m quibus de jure communi ex confuetudine oulgari continebat illa, nova Authoris confideratio in bac materia,
Y. $2 \quad 17$ Uzor

17 Uxor relitita domina, ou ufufruttaaria omnium bonorum : $j_{1}$ filij © extranci finul haredes inffituti fint, de jure communi ex conjecturata voluntate teftatoris, pro parte, in qua filij haredes funt, babebit alimenta, fed pro parte extraneorum, verum, C formalem ufumfruitum consequetur.
18 Sed de jure bujus Regni aliter obfervandum, nova Allthoris confideratio in hac materia.
19 Vulgaris confuetudo que legatum ufusfracus omnium bonorum ad alimenta reflringit, filiorum favore, utrùm procedat, cùm afcendentes baredes infituti fint.
Ufingruitûs omnium bonoram legatum, Jtantibus af. cendentibus, uxori factum, tantùm valere de jure bujus Regni, refpeifu ufufructûs tertie partis bonorum.
21 Uxor relifta affufructuaria in aliquibus bonis particularibus, of non in omnibus, de jure communi integrum confequitur ufumfructum in illis, etiam in fliis haredibus inffitatis.
22 Sed de jure bujus Regni ita demum, fi ufusfruttus diĒorum bonorum particularium non excedat ufumfrutum quint e partis bonorum : nova o vera Authoris confideratio in bac materia.
23 Uxor inops of indotata, $\sqrt{2}$ maritus dives fit, of illi pracedat, fuccedere debet ab inteftato, ex teftamento, © contra teffamentum in quarta parte bonorum ipfius, cum diftinctione, qua hoc numero adbibetur.
24. De materia textus in Authent. pratereà, C. unde vir \& uxor, latif Timè actum remifivè.
25 Rolandi, o Cephali confilia, que hoc numero pracitantur, fingularia effe, bo omninò pralegenda circa materiam d. Authent. proteteà.
26 Hyppoliti Riminald. confilia, qua hoc numero congeruntur, mirabilia effe circa propofitam materiam.
27 Foannis Vincentij Honded. conf. 93 .per totum, lib. 1. fingulare effe, $\sigma$ notandum in materia $d$. Authent. pretereà.
28 Uxor vera cenferur afiffuctuaria, non alimentariatantum, cùm teffator, inffituto barede extraneo, ipfam relinquit ufifruduariam.
29 Haredes extranei, quidicantur in propofita ßpecie? ©o deopinione Menochij circa affendentes.
30 Borgninum Cavalcanum in quaftione pracedenti nimis breviter fe babuiffe.
31 Facobum Menocbium in quaftione fuperioriocto cafus principates diftinxiffe, ơ ita plenè, \&o diftinctè materiam iftam profequutum fuife, ut aliquid amplius adjicere necefarium non fuerit.
32 Hieronymam de Cavallos breviter nimis, o imperfectè nec abfolutè materiam bujus Capitis refoluiffe.

5
CUperioribus quaftionib' proxima eft alterius queDtionis inveftigatio,\&\& refolutio, ufusfructus inquá, vel alimenta tantum,an,\& quando uxori, vel alteri relieta prefumantur, cùm filis,aut alijs defcendentibus hæredibus inftitutis teftator dixerit : Et uxorem msam relinquo dominam, of ufufructuariam; vel ufufructuariam fimpliciter omnium bonorum, aut dominam, ufufruGuariam, adminiftratricem, ơ gubernatricem omnium bonorum. Deinde, utrùm eifdem verbis adjectis,fedextraneo hærede inftituto, ufusfructus, vel alimenta tantùm relitta cenferi debeant? Enimverò de hac materia nonnulli longas repetitiones, alij amplos tractatus, alij verò plenos libros ediderunt, ut inquitSimon de Pratis loco ftatim referendo, num. 49.idcircò non multùm infiftam circa ea,quæ ab alijs plenè, \& diftinctè tractata vidi; fed dumtaxat conftituamnoniulla, quibus facilè unufquifque brevem, claram, atque diftinetam hujus materix refolutionem habere poffit, nec tantorum leAura, \& confideratione gravetur.
Primò igitur conftituendum eft, de predietis omni-
2 bus, \& his, quæ ad materiam hujus Capitis omnind fpectant, pleniffimè fcripfiffe, (alios multos confultò
pratermitto ; ab eifdem enim precitantur) Bartolum, \& Doctores communiter in 1 . Titia cum teftamento, $\mathbb{I}$. Titia cìm nuberet, ff. de legat. 2. ubi latè Paulus de Montepico ex num. 2 I . incipit: Nunc ad propofitum quaro, quid $f i$ de utroque ufque ad num. 42. Petrus de Peralta ex num. 20. cum feqq. D. Francifcus Sarmientus à n. 4n cum mutis feqq. Antonius Gabriel communium conclufionum, lib.5. tit. de uffufructu, conclufione 2.\&3. Guill. Beneditus in c. Rainuntius, de teffament. verbo, catera bona, num. 20-G 21 . Petrus Pechius de teffamentis conjugum, lib 5. c. 2. Auguftin. Berous in conf. 34-35.6 36. 3 vol. 2. Borgnin. Cavalc. qui pleniffimè loquitur circa quaftiones hujusCapitis, ideò omninò videndus eft, $d e$ ufufruat. mulier i relitto, ex num. 17.fol, mibi, 197. ufque ad num. 64. Andreas Gaill. practicarum obfervationum Lii. 2. obfervatione 144. Joannes Vaudi variarum quaft. lib. r.queft. 3. Brunorius à Sole quaff. 48. per totam, fol. mibi, 14.6. Petrus Gregorius m Syntagmate juris, lib.4. c. 3. de ufufructu,num. 9. 1.part:. Michaell Graflus receptarum fententiarum, 5 . legatum, quaft. 24 . per totam. Joannes Petrus Bimus in conf. 30 , ex num. 1. \& in confil. 71 . num. 8. Francifcus Mantica, \&\& Simon de Prætis, qui diftinctione \& refolutione tractarunt omnia, qua ad hanc materiam fpectant : Ille de conjecturis ultim. volunt. lib. 9. tit. 7 -per totam, fol. 403 - Ifte de interpretatione ult. volumt. lib. 40 folutione 5. dubitatione 10. à num. 44.fol. mibi 336 . ufque ad num. 73 . Antonius Quefada diver $\sqrt{a}$ rum quaft. juris, c. 24. à princ. Cephalus in conf. $45^{\circ}$. num. 53.6 54.lib. 3. Marcus Antonius Peregrinus de fideicomilfis, art. 12. num. 28. © 29. Hieronymus Gabriel in conf. 97. lib. x. \& in comf. 128. lib, 2. Matthæus de Advocatis, in cons. 74 . inter conf. ultim. volunt. vol. 2 . Orofcius in $l$. cum ${ }^{i j}$, $f_{i}$ in fingulos, mum. 4. If. de tranfaCtionibus. Gratianus regula 500 - per totamm Mafcardus de probationibus, tom.2. conclufione 1426. ex nam. 18. cum multis feqq. Joannes de Montefperello in conf, 146.n.6. per totum. Jacob. Beretta in conf. 50 , per totum, lib. 1 . Antonius Galeatius Maluaffia in con. 52 . ex $n$. 51 1. vol. $\mathbf{~}$. Joannes Botta in conf. 44. num. 3. cum feqq. Hyppolitus Riminaldus in conf. $24 . n .44$. \& in conf. 322 . per totum, lib. 3. Be conf, 620. a primo. liib. 6. Aldobrandinus in confil. 4.exn. 3. of n. 27 . \& in conf.87.num. 1 . \& in conf. 20.5 n. 90 . lib. 1. Jacobus Menochrus, \& PetrusSurdus, (qui longa quaftionum hujus capitis difceptatione,\&\& plurimorum cafuum diftinctione cæteros omnes antecellunt) Ille lib.4- prefumpt. 139. per totam, \& prafumption. $140^{\circ}$. per totam: Ifte tract. de alimentis, tit. 2 . 9.8 .per tot.\&eq.15. per tot. \& in comf. 2 18.n. 1.7.8.6 1 r.ufq; ad nam. 17.lib,2. ubi it a ex profeffo \& plenè tractarunt, ut eorum occafione amplius infiftere non debuerim, fed ad eofdem lectorem remittere; noviffimè etiam Angelus Matheacius de legat. © fideiconiijfis, lib.2.capit.18num. 7.
Secundò conftituendum eft, quòd uxor relitta domi- 6 na \& ufufructuaria,vel ufufructuaria tantùm, aut ufufructuaria \& gubernatrix omnium bonorum, vel alio modo,ex dietis fuprà, in initio bujus capitis, fi filij haredes inftituti fint, ex confuetudine vulgari communiter obfervata, dumtaxat confequitur alimenta, \& præeminentiam illam, quam vivente marito teftatore in domo obtinebat, non autem ufumfructum formalem: ita gloffa , Bartolus, \& communiter Doctores in Authentica, hoc locum, C. fi mulier fecundò nuplerit. Jafon in d. l.de alimentis, num. I. C. de tranfaltionibus. Cremenfis in finguLari 3. Decius in conf.454. num. 1. Doctores etiam communiter in diffo S. Tuia cimm nuberet, \& hanc interpretationem à confuerudine vulgari receptam,communem effe, nec habere contradietorem aliquem, teftatur Borgninus Cavalcanus de ufufructu mulieri reltito, n. 17. in princ.fol. 197. Mantica, qui refert infinitos lib.9.dict. tit. 7. n. I. Simon de Pratis diäa dubitatione 1o.n. $44^{\circ}$ of 45 fol. 336 . Petrus Surd. Hieronymus Gabriel, Hyppolitus Riminaldus, cum aliis omnibus relatis fupra. Graffus 5 .legatum, quafor, 24, numo 1, Menochius $d$. fraer $\begin{aligned} & \text { fumptione }\end{aligned}$

# fumprione $\begin{aligned} \\ \text { 39, num, 2.3.4.65.\& non referens eos }\end{aligned}$ <br> jecturas, atque exempla confiderarunt Simon de Prex- 

Joannes Guttierrez practic.lib.3.quaft. 57.num.9. \& noviffimè (folùm Mantica ex fuperiorib' precitato) Hieronymus de Cævallos practicarum, five, communiam contra communes, quaft. 497 . in princ.
7 Tertiò conftituendumeft, predictam vulgarem confuetudinem, quecom uniter recepta eft, quæque filiis hæredibus inftitutis, alimenta tantùm, atque præeminentiam quandam tribuit uxori in domo mariti, multis modis ampliari, \&\& declarari, ut alimenta tantum femper relicta cenfeantur, non autem ipfe ufusfructus formalis; de quibus latiffimè agunt fuperiùs addueti maximè Petrus Surdus difta quaft.8. © 15. Cavalcanus ex num. 18. cum multis Seqq. Menochius dit\%. prafumptione 139. à princ. Francilcus Mantica, qui duodecim modis extendit, lib.9.d.titul. 7 .ex num. r.ufque ad $n .20$.

8 Quartò \& principaliter conftituendum eft, totam
hanc Difputationem conjecturalem effe, \& à conjecturata voluntate teftatoris pédere, an uxor aliquo ex prędietis modis ufufruttuaria relicta, futura fit ufufructuaria, vel alimentaria tantùm?ficuti fcripferunt Caftrenfis, Alexander, Corneus,Socinus, Decius, Picus ; Parifius, Gratus,\& Craveta,quos ad hocexpendunt in terminis Mantica difto tit. 7, num. 20. Menochius d. prafumptione 139 ante num.2. In dubio autem preditta con9 fuetudo vulgaris, quæ ufusfructûs legatumad alimêta reftringit,fundata eft in conjecturata voluntate teftatoris,qui non videtur in tantú filiis præjudicare voluiffe, ut rectè adnotarunt Salicetus in dift. authent. boc locum, in fine. C. fi malier fecundoे nupferit, Decius in conf. 476 . Sub num.3.Parifius in conf. 97 . ex num.20. volum. 2. ided - licet uxor relieta domina \& ufufructuaria, extantibus filiis, debeat habere folùm alimenta, \& præeminentiam ${ }^{81}$ in domo, quam uprà diximus, tamen ab hac conjetura voluntatis receditur, quotiefcunque conftare poffit, voluiffe teftatorem eam habere integrum \& formalem ufumfructum, \& fufficit conftare de mente teftatoris, fion folùm ex verbis expreffis, fed etiam per conjecturas probabiles, ad hoc, quod confuetudo vulgaris non habeat locum : id quodomnes admittunt unanimiter qui hactenùs de hac materia tractarunt, \&\& ferè omnes relati fuprà num. 2. © 3. fic adnotarunt. Socinus in confil. 1. colum. 1. in fine.fab num.8. Cib.4. Decius in conf. 454. col. 1. \& in conf. 643 . num. 6. Craveta in conf. 32 2.num.2. Simon de Pærislib. 4 - diad. dubit, 10. num. 65 .fol. 340 . Mantica difto tit. 7. num. 20. Cavalcanus de ufufrutha mulieri relitfo, namm. 55 .fol. 212 . Menochius lib. 4.dif. prafumptione 139. nam. 8. verficul. His conftat, \& $n$ II. of multis fequentibus. Hyppol. Riminaldus in conf. 170 .
II num. 8.9.6 10. lib.2. videndus ex num. 6 . ita tamen, quòd eo cafu,etiamfi ita relieta fuerit uxor ufufruetuaria omnium bonorum, legitima debeatur filiis fimul cum ufufructu, nec in ea ipfa mulier ufumfruatum confequi poffir, per textum in $\overline{5}$. prohibemus, in authent: de trienre, © Jemiffe, authent, novifima, in fine, C. de inofficiofo teffamento, Bartolus in l. uxorimea, ff. de ufurracta legato, Alexander in conf. $214 . n u m .14$. vol.6. Baldus in $l$, ult. num. 9. verf. fi autem reliquit liberos, $C$ de inditta viduitate tollenda. Joannes Guttierrez practicar. lib. 3 . quaft.57. num. 8. ubi refert folùm Mantica dill. tit. 7. num. 21. Menchaca de fucceffionum progreffi, I.4. n. 27. Graffus receptarum fententiarum, IV. legitima, quaft, 15 . num. 6. Menochius dit. prafumptione 139, num.16. Antonius Thefaurus decif. Pedemontana 137 . num. 3 .
conjeintò conftituendumeft, ex moltis verbis atque conjecturis voluntatem hanc teftatoris eliciendam effe, ut fcilicet voluerit, quòd uxor, filiis hæredibus inftitutis,ad integrum, \& formalem ufumfruetíadmittatur, \&z non folum alimenta, atque præeminentiam fupradictam confequatur, uti obfervant Authores in initio hujus capitis relati, qui ad limitationem confuetudinis valgaris multos fuos cafus confiderant, atque infinitacongerunt, ex quibus præfatæ voluntatis cojeAtura deducenda eftinter reliquostamen, plures con-
tis lib.4, diata dubitat.10.à n. 66.uqque ad num.73. Mantica lib.9-difto tit. 7.à num. zo. ufque ad num. 33.Petrus Surdus,\&\&Riminaldus locis apràrelatis, BorgninusCavalcanus diac. trad̆atu, de ufufructu, àn. 32 2. fol. mibi 206. ufque ad num. 63 . Menochius lib.4.dita prafumpt. 139.2 num. 8. ufque in finem prefumpt.

Sextò conftituendumeft,Legitimam filiorum, de ju* $\mathbf{I} \boldsymbol{3}$ re hujus Regni effe omnia bona parentum, excepta quinta parte, de qua ad libitum difponere poffunt ipfi parentes, ut difponit 1.9 .rit.5. lib. 3. fori, quax comuniter obfervatur, uti ex illa, \& aliis fimilibus fic adnotarunt Antonius Gomez in 1, 17. Tauri, num, 1. Gafpar Baëtius de non meliorandis doris ratione filiabus, cap. I. n.17.\& n.19.\& cap.9.n.8. \& 44 . Molina de Hißpanoruis primogeniis, lib.2,cap. 1 1.n.3. Joannes Guttierrez de julramento confirmatorio, 1. part. cap.9.1. 17 . Joannes deMatienço in $l .2$.tit. 6.lib-5.glof. 3 ..x.2.\&xibidēAzeued.n. 9.8 C confequenter cùmfuprà diatum fit, quòd etiam his cafibus, quibus uxor relicta ufufructuaria confequi debet formalem ufumfructum, \& non folùm alimenta, Legitima refervanda eft filio fimul cum ufufructu, nec quod in ea poteft uxor ipfa aliquod jus pretendere:fequitur neceffariò dicendum, de jure hujus Regni legatí ufusfructus omnium bonorum ftantibus filiis, vel defcendentibus legitimis, uxori factú, valere tantùm in quinta parte, de qua parentes poterant liberè difponeré; nec compenfari debere æftimationem ufusfructûs aliarum quatuor partium, in quibus in propofita feecie non valet legatum ufusfructus cum proprietate dictæ quintæ partis : id quod poft longam difputationem cum Roderico Juarez, Cifuentes, Segura Antonio Gomezio , Menchaca,\& Azevedio, rectè defendit Guttierrez praCticarum quaft.lib. 3.quaft. 57. num,9-10. b $11 . \&$ ultra eum, idem animadvertunt Gomez. Arias in 1.48. Tauris num.17.Petrus de Peralta inl. Titia cum teftamento, $\mathbb{I}_{0}$ Titia cimm nuberet, de legatis 2. num. 23. Quefada diverfarum quaft. juris, cap. 24 . Lara in l. fi quis a liberis, $\sqrt[f]{ }$ - $\sqrt{2}$ quis ex his, num, 168. If. de liberis agnof cendis, D. Spino infpectulo.g gof. 13 - principali, de legaro ufiufructus, num. 55© 56 . Hieronymus de Cævallos praticarums five, coma munium contra communes, quaft. 68. num. 3. \& num. 5 . verf. Ex quibus concludo, of quaft.497. dicens hanc opinionem effe juridicam apud Hifpanos, \& in ufu quotidiano receptam, \&x nullum habere contradictorem ex Noftratibus.

- Que tamen procedere debebit, quoties in dubio fumus, nec aliter conftat, qualis fuerit teftatoris voluntas circa predictam compenfationem: unde diverfum jus conftituendum erit, cum manifeftè conititerit, voluiffe teftatorem, quòd prædita cópenfatio fieret; tunc enim hujufmodi, legatum, etiam ftantibus filis, aut defcendentibus legitimis, validum erit, compenfata proprietate Quinti cum valore ufusfructûs aliarum quatuor partium, ita ut fi velit filius proprietatem quintæ partis prælegatæ, confenfum âdhibeat legato ufusfructus omnium bonorum in favorem uxoris facto, vel fit contentus fuâLegitimâ in proprietate \& ufufructu, hoc eft omnibus bonis, exceptâ quintâ parte corum, ut optimè refoluit Joannes Guttierrez diata queft. 57.num. 13 .

Ultra quem, \& cateros alios in hac materia Scribentes, adnotari etiam poterunt nonnulla, que utilia funt; nec per aliquem hattenùs ita in terminis traduntur.

Primo in omnibus cafibus, in quibus dictum eft, in legato ufusfructus omnium bonorum, alimenta tantùm uxori deberi,de jure hujusRegni aliter obfervãdú effe, quàm de jure comuni ftatutum erat, nec ita indiftinctè alimenta preftanda,five rem tēperandä, quoties attenta dignitate, vel conditione,\& ftatu perfonæ uxoris, vel quatitate, aut qualitate patrimonij, ufusfructus quinte partis bonorí non fufficeret ad alimétajtunc enim ultra eam partē, nec alimentorum nomine aliquid ampliùs praftari poffer;nec ulla cöpenfatio fieret, nifi de volun-
tate teftatoris conftaret manifefte, ut diximussid quod veriffimum eft,arque ex diftis fuprà omninò obfervandum. Enimverò legitima filiorū falva \&c illefa fervari debet, five ex confuetudine vulgari prediftum legatú refolvatur in alimenta,five non, ut predicti Authores rette in fuperiori cafu obfervarunt. secundo adnocandum eft, de jure communi veram effe \&\& receptam omnium fententiam, quòd uxor relieta domina \& ufu fructuaria omnium bonorum, fifilij, \& extranei fimul haredes inftituti fint, ex conjeturata voluntate teftatoris, proparte illa, in qua filij funt hæredes inftituti, dumtaxat confequitur alimenta, fed pro parte extraneorum, verum \& formalem ufum fructum, ut ex mente Bartoli ì diẗo S. Titia cimim nuberer, num, 12 . obfervant $J$ afon in 1. conitra tabulas, num. 5 .f.f.de vulg. $\sigma$ pupil. fubffitut, Rolandus in conf. 74 .nium. 5 . Gfeqq. vol. 2 . Corneus in conf. 5 . num, 2.vol. . \& communem opinioniem profitentur Paulus de Montepico in diffo $\mathbb{5}$. Titia cìm nuberet, num. 38. Michaè Graffus I. legatum, ditita queft. 24 .num. 9. Borgninus Cavalcan, de ufifrutu mulieri i cliăo, ,nmm. 42 . fol, mibi 2 212. Simon de Prextis lib.4diäa a dubit. 10..num.59. fol. 339 . Mantica lib.9.dilt.tit. 7 . 8 nam.17.De jure tamen hujus Regni,cùm extranea perfona à parentibus inftitui non potuerit, nifí tantùm in quinta bonorum parte, in cexteris aliis bonis, que funt Legitima filiorum,nec alimenta.nec aliquid aliud confequi poterit uxor; in quinta autem bonorum parte ufumfrutum habebit, nec cum proprietate ejufdem partis compenfatio fiet, tamerfi extraneo relifa fuerit, nifi de voluntate teflatoris aliter conftet apertè : nam ut di\&um eft, in ufufrutuczeterorum bonorum, nullo modo poteft pater filiis prajudicare s in quinta autem parte, quam potuit teftator pleno jure relinquere, de voluntate ipflus non apparet, \&\& ufumfrutum folílegavit : debebitur ergo ejustantùm partis ufusfruetus, qua legibus hujus Regni, extraneis legari permittitur.
Tertio deinde adnotandum eft, de jure communi, dubium etiam effe, utrum vulgaris confuutudo, qua
19 legatum ufusfructus omnium bonorū ad alimenta reftringi, ,filiorum favore procedat, etiam cium afcendentes haredes infituti funt, ut uxor reliła domina, \&\& ufufrucuaria, afcendentium ipforum favore folùm alimenta, \& preeminentiam illam confequatur.In quo dubio nonnulli voluerunt, pradittam confuerudinem ad afcendentes extendib\& legatum fimili modo ad alimenta reftringi : quod confulendo obfervavit Ancharanus in con. 237 .fequitur Addit.adAlexandrum in $1, \dot{*}$ fi. contra, fub $n$, 7. de vuly. © pupill. fubf it. \& Ancharani fententiam fibi magis probari dicit Menochius lib.4. prefumpr. 140.num, 4 . contrarium tamen defendit Joannes de Imola in dito $\mathbb{S}$. Titia cimm nuberet, quem fequuntur multi relati per Antonium Gabrielem communium concluf. lib. 5. tit.de uffifructu, concluf. 3 . num. 4. 8. \& effe recepram omnium fententiam teftantur Borgninus Caualcanus de ufiffuctu mulier. relict. num, 18 .fol. 198 . Graflus dict. S. legatum, queff. 28 .num. 8.verùm de jure hujus Regni prediatum dubium ceflavit hodie omnino ex decifione 1.6 . Taurr, que eft $L$. . .tit. 7 . lib. 5 .nove collectionis Regie, junctis his, quead earum legum explicationem obfervarunt ibi Antonius Gomez. Tellus Ferdinandez, Matienzus, Azevedius, \&zali, Rojas in epitom.
 totum, Menchaca de fucceffionum refolution. Lib. 2. S. 13.
20 num. II. D. Spino in Pecculo glof. T.ex num. 2 r.cum feqq: Ex quibus in fimili fpecie legati, idem jus obfervandú eritin parentibus,quod in filiis fuperiüs conftituimus. ut filicet ufusfrucus omnium bonorum legates, fantibus afcendentibus, uxori fađú, tantùm valeat refpeQu tertix partis ufusfructus bonorum (de qua dumtaxat difponere poffunt defcendentes in prajudicium afcendentium, deficientibus liberis,\& defcendentibus legitimis) nec ulla compenfatio proprietatis diate tertiæ partis que pleno jure relinqui poruit, fate, nifi de volītate filij conftare poffit aperte, quod in favorem uxo-
xis,\&\& afcendentium prejudicium, prediêâ compenfationem admittere voluerit: quod in terminis refte adnotavit Cifuentes inh 1 . 6 . Tantri, circa fine $\& \&$ fequitur Joannes Gutierrez practicaram Lib. 3. .d.queff. 57.num. 12. Undenec Ancharani, nec Imolx fententia obtinere poterit hifce temporibus, fed jus Regium obfervandum erit apud nos, juxta quod folam tertiam bonorum portionem relinquere poffunt defcendentes extraneis,cùm afcendentes exiftunciidcirco in propofito cafu, ref pectu tantùm ufusfrutuus ejus partis legarum valebit, quoniam non fimpliciter tertia pars, fed ufusfrutus bonorum reliftus eff, qui ad eam partem reftringi debebit, ut diximus, nifi ex voluntate teftatoris compenfatio fieri poffit.
Quartò a dnotandíe et, quòd uxor relit ta ufufruçua-2 ria aliquo ex modis propofitis «upra, in aliquibus bonis particularibus tantùm, \& non in omnibus bonis integrum cöfequitur ufumfrutum in illise,tiamfi filij ha-redes inflituti elfent: quod ad limitationé confuetudinis vulgaris feripfit Bartolus in dict. S. Tottia cìm nubees net, colum. 2, verf. Secuund adverte, quem fequuntur conmuniter Doctores ibi. ut firmant Parifius in conf. 67 . n.15.vol.2.Bertrandus in conf. 11 .colum. 1 . \& in conf. 85 col.2.lib.6. Craveta in conf. 352 . in fine, lib. 3. Joannes Baptifta Pontanus tractat. de alimenri, capp. 17..n.5. Cavalcanus de ufufr ruct,malierirelicro, $n$. 47 -fol. 216 . Menochius lib.4. dicta prafumpt. 139. $n, 18$. De jure tamen 22 hujus Regni, predieta refolutio ita demum procedere poterit, fiufusfructus diCtorú bonorum particularium non excedat ufumfructum quinta partis bonorum, vel faltem ad eum reftringendú erit legatum ex diftis fuprà:quod in afcendentibus, refpectu tertiæ partis pari ratione in fimili cafu obfervandum erit.
Quintò \& ultimò adnotandū eff,quod uxor aliquan- 2 do, etiá de jure hujusRegni,\& filiis, aliifq; defcendentibus legitimis exiftentibus, confequitur plenā proprietaré quarte parti is bonorú mariti, aliquádo verò ufumfructum illius quarta partis,\&\& fic plufquà ufumfruatú quinte partis bonorum. Pro cujus rei explicatione obfervandum eft: Cuod uxor inops,st indotata, fi maritus tives fit, \&\& ille pradecedat, fuucedere debet ab inteftato, ex teftamento, \& contra teftamentum in quarta parte bonorum ipfius, cum diftinतtione; nam exiftentibus filiis prioris matrimonij, predị̛a Quarta; quoad ufumfructum,\&\& proprietatem uxori debetur; $;$ ii tamen Liberi fint communes, five ejufdem matrimonij, ipfis liberis proprietas refervatur, mulier verò dumtaxat confequitur ufumfructum illius quarte partis, ut difponit textus in aurbent. pratereà, C. unde vir $\sigma$ uxor, \& in corpore unde fumitur, in $\mathbb{S}$. quoniam verd, in atttbent. de exbibendisi reis, collation, 5. \& in $\sqrt[I]{ }$. quomiä vero, in aurhentica, ut liceat matri, Ơ avie, , follatione 8. \& con- 24 firmat 1.7 . tit . 13 -partit. 6 \& \& de his juribus, \& omnib ${ }^{0}$ ferè,qux circa corum decifionem excogitari, aut occurrere poffant, tratant pleniffimè communiter Scribentes, Decius, Corneus, Gozadinus, \& Fabianus Pepius in dict.autbent. pratereà. Gregorius Lopez in dict. 1.7. partrit. Aretinus in conf. 93. Cremenfis fingulari 24. Hyppolit. fingulari 106. 114. Guilliel. Bened, in cap. Rainuntius, de teff tanentis, verbo, \& uxorem, nomine
 in l.coberedi, S. .cim flilia,ff. dev vulg. G pupil. Subffitur. ex $n, 210$, ä̈ feqq. Rolandus videndus omnino in iö. 14.0 15.per totum, vol. 3 . Cephalus in conf. 244 -per rotum lib. 2 . \&c in conf. 671 1. per totum, lib. 5. Que quatuor confilia fingularia funt, \& omninò pralegenda in hac materia : Alciatusref(252. Antonius Thefaurus decif. Pedemontan. 44 in fine. Petrus Surdus in conf. 8 1. n. 14. \& feqq. lib.I. \& decif. 119 g.n. 3 1. \& decif. 61, num. 18 . \& decif. 8. num. 13 . \& tratt. de aliment. tit. wit. quaf. 35 . $\sigma 36$. per totam, Jacobus Menochius lib. 4 . prafumptione ro9. num. 34 . Exin conf. 433 . per fotum, ubi vide omnind lib. 5 : Antonius Galeatius Maluaffia in conf. 29 .num. 21 vol. . .

inteftato, $q \cdot 39 \cdot 40 \cdot 41$. 42 \& 63 . Sylvefter Aldobranditus in conf. 61. num.32. \& in conf. 26. num, 148. lib, r, Hyppolit. Riminald, in conf. 354. lib. 5. \& in conf.657. 6658.670 r. lib.6. qua confilia mirabilia funt, erudita valdè, atque univerfam ferè prefatam materiam continentia : Joannes Vincentius Honded, in confil. 93 . per 27 totum, vol.1. ubilatè loquitur, \& infinita cumulat, quæ fingularia funt, \& notanda. Tiberius Decian, in conf. 70 . vol.2. \& in conf. 11 r.volum. 3. \& legibus hujus Regni, quamplurima neceffaria ad propofitum applicantes:Lara in princ. l. fí quì̀ à liberis, num. 76. 心㇒ tribus feqq. Molina de Hißpanorum primogen.lib. 1. cap. 47. num. 15. Rojas in epitome fucceffionum, cap. 33. num. 54. Tellus Ferdinandez in 1.9 . Tauri, num. $31.632 .8 \pm$ in 1.25 .n.50 Aluaradus de conjecturata mente defunti, lib. 2. cap. 2. J. 1. num. 29. Cofta in If. © quid fi tantiom, nuin. 148. Joannes Guttierrez practic, lib. 2.quaft. 61. num, 4.Gomez de Leon. in centuria informationum, refp, 8-per tot. Angulo ad leges meliorationum, in 1.9. tir. 5. gloff. 2. num. 4 . $\sigma$ feqq. \& inl. 1 3 num. 30 . \& quatuor feqq. Azevedus in 1. 6. titul. 4. num. 33 . © feqq. E E in l. finali, tit. 6. num. 16. \& inl. 12. tit. 8, num. 2, lib. 5. nova collectionis Regia. Petrus de Barbofa in l. maritum, 3 I.ff. folut.matrimonio, num. 99. verf. G in pecie, authent. pratereà, fol.289. Jacobus Cancerius variarum refolution.c. 9. de dote, '̛ donatione propter nuptias, $n .6667 .68$. 678 .vide etiam Alexandrum Raudenfem re $/ \beta-40$. ferè per totum, tib. 2.
Septimò tandem, \& ultimò conftituendum eft(quòd attinet ad precipuam hujus Capitis difputationem) uxorem cenferi verè ufufructuariam, non alimentariam tantùm,\& confequenter vita durante, integrum, \& for-
© malem ufumfructum habituram, cùm teftator, inftituto hærede extraneo, ipfam reliquit ufufructuariam, quia predicta confuetudo vulgaris \&zhujufmodi interpretatio voluntatis favore filiorum fuit inducta ; ideò extendi non debet ad extraneos: qud exprefsè docuit Bartolus in 1. Titiar cum reffamento, If. Titia cùm nuberet, num. 9.ff.delegatis 2 . \& cum aliis multis fequuntur Antonius Gabriel de ufufrutta; concluf. 2. num. 54 . \& concluf. 3. per totam. Mantic. de conjecturis ultimarum voluhtatum, lib. 9. tit, 7. in fine spoft numr. 33. Simon de Pratis de interpretatione ultimarum voluntatum, lib. 4. dubitatione 10. .unm. 47.fol. 337.Graffus $\$$.legatum, diä. quaft. 24 .num.12. © 13. Jacobus Menochius lib.4-pre${ }_{29}$ fumptione 140. num. 5. © multis fequentibus, ubi num. 2 . ex alis multis reate probavit, haredes extraneos dici omnes in hac fpecie,exceptis filiis,nepotibus, ac illis, qui filiorá locum obtinent in fucceffione ipfius parentis ; exceptis etiam afcendentibus, circa quos videtur eadem affectionis, \& pietatis ratio verfari, quæ circa defcendentes, ex Authoribus relatis ibi. num. 4. Quod de jure hujus Regni, indubitatum erit, ut fuperiùs conftitui num-19. $\mathrm{O}_{2} 20$. Pretereà ipfe Menochius dict. prafaumptione 140 . à num. 5, ufque ad num. 27. fuperiorem refolutionê non probat pute, ut fuperiùs relati fimpli-
30 citer, fed malè quidem probarunt; inter quos Borgninus Cavalcanus fuit, qui nimis breviter, \& indiftinetè fe habuit in hac re, de ufufructu mulieri relifto, num. 58.
31 fol. 224. Oeto itaque cafus, \& cum judicio diftinguit Menochius in queft. fuperiori, ex dicto num. 5. quos etiam diftinguerem, \& latiùs rem hanc explicarem, fi eundem non prelegiffem, qui tamen ita diftinctè, \& abfolutè rem profequitur, ut aliquid amplius adjicere necefliarium nonfit, fed Lectorem ad eum omninò re-
32 mittere: quo etiam non relato, nec aliis ex fuperioribus in hac queftione, \& aliis precedentibus ; breviter nimis, \& imperfectè, nec abfolute materiam hanc declarat noviffimè Hieronymus de Cævallos communium contra comminnes, quaft. 68. \& quaft.497.quod, prelectis his,que ab eof fripta funt, \& à nobis hoc capite adnorata fuêre,coacta ratione fateri oportebit


## CAPUT XLVI.

Legatum ufusfructus omniam bonorum, vei alicujus partis eorum à marito uxori factum, ütrùm computari debeat cum debito arrharum, cum dore, donatione propter nuprias , $\&$ aliis fimilibus? item legatum factum creditori, an , \&x quando prefumatur factunt animo compenfandi cum ipfo debito neceffario, vel voluntario. Deinde agitur de intellectu text. in authent. dos dat a, C. de donas. ante nupt. \& an jure illo, jure etiam hujus Regni reneatur matitus donationem propter nuptias conftituere, \& de opinione Menochij adverfus Communem.

## SUMMARIUM.

1 UJufructûs omnium bonorum, vel alicujus partis eorum, legatum à marito uxorifactum, utrùm comb putari debeat cum debito arrharum, cum dote, donatione propter nuptias, of aliis fimilibus, ubi in
( 0 primis agitur de arrharum debito, \& refolutio traditur infrà , num. 9.
2 Debitum aliud dicitur Voluntarium, five ex caula voluntaria proveniens; aliud vero Necelfarium, Њ utriuxfque exemplum proponitur, $\&$ infrà num. 5 .
Debitor ex caufa voluntaria legans creditori fuo, notr prafumitur logafo animo compenfandi cum ipfo de: bito.

4
Legatum factum creditori volunitarie, an, bo quand b prafumatur factum animo compenfandi cum ipfo dea bito voluntario. latijfimè, atque utiliter tradtatum per Menocbiam, ơ vide relatos infra, num. 6.
5
Debitor ex caulfa neceffavia legans creditorifuo, animb compenfandi, legafe prafumitur, of ob id compenfa= tioni locus eff.
Legatumfatum creditori, an, bu quando prafunatur fattum animo compenfandi cum ipfo debito neceffario ? latiJjimè declaratum per Menochium, 6 alios remiflive.
Legatum ex quibus conjecturis prafunatur reliffunis animo compenfandi cam debito voltuntario?
Legatum prafumitur fatum animo non compenfands cum debito neceffario ex nomuullis conjecturis, rea miffivè.
9 Legatum à marito uxori factuin, utrùm computetuf chun arrbis ab eodem eidem promijfis; ubi agitur, an
dullobitum arrbarum voluntarium fit, an verò necefa
ext farium, ऊ quaffionis principalis refolutio traditury
10 Borgnini Cavalcani refolutionem fuperioribus non refragari, novè confideratum ab Axthore.
11 Donatio propter nuptias utràm neceffariò conffitui dea beat per maritum: $\sigma$ de textu in authent.dos data ${ }_{3}$ C. de donationibus ante nuptias.

12 Bognini Cavalcani refolutio improbata, è textus in diet. authent.dos data, optime cum Menochio explicatus.
13 Uxor vidua, cui ufusfuctus omnium bonoraim legatius eft; ftatim, etiam dum fruitur ufufructu, exigere poteff dotem fuan, nifo aliter teffator voluerit, ut in frà num. $\mathbf{6 4}: \& \times 15$. declaratur.
14 Borgnini Cavalcani contrarietas noviter confiderafí per Authoren.
15 Ufumfrutum bonorum frorum fi teftator uxori legavertr,doniee dorem non petierit, non prafumitur animo compenfandi cam dote ufamfruitum legaffe, fed 4nimo differendi exattionem doris; of ideo extin(2) Ao ufifructis, poterit ipfa; vel gius haredes dotent Fiox repetere

## 4 $x$ y, -4 $\stackrel{20}{2}$

## 176 Quiotidianarum Controverfiarum Turis Lib. 7.

. 6 Diverfum eff, quando teffator ita dixit : Lego uxori mee ufumfruitun bonorum meorum, fi vidua permanferit, od dotemffuam nom petierit; nam hoc cafu, exfincto ufufructu jam acceptato, non poterit amplius dos repeti, prout latius probatur, of declaratur remijfive. Egatum ufusfruetus omnium bonorum, vel alicujus partiseorumà marito uxori factú,utrùm cōputaridebeat cum debito arrharum, cum dote, donatione propter nuptias, \& aliis fimilibus? neceffaria eft, \& utilis queftio, nec aliena ab inftituto noftro; ideò proexpedita, \& vera refolutione, quod attinet ad debi2 tum arrharum:in primis conftituendum eft : Quòd debitumpalied dicitur Voluntarium, five ex caufa voluntaria proveniens,aliud verò Neceffarium. Voluntarium dicitur illud, quod propria voluntas, \& factum fpontaneum produxit, hoc eff, quod habuit originem, \& caufam voluntariam, quale eff,quod procedit ex côtratu, five quafi contracuu,vel ex conventione partium,quod à principio merè voluntarium eft, quámvis pofteà fit neceffarium, joxta text. in in. ficut, C. de obligat. ©́' action. L-in commodato, If. ficut.ff. commodati, \&c cum Baldo, Signorolo, Caftrenfi, Corneo, Alexandro, Capra, Cardinali,Imola, Aftlitis, Albano, Durando, Sc Covar. fic adnotarunt Hieronymus Gabriel in conf. $16 \cdot n, 3$ I .lib. 1. Mantica de conjecturis ultinhar, volunt. lib,10. fol. 425 . Menochius lib. 2.de arbitraviios, cafu 182. num.52. \& in conf. 56. num. 55, lib.1. \& de prafumptionibus, lib. 4 - prafumpt. 109. num. 3. \& prafumpt. 110 .num. 4 .Barbofa inl. fi cumm dotem, $\wp . \sqrt{2}$ pater.ff. foluto matrimonio, num. 2.ante fnem, © num. 9.6 vo. alios plures confultò prextermitto ; fatim enim referameos. Debitor ergo ex caufa 3 voluntaria,legans creditori fuo, non prefumitur legaffeanimo compenfandi cum ipfo debito, \& fic legatasius five creditor utrumque, \& debitam, \&x legatum abfque aliqua detractione confequi poterit, $l$. unica, s. primum itsque, verfic. foiendum, C. de rei uxoria actione, l. creditorem, ff. de legatis 2. I. creditor, C. de legatis, Ex quibus, \&zaliis juribus fic obfervant poft infinitos, quos
 Antonius Gomezius tom, 1. variarum, cap. 12. de legatis, num, 27 . Phanucius de luero dotis, glof. 8. num. 87. Covar, in cap.officij,num. 2. de teftamentis. Cujacius lib. 3. obfer4 vationum, cap.15. Menochius dili.prafumpt.110.num.7. Qui per totam illam prefumptionem, latiffimè atque utiliter tractat, an \& quandolegatum factum creditori voluntariè, prefumatur factum animo compenfandi cum ipfo debito voluntario ? \& vide referendos infrà, 5 num. 6. Debitum Neceffarium in propofito appellatur, quod ex neceffitate legis inductum eft, ut ex aliis declarat Mantica dict. tit, 2, num. 3. five quod ita jubente lege, immediatè abfque hominis facto praftandum eft, ut ex aliis refoluunt Menochius lib. 4 -ditt.prefumpt. 109 nimu. 2. Alex. Raudenfis de analog lib. 1 . cap. 15 .num. 215 , Debitor ergo ex caufa neceffaria legans creditori fuo, animo compenfandi legaffe prefumitur,\& ob id compenfationi locus eft: ita pro regula firmant omnes in $l$. fi cimm dotem, If. fi pater.ff. foluto matrimonio ubi Barbofa num, r. in fine. folio mibi, 426 . © numeris feqq. omnes etiam in authent. pratered, $C$. unde vir ©o uxor, plenè Mantica difto tit. 2. ex num. 5. cum multis feqq. \& poft
$\sigma$ alios anultos, an \& quandolegatum factum creditori, prefumatur factum animo compenfandi cnm ipfo debito neceffario?latiffimè declaratMenoch.qui hac de re videndus erit omnind,d. prafumpt. 106 , per tot. latiffimè etiam in utroque debito voluntario, \& neceffario præfentem materiam profequuntur Barbofa, \& relati per eum wbi fuprà, Phanucius in commentariis, de lucro dotis , in glof: 8.Gualdenfis de arte teffandi, titulo, de legatio, cautrela 5. Cofta in 'cap. fipater, de teffamentis, in 6 . verbo, legavit, ex num. 17. cum feqq-Mantica, Cujacius, \&c Covar. ubi fuprà. Antonius Gomezjus diflo cap, 12. de legatis, num, $27 \cdot$.6 28 . Mafcardus de probationibus, fome $\mathrm{I}_{4}$
conclufione 333 . Burfatus conf. 60 .id princip, volum. 1. Simon de Preatis de interpretatione ultimarum voluntatum, lii.4. dubitatione 6.per totam, foliomibi, 293. ufque 4d 298. Michaël Graffus receptarum fententiarum, J. legatum, quaft.22. ex num, 4. Hyppolitus Riminaldus in conf. 393-per totimn, lib. 4.Marcus Antonius Peregrinus de fideicommiffs, artisulo 33 . num. 41 . © 42 . fol. 300 . Achilles Pedrocha in conf: 25, ex num, 1. cum feqq. Surdus in comf. 7 , lib. $\mathbf{x}$. latius in conf. 112 , eodem. libro, vol. ., Fabius Turretus in conf. $\mathbf{1 o}$.im princ.vol.1. Joannes Vincentius Honded. in conf. 63 . num. 8 1. W\% 82 . 6 106. Cervantes inlogib. Taturi, nam. 1, leg. 16. \& tribus feqq.
Procedit autem pradicta refolutio, cùm in dubio verfamur, nes de voluntate teftatoris aliquo certo $\mathrm{mo-7}$ do nobis conftatjidcirco contre obfervandum erit;quoties de volútate ejufdem teftatoris conftare poffit:legatum igitur ex nonnullis sonjecturis reliaú prafumitur animo compenfandi cum debito voluntario, de quibus videndi funt relati fuprà, maximè Mantica lib. IO, difto sit. 2. num. 2. in primc. \& num, 16. © 17 . omnind Pratis loco fuprà relato. Menoch. diza. profumpt. IIO, ex num. 29. cum multis feqq. \&è̀ contra ex aliquibus verbis,atque conjecturis legatum prefumitur factum animo non sompenfandi cum debito neceffario;de quibus 8 per eofdem Authores,Hieronym.Gabrielem in comf. 16. nuim. 33. lib.1. Menochium d. prafiumprione 109. ex n.29. ufque adnum. 34. Quæ omnia pariter procedunt inlegato ufusfructus, ficut in aliis legatis ; idcirco ampliùs infiftere neceffenon eft.
Sed veniendo ad peculiarem noftri tractatus quętionem propofitam in initio hujus capitis, qua etiam tunc demum procedit, cum de voluntate reftatoris nobis non conftat aperte, an compenfare filicet voluerit : ani- 2 madvertendum eft, ejus refolutionem pendereex alio, cujus occafione diftinximus fuprà inter Voluntarium, \&\& Neceflarium debitumsurrùn fcilicet debitum arrharum voluntarium fit, an verò neceffarium? in quo dubio doatiffimus Rodericus Juarez in 1. x. titulo, de las arras, lib. 3. fori, fol. 34- verficulo, fed pone quaftionem valdè quoridianam, in ea opinione fuit, ùt exiftimaret, debitum arrharum ex legis difpofitione procedere, \& fieneceffarium judicari, \& confequenter compenfationem fieri debere ex quocunque legato per maritum uxorifacto: fed contrariam fententiam, imò quòd legatum à viro uxori factum, non computetur in arrhis ab eodem eiden promiffis, \& debitum arrharum non effeneceffarium à lege inductum, fed potiùs voluntarium, originem fuam primævam trahens à conventione partiú,\&c voluntaria mariti promiffione, quia ipfe aliàs non compellitur intùs dare arrhas uxori, aduerfus Rodericum Juarez, tenent in terminis Covarruvias inc. officij,num.4.de teftamentis, verficul, quod fi arrhe. Tellus Ferdinandez in 1.16 . Taturi, num. 8 . ubi Cervantes num, 19. \& 20. reate oftendit, maritum arrharum promifforem, etiam ex difpofitione legum hujus Regni, non poffe dici debitorem neteffarium, fed potiùs voluntarium.Matienço in L.7. tit, 9. lib. 5. nota collectionis Regia, gloffa 1 num. 8 ubi Azevedius num. 7. Joannes Guttierres praticarum, lib. 2. quaft. 124 . per totam. Petrus de Barbof, in 1 . fi cum dotem, If. fi pater,ff. foluto matrinionio, num. 1 1. verfic. Secundo principaliter, fol, mihi, 432 . Ex quibus apparet manifefte, legatum ufusfructus omnium bonorum non debere computari cum debito arrharum, nifi de voluntate teftatoris in contrarium manifeftè conftare poffit: \& 8 ita vidimus femel in quaeftione occurrenti obfervatum, \&e judicatum.
Nec movet in contrarium, quod fcripferit, \& ut cer- 10 tum tradiderit Borgninus Cavalcanus de ufufruttu mulieri relitio, num. 52 . in fine, verfic. finali. fol. mihi, 219. quòd legatum ufusfructus omnium bonorum cenfetur relietum animo compenfandi cum Legitima, donationibus propter nuptias,alimentis, veftibus lugubrib${ }^{\circ}, 8 c$ denique cum omnibus rebus pertinentibus ad ufufruAuarium ex difpofitione legali municipali, \& confuecuatum ex difpofitione kegaur municipali, tudina-


#### Abstract






 1.





[^0]
$\qquad$





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


dinarias nam pratermiffis aliis, que ex legaliaut municipali lege debentur, quod attinet ad donationem propter nuptias , cujus loco fuccefferunt arrhex, ut notant Dotores in c. etfi neceffe s dedonationibus inter: in eo principaliter fundari potuirCavalcanus, quòd donatio proprer nuptias neceffariò conftitui debeat per maritum, per textum in authent. dos data, , . de donat.
II sinte enupt. pofsitque mulier ante contractum matrimonium, five eo conftante, conditione ex lege illa, côpellere maritum, ut donationem propter nuptias conftituat: quod ex illo textu adnotaruint ibi communiter omnes, \& communem refolutionein teftantur Afflictis decif. 242. nimm, 1. Ruinus in conf. 1 1. num, 2. lib. 5 . Grä'maticus decif. 97.n. 4. Barbofa in I.fic confatante in princ. ff: foluto matrimonio, num. 127 . verf. © 'o retenta bac opinione.fol. 576 .fed revera predicta minimè refragantur. Primò, quià illius textus decifio in ufu non eft, nee in obfervantia, nec maritus compellitur dare donationem propter nuptias, \&e fic hodie ex voluntate conftituuntur donationes ille, five arrhæ per maxitum $s$ non taniem ad conftituendum eas, aliq qua lege compellitur, ut ex aliis advertit Tellus Ferdinandez indiat.l. 16. Taurri, num. 6. nec leges hujus Regni contrarium difponunt ${ }_{2}$ fed prefuppofita maritorum voluntate, taxant quantitatem, quam arrharum promiffio excedere non pof. fit, ut optimè refoluit Barbofa in ditw. l.fic cièm dotem, I. fip pater, num. It. in fnee ic Cervantes in dita.l.1 16 . Tathris, mum, $20 . \&$ f ficille nec ex difpofitione legali, nec municipali,nec confuetudinaria, ad uxorem pertineent, quo cafu loquitur Cavalcanus, fed ex mera, \& \& libera vo-
th 2 Iuntate mariti procedunt. Secund \& \& principaliter, $e$ videntiùs convinci poterit Cavalcani refolutio, fi pro-
${ }^{2}$ betur,donationis propter nuprias promiffionem, non effe neceffarium, five legale debitum,fed poriùs voluntarium \& conventionale : quod \& ipfe agnofcit loco referendo infrà sum. 14. tunc enim coaça ratione fateri oporrebit, legatum ufusfructûs omnium bonorum compenfari non debere cum donationibus propter nuptias : Id autem, quod \& ipfe fatetur loco predifto,evidenter cöftare poteft ex refolutis per Menochium de recuperanda poffefione, remedio 15. num. 171. ubi rectiffimè arbirtratur, falfam effe omninò communem DoCorum declarationiemad textum in dilt. authent, dos data,quia verè ex illotextu non imponitur vironeceffitas conftituendi uxori donationem propter nuptias, fed totum hoc in arbitrio viri effe voluit Juftinianus in l. ult. C. de donationibus ante mmptias, ut confat ex multis locis illius Conftitutionis, maximè ex verf: finali, ${ }^{\circ}$ verf. famkinus itaque, ubi in facultate, \& voluntate mariti, non in neceffirate pofitum eft 5 nec textus ille corrigitur ex rext in dita, authent. dos datas , ut defendit ipfe Menochius abi fuprà, \& de adipijcenda poffef. remedio 3. num. 6.
t3 $_{3}$ Secundò \& principaliter conflituenduin eft, quòd uxor vidua, cuiufusfructus omnium bonorum legatus eft,ftatim,etiam dum fruitur ufufructu, exigere poteft dotern fuam, nec eam petendi interim, impedimentum aliquiod preffat ditum legarum, quod cum dote compenfarinon debet : vel etiam poffidendo bona, fibi retinere poteff illa jure hypothecre : quodd clarè fentiunt Bartolus in autbent. boc locim, numm. i4. C.f $f_{\text {ind }}$ mulier fecundo nupperit. Caftrenfis in conf. 224. num. T. Lib.2. Rolandus in comy. 74. num, 26. vol. 2. Francifus Marcus decif. 867 . in fine. 1. part. Parifus in coil. 59. volum. 2. Pancirolus
 num. 51. Cephalus in conf. 184.per totum, lib.2.2. Jacobus Cancerius variarrum refolutionum, c.9. de dote of donatione propter nuptias, num. 90. \& his non relatis Borgninus
$\mathbf{1 4}_{4}$ Cavalcanus de ufifruitau mulieri, relito, num, 200. folio 393. '́n num. 212.fol.197. ubi dixit nonnulla, circa quà aliquantulum non poffum non infiftere. Primoे, quidd uxor ufuffutuaria omnium bonorum poterit deducere de hujufmodi legato, dotem fuam, bona paraphernalia, \&e extra dotem, donationes ante nuptias, \&\& Foanl del Ceffillo Quotid. Controv. Furis Tom. $\mathrm{I}_{j}$
finaliter omne ejus crectitum civile voluntarium: ecce ergo ubi fatetur exprefsécirca donationes ante nuptias, quod negaffe videtur anteà difoo. num. 52 . fol. 2 I 9 . donationem ante nuptias debitum elfe voluntarium; \& non compenfari. Deinde \& fecundo loco, fuperiorem refo- 15 tutionem limitat non procedere, cumm teftator exprefsè dixererit,quòd relinquit uxxorem ufuffuetuariá omnium bonorium , donec fuam dotem, \& bona non petierit , quoniam tünc petendo dotem, \& bona, non poterit ufumffutuum confequii, aut obrentum jam retinere, \& refert Alexandrum, \& Rolandum idem refolventes : idem etiam tenet, \& latiüs atgue elegantiùs declarat Menochius lib.4.d. prafinuptione II $10 . e x$ nim. 16 . ufque ad num. 23 . ubi retiffimé, atque ex aliorum relatione probat,qùd fi maritus legat uxori ufumfruáábonorum, donec dotem nion petierit, hic non prafumitur animo compenfandi tum dote feciffe legatum, fed animo differendi exadtionem dotis ; quare mortua ipfa uxore,dote hon exadta, haredes dotem exigere poffe:ea enimeft voluntas teftatoris, ut quemadmodum donec ufque non repetit dotem, confequatur ufumfructum; ita cùm repetierit dotem, careat ufufructu : \& fic repetendid dotem datur facultas, prout in fimili alio cifutuibin dem fundat; \&\&. nim. 20. reatè etiam animadvertit diverfume effe, quando teftator ita difpofuit: Lego otxori 16 mee wfunfrutam bonorum meorum, $\hat{i}$ vidua permanf(rit ; Ơd dotem Juam non petierit ; nam hoc cafu teffa ton fenfit, quod nec ipfa mulier,nec ejus haredes extinto ufufruatu ab illa acceptato, poffint amplius petere dotem fibi reflitui, ut poft Picum ibi relatum latius, \& verk quidem probat: : \& de his hatenùs,

> CAPUTXLVII.

Legato fundo uni, \& ejurdem fundi ufufruetu alteri, an in ipfo ufufructu ambo concurrant? ufufructuarius item omnium bonorum, ant ; \& quando concurrat in ufufruictu corum: quax feccialiter funt aliis legata? Denique utrium heres infitutus fimplicirer, vel pleno
jure, concurrere debeat cum ufufuquario orrinium bonorum ? Ubi lex, fi alij, 19.1 . $\boldsymbol{F}_{1}$ Titio, 10. t. 36 . §. fi fundris.f. de it ufructu legato, $l$ ' puto, 26. $\$$ fullianus iff. familiza errifounda, fingulariter, \& veré explicantur: quamplurimi cafus diftinguuntur, \& quax ad hanc materiam fpectant, pleniùs; \& diftinetè magis qquàm hactenus declarantur.

## SUMMARIUM,

i Ujusfrutus fundi $\hat{i}$ i min legerur fundo fimpliciter alteri legato, qual iter ambo concurrant in ufiffutitus?
2 Ubi communis refolutionis vera ratio proponitar.
3 L.\& puto, 26. . J Julianus, ff. familize herficundx's explicata.
4 In I.fi alij,ff. de ufufrutu legato, ex commumi © ven $r$ re réolutione, de voluntate teffatoris non conffa abat, ideo fervari debuit propriets, verborym, querun! Diturte communicatio induccoaturs ; quod $f$ i de vo. luntate conffafect, utique illa pravaluifet, 6 infrà num.9. \& 11 .
5 Ufurfutuarius omnium bonorum, an conciurat in iffic fruith, cumm legatario, vel legatariis, quibas predia aliqua pecialiter funt legata.
6 Uoi Baldi opinio refortur, fundamentis sius remivifive reffonidetur, © contraria fentenfia Bart. magis probatar.
7 Ujufruitus ommium bonoram tainl leg itorum, quam nont logatorum; filegatus fuerit, of primid partich;-


procedat decifoo 1. fi alij, ff, de ufufruetu legato.
8 Ufifructuariws ommium bonorum, an concurrere debeat - in ufifructu, cum legatario, vel legatariis, quibus Specialiter pradia tegantur, fi teffator exprefferit, qued wuffrituarius babeat uf umfruatum corums pradiorum, ubi opinio Pauli de Montepigo novè. of vere taxatur ufque ad num. 13.
Decifiol. fi alij, ff. de ufufructu legato, tam in parr. ticularibus, quam in univerjalibus reliatis ceffar, ubi ex verbis, vel ex conjedtaris conflare poteft de. voluntate teftatoris in contrarium.
to UJufruitus onmium bonoram, fi velinquatur alicnis ita quod debeat de omuibus frutibus quoliber anno recipere ufque ad certam fummam, an procedat dißpofitio dictæl. fi alij, ff. de ufufructu legato.
II Votumas teffatoris pravalere deber proprietati verborum in bac materia, quoties de illa certo aliquo mo*it do conftare poteff.
12. Ujumfructum integram, five uf unfruafum fine diminutione alicujusu prediji, fi teffator legaverit, eodeme predio fimpliciter legato, an procedat decifoo diAt. 1. fi alij, ff. de ufufrutu legato-
13. UJufrutuarius omnium bonorum, an concurrat in ufu=frutu cum legatario, cui fpecialiter alicujus pradij uf fufruitus leg atur.
14 Genus © ह Pecies quando cadunt fuper codem jure, generi per ßpeciem derogatur ; fecus, $\sqrt{1}$ fuper diverfo jure -ità cadant.
15 Legaram generale omnium bonorum, non derogat Jpe-
ciali alicujus rei, fed è converfo, legatum, Jpecie derogat legato generis.
UJusfuctus alicujus pradij,vel pradiorum, $\sqrt{2}$ relitius fuerit berede univerfali inffituro, nec alio ufaufruatuario bonorum dato, beres non concurrit in wfufrudu illorum. tutus concurrere debeat in uffufruitu?
38 Ouid, fi hares inflitutus fucrit in omnibus bonis, pleno jure?
19 Aut in omnibus bonis mobilibus, of immobilibus, juribus, of attionibus prafentibus, o fururis.
20 Item quid, $\mathfrak{f}_{1}$ inffitutus fuerit in omnibus bonis fimpli. citer, alio non adjetto : ubi expenditur in terminis Hyppoliti Riminald. conf. 633. ex n. 20, cum multis feqq. lib. 6. © de opinione illius, or novè, \& verè dubitatur, \& num. feq. reale fatisfaffam.
22 Cum ufufructuario, cuit in codicillis legatus eft ufus fructus omnium bonorum, utrùm bares in teffamento inffitutus concurrere debeat in ufufructu?
23 Ubi Hieronymi Gabrielis fententia in conf. $102, \mathrm{n}, 40$ lib. 1. probaturt, contraria Menochijitaxatur, ( fundamentis illius noviter, © acutè reßpondetur.
Ufuffuctuarius omnium bonorum, utrùm habere debeat ufumfrutuium fundi fimpliciter, of pacialiter alteri legati, fiteffator dixerit, quid ufufructuarius omnisum bonorum confequarur totum, oे integrum wfum: fructum. tum, fit tefator alicui legaverit, an videatur legare ctiam ufumfructum earam rerun, quas aliis finplisiter, © |pesialiter legavir, ubi \& num. feqq. nomulate confideransur x ex quibus dubia redditur Pauli de Montepic. opinio in hac materia, de qua infrà, num. 32 .
26 Verbum Quorumcunque bonorum, miviverfate oft, virtute ejus ommia comprehenduntur.
27 Verbsum, Quodcunque, vel quibufcunque miverfale eft, Or geminatum, ơ comprehendit, ac includit omnia, etians ea, que alias non includerentur, Go etiamgi calia jent impropriifjima.
28 Et ex fus amplitudine nibil excludit.
29 Et in honinis dijpofitione guantumvis fariata, nullam

## de habilitate recipit refiriationem.

30 Dillio generalis tantum operatur, quantùm operaretulf; fi fingula enumerarentur.
31 Verba geminata mag is enixem volumatem teffatoris demonffrants.
32 Et oumies cajus omnefque Becies comprehendunt ex von luitate dipponentis.
33 Fundum fimpliciter fî alicui logaverit toffator, deinde relinquat alteri infumfrudum onnium boviorum, de4 cedente legatario preditili fundi ufiugrutius ille acem crefcit iffufructuario owinhium bonorum, non autem heredi acquiritur.
34 UJufructus certa rei fiuni leganss fit, \&o alteri uffise fructus omnium bonorum morruo ufuffuaturaio, cere te rei iffusfrutus ille pertimebir ad ufifruatuarium onnium bonorum, of non ad heredem.
35 Si fundus duobus, aliju ufusfractus $\lg$ atuus fit, vel duobbus conjunction legatus fit ufusfrudtus fundi, or fo paratimitersio fundus, qualiter bujufmodi legatarij in ufufrudu concurvanr? ubi explicatur textus in 1. Sempronius Attalus, 36.9. .if fundus, ff. de ufufruetu legato, ov Crijacij refolutio probatur. 36 Si Tivio fundus, $\sigma$ - ejufdem fundi iffusfructus conjmentivo modo logatus fuerit, an fit in poteffate legatarijfunn W. 1 dum, aut ufumfructum vendicare? ubi explicatur textes in 1 . fi Titio, 10 . ff. de ufufructu legato, G agitur de fimili leg ato, difunitivo modo relilita, 37 Conjmactio pofita inter incompatibilia, refolsitur in dio fiunctivam.

PRo accurata\& diftincta hujusCapitis explicatione, quod latiffimam materiam continet, \&\& traetatamà multis.Primò conftituendum eft:quòd cùm teftator in ${ }^{x}$ teftamento, vel in alia ultima volantate fimpliciter uni legavit fundum, alteri verd reliquit fundi ufumfuEtum; hoc fanè cafu concurrunt ambo ipfi legatarij in ipfo ufufructu, in huncmodum : quod legatarius primus confequitur proprietatem integram, \& dimidiam partem ufusfructus; fecundus verò legatarius alteram dimidiam ufusfructûs tantùm:per textum in $l$. $\delta \mathrm{i}$ alij,ffo de ufufructur Iogaro. Ubi Modeftinus fic faribit: Sialji fundum, alij ufumfructums ejafdem fundi teftator legaverit: $f i$ eo propofito fecit ut alter nudam proprietatem haberer errore labitur ; nam detracto ufuffuctu, proprietide tem eum l g are oportet eo modo: Titio fundum, detracto llfufrultu lego, vel Seio cjufdem fundi ufumfructum hares dato. Quod nifi fecerit, uffufrutus inter cos communicabitur: quod interdum plus valet feriptura, quàm quod aCum fir. Hactenus Modeftinus in eo textu, quem ad hoc dicunt valdèfingularem,\& notandum Bartolus, \&c omnes Doctores ibi. Idem Bartolus in I. re conjuncti, ffs de legatis 3 -num, io. Cujus diftinctionem profequuntur Jafon ibidem,ex num.68. cumfeqq. Joannes Bolognetus anum. 87 I . Idem etiam per illumtextum adnotarunt Alexand. in conf. $56 \cdot$ niam.2.lib.3.Caftrenfis in comf. 218 . num. 2. lib. 1. Socinus in conf. 1.num. 13.vol.4. Paulus de Montepico in $t$. Titia cum teffamento, ff. Titia cimm nuberet. de legatis 2. num 33 - incipit: Venio modoे ad fecundan conclefionem, of num. 107. incipit : Sed reducendo rem ad brevem diffinationem, ubi hanc materiam latè declarat. D. Francifcus Sarmientus in codem $\mathbb{I}$. Titia cinm nuberet, ex kum. 6, cum feqq. fol., mibi, 127. Francifus Beccius in conf. 9 S. num, t. G. 8. lib. T.Romanus fingulari 586. In legaro. Rolandus in conf. 8.nnm. 34.vol. 2. Dilectus de arte teffandi,titul. de legatis, , 4utela 24. Covar. refolut. lib, 3. cap.2. num. 7. Antonius Gomez.tom. 2.v4e riarum sap. 15. de fervivutibus, num, 5. Joannes Garfia de expenfis ov mel liorat. cap. 10.n. 19. © 10 . Borgninus Cavalcan. de ufifruftu mulieri reliato, num. 45 fol. 214. Guill. Benediet. in cap. Rainuhcius, de teffamentis, verb, cetera bona, num, 23. ver. Quia fecundum. Hieronymus Gabriel in conf. Io 2. num. 2. lib, r. Menochius dicens quoddab hac opinione non eft qui diffentiat, lib. 4 . prafumpes. 140 , num: 33. Simon de Proxtis de inserpretar

tione ultim. volunt. lib. 4 , interpretatione $\mathbf{1}$. num. 116 fol. mibi, 83. Petrus Antonius de Perra de fideiconmijfis, quaft. 9. num. 34. fol. 180 . Michaël Graffus receptaram Sententiarum, I. legatum, quaft. 25. num. 3. Hyppolitus Riminaldus in conf. 633 .ex num. 20. lib. 6. D. Spino in fpeculo, gloffa 1 3. de legato ufusfruthis, num, 27. Go 28. Barbofa mil. maritim, num. 21. in fine, fol. 237. If. Soluto matrimonio. Antonius Pichardus in S. 1, num. 3. Inftit.

Communis autem hujus decifionis ratio eft, quoniam fundus continet unum integrale, \& confiftit ex proprietate, \& ufufruetu fimul, l. qui infumfructum, cum aliis vulgatis, ff. de verbor. obligat. Et fic quoties teftator legat uni fundum fimpliciter, videtur pleno jure legare quoad proprietatem,\& ufumfructum:unde quamvis legaverit pofteà alteri ufumfructum, concurrere debet prior legatarius in ufufructu, quia fi adimeretur ufusfructus, legatum non remaneret verificatum, quia non remanerer nomen fundi, cujus pars fubftantialis eft ipfe ufusfructus, ut poft Oldradum, magiftraliter declarat Bartokus in eadem l. fi alij, num. 2. fequuntur omnes relati fuprà, Joannes de Montefperello in confil. 161. num. 3. lib. 1. eleganter Cujacius recitationum folemnium, in lib. Digeforum. ad l.fi Titio, 10 in princ. If.de ufufructu legato. Item etiam, quia cùm teftator poft primum legatum fundi, alteri legat ufümfructum ejufdem fundi, videtur legare eandem rem, quam primo legaverat; hoceft, ufumfructum: unde primus, \& fecundus legatarius, tanquam re conjuncti admitti debent ad ufumfructum fimul, ut ex aliis animadvertunt 3 Antonius Gomez. Joannes Garfia , \& D. Spino ubi fu-
3 prà.Nec urget in contrarium textus in L. . puto, 26.S. Fu lianus, ff. familia ercif(cunda, ubifi alij fundum, alij fruaum fundi judex adjudicaverit, non communicatur ufusfructus.Cui difficultati minimè fatisfacit Gloffa ibi. nec etiam Connanus commentariorum juris civilis, lib. 40 cap. 3. num. It. verf. Ut in eo quod tradit, fol, milhi, 236 . Idcircò dicendum eft in diat. 厅. Fulianus, non communicari ufumfructum, quia fi uni proprietas, \&\& dimidia pars ufusfructûs adjudicaretur per communicationem, \& a alteri tantùm dimidia pars ufusfructûs, iniqua effer divifio; \& ideò propter æqualitatem fervandam, non communicatur ufusfructus, nec eo propofito, aut voluntate feciffe videtur ipfe judex ut eos conjungeret ad ufumfructum, qui potius contendebat feparare illos:fed in diat. l. fi alij, ff. de uffrutha legato, ex communi, \& vera refolutione, de voluntate teftatoris non conftabat,
4 ideo fervari debuit proprietas verborum, quorum virtute communicatio inducebatur: quòd fi de voluntate conftaffet, utique illa prevaluiffet, ut dicetur infrà, n. 9 . io 11 . \&cex Gloffa ibi, verbo, actum, declarant Socinus in l. 3. num. 7.ff. de rebus dubiis, Jafon in l. cum quid; 2 . lectura, num. 22,ff. fi certum petatur. Joannes Francifcus de Ponte in conf. 48 . num. 8. vol. 1. elegantiùs Francifcus Connanus ubii fuprà dita. ne II. in princ. qui dum fcribit Jureconfultus in diat. l. fi alij. Si eo propofito fecit , dicit intelligi, de quo tamen non conftat : nam fi probaretur, teftatorem fundi nomine, nudam ejus intellexiffe proprietatem, fecus effer ; fed quia de eo non apparet, cui fundum legavit, plenum eum legaffe putatur, \&c cum pofteà alteri ufumfructum relinquit, perinde judicatur, ac fi ufumfructum duobus conjunctim legaffet, uni cum proprietate fundi, alteri feparatum $\mathrm{ab} \mathrm{ea}: \& \mathrm{c}$ iterùm ibidem, eodem num. ante fin, ubi dicit, decifionem textus in ditt. l. fi alij, \& in l. fi tibi, 6.ff. de ufufruitu earum rerum, que ufu confumuntur, \& in $l$. fi proprietas, 9.ff. de ufifruitu accrefcendo, procedere ex communi loquendi confuetudine, quâ res nottras effe dicimus, in quibus dominium, poffeffionem, \& fruendi pozeftatem, habemus: alioquin, fi de contraria mente loquent is appareat, qui fundi nomine ejus tantùm proprietatem intellexit veritatem potiùs quàm verba fequemur : continet antem difpofitio textus in dia. $1 . \sqrt{2}$ alijj, quamplurima fingularia, \& quæ in praxi folent fre-

Foan, del Caftillo Ouotid. Controv. Juris Tom, I.
quenter occurrere ; idcircò Scribentes multis in locis legendo, repetendo,\& confulendo, infinita tradiderunt, \&rmultas ad propofitum excogitarunt queftiones, quas ut breviter attingam, \& qua ab alijs hucufque fcripta funt, diftincté proponam.

Secundo loco conftituendum eft, dubitari communi- 5 ter: an ufufructuarius omnium bonorum, concurrat in ufufructu cum legatario, vel legatariis, quibus prædia aliqua fpecialiter funt legata? In qua quaftione Baldus in l.quoties, n. 5. C. familia ercijounda. \& in conf. 56. Manens, colum. 2. lib. 2. in ea opinione eft, ut exiftimet talem ufufructuarium omnium bonorum non cencurrere, fed legatarios, quibus res funt fpecialiter legatæ, plenam confequi proprietatem cum ufufructu: \& Baldi opinionem fequitur Salicetus, Angelus, Aretinus, Alexander, Jafon, Decius, Cotta, Lancelotus Politus, \& Socinus junior, quos in unum recenfet Mantica, Menochius, \& alij) ftatim referendi, \&z ultra predictos,\& relatos ab eis, Joannes de Montefperello in conf. 16t.n. 3 . \& in conf. 236. num. 7.volum. 1 Antonius Gomez dicens, quòd ab hac opinione non recederet in judicando, $8 \varepsilon$ confulendo, tom. 2. variarum, cap. 15 . de fervitutibus, n. 5 , verf. quod tamen intellige. Sarmientus in 1 , Titia cam teftamento, §. Titia cumn nuberet, de legatis 2. num. 7. verficulo, © ita non placet, folio mibi, $127 . \mathrm{Hi}$ autem pro fententia Baldinonnulla confiderant fundamenta, ad que tamen ex propofito refpondent referendi ftatim, maximè Mantic. \&\% Menochius, qui omninò de hac re videndi funt. Bartolus verò in l. quafitum, S. ultimo,ff. de fundo inftrutto, \& inl. Sempronio, num. 1. © 2. ff. de wifufructu legaro, contrariam fententiam tenet, ut in predicto cafu ufufructuarius omnium bonorum concurrere debeat in ufufructu cum legatariis,quibus res aliqua particulariter, five fpecialiter funt legatæ: \& hanc pare tem amplectuntur, veriorem dicunt, \& magis communiter receptam Covar.re olur.lib.2.c,2. num. 7. Roland. in conf. 8. num. 36 .volum. 2. Borgnin. Cavalcanus de ufiufructu mulier irelifo,num. 45.fol- 234 . © n, 221. fol. 428 . Francifcus Beccius in conf. 98. num.9. lib. 1. pratt. Pap. Alexander, Angelus Aretinus, fibi contrarij, Crotus, Jafon, Ripa, Socinus fenior, Baldus ipfe fibi contrarius, Caftrenfis, Romanus, Gozadinus, Ruinus, Decius, Ca gnolus, Parifius, Petrus Antonius Anguiffola, Cremenfis, Zancus, \&\& alij,cum quibus fic defendunt Mantic.de conjecturis ultimar um voluntatum, lib, 9. tit. 6. num.22.per totum Menochius lib. 4. prafumptione 140. num. 34. 35. 36. © $37 . \& 2$ veriorem fententiam profitentur Simon de Pretis de interpretat, ultimar .voluntat. lib. 4. interpresat. I. nuw. 12. fol. milhi283. Michaël Graffus I. legatum,q.25. num. 1. © quaft. $3^{6 \cdot n .5}$. Antonius Sanfonius Mediolanenfis in conf. 5 1. ex num. 7. inter confilia ultimarum voluntatum, volum. 2. Bolognetus in $l$. re conjunct $i$, ff. de legat. 3. num. 179. per totum, fol. mibi,280. Barbofa inl. maritum, num. 22. fol. 238. ff. (oluto matrimonio. \& veriorem fententiam putat Paulus de Montepico in dita. 5. Titia cumn naberet, num. 38. incipit : Ex quibus omnibus infero, \& queft. 22. num. 106. ubi in verfic. amplia mi-7 rabiliter dicit hanc refolutionem procedere, etiamfi teftator factis primo legatis particularibus, five fpecialibus, diceret exprefse; Uxorimes lego ufumfructum omniam bonoram meorum, tam legatorum, quàm non legatorums nam adhuc in ifto cafu uxor habebit partē ufusfruEtus, five concurret in rebus particulariter legatis quoad ufumfructum, non tamen confequetur in eis plenum, aut integrum ufumfructum. Quam opinionem latiùs comprobat, \& pro ea fubtiliter expendit textum in diaf. 1. fi alij. Sed contraria fententia; imò quòd in propofita fpecie uxor habeat plenum ufumfructum in dictis bonis particulatiter legatis, nec procedat textus in dift. $l$. fi alij, placuit quibufdam, quos ipfe Picus refert ubi finprà, in verficul. contrariam opinionem, ubi dicit, quòd durum effet ab eorum opinione in judicando, \&c confulendo recedere, quamvis in punto juris prima, \& contraria defendi poffit, ut latius ipfe probat. Re tamen vera
ab hac fecunda opinione recedendum non putarem; habemus enim pro ea velut exprelsá, \& certam teftatoris voluntatem, quidum relinquit uxori ufumfruetumomhium bonorü, tam legatorü, quàm non legatorú, oftendit apertè omnem ufumfrutum comprehendi debere, ex voluntate autem procedere, aut ceffare decifionem d. I. $\boldsymbol{\rho}_{2}$ alij, certum eft, ex diAtis fuprà, \& dicendis infrà-
8 Inde etiam, \&z obiter confiderandum duxeram, mi-
a nimé in puncto juris procedere poffe, nee in praxi obfervari debere aliam opinionem ejufdem Authoris diat. yam: 38. vefficul. Ex quibus, ubi dicit in hunc modum : Ego autem dicebaim, quod imd ifil legatarij debeant babere "dimidiam ifftisftecifis, criam fante thores of dato, quidd volientas teftatoris ita effer, iftud non babet obftate, nifi diceret, deducto ufifuructu; textus eff in dif. I. fi alij; debuiff fet ergo teffator lior modo dicire: Lego predia fratribus;
 owniwhn bonoram: fed quando legat pradia, etiam If diceYet exprefsè, Volo quiod vior babeat ufumfructum ifo, tum pradiorumi, talis volantas viactur erronea, ob boc non obffante, concurct froprietariks cuinn ufurnithuario ad dimidiam. Vult itaque exprefsèPicus, Ufufructuarium omnium bonorum tantum concurrere debere in ufufructu cum legatario vellegatariis, quibus feccialiter predia legantur, effiteftator exprefferit, quòd ufufructuarius habeat ufumfructum eorum prædiorum, quia talis voluntas videtur erronea, nififundum aut predium legaverit deducto ufufructu: quod tamen nullo pacto fuftiheri poteft ex diatis fuprà nsm. 4. Ubi cum Connanno adnotavimus, quòd cum de contraria mente loquentis apparet, quifundi nomine, ejus tantùm proprietatem intellexit veritatem potiùs, quàm verba fequemur, igitur in quaftione propofita, cum ex verbis fequentibus apparcat manifefte, proprietatem tantùm relinquere vofuiffe teftatorem, nihil debet intereffe, quòd fundus, aut prædium fimpliciter, non detracto ufufrucu, legatum fuerit : nam fatis detrahitur verbis alterius legati, quibus eorum etiam prediorum, quæ fingulariter primo legata funt, ufusfrucus relinquitur Denique, quia 2 deciflonem difial. fialij, tam in particularibus, quàm in univerfalibus relictis ceffare, ubi ex verbis,vel ex conjecturis conftare poteft de voluntate reftatoris in contrarium, ex communi firmavit ip (e Pic s in eodem S. Titia cham nübcret, num. 110 . incipit: Secundò limita, nifi conifaret : \& ut certum tradiderunt Paulus Parifius in conf.97.num, i1. lib. 2. Joannes Cephalus,qui poft Durandum, \& alios de communiteftatur, in cons. $32 \mathbf{1} . n, \mathbf{1 2}$.
to lib. 3 Inde Parifius diffo conf. 97, ubnum. 9. © in conf. 95. völum. 2.elegantiffimè oblervavit: Quòd fiufusfructus omnium bonorum relinquatur alicui, ita quòd debeat de omnibus fruatibus quolibet anno recipere ufque ad certam fummam, talisufufrictuarius de fructibus omnium legatariorum ufque ad integramquantitatem percipere poffit; ;non obitante difpofitione d. $1 . \sqrt{i}$ a lij , $f$. de uffuructu legat. Idque, quia conftat de verifimili mente teftatoris,quòd ita voluerit; quo cafu limitatur ejus difpofitio : \& fequuntur Rolandus in conf. 8. ex num. io. volum. 2. Graflus 5 . legatum, quaft. 36 , in fin. verfic. adverte ad unam. Et in terminis did. $1 . f(\sqrt{i}$ alij, tunc demum obfervandam effe proprietatem verborum, cùm de vo-
luntate teftatoris non appareat; aliàs fi de illa certo aliquo modo conftare poffit, voluntatem prævalere debere proprietati verborum, cum aliis probavimus fuprà, nitim. 4 . St ex aliis refoluit Joannes Francifcus de Ponte in conf. 46.num. 8.eleganter Connanus relatus fupra, diEonum. 4. qui cum judicio explicavit verba difa leg. $\overline{3}$ elij, Si co propofito fecit, (de quo tamennon conffat:) quibus verbis deceptus fuit abfquedubio Paulus de Montepico ubi fuprad. intelligens propofitum teftatotis etiam probatum \& de quo conftare poffee, nihilad rem facturum, cujus contrarium alfs in locis admifit : nam ibi$\$ 2$ dem nem. 92 . exprefsè firmat, quòd textus in d. I. fi alij, non habeat locum, ubi teftator fimpliciter fundum, aut preedium alicuilegaverit, alteri verò ufumfru¢um in-
tegrum, five ufumfructum fine diminutione : quia ex quo conftat de voluntate teftatoris volentis integrum ufumfructum legare, non poteft communicatio induci, \& potiùs attendi debet voluntas,quàm verborum vis: \&z fequuntur Dilequis de arte teftandistit.6. Cuutela 24. num. 2. Graflus 5 .legatium, quaff. 25 -numb. 3.8 tamen in hoc cafu non fuit legatus fundus detracto ufufructu, fed fimpliciter, ut ipfe dicit, nec debet magis operari voIuntas reftatoris in uno, quàm in altero cafu.
Tertio loco conftituendum eft, dubium effe, utrùm ${ }^{1 / 3}$ difpofitio d. $l$. $f$ i alij , procedat quando ambo legatarij contenderent ad legatium ufusfructus concurrere, nec proprietas legata fuiffet, hoc eft, cùm ufusfructus omnium bonorum uni relictus fuerit, alteri verò ufusfruCus unius funditantum. In qua queftione, ufufructuarium omnium bonorum non concurrere in ufufructu cum legatario, cui particulariter alicujus fundi ufusfructus relitus eft, poft alios plures, Bartoli opinionem fequuti, magis probarunt Paulus de Montepico in ditto 5. Titia cìm nubcret, quaff.22. ntim. 106. verficul. nee obfat fundamentiun in contrarium adductum. Ruinus in conf. 190, num, 10. volum. 2. Decius in conf. 590. num. $80^{\circ}$ Parifus in conf. 97 , num. 15. volum.2. Rolandus in conf. 8. num. 37. in princ, volum. 2. Borgninus Cavalcanus de ufufrudu mulieri relifto, num. 45. in fivie, verficul. poffee tamen falvari illorum opinio fol. 215.6 num. 221. verficulo niff utrique fol. 428 . Franfcifcus Beccius in comf. 98 . n. 10. iib.1. Sx novifimè Angelus Matheacius de leg atis, of fideicomnisiflis, lib.2. cap, 18 - nsum. 8. per torum, ubi novè diftinguit in hoc dubiojtandem dicit veriorem fibi videri fententiam Bartoli, quòd ditt.l. $\mathrm{\beta}$ alij), non vendicet fibi locum in hoc cafu. Ratio fundamentalis eft, quia gee neri per fpeciem tunc derogatur,quando genus, \& fpecies cadunt fuper codean jure, fecustamen fi fuper diverfo jure cadant, l.quafitum, IV. fin. If. de fundo infirto, \#o cum aliis adductis in terminis, per Rolandum dia. con'. 8.num.37. Manticam lib.9.dif.tit. 6. num. 23. Mew noch. ib.4. dift. prafumptione 140. num. 36. PetrumSurdum in conf. 56 . num. 1. of num. 35 . © 36 . lib. 1. unde fi 15 teftator legat uni fundum, vel rem aliam particularem, \& alteri relinquit omnia bona fua, vel in omnibus bonis fuis alium hæredem inftituit, legatum generis, nempe omnium bonorum, non derogar fpeciali rei, ut fundi, fed potius è converfo, legatum fpeciale derogat legato generis,\&e fic res fpecialiter legato pleno jure, legatario debetur. Alexander in coif. 5 . in princ. volum. f 。 Rolandus diad. conf. \& , mim. 35. Menochius diat, prafumbe prione 140. num. 36. I gitur cùm in cafu predicto, genus, \& fecies concurrant fu fer eodem jure, generi per fpeciem derogatur \&cufuffuctuarius particularis integrum ufumfructum confequitur : Aliter, fi uni relicta fit proprietas,vel fundus fimpliciter; alteri verò ufusfructus ominum bonorum relinquatur, tunc concurrunt fimul ambo in ufufructu: quia cùm gerius $8 \%$ fpecies concur- 16 rant fuper diverfo jure, generi per fpeciemnon derogatur: \&s procedunt fuperiora etiam, quando inftituto hærede univerfali in reftamento, \&e nullo dato ufufructuario omnium bonorum, ufusfrutus alicujus predij,vel prediorum relicus fuerit, nam adhuc hares non concurrit in ufufruatu illorum, ut eft tectus in $\int$. 1 . Inftitus tiowm, de ufufrudu, per quem id exprefse probari dicit Ruinus in comf. 190 .num. it.lib.2.\& cum Pico, Hieron. Gabr \&c aliis, ut indubitatum tradit Fraticifc.Beecius d. conf.98. ntum. 1 z in princip. lib. 1 .
Quarto foco conftituenduin eft, dubium effe,utrùmi 17 hares inflitutus concurrat in ufuffuctu, cum ufufruetuario omnium bonorum, \&c ita faciant partes per concturfum? Et Baldus in l.ultima, num 9. C. de indita viduitate tollenda, in favorem hæredis refpondet, fribitque legatarium pro partetantùm dimidia ufumfructum conrequi,quia hares debet habere aliam dimidiam partem per concurfum ; \& fequitur Ruinus in conf. 35 . in fine, volim, 2. qui fundantur ex textu in diat. l.fíalij, ff, de wfufrifin legaik, fed Caftrenfis in conf. $218 . n$ nuti.2. vol, 1. $1-20$ contrì
contrà refoluit, \& ad text. in ditta l.fi alij,refpondet magiftraliter, eum loqui, quando teftator legavit uni fundú \& alteri ejufdem fundi ufumfructum ; tunc enim ambo concurrunt in ufufructu, quia fundi appellatio confiftit ex proprietate, \& ufufructu, ita quòd altero deficiente, non diceretur fundus, fed nuda proprietas, vel nudus pfus, l. qui ufumfructum, ff. de verborum obligationibus. Ideò cùm legat uni fundum , intelligitur voluiffe eum habere etiam fundum, non nudam proprietatem; fed cùm unum inftituit hæredem univerfaliter, \& alteri legat ufumfructum omnium bonorum,non'conftat, eum voluiffe; hæredem inftitutum ex ufufructu aliquid confequi, cùm hrereditas confiftere poffit in jure abftracto à proprietate,\& ufufructu,\&\& inftitutio ipfa verificatur fine ufufructu;nam hæreditas dici poteff fine aliquo corpore, l. bareditas, ff. de petitione hareditatis: \& fic non concurrunt in ufufrutu, ut contra Baldum magis communiter probarunt permulti, quos retulerunt fic defendentes Paulus de Montepico in d. J. Titia cum nuberet, num. 30 . G num. 82 , Hieronym. Gabriel in conf.102.n. 3 . lib. 1. Parifius conf. 94. num-33. © 34, volums. 2. Alciatus incomf. 75 . mum, 15 , lib.4. Guilliel. Benedict. in cap. Raiof nuntius, de teffamentis, verb. catera bona, num. 23 . verf. nec eft verum. Mantica de conjecturis ultimarum voluntarum, lib. 9. tit.6. num. 17. per totum. Menoch. lib.4-diat. prafumptione 140 .num. 28 .'Francifcus Beccius in conf. 98. verficul.fin.lib. 1. Sarmientus in diat. S. Titia cum nuberet, num. 6 . in princ. fol. mihi, 127 . Simon de Prætis de interpretatione ultimarum voluntatum, lib.4. interpretatione 1. num. 13.fol. mibi, 283 . Hypolit. Riminaldus in conf. 633. num, 20. lib. 6.
Quę communis refolutio declaratur, \&e limitatur pri-
is mò,ut non procedat,quando quis hæres inftitutus fuerit in omnibus bonis teftatoris, pleno jure; \& alius relítus fuerit ufufructuarius omnium bonoruj;tunc enim virtute illorum verborum, Pleno jure, aut aliorum firi. milium, hæres intelligitur inftitutus non folum in proprietate,fed etiam in ufufructu;\& fic hæres ipfe concurrit cum ufufructuario in ufufructu. Ita in terminis refpondet Alexander in conf. 56 . num. 2. verfic. tunde cum in teffamento, lib. 3. \&e fequuntur multi relati per Manticam , qui ipfe optimè fundat difto tit. 6.num. 19. per totum, \& fequitur Menochium ditta prafumptione 140 num. 29.qui nuin. 30 . aliis modis declarat : tenent etiam eandem partem Borgnius Cavalcanus de ufufructu muLieri relito, num. 63. fol. mihi, 227 . \& num. 68. fol 233. \& in indice fuarum decifionum, fol. mibi, 1265. Francifcus Beccius dit. conf. 98 . num. riolib. 1. Petrus de Peralta in $l, 3$. I. qui fideicommiffam, ff. de haredibus inflituendis, num. 11. fol, mibi, 136 - ubi eleganter declarat dictum confilium Alexandri, infertque novè ad quaftionem quandam meliorationis, de qua ibi videri poterit.
19. Secundò limitatur, nifi quis fuerit hæres inftitutus in omnibus bonis mobilibus, \& immobilibus, juribus \& actionibus, prefentibus, \& futuris, quia tune concurrit in ufufructu cumeo, cui legatus eft ufusfructus omnium bonorum, ut confultus refpondit Ruinus in confil.40, num.6.volum. 2. \& in conf. 165. num.9. volum. 3. fed impugnat ipfum Mantica, videndus omninò de conjecturis ultimarum voluntatum, lib. 9. tit. 6. num. 20. \& verè, ut advertit ipfe Mantica, fecura non videtur preditta refolutio rationibus ibidem adductis, ubi etiam refert Riminaldi fenioris fententiam in conf. 411. num. I. © feqq. Quòd fi quis fuerit hares inftitutus in omni20 bus bonis concurrit in ufufructu cum eo, qui fimpliciter fuit inftitutus in ufufruau : \& dicit fe non invenire iftum cafum in terminis, fed militare rationem diffe $l$. fi alij, If. de ufufrutu legat. \& contraria diffoluit : idem etiam defenditHyppolitusRiminaldus in conf. 63 3. . lib.6. ubi à nam. 20. ufque ad num. 48. afferit in predictocafu, inter hæredem inftitutum in omnibus bonis ; \& legatarium ufusfructûs omnium bonorum dividi debere ufumfructum quia militat eadem ratio diat, l. fí alij.
Verùm de hase fententia valdè dubito, nec auderem
eam firmare ; confidero enim rationem diffe l. fi alij, non militare in hoc cafu, imo diverfam effe, ut contra Baldum fuperiùs conftituimus. Enimverò etiam in hoc cafu inftitutio ipfa verificatur fine ufufructu, nec ex aliquo conftat, quòd voluerit teftator, hæredem inftitutum participare de ufufructusnec poteft exeo, quid teftator inftituerit hæredem in omnibus bonis, certa aliqua conjectura,quoad ufumfructum deduci: aliud enim eft, voluiffe teftatorem hæredem inftituere in omnibus bonis,idque expreffiffe; aliud verò eft, probabiliter, non de mente aut voluntate ipflus teftatoris, quinullo modo id expreffit, extendere inftitutionem iplam ad ufumfructum eorum bonorum, qui fingulariter, aut fecialiter alteri relictus eft. Nam, ut dixi fuprà, fine ufufructa etiam verificatur ipfa inftitutio, necex proprietate fermonis id contingere poteft, prout contingere in ditta l.ji alij, ff. de ufufruciu legato, repetitum eft fuprà. Nec erit multum difficile, refpondere duobus fundamentis, que pro fua opinione expendit principaliterRiminaldus pracitato conf. 633 .num, 20. cum feqq. Et in primis,fateor libenter verum effe, quòd ubi conftat ex conjecturis, quòd teftator voluerit, hæeredem participare de ufufructu, debeat ipfe hæres cum ufufructuario concurrere ad ufumfructum: negandum tamen eft, id conftare poffe ex eo dumtaxat, quòd hæres inftitutus fit in omnibus bonis, cùm imò potiùs contrarium conftet ex hoc, quòd alius relictus eft ufufructuarius omnium bonorum, nec verbum, ommibus, eft tantæ potentiæ, ut circa hoc poffit aliquid innovare, vel naturam \& effeAtum legati alterare; quamvis enim per illud cenfeantur generaliter omnia bona teftatoris relieta, ut peti poffint, utque hæredi debeantur;non tamen utipfe hæres poffit, aut debeat in ufufructu concarrere, qui fpecialiter alteri legatus eft : \& pro hac parte expendi poteft Menochius lib. 4. did. prafumptione 140. nuim, 29. qui, quamvis quæftionem fuperiorem non moveat in terminis, vifus eft prefatam refolutionem probare, dum poft alios plures ibidem relatos requirit, ad hoc quòd hæres, \& ufufructuarius concurrant in ufufructu, quod hæres inftitutus fit in omnibus bonis pleno jure, quafi fentiens apertè aliud effe dicendum, ubi hæres inftitutus fit in omnibus bonis, non adjectis verbis illis, pleno jure. Et confirmatur etiam ex his, quæ in terminis fcripfit Hieronym. Gabriel in conf. 1 กz. num. 4. lib. 1, ubi eleganter probat, \& Picum, \& alios impugnat. Quòdfiquis fuerit in teftamento hæres univerfaliter inftitutus; \& in codicillis alteri relitus fit ufusfructus omnium bonorum, non debet hares ipfi ioc cafu concurrere cum ufufructuario in ufufructu, nec fieri debet differentia; utrùm teftamento, vel codicillis ufusfructus relinquatur, cùm codicilli fint pars teftamenti:\& fequitur Mantica de conjecturis ultim. volunt. lib. 9. titul. 6. num. $18.8 \%$ amplecti videtur Sarmientus in 1 . Titia cum teffamento, 5. Titia cìm nuiberet, num. 6. de legatis 2 , ubi dicit, quòd inter teftamentum, \& codicillos non videtur dari prioritas, vel pofterioritas, cùm unô momentô confirmeritur, fcilicet morte defuncti. Ex quo diluitur alteram ${ }^{2}$ fundamentum ejufdem Riminaldi ; \& quamvis in hoc ultimo cafu ex Pico, \& aliis contrà defendat Menochius ditia prafumptione 140. num. 3 I. ubi fribit heredem concurrere cum ipfo ufufructuario in ufufructu, verior tamen videtur Hieronymi Gabrielis refolutio: Necurget ratio ejufdē Menochij) quòd teftator inftituendo haredem in reftamento, nullo dato ufufructuario, yidetur hæredem ipfum pleno jure inftituere; deinde legando ufumfructum alteri, fignificavit, quòd ipfe ufufructuarius haberet ufumfructum ipfum unà cum ipfo hærede : Quia refpondetur, verameffe, teftatorem videri hæredem inftituiffe pleno jure, cüm alteri in teftaz mento ufumfructum non relinquit; non tamen certum effe, quòd deinde legando in codicillis ufumfructum alteri, fignificare voluerit, quod ipfe ufufructuarius habeat ufumfructum ipfum unà cum hrerede, imò potius, quòd habeat illum integram, prout verba fignificätr,nce
$\square$
hattes cùm in concurrat-Quod maximè procedit ex ratione adducta per Sarmientum ubi fuprà, atque evidentiùs colligi poteft ex folutione, quá ipfelM Menochius preftat ad argumentum Hieronymi Gabrielis, \& Francifci Mâtiče, quorum opinionem ego fuftineo; dicit enim, verius effe, in predicto cafu magnam effe differentiam inter teftamenrum \& codicillos: nam teftator legando in codicillis ufumfructum alteri, videtur mutaffe voluntatem, atque ita revocaffe ufumfructum, qui hæredi videbatar reliftus in ipfo teftamento fub generali inftitutione : poftmodùm verò ntem. 32. conftituit non ita facile prefumi mutationem voluntatis incontinenti, ficut ex intervallo, hoc eft, in codicillis. Enimverò, fi verum amamus, folutio ifta evidens preftat argumentum adversùs ipfum Menochium ; quamvis enim, ut fuprà diximus, hæres ipfe videatur inftitutus pleno jure,nullo ufufructu alteri relicto : ex quo tamen teftator poftmodùm in codicillis ufumfructum alteri legavit, videtur mutaffe voluntatem quoad ipfum ufumfinetum, qui in reftamento haredi fub generali inftitutione relictus videbatur, illumque ufufructuario fic reliquiffe, ut nuilo modo cum ipfo poffit hæres concurrere, ut rectiùs firmant prefati Authores, extendentes etiam ad iftum cafum communem fententiam, quam contra Baldum $f u-$ prà probavimus; \& meritò quidem, cum prædiłum verbum is ominibus, fæpe apponi foleat ex ftylo tabellionum potiùs, quàm ex mandato, aut voluntate teftatoris, nec debeat mutare fubftantiam non necoffaria verborum multiplicatio, $l$. pediculis, I. Labeo, ff. de auro ơ argento legato , cumaliis vulgatis:quo modo argumentabatur Mantica contra Ruinum, dizt. tit. 6.num. 20. in fortioribus terminis, quando quis inftitutus fuerit hares in omnibus bonis mobilibus, \& immobilibus, \& juribas, \&c actionibus prefentibus, \& futuris.
Quinto loco conftituendum eft, dubium effe: Utrùm fuperiora procedant, fi ponamus, quod teftator alicui fimpliciter fundum legavit, alteri verò ufumfructum omnium bonorum reliquit, dixítque, legatarium illum ufusfruetûs omnium bonorum confequi debere totum, \& integrum ufumfructum. Quam quaftionem intaCtam relinquunt Rolandus, Mantica, Menochius, Praptis; \& alij relati fuprà, fed Paulus Parifus in confil.94num. $45 . \& \mathrm{in}$ in conf. 97 .num. 12. vol. 2. exprefsè affirmat, ufufructuarium omnium bonorum in preeditto cafu, percipere debere ufumfructum etiam ex fundo, five predio fpecialiter alterilegato, ita quod legatarius nudam tantùm proprietatem confequatur, nec procedere poffit decifio textus in dial. $l$. fi alij, ff, de ufufructu legat . \& communem refolutionem teftantur Borgninus Cavalcanus de ufufrutu mulieri relito, num. 62. fol-226: Michaël Graflus receptarum fententiarum, I. legatum, quaft. 25. num. 4. qui ait, quòd ita dicit Gloffa ineadem l. fi alij, quam fequantur Bartolus, \& omnes, cum revera Gloila, \& Bartolus, nihil dixerint:fecus ergo erit, fi verba illa, torum o integrum ufunfrutum, aut alia fimilia adjecta non fuerint s utputà, fi teftator ufumfruEtum omnium \& quorumcunque bonorum fuorum alicui legaverit: tunc enim videri poteft legaffe etiam ufumfructum earum rerum, quas aliis fimpliciter,\& fpecialter legavit. Quòd finatura, \& potentia verborum illorum, omnium of quor umcunque, infpiciatur, facilè fibiquifque perfuadere poterit, id verum effe ; verbum enim illud, o quorumcunque bonorum, univerfale eft, \&c virtute ejus omnia comprehenduntur; \& fic, ufusfruAus etiam eorum, quæ aliis particulariter funt legata : quod multis teftimoniis ad propofitum dieti verbicomprobarunt Tiraquellus de retradtus Lignagier, I. 1.gloffa 7.nem. 20. © feqq. Decius in conf. I 13 3.num. 4 . Gratus in conf. 118. vol, 2. Cephalus in conf. 58 . num. 12. lib.1. \& in conf. 25 8. lib. 2 .\& in conf. 451 - num. 55. lib. 4. \& in confil.704. num.4. ${ }^{\text {ib.5.5. Menochius in conf.600.num. 6.lib.6, }}$ 27 Burfatus in conf. 22 .ex num. $3 \cdot \mathrm{ckmn}$ feqq. vol. 1 . Et verbum quodcumque, vel quibufcumque, univerfale eft, \& geminatum $2_{2}$ \& comprehendit ${ }_{2}$ s includit omni ${ }^{2}$,etiam
ea que aliàs non includerentur, \& etiamfi talia fint impropriiffima, Gloffain l. i. verbo, quibufcumque,ff. de judiciiss Decius in conf. 599. num. 2. © feqq. Gozadinus in conf. 6. num.42. \& feqg. Curtius junior in conf.48-n. 3. lib. 1. Cephalus in conf. 453 . num. 187 . \& 188.24 in confil. 617 . num. 2.C5 3. lib. 4. Burfatus in conf. 224.num, 3. O. 4 . lib. 2. Joannes Vincentius Honded, in conf.49.n.11., © 12. © in conf. 92 . niam 12 . © 1 3. lib. 1. Jacobus Mandellus de Alba in conf. 322 .num. 32. Antonius Galeatius Maluaffia in conf. 27 , numn. 2. volum, 1. qui optimè limitat, \& declarat $n .10 .15 \cdot 17 \cdot 20$. © 21 . Joannes Francifcus de Ponte in conf. z.num, 149. Et ex fua amplitudine 28 nihil excludit dictum verbum, ex textu in cap. Solite, in fine, de majoritate \& obedientia. Abbas ibi, num. $7 . \& \&$ alij adducti per Burfatum in conf. 6, num, 3 . lib. $\mathbf{1}$, qui com. 137 . num. 27. lib.2.ex multis aliis, fribit, id procedereetiam in hominis difpofitione quantumvis ftricta, ut nullam 29 de habilitate recipiat reftrictionem : quod tenent etiam Romanus in conf. 3 1. ninm. 2.Paulus Parifus in conf. 23، num. 170. vol, 1. Joannes Francifcus de Ponte in conf. 2. num. 169. I gitur debebitur ufufructuario predicto omnium bonorum ufusfruttûs,etiam corum,que fecialiter aliis funt legata, ac fi fpecificè, $\&$ nominatim fuiffet 30 relietus : tantùm enim operatur dictio generalis, quantùm operaripo flent fingulæ rerum enumerationes, ut ex Gloffa in l. omnes, $\mathbb{I}$. I. in verbo, enumerate, C. de praforiptione 30. vel 40. annorum, alios referens tradit Burfatus in conf. 364. num. 14. lib. 4. Jacobus Mandellus de Alba in com. 557 . num. 19, at predicta verba effe univerfalia , \& generalia omnes admittunt, quos fuprà in unum congeffimus,qui \& geminata effe pariter dicunt, \& notant DD. in Authent. quibufcurque, C. de facrom fanct. Ecclef. Baldus in l. 1. quaff. 34 .ff.de rerum divifion ne, Decius in conf. 113 . num. 4.88 in fpecie de dictione 'quibufunque, fic obfervat Cephalus diat. conf. 451, numer. 387. lib.4. ic fic magis enixam teftatoris voluntatem demonftrant, ex l.bulifta, \& notatis per Doctores 3 ibi.ff. ad Trebellianum, latè per Felinum in cap. fi cautio a col. 11 . G feqq. de fide inftrumentorum, Mieres de majoratu, part. 1. quafl. 22 . ex num. 1 3. cum. feqq. Menochium in conf. 40, nam. 4. lib. 1. Antonium Galeatium Maluaffiam in conf. 52 . num. 3 1. vol.r. Burfatum in confil. 13.num. 36. lib. 1. qui conf. 225. num.5.lib. 2. ex aliis advertit, verba univerfalia geminata, omnes cafus \& omnes fpecies comprehendere ex voluntate difponentis, ex qua ceffare, aut procedere debere decifionem textus indiat.l. fi alij, fæpe diximus. Ex his,\& ultra omnes in hac materia Scribentes, confiderabam, dubiam reddi opinionem Pauli de Montepico in diat. J. Titia cùm nuberet, quaff. 25 . num. 113 . ubi contratium tenet, \& ufufructuario omnium bonorum denegat ufumfruAtum in rebus fpecialiter legatis, non obftante quod omnium, \& quorumcunque bonorum reliaus fit ufusfruदtus : quod ex dietis adhuc redditur fatis dubium.
Sexto loco conftituendum eft,quòd cùm teftator legat fimpliciter fundum alicui, deinde relinquit alteri ufum- 33 frutum omnium bonorum, quo cafu inter prædictos eft conjunctio quædam re tacité proveniens ex interpretationelegis; ita ut ufufructuarius omnium bonorum concurrat in ufufructu dicti fundi, cum legatario ejufdem, \& dicantur duo re conjuncti, ut latius probat Menoch. referendus ftatim. Tunc, inquam, decedente legatario predicti fundi, ille ufusfructus accrefcit ufufructuario omnium bonorum, non autem heredi acquiritur, fecundum Menoch. lib. 4. prafumptione $15 \%$. num. 6. ubi \& codem lib. prafumpt. 140. num. 37. idem probat, cùm ufusfructus certæ rei uni legatur, \& alteri 34 ufusfructus omnium bonorum, ut mortuo ufufructuario certæ rei, ufusfructus ille pertinere debeat ad ufufrutuarium omnium bonorum, ic non ad heredem: quod ex aliis etiā fic refoluunt Borgninus Cavalcanus de ufiu frutu mulieri relitito,n. 64. fol, mihi,229. \&8 in indice fuartib decifionum, verb. ufusfructus finitur morte, in princ. fol. mihi, 1265 . Tiberius Decian, in comf. 51 , vol. 1. Martic.
de conjectur, ultim. volunt. 176.9. tit. 5. num, 17.fol.39\%. Ex quib ${ }^{\circ}$ non differt in propofita fpecie, quod ufufruAuarij fint univerfales, five unus univerfalis, \& alter particularis unius rei,five ambo particulares, ut latius comprobat Cavalcanus in locis relatis Juprá.
${ }_{35}$ Septimo loco conftituendum eft, quòd fífundus duobus conjunCtim legatus fit, \& tertio ufusfructus ejufdem fundi, quia fundi appellatione plena proprietas fignificatur, l. fi alij,ff. de ufiffruţu legato. \& fæpe diximus, ufusfructus ille comunicari debet inter illos duos, quibus conjunctim fundus legatus eft; \& tertius, cui legatus fuit ufusfructus ejufdem fundi feparatim, alterä partem habebit, ita fcilicet, ut non finguli ferant viriles partes, ideft trientes,fed duo femiffem ufusfructûs, tertius alterú femiffem ; ita faturum eft in 1 . Sempronius Attalus, 36 . S. $\sqrt{2}$ fundus,ff. de ufufrutu legato. Cujus legis vera ratio ex dietis colligitur: item etiam, quia ut eleganter advertit Cujacius recitationum folemnium ad libros Digefforum, in diä. S. fifundus, illi duo, qui funt conjunctire, \& verbis, pro uno reputantur, $l$. plane, 34 . S. primoff. de legatis primo, I. unica, J. boc itaque, C. de cadncis rollendis. Et ita jus accrefcendi inter costantum conjunctos verfatur;\& non concurrente uno, alter totün femiffem habiturus eft, concurrente verò utroque, femiffem inter fe partientur:\& denique inter illos duos propter conjunctionem duplicem verfatur jus accrefcendi, non inter illos, \& tertium: \& eadem ratione fundatum eft, quod Africanus fcripfit in l. $\bar{i}$ proprietus, 9 .ff. de ufiuruitua accrefcendo, ubi, \&\& in ditto $\mathbb{S}_{5} / \sqrt{2}$ fandus, oftenditur aperte, eandem rationem fervari, fi duobus conjunctim legatus fit ufusfructus fundi, \& feparatim tertio fundus, quia ufusfructus communicabitur inter ilIos duos \& tertium, ita ut cójunctim unius tantùm perfonæ poteftate fungantur, \&femiffem dumtaxat ferant, \& interr eos tátùm verfetur jus accrefcendi, quia in eundem femiffem vocantur, ut latiùs, atque eruditè explicat Cujacius ubifupra, ubi in fine advertit, diverfam effe Ipeciem 1 . fi tibi,ff. de ufufructu accrefcendo, quia ibi tribus conjunctimlegat ${ }^{9}$ fuit ufusfructus; \& ideò concurfum habent faciuntque trientes, \& inter eos omnes verfatur jus accrefcendi. Rationem etiam prædictorum reQè videtur affequutus Francifcus Connanus commentariorum juris civilis, lib.4.cap. 3. num, II. verficulo, eadem ratione, folio mihi, 236 .
36 Octavo tandem, \& ultimo loco conftituendum eft, quad fiTitio fundusSeianus, \& ejufdem fundi ufusfrutus conjunctivo modo legatus fuerit ; erit in poteftate ejus,fundum, an ufumfructum vendicare malit : \& fi fundum elegerit, neceffariò plenam proprietatem habebit, licèt ufumfructumà à e repulerit 5 f i verò ufumfruAum habere maluerit, \& proprietatem fundi repulerit, folùm ufurifructum habebit, I. fo Titio, 10 .ff. de ufufruEuu legato, quam mirabiliter explicat Cujacius ibidem, dicens,quod ne inutilis, \& inanis fit adjectio legati ufusfructus, quam teftator fanæ mentis fecit, quamvis conjunctivo modo legaverit fundum, \& ejufdem fundi ufumfructum; melius erit rem fic accipere, ac fi difiunEtivo modo legaffer fundum, vel ejusdem fundi ufumfructum, ut \& aliàs fæpe in reftamentis, \& in ftipula-
37 tionibus oratio conjuncta pro difiunta accipitur voluntatis defunnctorí utcumq; expediendæ caufa, 1.29 . ふ 53 . de verborun fignificatione, $l$. penultim. C. codem titul. \&hanc interpretationem videtur prefentire Bartolus in fummario ejuydem $l$. quatenus fumit illum textum, conjunictio pofita inter incompatibilia, refolvitur in difiunctivam, \& latiùs declarat in $l$, ı.ferè per totam, $f f$. de juff. © jur. Hoc eft, quòd legatarius ex tali genere legati, non poteft fundum, ideft, plenam proprietatem, \& ufumfructum, ideft, fervitutem ufusfructûs vendicare, quia nemini fuus fundus fervire poteft; fruftrà etiam, vel potiùs ridiculè vindicaret ufumfruetú, quafi partem fundi, quia jam plenum fundum habet jure legati, fundi enim nomine, ut fæpiffimè diximus, plena proprietas continetar, conjunctio itaque in difiunctam
refolui debet omnino. Quod fi difiunctivo modo ita lea gaffet teftator Titio fundtum, aut ejufdem fundi ufume fructumsin arbitrio erit Titij, vel ufumfruetum folum, ideft fervitutem vendicare, vel vindicare fundum, ideft plenam proprietatem : quod optimè, \& latiùs explicat Cujacius ibidem, circa fin. \& de his hactenus fufficiat.

## C APUT XLVIII.

Jus accrefcendi, vel non decrefcendi, an, \& quando locum habeat in legato ufusfructûs ? ubi de triplici conjunatione, re \& verbis fimul; re tantùm; \&\& verbis tantùm tractatut,: Lex mulieri, © Titio, 73. ff. de condit, ऊ' de. monflrat.L.1. S. 1. L. penultim. ff. de affufructia accref cendo ocum aliis ejufdem tut. L. ©' proculo, 20. If. de $\operatorname{logat,~2,~\& ~verè,~\& ~dilucidè~expli;-~}$ cantur, nonnulla noviter adnotantur per Authorem, \& diligenti, diftinctaque manu ma* teria hac declaratur.

## S U M M ARIUM.

1 Jus accrefcendi, vel non defcrefcendi, an, or quando tow cum babeat in legat is.fideicommiflis, © hareditatibus? remiffive.
2 Jus accrefcendi, utrum in contrattibus locum habeat ? remiffive.
3. Furi accrefcendi locus non eff in legato ufiugruatifs, quoe ties legatarij omnimodo feparari frnt, boc eft a nę verbis,nec fimul re ó verbis conjuncti.
4 Quod in omni legato,etiam proprietatis plenapariter obes. fervatur, or inter legatarios ominino difunctos non bas bet locum jus accrefcendi, nec decrefcendi, fed por* tio deficiens manet penes haredem.
5 Proponitur difficultas 1. mulieri \& Titio, 73, ff, de conditionibus, \& demonfrationibus.
6 Et pluribus modis explicatur ille textus remijfivè.
7 Furi itccref cends locum effe in fpecie d. 1, mulieri, \&\% Titio $j_{i}$ t itius moriatur aut capite minuatur, contra gloffam, bo alios: © vide numer. feqq.
8 Jus accrefcendi locum habet, etians quando legatarius admittitur ad fuam partem de jure fpeciali, \& 8 num 0 feqq.
9. Dittionis, Quandiu, natura.

10 Fus accreffendi quare non fuerit conceflum mulieri in d.1. mulieri,\& Titio, ab initio , cum Titius conditione defectus fuit; item, quare debuerit mulier ipfa ex.jpectare mortem Titij, vel ffatus ejufdem mutationem?

1) Repudiatio Titij, quarenon profit mulieri in d.1. mue lieri \& Titio?
12 Legatum conditionale pendente conditione, repudiari non porteft.
13 Juri accrefiendi, vel non decrefcendi, ant of qualia ter locus fit in legato uf unfruituts, ante, od poft quafitam portionem, cùm legatarij re, G verbis fimul conjuncti funt?
14 Fus accrefcendi utrùm habeat locum in legato afufrudûts,quando legatarij funt re tantìm conjunti? \& num, feqq.
15 Jus accrefcendi, vel non decrefcendi in quibus differant inter $f_{e}$ ? remiffive.
16 Furi accrefiendi an fit locas in legato ufusfructâs; quando legatarij funt conjuntit verbis tantum? 0 \& num.fequent. ubi in primis refertur cominais. DoCoram fententia.
17 Et fundamentis illius, atque Menochij confiderationibus nommullis noviter refpondetur per Authorem, \&E num. fequent.
18 Conjunctionis verbalis an fit major vis, b̌ घffeduss quàm realis, remiffive.

## 184 Quotidianarum Controverfiarum Iuris Zib. 5

E9. Fus actrefcendilocum babet in legato proprietatis, inter verbis tantùm conjunctos.
Fus accrefcendi non babet locum regulariter poft quafitam pertionem.
Jus acirefcendi locum babet in legaro ufusfrutids,etiam peft quefitam portionem, tum legatarij conjuncti funt re, ov verbis fimul, five re tantùm.
22 Proponitur difficultas 1 . penultimæ, ff. de ufufructu accrefcendo, of communis interpretatio refertur.
23
Iuri accref cendi locminn non effe in legato uffusfruituls, quando legatarij funt verbis tantum conjuncti, ex fententia Antiquorum, qua magis placet Authoris \& num. fequent.
L. penultimæ,ff. de ufffructu accrefcendo, vera ratio redditar.
Inter ufumfrutum, \&r proprietatem, quoad jus accrefcendi, differentiam effe inter conjunitos verbis tantùms : ubi vera dijcriminis ratio proponitrar. uri accref cendi, vel non decrefoendi locum effe in le.

- gato ufuffrudis, inter conjunctos verbis tantùm, $\sqrt{2}$

4 quis velit cum communi tueri, qualiter pofit contraria part is fund amentis fatisfacere?
88 L. planè, 34. J. fi conjunctim, ff- de legatis primd, explicatur.
Legatum ab inffituto relictum, repetitum senfetur à fubfituto, five fubfliturio fit vulgaris expreffa, five zacita fub pupillari comprebenfa.
30 Conjunctio, ex qua nafcitur jus accrefce ndi,duplex eft, Donsinis, ov legis.
31 Conjüunctio leg alis que dicatur?
32 Jus accrefcemdi non inducere conjunctionems legalem in legato proprietatis, fi legatum per repadiationem, vel alio modo ex poff facto deficiat.
33 Secus tamen in uf fifructu : ubi vera proponitur differentia ratio, \& $1 . \&$ proculo, ff. de legatis, 2.\& 1. 1. J. t.ff. de ufufructu accrefcendo, explicantur.

34 Nonnulla in bac materia contra communem Scribentium fententiam, ©̀ novè, ó verè adnotata, ó textum in I. r. I. 1. ff. de ufuf. accrefcendo, optimè declaratum.
35 Conjunctio leg alis quare non operetiur jus accrefcendi, in Pecie 1. \&\& proculo, ff. de legatis 2.
36 Conjunuttio legalis fola (ufficiens non eft ad indacendum jus accrefcendi, niji alia ratio idfuadeat, contra Commaneim.
37 Conjunctionis legalis doctrinam veraili nion effo, fed commentitiam, prout hoc num. latius explicatur.
Fus accrefcendi an, \& quare dettri inter duos dominos; qui dd eandem bareditateni fervo communi refitiam ex teffamento admittuntur, © inter cos,qui ad bonorkm poffefionem, five contra teffamentum, vel $a b$ inteffato à lege vocantur.
39 Fus accrefcendt inducitur etiam inter oimninoे dijfunhalos, ne quis decedat proparte teffatus, do pro parte inteftatus.
40 Fus accrefcendi, quare procedat in fucceffione ab intefato?
41 Succeflo legitima defertur Semper falvâ gradits pratogativa.
4. $\mathrm{Fu}_{\mathrm{s}}$ accref cendi, quare detur in bonorum poffefione contra tabulas, © in querela inofficiofi teffamenti ?

31
DRo plena, diftinááque hujus capitis explicatione, primò conftituere neceffarium duxi : Jus accrefcendi, vel non decrefcendi, dubium effe, an, \&\& quandolocum habeat in legatis, fideeicommiffis, \&t hæ̈reditatib? ? Nec de hoc poffe certam aut generalem doctrinam conftitui; quippe carm res ifta altiorem requitat indaginem $\&$ difputationem, \& pleniffirmum tractaturn contineat, ut conftat ex his, qua fcripferunt, \& pleniffimé dectararunt haric materiam, ( penes quos videri poterit) Bartolus , Alexan. Jafon, \& omnes ordinatij,maximè Ripa,Annibal Crotus, Parifius, Villalonga, Bo.
lognetus, \& alij Recentiont's in 1. re co njurati, ff. de legatis 3.8 in 1 , unica, $C$ quando non petentium partes ${ }_{3}$ ubi latiffimè repetit. Joanhes Gütierrez per totam log. Guill. Bened. in cap. Rainumtins, le teftament. verb. \& uxorem, nomine Adelafiam, ex $n$. 93 . cum multis feq9. \& verb. in eodem teftainento relinquens, el primero, mumer. 266 . 6 feqq. Gualdenf. de ar te reffandi, titul de legatis, cautela 15. Menchaca de fuccef.creation,lib.1- J.10, ex num. 92, ufque ad num. 168 . \& de fucceffionimm progreffu, lib. 2, in prafatione, \&\& lib. $3 . \dot{d}$ p rinc, ufque ad. If. 24. Petrius de Peralta, \&\& Francifcus Sa rmient. in 1.0 proculo, per totam, ff. de tegat. 2: Udalricus Zafius, Alciatus, Joannes Robertus, Antonius Goveanus, Forcatulus,Loriotus, Durandus, Menochius, \& Perrus Grego-rius, quos in unum congeffit hovifi mè Antonius Pi . chardus in $\mathbb{S}$. fi eadem res, num. I6. Infitut. de legatis, qui ipfe per totum $\mathbb{J}$. latiffimè fribit de hac materia, Michaël Graflus receptarum fententiarum, $\mathbb{I}$. jus accrefcendi, per totum, fol. mibi, 22 2. Simon de Prætis de interpretatione ultim. volunt, lib. 3 . interpretatione I . dubitatione 5. folat. 3. per totam. fol. mibi, 24. Mantica de conject. ultim. volunt. lib. 4. tit. 10, per totum, \& lib. 10 , tit.10. per totam, Antonius Gomez tom. 1. variar, cap, 10. de jure accrefcendi, per totum, Marcus Antonius Peregrinus de fidecicommiffs, art. 9. per totum, D. Spino in npe. cul. gloJJ. 9. principali, de jure accrefcendi. Alexander Raudenfis de analogis, lib. 1. cap, 34, num. 62, \& n. 179 . 62 243. G268. © 271 , \& feqq. \& re/p. 11 . per totum, lib. 2. Surdus in conf. 21 it. lib. 2, latiffimè etiam, atque noviffime Angelus Matheacius de legatis, ơ fideicommiff.lib.3. cap. 1. per torum, $\sigma$ quatuor cappitibus feqq. alios infinitos confulto, fcienfque pratermitto, Superiores autem \& fideliter précitantur, \&à me originaliter prèlecti funt. Ipfi etiam diftinctè tractant, utrùm in con-2 tractibus locum habeat jus accrefcendi, hec-ne : inter alios tamen commendo Antonium Gomez, in princ. Guilliel. Beriedict.\&Alexandrum Raudenfem locisrelatis fupra, Aldobrandinum in conf. 1. num, 287. © feqq.

Quod attinet tarnen ad noftrum propofitum, \& fecundo loco conftituendum eft: Juri accrefcendi locum 3 non effe in legato ufusfructûs, quoties legatarij omnimodò feparati funt, hoc eft, nec re, nec verbis, nee fimul re \& verbis conjuncti, l. T. If. de uffructu accref. cendo. ibi : Cateriumn fi feparation unicuique partio uffusfritaus fit relittus: fine dubio jus accrefcendi ceffat. Et in hoc omnes conveniunt, ut dicit Menchaca de fucceffionum progteffi, lib. 3. I. 23 . num. 28. verf, ergo aut Junt, advertunt Menochius in conf. 14t . nimm. 6.lib. 2.Petrus Gregor, in Gytagmate juris, lib. 4, cap.5.n. 20. vel quoties res omninò funt diverfæ, ut cùm legatur duobus, ainnis alternis, ufusfructuis, l. 2.ff. quibius modis uffusfrultus amitratur, I. hujum foodi, IS. quibus, ff. de legat. It Petrus Coftalius in $l$. penult. in princ. ff. de wiffrufth accrefcendo. Quod in omni legato,etiam proprietatis ple- 4 næ, patiter obfervatur ; \& inter legatarios omninódifjunctos, non habet locum jus accrefcendi, nec decrefcendi, fed portio deficiens manet penes hæredem, Bartol. in did. l. re conjuncti num. 25 . ubi communem omnium fententiam teftatur Jafon num. 112 - © num. 117 . Peralta in dift.l. © proculo, ff. de legatis $2 . n, 16$. Graffus diat. S. jus accrefcendi, quaft. 11 . \& exemplis comprobat Menchaca dita. J. 23 . nuim. 1 .

Sed Accurfius in ditt. l. I. If. de ufufrutfu accrefeen- 5 do, opponit in contratium, textum in $l$. mulieri, $\mathcal{O} T$ tlo, $73 . f f$ de condit. © demonftrat. ubietiam inter conjunctos nori datur juis accrefcendi in ufufructu ; fcribit enim Papinianus in hunc modumi : Mulieri, \& Titio ufufruthus, $f_{i}$ non nupferit mixlier, relituus eft : $f_{i}$ mulier nupferit, quandiu Titius vivet, of in eodem ftatu fuerit, partem ufufrutius habebit ; tantùm enim beneficio legis ex legato multeri conceffam effe intelligendium eft, quatstum baberet, fi conditioni paruiffet: nec, fi Titiue, quic cothditione defectus eft, legatam repudiet, ea res shulieri proderit. Et difficultas confiftit in eo, quòd conditio illay $j$
non nupferit, licèt habeatur proimpleta, quoad ipfam mulierem, quamvis nubat, quia beneficio, \& difpofitione legis remittitur, $l$. Jed fi boc, $\$$. fin. l. boc modo, l.cum tale, S. Ji arbitratu, ff. de condit. \& demonfirat, tamen in perfona Titij omninò deficit, fequutis nuptiis,l.I. C. d. in dicta viduitate tollenda. Unde videbatur, quod pars Titij propter defectum conditionis acceffura effet mulieri per jus accrefcendi; ; vel non decrefcendi. Sed contrarium expreffim refpódet Papinianus, nêpe mülierem, vivo Titio, partem tantum ufusfructus habituram. Poitmòdum verò dicit: Nec fi Titius quic conditione defectus est , legatum repudiet, ea res mulieri proderit. Quod non modicum adverfari videtur verbis aliis : Tantum enim beneficio legis ex legato mulieri conceffum effe intelligendum eft, quantum baberet, ficonditioni paruiffer. Plane fecundum id, repudiatio Titij mulieri prodeffe debet;nam fi conditioni paruiffet, utiq; prodeffet portio, quæ repudiatailli accrefceret. Quibus \& aliis modis, difficultatem ejus textus cum judicio cőfiderat Jafon,\& rectè perpendit omnia, quæ pro,\& contrà adduci poffunt in l.re conjuncliff. de legatis tertio num. 180. \& tribus Seq. \& eum non referens Doct. Spino in Jpecklo teftamentorwim, glof. 9. principali, de jure accrefcendi, num.19. per totum; \&noviffumè Antonius Pichardus in 6. Ii eadem res, Inflitut. de legatis,num. II \& © num. 93 . '心 feq.quo loco, \& D. Spino ubi fupri, \& tribus numeris feq: variis modis explicant illum textum, \& ultra eos, varios intellectus cumulant Peralta in d.l. \& proculo,ex aum.40.Duarenus lib.2. de jure accrefcendi, c.altim. A1ciatuslib. 4. paradoxorum, c. 8. Bolognetus in d l. re conjumcti, ex num. 308. cum feq. Menochius libro 4. prafumpt. 1 59. num. 21. verfic. Hic cafius.
7 Verum pro clara, \& dilucida interpretatione illius textus, animadvertendum eft; Principale dubium cōfiftere in hoc, utrŭ in fecie ibi propofita, fit locus juri accrefcendi!' Et poltAccurfium ibi.verb. proderit,communiter intellexerunt Doctores, in ea lege, perpetuò ceflare debere jus accrefcendi, nec, it Titius moriatur, mulierem totum ufumfuctum habituram, fed patrem tantùm, quam à principio habuit;\&pro ratione principaliter conftituunt, ideo ceffare debere jus accrefcèdi,quia mulier admittitur dejure fpeciali,\&contra voluntatem teflatoris ad fuam partem, non de jure com8 muni: Inde deducentes, ad alios cafus generaliter jus accrefcendilocum non habere, quando legatarius admittitur ad fuam partem de jure peciali. Quod per illum textum adnotaruntBarto. in d.l. re conjuncti, n.43. ubi communemopinionem teftantur Jafonnum. 180. Ripa num.144. Salicetus,\&Bald. in l. I.C.Ce indicta viduitate tollenda,num.2. © $\int$ eq. Alciatus, \& Duarenus wbi fuprà Añibal in repetition. l. nemo poteft, ff. de legatis primo, num. 492. Joan. Gutierrez in repetitionel. unica, C.quando non petentium partes, num. 38. Sed contrariă fentétiam, imó jus accrefcendi locum habuiffe,rectiùs docueruntCuman.Caftrenfis, \&Socinusin d. l. mulieri, \& Titio, num. 2. Jafon, \& Ripa ubi fuprá, \& Crotus num. 72. Cofta in $\S . \int_{\text {I }}$ arbitratu, 1 . cum tale, ff. de condit. © demonfrat. limitatione 4 . ex num.6.fol. mihi 238.Peralta in diç.1. © proculo, ex num. 41.ufque ad nam. 49 .ubi fubtiliter atque eruditè loquitur, \& optimè expendit illum textum pro Communi, \& contra Comunem, \&ad rationes Baldi refpondet.Bolognetus ind.l.re conjuncti, num. 309 .dं 314 .Rob. lib.2.jententiaram, c. 27. Anton. Pichardus noviffimè, fuperiores non referens in dict.8.fieadem res,num. 94 . Et pro his evidenter urget, quod inter cójunctos conjunctione mixta, habet locum jus accrefcendi in ufufructu, $h$ I. \&per totumtitulum ff.de ufufruct.accrefiendo. Nec concludentem rationem affignant Doctores, quare jus accrefcendinon detur in eo textu, five fpeciale jus cơflitui debeat.Nec adeò comunis eff fententia relata fuprrá, ut Recentiores nonnulli arbitrantur,cum potius ipfe Bartolusind. l.re conjancti, nuw. 43 . dixerit, quod in hoc feriperdubitavit, nec creditimpliciter verumeffe, jus accrefcē. IJoan. del Cafiillo Quot. Contr. Juris, Tom. I.
di ceffare, quando legatarius admittitur ad fuam partem de jure feeciali : idcircò nonnullos cafus dittinguit, \& diftinctionem ejus plenè profequitur Bolognetus ibidem, ex num. 307 . ufque ad num. $330 . \&$ num. 320. poft longam difputationem numeris pracedentibus habitam, concludit , diftinctionem Bartoli non probari jure, nec veram effe.

Deinde, quia in d. l. mulieri \& Titio, fumptoargumento ab oppofito, five à contrario fenfu, clare videtur probari, jus aecrefcendi in aliquo faltem cafu dari ; diciturenim: Quandiu Titins vivet, \& in eodemftatu erit partem ufinf rititus habebit. Ergo denotat aperte, quòd mulier mortuo Iitio, vel capite minuto, totum ufumfructum habebit: dictio enim illa ouandiu, temporalem exclufionem mulieris à portione Titij, \& non perpetuam fignificat, ut recte animadvetunt Petrus de Peralta in d. 1 . \& procmlo, num 45 . Joannes Bolognetus in d. l. re conjumefi, num. 322. \& prius do cueratBartolus, quem ipli non referunt, in 1 .filinsfomilias, num, 2.ff. ad Tertulliamum, \& confirmatur ex refolutis per Alexandrum,\& Caftrenfem in l.I. C. de legatis. Burfatum in conf. 133.num. I. lib. 22. Noniumin conf. 12. n.14. JoannemV incentium Honded. in conf. 6. mum. 36. Denique quia ibidem exprefse dicitur, quod mulier beneficio legis tantum confequitur, quantum haberet fi conditioni paruiflet: ergo confequens eft, ut mortuo Titio, vel capite minuto, totum ufumfructum habere debeat jure accrefcendi; nam ficonditioni paruiffet, eo jure totum confequeretur. Io Nec obftant preedictis duo, Primum quòd fijus accrefcendi haberet locum in portioneTitij deficiente, mulier ab initio cum Titius conditione defectus fuit, totum ufumfructum habere debuiffet, $l$ I. unica $\S$. finautem aliquid, C. de caducis tollendis. Nec deberet exfpeCtare mortem Titij, vel ftatus ejufdem mutationem, fecundüm quod repudiatio Titij prodeffet mulieri: \& tamen contrarium exprefsè refpondetPapinianus in d.l. mulieri © Titio, ad finem. Nam ad primum non fatisfaciuntCaftrenfis ibidem, num. 2. verfic in textu, ibi. Jafon in d. l. re conjuncti, num. 283. Cofta, Peralta, \& Bolognetus locis Juprà relatis. Sed preceptores nonnulliSal. manticenfes, (quos legentes audivi) eleganter refpondent, \&ab ipfis accepit noviffime Anton. Pichard. ind.S.fieadem res, num. 69 . quòd licet Titius verè conditione defectus fuerit, mulier tamen non poteft ad portionem ejus admitti,necullo jure,aut ratione illá petere; quippe defectu tătum cōditionis adjuvaripof fetjat ille non modò juvat mulierem, imó potiüs intétionem ejus fubvertit ; proptereà quòd mulier ipfa ad partem propriam, beneficio legis admittitur, hoc eft, quafí côditioni paruerit,\& non nupferit : è contra verò, fipeteret portionemTitij, ex ratione illam pretéderet, quòd conditioni non paruerit, \& nupferit; \& fic tanquam cōtraria allegans non effet audienida, l.f.cum vulgari, C. de furtis. Neque enim ad eüdem ufumfruCum, \&tanquam nupta, \&tanquam non nupta admitti debet, l. Titia fi non nupperit, 99 . If. de cond. \& demonf. Quæ ratio militat, quandiu Titius vivit, \& in eodem flatudurat, ut dicitille textus:deficit tamé, Titio mnrtuo, vel capite minuto; eo enim cafu, capitis diminutione,aut morte, (quibus etiam acquifitus ufusfructus finiri folet) non códitionis defeçu,juvaretur mulier: quod non ita exacè confideravit Pichardus ubi fupra. Ad fecundum verò refpondet Accurfius in eadem 7 . mulierie' Titio, verb. proderit, communiter receptus per DD.ibidem, repudiationem Titij non prodefe mulieri, quia cum Titius conditıone defequs fuerittempore repudiation is inutilis eft ejufde repudiatio, ut $\mathrm{fi}-$ gnificat Jureconfultus in verficul. nec fi. Titiurs. Sed fubtilius refpóderi folet in SalmanticenfiU niverfitate per Praeceptores comuniterjà quibus fic accepit, ¿ao viffimètradidit Antonius Pichardus (ne aliquid in toto opere noffro, quod alienum fit, ufurpemus, five tacito Authore proferamus) in $5 . / 2$ eadem res, n. 97 de legatis,

A a
verum

## 186 Quotidianarum Controverfarum Iuris, Lib. I.

verum effe, mulierem, idem confequuturam, quod haberet, fi conditioni paruiffet; verum fi mulier non nupfiffet, fed conditioni parere voluiffet, id efficeret præftando cautionem Mutianam, auth, cui reliftum, C. de indicta viduitate tollenda. Quæ cautio in eo legato ufusfructus omninò neceffaria erat, fi conditio verè effet adimplenda: quiafi remoto beneficio cautionis, mors mulieris exfpectanda effet, legatum ufusfruAtus fruftratorium redderetur, nec deberi poffet, in id tempus collatum, quo finire debuiffet; $l$. bares mens, 79. S. quamvis, ff. de conditionibus \& demonftrat.l. Titio, cum morietur, 58. ff. de ufufructu: In legatoverò Titij, cùm conditio illa,$\sqrt{2}$ mulier non nupferit, fit cafualis quoadTitium, non nifi morte mulieris adimpletur, $l$. boc genus, 105 .ff. de condit. \& demonff. Nec poteft ipfe Titius uti cautionis Mutianæ remedio; l. a via 77 . §. Titio, ff.eodem tit. Igitur dum mulier vivit, cum verum, fit pendere conditionemTitio adfcriptam ; nul12 lam effe repudiationem, \& mulieri prodeffe non debere, rectè refpondet Jureconfultus ibi, utpote cùm Titius repudiare non poffit legatum conditionale pé.
 ff. de legatis 2. Nec etiam prodeffe debet, fi mulier nupferit, cum provifione legis perinde habeantur ac finon nupfiffet, ut in effectu, \& fubtiliter explicavit Coftain dig. S. fi arbitratu, limitat. 4 . num 6 . a quo \& privatis (comunibus tamen Magiftrorum friptis) accepit Pichardus ubi Suprà, diaf. num. 97.

Tertio loco conftituendum eff,ex omnibusAuthoribus relatis $f$ uprà, in initio hujus cap. num.1. comuniter probatum, conjunctionem hominis triplicem effe, Realem tantùm, Verbalem tantùm, \& Mixtam, re\& verbis: quod fatis conftat ex $l$. re conjuncti, 89 . If.de legatis 3 .l. triplici, 142 . ff. de verbor. fignificat. Et verbis conjunctifimul dicutur legatarij ufusfructus, cum te flator ita dixerit: Titio, © Sempronio Cornelianifundirelinquo ufumfructum:\& tunc inter hujufmodilegatarios eft locusjuri non decrefcendi in ufufructu, fecundum Albericum in l.1. num. 2. ff. de ufufructu accrefcendo. Angelum in conf. 153 . Rufticum num. 2. Crotum in diact. l. re conjuncti, num. 45. verf. non obffat textus. Qui intelligũt id procedere ante, \& polt quaefitâ portioné, ut uno \& altero cafu habeat locum jus nō decrefcédi, ut comuniter obfervari dicit Menoch. lib. 4. prafumptione $159 . n u m .3$. \& idem tenetMenchaca de fucceffionum creatione, lib. I. §. 10 .num. 128 .'゙num. I 3 o.ubi generaliter, \& jure fundat in ufufructu in ultima voluntate relicto,etiam poft quæfitam portionem, non effe jus accrefcédi, fed jus non decrefcendi: \& fic quod jus accreffêdi, de quo loquiturtextin $l$. 1. $\varsigma$. interdum, ff. de ufufructu accrefcendo, \& aliis juribus, quod in ufu. fructu habet locum, ante\&polt quefitam portionem, fitjus non decrefcedi:Et in hanc partem inclinare animum videtur, fed confusè loquitur D. Spino in $\beta$ pec. . glof. 9. principali, de jure accrefcendi, num. 2 I. in fin.
Quarto loco coffituendum eft, legatarios re tantum 14 conjüços dici, cum teftator ita dixerit: Titio ufumfruGum fundi Semproniani do lego, © ejufdem fundi ujumfructum Cajo do, lego: quo cafu ante quæfitum, \& acceptatum legatum, fi unius portio deficeat, eft locus juri non decrefcendi, fed poft acceptatum legatum,\& portionem quafitam, eft locusjuri accrefcendisitadocuit Bart.in dict.1. re conjuncti, num. 2 I. ubi Crot. n.29. \& Politus num.47.Albericus in l. . mum. 4 .ff. de ufufruĬu accref cendo, \& ex aliis refolvit Menoch. lib.4. d. prefumptione 159 num. 5. Є6. \&Bartoli diftinctionem effe veram, \&tenendam dicit Menchaca de fucceffionum progre $\int$ fu, lib.3.S. 21. num. 51 . per totum, © 5.23 . num. 28 . verf.ergo aut fumt: ibi: Tertio cafju. Exprefsè etiam admittit cum Comuni, effe jus accrefcendi, vel non decrefcendi in legato ufusfructus inter re tantùm сбјйctos: fed de fuccefionum creatione, lib. 1. §. Io. dum repetit $l$. qui quartam, S. fin.num. 122 . verf. Ex qua ratione, $\mathrm{ibi}_{1}^{1}$ : infero verum intellecturn, tenet contra, $\&$ ex-
prefsè affirmat inter retantùm conjunctos nơ effe jus accrefcendi, fed jus non decrefcendi. A comuni tamen recedendum non erit ex Authoribus relatisfuprà, qui explicant latius, jus accrefeendi, vel non decref. 15 cendi in quibus differant,\&plenè Bolognet in diव̆.l.re conjuncti, num.26. 27. \& feqq. \& fuperiorem fententiam tenet etiam Petrus Gregorius in Jyntagmate juris, lib.4. cap.5. num. 20. ubidicit, quòd cum legatarij ufusfructus re tantùm conjuncti funt, faciunt fibi partes per concurfum, ita ut, altero ex legatariis mortuo, vel legatum repudiante, quia concurfus ceffat, alteri in folidum per jus non decrefcendi debetur : \& extenditur predića conclufio fecundumMenoch. $u b$ b ऽuprà, d.num. $6 . v e r f$. extenditur, ad conjunctioné realé, five re, ex legis interpretatione tacité provenientem, ut in exemplol. fialij, ff. de ufufruct. legat. \& aliis adductis fuprà, cap, precedenti patet: ubi hac de re latiffimè, atque diftinctè fcriptum eft.
Quinto loco conftituendum eft,verbis tantùm cójunctos dici legatarios, cım teftator ita dixerit: Titio, 16 of Sempronio ufumfructum aquis portionibus fundi Semproniani do, lego : verbis namque, \& conjunctione cojuncti funt, fed re, \& portionibus divifi intellectu. Tūc autem magis dubitantDoctores, anjuri accrefcédilocus effe debeat? Et etiam hoc cafu, cum verbis tǎtùm cójunctifunt legatarij ufusfructus, locum effe juri accrefcendi tenuerunt Bartol. Baldus , \& Albericusin $l$. $f_{i}$ duobus, ff. de ufufructu accrefcendo, idemAlbericusin l.I num.1. eodem tit. \& comunem refolutionem tefantur Ripa num. 69. Politus num. 46. \& Villalonga fol. 20 in diç. l. re comjuncti, ubi Parifius $n .61$.per totum, Bolognetus num. 238. fequunturPet. Coftaliuis adverSariorum juris,part. 2. ex lib .7. pandectarum, ad titulum, If. de ufufructu accref cendo, in $\S$. idem Julianus, Cephalus in conf. 226.col. 2. lib. 1. Michael Graffus §. juss accrefcendiquaff. 9. in fin. \& ab impugnationibus Neotericorum conftanter defendit hanc partem; dicens, contrariam jure fubfiftere non poffe. Jacob. Menoch. lib. 4-prafumptione 159 , videndus ex num. 7 . ufque ad num. I8. ubi pro comuni hac refolutione expendit nonnulla jura, quæ prius adduxerant Parifius in dif. l. re conjuncti, dia, num. 61. \& Bolognetus diaf. n. 17 238.primotext.in l. I. in princ. \& in $\$$. idem, \& §. interdum, ff. de ufufructu accrefcendo. In quibus fimpliciter, \& abfolutè dicitur, inter conjunctos in legato ufusfructus locum effe juri accrefcendi. Tunc fic: inter conjunctos ita connumerantur conjuncti verbis, ficuti conjuncti re tantum, autre, \& verbis fimul; ergo ex dictis juribus differentia conftitui non poteft. Etnon folum (inquit Menochius ubi fuprà , numero 8.) eft divinare, contrarium dicere, fed etiam coanguftare verba eorum jurium, fi ad conjunctos re tantùm, vel re \& verbis fimul referantur.
Verùm huic argumento refponderi poterit, verú effe inter conjunctos in legato ufusfructus, locum effe juri accrefcendi,ut illa jura dicunt: id tamen intelligédum effe, dumiodo taliter fint conjuncti quòd jus accrefcendi effe poffit, hoc eft,re \& verbis fimul, aut re tantùm. Cæterum verbistantum conjuncti,ea cбjū́Etione junguntur, ut potiùs feparari, quàm conjuncti videantur: \& fic quoad jus accrefcendi, inter conjūctos non ita coñumerari poffunt verbis tantùm conjuncti, ficutre \& verbis; aut re tantū conjuncti,nec in eis verificatur generalitas dictorum jurium. Hoc autem non eft divinare, aut coanguftare verba Jureconfultorum, fed juxta rationem reati fermonis, \& juris intelligere ea,at $q$; ex ratione aliorum jurium declarare, in quibus inter conjunctos verbistantùm jus accrefcendi denegatur in ufufructu.

Secundò, \& pro com̆uni argumentatur Menochius in hunc modum: quod major eft vis, \& effequs conjūCtionis verbalis, quă realis tātùm, exR ipa in d. l. re conjuncti $n$. 126. Fed inter re cбjūtosos eft locus juris accrefcendijergo\&inter verbis conjunctos locus effe debet. erit in primis: non adeó certum effe (ut folo Riparelato, Menochius putat) quòd major fit vis, \& effectus conjunctionis verbalis, quàm realis, cùm in hocdiverfre fint Doctorum fententix, \& opiniones, ut videre eft penes Menchacam de feccefion. progrefu, lib. 3.5. 2 I. n. 3 . © S. 22. n. 21. \&' 22. Anton. Gomez. tom. I. variar, cap. 12. dejurre accrefcendi, num. 31. Graflum S. jus accrefeendi, quaff. 13.n.3. Deinde pofito, quòd in hoc nulla effet differentia, aut contrarietas Doctorum, deberet altercatio talis intelligi in hareditate, fideicommiffo, aut alio legato, non in legato ufusfruAtus, in quo non dari jus accrefcendi inter verbis tantùm conjunCoos defendimus, \& rationem differentiæ concludentem ffatim affignavimus, utinde conflare poffit, non effe validum argumentum Menochij: In reali conjunctione habet locum jus accrefeendi in ufufruatu; ergo \& in verbali habere debet, cumm inter unam \& alteram conjunctionem in ufufructu longa fit differentiæ ratio. Denique dubium de prelatione inter verbis tantùm, \& re tantùm conjunetum, adaptari non poteft ad legatum ufusfuctûs, nam qui nullo modo admittitur ad jus accrefcendi, qualiter poterit re conjunĉo preferri, qui etiam in ufuffrutuu habet jus aecrefcendi, ut fupra vidimus. Tertio demum loco in favorem Communis fic argumentatur Menochius : quod facilius admittitur jus accrefcendi in ufufructu, quàm in proprietate, per text. inl. I. S. interdum, ff. de ujufrultu accrefiendo, \& frripfit Alciatus in $1 . /$ / mihi, ©́ Titio, num. 16 in fine, de verbor.
19 obligat. atqui certum eft, in proprietatis legato locum effe juri accrefcendi inter verbis tantùm conjunctos, $d$. l. re conjuncii, ff. de legat. 3. ergo \& in ufufrucu effe debet. Verumenimverò huic argumentationi fic refponderi poffe animadvertebam.

Primò, faciliùs admitti jus accrefcendi in ufufructu, quàm in proprietate, ubi admitti poteft, hoc eft, cùm legatarijre\& verbis, aut re faltem funt conjuncti, non cum verbis tantùm funt conjuncti, tuncenim facilius, \& regulariter admittitus in proprietate quàm in ufufructu, in quo denegatur.

Secundö refponderipotef, quod text. indicit.S. interdum, nihil urget pro confideratione Menochij, cumm agatur ibi de conjunctione reali, non de verbali, \& in reali dicit, quod habet locum jus accrefcendi in ufufuau, ficut in proprietate. Sed hoc plus eft in ufufuctu; nam in proprietate jus accrefcendi regulariter locum
20 non habet poftquafitam portionem, ut ex diaf. S. interdum, \& L. aquam, S. sll. f. quemadmodum forvitutes emittantur, adnotarunt Bartolus in dič. l. re conjuncif, num. 49. ubi dicunt communem omnium fententiam Jafon num. 121. Crotus num. 81. \& Ripa n. $\{7$. Ruinus in conf. 198. n. 12.lib.2. Cephal. in conf. 450. num. 12. lib. 3. Menchaca de fucceffionum progreffir, lib. 3. S. 23.
21 num. 32. ©ै 33. In ufufrutuu tamen jus accrefcendi locum habet etiam poft quefitam portionem, cùm legatarij conjuncti funt re \& verbis fimul, five re tantùm: quod ex eodem §. interdum, docuerunt Bartolus, Albeticus, \& Baldus ibi, \& communiter omnes ex Villalonga in diç. l. re conjuncti, num. 1. '6 4. fol. 48. Antonio Gomezio difl. cap. 10. de jure accrefcendi, num. 4I. Menchaca de fucceef.creation. lib. 1. S. 10. n. 128: \& de fuccef.: prosreffi, lib.3. S. 21. num. 5 I. \& §. 23. num. 34 . Manticalib. 10. tit. 3. num. 32. ©f 33. Menochio libro 4. de prafumptione 159. num. 6.'ं num. 18. per totum. Graffo 5. jus accrefeendi, quaff.9. num. 2. Roberto libro 2. fententiarum jurris, cap.26. Ex quibus, ut vides, fatisfactum elt, (\& ultra omnes huculque Scribentes) fundamentis confideratis à Menochio pro Communi. . Videamus nunc, comuunis fententix fequaces qualiter refpondeant ad textum, ex quo pendet veritashujus refolutionis in $l$. penult. ff. de ufufruct. accrefcendo. Circa quem difficile eft invenire rationem, quare fcilicet inter eos, quibus ufusfuctus idem æquis portiogibus reliitus eft, ceffet jus accrefcendi, cum conftet Joan, del Cafillo R Ruof, Gpatyr. Juriù, Tom. I.
eos effe verbis conjuncoos, \& ex verbali conjunctione jus accreffendi procedat regulariter? dif\%. L. re conjumpCit, de legat. 3. T. Jiduobus, in fine, ff. de legatiou 1. \& in us fufructu quoque, ex Communi relata fupra, quae tamen ea lege velut oppreffa refpondet, ideò ceflare jus accrefcendi, quia feparatim a fingulis haredibus fingulis legataris idem ufusfuctus relictus fuit ; \& fic nulla conjunctio inter eos effe poteft, neque verbalis, quia feparatim relictus fuit ufusfrucus, neque realis , quia non concurfu partes funt, fed eas ab initio obrinent legatarij, nam teffator fingulos hazredes gravando, cenfetur eos proportionibus hereditariis tantum gravare voluiffe, $l$. .fi fundum fub conditione, 8 r . S. libertums, ff. de legat.I. Unde non folidum ab initio unicuique, fed pro portionibus hereeditariis à fingulis heredibus relictum videtur, idè̀que jus accrefcendi locum noh habuit: ita explicant eum textum Bartol., in dizt. I.re conjunçit, $n$. I. Fulgofius in l. fi proprietus, in fine, if: de ufufructu accrefcendo. Et communiter probari hanc folutionem teftantur Alexand. n. 2. Romuleus, \& Alciatus n.8. Ripa n. 68. \& Bolognetus n. 72. in diaz. L.ro conjunczi. Loriotus de apicibus jurris, de conjuncquis, axiomate 2. ©f ro. Zafius ad tit. ff. de infufrutur accrefcendo. Menchaca de fucceffion. progreffu, lib. 3. d. S. 23. n. 26. Duarenus lib. 1. de jure accrefeendi, cap. 10. \& fequitus Menoch. difal a prafumptione 159. num. 15 .

Verùm, hax communis interpretatio, quamvis in 23 fe vera fit, non tollit illius textus difficultatem: id quod triplici, ${ }^{2}$ concludenti ratione offendebat quondam infignis Preceptor meus preeftantiffimusque D.D. Gabriel Enriquez, \&ab ipfo aliifque accipiens, reà̀ tradit Anton. Pichardus in dizizo 5 . fieadem res n. III. per totum. Primò, nam textus in dici 1. .penult. dicite expref sè non minùs feparatos videri legatarios, quàm fí duobus, equis partibus legatum effet; \& tamen hoc cafu conftat, legatarios, non feparatos, fed conjunctos appellari verbis tantùm, in diä. l. re conjunncii. Secundoे, nam in eodem textu, in verf. non mimiss, ponitur cafus diffimilis primo; ergo neceffario fatendum eft in fecundo cafu, non à fingulis hareredibus, ut in primo, fed ab uno hærede legatum fuiffe: aliàs enim non alius, fed idem cafus effer. Tertiò \& ultimó, quoniam ratio, qux per Ulpianum, fequenti lege adjicitur, cumm alius ab alio harredeufumfrutum vendicet, congruere non poteft predicta interpretationi; nam juxta eam, $\mathbf{u}-$ fumfructum, fed partem ufusfructus vendicare deberet unusquifque. Nec etiam tollunt difficultatem alizinterpretationes Parifiji in diz\%. .1.re conjunči, num. 6I. circa finem, utilegenti ex diatis fuprà confabit apertè.
Quocirca contrariam fententiam, juri accrefcendi 2 locum non effe in legato ufusfrutus, quando legatarij funt verbis tantum conjuncti, probarunt Antiqui,quorum meminit Gloffa, inL. I. S. interdum, ff. de ufiffruItu accrefcendo, \& contra communem defendunt Befucius $n$. 30. Crotus $n .34$ \& Politus n. 45. in dief. L. re conjunçi. Menchaca de jucceffionum creatione, lib. 1. $S$. 10. $n$. 122 . verf. Ex quaratione infero, \& $n$. 126 . \&f 128.
 quentib. \& n. 34 . ibi: Outod femper intelligo. Duarenus lib. I. de jure accrefeendi cap. Io. \& noviffime Anton.
 qui num. 112. optime advertit, textum in diaf. l. penul. tima, if. de ufufruĭtu accrefcendo, tractare de ufufructu legato, cujus natura, \& conditio ea eft, ut interlegata-25 rios divifus, in unoquoque diverfus, \& diftinctus ufusfructus fit, aded ut alter alterius pars dici non poffit, 1. ftipulatio ifa, 38. S. fedfí quis,ff. de verbor. obligat. l.f $\hat{Z}$ id quod, 15 .ff. de duobiwr reis. Bartolus, nim. I. i.f. ciems duorum, 32. ff. de fipulatione feroorum. ubi Accurfius verbo communio, \& ex communi Barbofa inl. ufufruClh, num. 6.ff. S Iuto omatrimonio. Unde cum in eo textu, ufusfructus ab initio divifus in partes fuerit inter legatarios, non folùm in fecundo cafu, quando æquis portionibus legatus fuit, fed etiam in primo, quandoáfin-

## 188 Quotidianarum Controverfiarum Iuris，Lib．I．

gulis hæreredib．reliatus eft ufusfuctus，diverfus，\＆diftin－ atus uflusfuctus in perfona uniuscujufq；legatarij con－ flitutus videtur；ideò nec conjunati videntur，nec jus accrefcendi habere poffunt，quia in diverfis rebus nec conjunatio，necjus accrefendi cadit，$l$. buyjummodi，$\varsigma$ ． quiburs，ff．de legat．1．Vis ergo，\＆ratio Papin．in eo tex－ tu，in hoc confiffit，quod ufasfrutus ab initio interle－ gatarios divifus fuerit，non in hoc，quòd à fingulis heredibus，velab uno ufusfructus legatus fit；ideò cum myflerio dixit idem Papinianus in i．fequenti：Cum a－ lius ab alio harede ufumfructum verdicet．Ut fignificaret apertè，quòd non partem ejusd．ufusfrucus unusquif－ que accipit，quod erat neceffarium ad inducendum jus accrefcendi；fed ufumfrutum fimpliciter vindicat， quia unius ufusfructus，alterius pars non eft．
Deinde pro hac parte contra communem，expendit duo jura idem Pichardus in diç．$\overline{6}$ ．$f$ i endem res，$n$ ． 116 ． ©． 117 ．li inde Neratius，4．© 1 ．2．ff．de ufufurư̆u accref－ cendo：que optimè urgent．Nec（quod ultra eum \＆cce－ teros Scribentes animadverto）fatisfacit Menoch．lib． 4 － diz．prafumpt．1 $59 . n$ ．I4．verè enim fortiter adfrin－ gunt，ut ex eifdem confat：Nonnullis etiam juribus pro Communi adductis fatisfacit，fed breviter nimis， ipfe Pichardus，\＆latius fatisfactum eff fuprà，ex numero 17．Solùm reffat，veram difcriminis rationèm，quoad 26 conjunationem verbalem inter legatum proprietatis， \＆ufusfrutus conffituere：Quæ tamen non obfcurè © deduci poteff ex precedentibus，\＆expreffim affigna－ tur per Anton．Pichardum ubi Juprin，num．119．Nam licet proprietas duobus æquis partibus pro indivi－ fo detur，eadem tamen res manet，$l$ ．reefi dicimus， $25 \cdot 5$ ． I．. ． locus， 60 ．If．de verbor．fignif．Sed ufufrutu à teflato－ re per partes divifo inter legatarios，diverfi ufusfructus conffituuntur，quod jus accrefcendineceffario impedi－ re debet，ut fuppradiximus：Et fic remanet defenfa hæc
27 contra Communem．Quod fí quis velit communem refolutionem tueri，poterit contrarix partis，quam ha－ tenenus defendimus，fundamentis fatisfacere，cum Me－ nochio ditia．prafimppt． 159 ．ex num．7．cumn multisis feqq． Parifium in diat．L．re conjumčit，n． $6 \mathbf{I}$ ．Et fi retineat com－ munem intellectum ad textum inl．penult．ff．de ufuffru－ Ctu accrefendo，refpondere poterit ad texrum，qui in contrarium urgere videtur in $L$ ．plane， 34 ．s．fi conjun－
28 Clim，ff．de legat．I．prout ex aliis refpondet Pichardus， ubi fuprà，$n$ ． 34 －由 $n$ ． 77 ．vel fecundum Bartol．ibidem． Quod etfi legatariis fingulis ab inflituto \＆fubflituto eadem res relica fuiffer，non fiuntpartes ab initio，fed per concurfum，quia heredes tunc cenfentur pro por－ tionibus tantùm hæreditariis gravati，quando unus－ quifque haredem partem tantùm haber in hereditate， 1 fed inflitutus \＆fubbfitutus unusquifque in folidum eft heres，\＆fic in folidum gravatus cenfetur in eo textu， ubi Jafon fequitur hanc rationem Bartoli．Ripa n． 20.
29 \＆Polit．n． 4 in dig．l．re conjum 7 fi．Sed \＆fubtilius re－ fponderi potefl，quòd in eo 5 ．legatum non fuit factum à diverfis haxredibus，ut rectiffimè docuit Rartol．fed ab eodem，utrique legatario reliitum eft legatum， quia legatam ab infituto reliftum，cenfetur à fubfti－ tuto repetitum，five fubflitutio fit vulgaris expreffa， 1．licet Imperator，ff：de legatis，i．five tacita fub pupil－ lari comprehenfa，l．quif fundum， 5 ．quii filium，ff．ad le－ gem falcidiam．Et fic ex vi tacite repetitionis à fubtti－ tutn videtur utrique legatario legatum relictum．
Sexto loco conflituendum eff：quòd conjunctio，ex qua nafcitur jus accrefcendi，duplex eff，hominis，\＆le－ gis：de conjun \＆ione hominis adhuc atum eff；de con－ junctione verò legis tratant Bartol．ex n．59．Jafon ex nuen．5o．Romuleus quaff．4．Bolognetus exnum． 223 ． \＆alij coñuniter in dicta L．re conjunctit，idem Bartolus， $\&$ alij Doctores in $l$ ．© proculo，ff．de legatiu， 2 ．Gbi latif－ fime Peralta exn．I．cum multis feqq．Anton．Gomezius tomo 1．variar．cap．10．de jurre accrefendi，num． 28. Graffus 5 ．jus accrefcendi，quafl． 4 in principio，＇由 quefl． 7. D．Spino in Jpeculo，glof］．9．${ }^{\text {de }}$ jure accrefcendi，num， 22.

Dicitur autem conjunctio legalis，quoties plures à lege civili，vel Pratoria fimul ad eandem rem，\＆conjundtim $3 x$ vocantur：：cujus rei exempla noñulla traduntur in $L$ ．ex
 pofielionib．L．umica，C．quando non petentium partes，l．／$/ \mathbf{z}$ duoburs，ff．de bonorum popiefionibus contra tabulas， 1 ．Ser－ virs commumais，67．If．de acquirenda bareditate．Quod at－ tinet ergo ad inflitutún noftri tractatus，ut alia prexter－ mittam；de jure accrefcendi ex conjunatione legali， inter alios cafus，duos principaliter diftinguit Bartol． in diac．l．re conjuncti，nammer． 59 ．Primus elt，quòd in legato proprietatis conjunctio legalis non inducit jus accrefcendi，fi legatum deficiat ex pofffatto per repu－ diationem，vel alio modo，per textum in $l$ ．© proculo， ff．de legatis a．Ubi Celfus Jureconfultus fic fripfit：Et Procullo placebat，＇凵 a a patremeo fic acceppi，quod fervo com－ muni legatum fit，fialter Dominorum omitereet，alteri non accreferere：non enim conjunctim，fed partes videri legatass； Nam $f$ it ambo vendicarent，eam quewós legatipartem babi－ turum，quam in fervo baberet．Et fic intelligunt，eum textum idem Bartolus，Caftrenfis，Imola，Albericus， Angelus，\＆Cumanus ibidem，\＆communem intelle－ Cuum teftantur Petrus de Peralta，\＆D．Francifcus Sar－ mientus in princip．ejuwdem $l$ ．\＆क proculo．Menchaca de fuccef］．progref $[$ Iu，$l i l i b$ ．3．S．23．n． 61 ．65．© 66．Secundus cafus eft，quod in legato ufusfructus conjunctio legalis 33 inducit jus accrefcendi，fil legatum deficiat ex poffa－ Ao per repudiationem，vel quia ufusfructus alio mo－ do amittatur，l．I．S．I．ff．de ufufruct．accrefcendo，ubi Ulpianus in legato ufusfructus aliter，quàm Celfus in legato proprietatis，\＆in hunc modum fcribit ：Deni－ que apud Juliamum lib．35．Digeflorum quaritur：：ic com－
 tus，an altero repudiante，vel a amittente ifjumfructum，alter totum babeat？＇© putat ad alterum pertinere：©f licet do－ minisis ufurffucturs non aquis partiburs，fed pro dominicis ac－ quiratur；tamen perf ona ejus，non domixiorum，inflecta，ad alterum ex dominis pertinere，non proprietati a ccedere．Et per herc jura inter legatum proprietatis，$\&$ ufusfrucus fic diftinguunt communiter Doatores，ut teflantur Ja－ fon n．52．Ripan．204．Crotusn．125．in d．l．re conjum－ Eci Joann．Cephal．in conf．244．n．8．＇f 9．lib．2．Dua－ renus lib．I．de jurre accrefcendi，cap．13．Joannes Rober－ tus fententiar．jurius，lib．2．cap．24．Cujacius trädat．5． ad Africanum，fol．69．\＆obfervationum lib．8．cap． 35. of in partita ad titulum ff．de ufufrutu accrefeendo， fol．41．©f 42．qui Authores plura cumulant pro expli－ catione dieforum jurium，\＆varias adducunt differen－ tixe rationes．Quibus omiffis，\＆aliis adductis per Per－ altam；\＆Menchacam，ubi fuprà，vera differentix ratio inter ufumfructum，\＆proprietatem confifitit in eo， ut noviffimè advertit Pichardus in d．§． $\int$ i eadem res，$n$ ． 107．quòd cumm legatum ufusfructus non perficiatur in prima acquiftione，fed contineat plures acquifitio－ nes fucceefivas，quia quotidie conffituitur，\＆de novo acquiritur $l$ ．1．S．interdum，ff．$d$ ．ufufruct．accrefend． quotidie quoque de novo，fervo acquiritur，\＆per eum domino：ideo fi tempore nove acquiffionis，non poffit alteri domino acquiri propter repudiationem， vel ex alia caufa，ex qua ufusfrutus acquifitus amitti－ tur；tunc in totum alteria cquiritur，ac fi illius tantùm fervus effet，juxta regulam text．in $l$. ．I．．conimunis fervur， ver．．ut in eo，ff．de fipulat．Servorum，quod fecus eff in proprietate legata，quia cum illa uno eodemque tem－ pore $\&$ in totum acquiratur，ex d．§．interdum，ibi ： Non ut proprietas eo folo tempore quo vendicatirt，\＆eo tempore uterque dominus capax fit ，uti non poffu－ mus regulà disfi S ．commumis fervurs．
Ex his（\＆\＆ultra Pichardum \＆reliquos hatenus Scri－ 34 bentes）inferri poteft ad nonnulla adversus comunem Scribentium fententiam．Primò，lapfos fuiffe Doctores comuniter exiftimantes，in fpecie dili．L．prime S．I．ff： de ufufructu acref cendo，totum ufumfuctum pertinere adalterum dominum $j u$ ure accrefcendi，cum verius lon－

gè fit, competere illi, non jure accrefcendi, fed ex regula dicfi $\varsigma$. communis Servus. Itaque ratione evidenti demonftratur: nam in eo textu, ufusfructus relicti fervo domini habent partes ab initio, \& non per concurfum; igitur jus accrefcendi locum habere non potuit, per textum in l. inde Neratius, 4 . ff. de ufufructu accrefcendo, ibi: Tosies jus accrefiendi effe, quoties in duobus, qui in folidum babuerunt, concurfue divifus est. Deinde, nam in diťo S. I. in verf. \& puto, Jureconfultus videtur dubitandi rationem proponere, quòd cùm domini non habeant partes per concurfum, portio repudiata accrefcere non debeat; nam fi per concurfum partes fierent, hon pro dominicis, fed pro aequalibus acquireretur, $l$. conjunctim, iff. de legatis, 3. I. quoties, 5. baredes, ff. de baredibus inflit. Cæterum his non obftantibus, refípondet Ulpianus, altero repudiante vel amittente ufumfructum, totum ad alterum pertinere, quia non pertinet jure accrefcendi, fed ex doctrina fuperiüs tradita, \& regula diži $\$$. communis fervus.
Secundò infertur, non fine maximo myfterio pro ratione fuæ decifionis, dixiffe Ulpianum in eodem $\S$. I. Diçum fuprà obtinere, perfonâ fervi, non dominorum infecta: : Nam cumm legatum prius in perfona fervi confiftere debeat, \&stunc demum domino acquiri, cum plene fervo acquifitum fuerit, l. debitor, §. fervò, ff. de legatis 2 . Neceffario debuit in eo legato, dominorum, non fervi perfonas infpicere; quia fi verum eft, quòd quotidie de novo acquiritur ufusfructus, nunquam plenè fervo acquifitus videtur, fed quotidie etiam in perfona ejus de novo conftituitur, ut fcribit idem Ulpianus in diac. §. interdum.
35 Tertiò infertur ad veram explicationem textus in d. 1. \&f proculo, quare fcilicet conjunctio legalis non operetur ibi jus accrefcendi? Et omiffis quamplurimis adductis per Doctores communiter, \& Peraltam in eadem l. \& proculo, à num. I. ufy̆3 ad num. 38 .

Pro vera refolutione, ${ }_{3}$ animadvertendú eft: primò Jureconfultum in fpecie propofita rectè refpoadiffe, non dari jus accrefcendi; nam inter eos, qui nulla conjunctione junguatur, fed potiús disjuncti \& feparati funt, jus accrefcendi effe non poteft, ut fepè dittum eft. Tunc ficinter dominos fervi comunis nulla datur conjunctio, nec realis, nec verbalis, ergo jùs accrefcendi efle non potell. Quòd realis conjunctio non fit, clarum eft, quia domini ab initio partes habent, \& non per concurfum, quod erat néceflarium ad realem conjunctionem: quod etiam verbalis non fit, evidenter apparetà perfonarum enumeratione, quia nec in perfona fervi, quia folus legatarius fuit, nec in perfonis dominorum conjunctio aliqua confiderari poteft: non in fervo, quia in unatantùm perfona conjunctio cadere non poteft, ut de fe patet \& probatur apettè in d.l. re comjunisfi, de legatis 3 . \& in d. S. Ji ead. res, de legatis: non etiam in perfonis dominorum, nam hi verbis conjuncti dicuntur, qui una, \& eadem ratione junguntur, l. tripliciff. de verbor. JIgnificatione l. unica, §. boc ita, ibi: Propter unitatem fermonis, C. de caducis tollondis, \& latius probant Bartolus in dič.l. re conjuncti, num. 3. ubi Jafon numer. II. © 33.74.86. \& 109 . Menchaca de fucceßionum progreffu, lib.3. S. 21. n. 6. Michael Graffus $\S$. jus accrefcendi, quafl. 4. num. 2. At domini fervi communis, oratione aliqua non conjunguntur, imò nec teftatoris verba diriguntur ad eos; ergo impoffibile eft, verbalem conjunctionem intereos cadere: quippe in eo legato ipfius fervi perfona infpicitur, non dominorum,
$36^{\circ}$ ex dič. l. 1. S. 1. ff. de ufufrut. accrefcendo. Nec quærimus, cui acquiratur, fed cui honor habitus fit, id elt, cum quo loquutus fuerit teftator, l.3.S. boc autem, ff.de legatis praffandis. Deficiente ergo omni conjunctione, legalis fola fufficiens non eft ad inducendum jus accreffendi, nifialia peculiaris ratio id fuadeat, ut in terminis dič. S. 1. Id autem adeò clarè probatur in d. l. \& proculo, ut textusille nullo modo cavillari poffit: ibi enim, pluribus dominis à lege defertur fimul legatum fervo com-
muni relictum; \& tamen non habent jus accrefcendi.
Quodut evidentius conftare poffit, animadverten- 37 dum erit fecundò: Conjunctionis legalis doctrinam, tametfi comunem, veram non effe, fed commentitiam, à Doctoribus tantùm excogitatam, non ex aliquo jure deductam: Enimverò omnia jura, quæ prolegali conjunctione expendunt Doctores, non ratione alicujus conjunctionis, fedex alia peculiari caufa jus accrefcendi concedunt; nam in diaf. L. I. S. I. ff. de ufufructu accrefcendo, totum ufumfructum ad alterum pertinere, refponder Ulpianus, \& ratione diat. I. 1. S. commanis fervus, ff. de Jipulatione fervorum, \& in diac.l. \& prockilo, jus accrefcendi denegatur, quia ratio illa deficit, nec fola conjunctio legalis fufficit, ut fupprà diximus. Pree-38 tereà inter duos dominos, qui ad eandem haereditatem fervo communi relictam ex teltamento admittuntur, \& inter eos, qui ad bonorum poffeffionem, five contra teflamentum, five ab inteflato à lege vocantur, jus accrefcendi effe, fcribitur in l. Servis communit, 67 . If. de acquirenda bareditate, in l. fi ex pluribus, 9.ff. de juis, \& legitimis baredibus, l. 3. S. final. If. de bonorum pof. feffionib. I. fi duobus, ff. de bonorum poffefionib. contra tabulas, l. tribis, l. communi liberto, ff. de bonis libertoram. Non ex eo, quòd detur inter ipfos aliqua conjunctio, fed ex alia caufa; nam in fucceffione ex teftamento, portio deficiens accrefcit etiam inter omninò disjunctos, ne teltator decedat pro parte teftatus, \& pro parte inteftatus; quod jus noltrum non patitur: que ratio fola efficax eft ad inducendum jus accrefcendiinter eos, inter quos nulla conjunctio cadit, ut magifraliter, \& verè docuit Bartolus in dia7. l. re conjuncit, namer. 25 quem fequuntur communiter omnes. Doctores, ut teftantur Bolognetus ibi:n. 242. \&ं 245 . Anton. Gomez. dith. cap. 10. de jure accrefcendi, numer. 27 . Gralfus $\$$. jus accrefcendi, quaft. 11 . Corrafius in 1. tejiamento, num. 9. C de impuberum. Padilla in l.ean quam, nwin. 96. C. de fideicommijßis: quod iterum, \& optimè affequutus eft Bartolus in eadem l. re conjuncti, num. 59. in illis verbis: Aut loqueris in proprietate:ङ tunc aut in hereditate, (s) bibet locum jus accrefcendi, ut fuprd. de acquirenda bareditate, l. Servow communis ab extero. Ratio esf, ne quis decedat, pro parte tefatus, \& pro parte inteflatus: que ratio ceffat in d. l. © proculo.
Similiter in fucceffione $a b$ inteftato procedit jus $a c-40$ crefcendi, non ex conjunctione legali, ut malè Doctores quamplures exiftimabant, fed ex natura ipfius fuc- 4 II ceffionis, quia fucceffio legitima defertur femper falvâ gradus prerogativà, S. I. \& §. fi plures, Infitut de legitima agnatorum fucceßßione, authent. defincto, C. ad Tertullianum, authent. post fratres, ${ }^{\text {' }}$. de legitimis b. cedibus. Ideò falvà gradus prærogativà, portio, que vacat, non poteft ad ulteriorem agnatum tranfire, fed exiftentibus in eodem gradu accedere, five accrefcere debet, dict.l. If ex pluribus, ff: de fuis of legitimis haredibus.

Denique eadem ratione in bonorum poffeffione 40 contra tabulas competit jus accrefcendi in dictis juri-: bus, \& in querela inofficiofi teftamenti, I. if pomas, S. fin.ff. de inofficiofo teftamento, quia remedia illa eodem ordine, \& his demùm dantur, quibus \& ficceffio ab inteftato competit, l. I. l. non putavit, §. fin. ff. bonorum poffes. fion. contra tabulas, l. pofthum. S. f quis ex his, ff. de inofficiofo teflamento, $\S$ eadem bac obfervatio, in fine, Infiitut. de hareditat. quae ab inteflato. At verò, quoties hujufmodi rationes, vel alix fimiles deficiunt, atque ex fola conjunctione induci debet jus accrefcendi, nulla alia, quàm conjunctio teftatoris fufficiet; nec ex eo tantum, quòd plures ad eandem rem à lege fimul vocentur, efle poterit jus accrefcendi, ut conflat ex diac. l. \& proculo. Sic prefentem materiam per ftudia, \& Uni-, verfitates explicare folent Preceptores communiter, à quibus Salmanticæ à pueritià mea fic accepi: \& novilfimè tradit Antonius Pichardus in $\$$. $\sqrt{i}$ eadem res, nuawere 99. cum Jeqq. Inftit. de legatis.

## C APUT XLIX.

Ufusfructus in fundofterili, vel abfq; utilitate aliqua, an poffit conftitui? \& de opinione Gloff. I. S. confituitur, Infitut. de en/ufru$\varepsilon_{u}$. Deinde, utrùm rufticorum, \&urbanorum prediorum fervitutes conflitui non poffint, que utilitatem aliquamnon contineant? Demum fervitutes reales qualiter à fervitutibus, vel obligationibus perfonalibus diftinguantur? ubiomnium Scribentium in hac materia traditiones recenfentur. Lex, fatue, 48 .in princ. in l. fi infantis, 62. ff. de ufufruitu, l. quoties, 15 . l.ei fundo, 19. 1. ut pomum , 7. ff. de efrvitutibus, cum cxteris eifdem connexis dilucidè, \& verè explicantur, \& nonnulla diftinctè magis, quàm hactenùs adnotata traduntur per Authorem.

## SUMMARIUM.

3 Ufunfructum ommium rerum, que in patrimonio nofiro funt, confitui poffe.
2 Ufiwfructus in fundo flerili, vel absque utilitate aliqua, an pofit conftitui? \& de opinione Gloffa I. in $\varsigma$. conffituitur, Inflitut. de ufufructu, \&火 vide ex num. 7. ufque ad num. II.
Servitutes rufficorum pradiorum, \&े urbanorum conJlitui non poffunt, que utilitatem aliquam non contineant, if num. feqq. maxime ex num. II.
4 Servitus inutilis confituta vindicari non potesf, \& de intellectu L. ficuti, $\subseteq$. fin. \&o S. Arifo, ff. fi fervivitus vindicetur, remifive.
5 Servitus utiliter conflituta, fimul cum utilitate reftringitur; ©f de intelleçu l. loci, ad fin. ff. fi fervitus vendicetur, remifive.
6 Servitutis realis definitiones nonnulla.
7 L. ftatuze, 44. 9. I. ff de ufufructu, quìd non loquatur in fundoflerili, \&s nove, \&o veré adnotatum contra Gloflam, (J de illo textu, vide fatim n.Io.
8 Ufusfructus fine aliqua utilitate fubfiffere non potesf.
9 L. fi infantis, 62 . ff de ufufructu, vera ratio redditur.
Io Accurfius deceptus in explicatione 1. fatuæ, 48. 5. I. ff. de ufufruct. \& ibidem explicatus ille textus.
II Servitus an confituipolit Jine-predij dominantis utilitate? ubi proponitur contrarietau 1 . quoties, 15, \& L. ei fundo, 19 .ff. de fervitutib. ©f num. feq.
12 Communis interpretatio DoCtorum ad ea jura improbata.
13 Pauli Caftrenfis diffinctio in bac materia confuiata.
14 Francifci Connani opinio nova adducitur, qua probari potesf, ut dicitur infrà num. 18.
If Joamis Corrafif Cententia contra Comunem probatur.
16 L. ergo, $\$$. fin. cuwn l. veluti, ff. de fervitutibus rufticorum, explicata.
37 L. quoties, 15 .ff. de fervitutibus, vera ratio redditurr, \& Jacobi Cujacij refolutio in bac materia noviter expenditur.
18
Francifci Comani opinionem novam relatam fuprà num. 14. fuftineri poffe, nec differre in effectu d fententia Corrafij.
19 Antonij de Leon. rationem quandams contra Connanum, nibil urgere.
20 Antonij de Leon, interpretatio relata, \&3 circa eam nonnulla noviter adnotata per Authorem.
21 Proponitur difficultas 1. ut pomum, 7. ff. de fervitutibus; quorundam interpretationes taxantur, ${ }^{6}$ vera ratio ejusdem textus redititur.

22 Servitus perfonalis, vel faltem obligatio perfonalis, titrùm confiderari pofit in terminis dicte 1. ut pomum?
23 Fulgofij Jententia in fuperiori dubio recepta.
24 Servitutes reales qualiter d fervitutibus, vel obligationibus perfonalibus diftinguantur? vemifived.

QUoniam Capitibus precedentibus pleniffimè actum eft de natura, ac ratione ufusfructus, quæ contineat, \& quibus modis ufusfructus ipfe conflituatur, nec aliquid pretermiffum fuit, quod ad eam rem pertineret; reliquum erit nunc, \& fuo ordine tractare, quibus in rebus ufusfructus conftitui poffit : quod perfectè explicavit Juftinianus in 5 . conflituitur, Infititut. de ufufruct. \& expreflum eft in l. 3.S. confituitur,ff. eodem tit.l. 20. © 23. tit. 31. part. 3. Ex quibus juribus, \& textu inl. 1. cum ऽeqq. ff. de ufufructu earum rerum, quas ufu confumuntur, regula generalis deducitur omnium rerum, quæ in patrimonio noftro funt, ufumfructum I conflitui poffe: quod gloffa prima in dič. S. conflituitur, adeò generaliter accepit, ut exiftimet in fundo etiam fterili, vel ut alij extendunt; in eo, in quo nulla utilitas eft, ufumfructum conflitui poffe, quæ movetur 2 duntaxat per text. in l. ftatue, 48. S. 1. ff. de ufufrdiu, ubi Martianus Jurèconfultus fcribit in hunc nodum : Licet pradia quadam talia fint, ut magis in eis inpendamus, quan de illis acquiramus, tamen ufiuf fruAtus corum relinqui potesf. Sed tunc occurrit dubitandiratio, ex textu in eadem l. fatue, in princ. ubi dicit Jureconfultus, in ftatua, \&imagine ufumfructum conftitui poffe, quia \& ipfe habent aliquam utilitatem, fi quo loco opportuno ponantur: ex textu etiam in l. $\sqrt{\text { I infantis, } 62 \text {. ff. de }}$ ufufructu, ubi Pomponius dicit, infantis ufumfructum utiliter legari, quoniam excrefcente ejufdem æetate, utilis eritufusfructus, \& fic videtur, quòd fententia gloffe procedere non poffit, nec in fundo fterili, vel abfq; utilitate aliqua ufusfructus conffitui poffit: \& augetur difficultas ex eo, quòd fervitutes etiam rufticorú pro- 3 diorum \& urbanorum conftitui non poffunt, quæ utilitatem aliquam non contineant, ut dicit Pompon. Jureconfultus in $l$. quoties, 15 .ff. de fervitutibus, ubi fic fcribit: Quoties nec hominum, nec pradiorum fervitutes Sunt, quia nibil vicinorum interest, non valet: velutt, ne per fundum tuum eas, aut ne ibi confjfas: © ideo $\sqrt{2}$ mibi concedas, jus tibi non efle fundo tuo uti frui, nibil agitur: aliter atque f concedas mihi jus tibi non effe in fundo tuo aquain quarere minuende aque mea gratiâ. Quæ verba fic explicavit Connanus commentarior. juris civilis, lib.4.cap.7. n. 1. fol. 250 . non valent fervitutes, quoties nec hominum, nec prediorùm fervitutes funt, id eft utilitates, \& commoditates non funt, quafi fervitutes pro utilitatibus dixiffe videatur Pomponius, eo quòd omnium fervitutum commune fit, ut aut utilitatem nobis afferant, aut rebus noftris : hocq; in primis fpectandum in eis eft, ut comioditatis alicujus noftre aut rerum noftrarum causá conftituantur, alioquin non reâè erunt conflitutæ: quod Paulus etiam fignificat in 1. . $\bar{i}$ ades, 38.ff. de fervitutib. urbanor. dicens, quòd fervitus imponi non poteft, fi ædes meæ à tuis ædibus tantùm diflent; ut profpici non poffint, aut medius mons earum profpectum auferat, ut latiùs declarat idem Connanus ubifuprà, dį̌. cap.7.n.1. adfinem, む' num.2. Quo fit, ut 4 fervitus inutilis conftituta, vindicari non poffit, quia perinde eft, ac fi nihil actum effet, l. ficuti, s. fin. ff. $\mathcal{F}$ I Servitus vendicetur: de quo textu, \& $\$$. Arifo ejusdem $l$. vide omninò Cxpolam de fervitutibus urbanorum pradiorum, tit. de fumo, fol. 145 . \& tit. de igne, fol. 403 . Connanum lib. 4. diaf. cap. 7. n. 4. per totum, fol. 25 r. Petr. Auguftinum Morlam emporij, I.part. tit. 6. ff. de fervitutibus, num. 68. per totum: : vel utilis conftituta fimul cum utilitate reftringitur, hoceft, utetiam rectè $\&$ utiLiter impofitze fervitutis jus evanefcat, cùm definit ef fe utilis, s.loci, ad finem, ff. fi fervitus vendicetur: de qualege vids eundem Connanum dif, cap. 7. num. 5:
fol. 252. Denique in conftitutione fervitutis, neceflariò debere intervenire, utilitatem, ultra predi九ta jura, \& comunem Doctorum refolutionem, de qua noviffimè tetantur Petrus Auguftinus Morla emporij, I. part. titul.:6. ff. de fervitutibus, num. 56. Anton. Pichardus in rubric. Infitut. de Servitutibus rufficorum ${ }_{6}$ prediorum, © wrbanorum, num. 2

Conflat apertè ex definitione fervitutis realis, five fit jus predio inhærens, ipfius utilitatem refpiciens, \& libertatem ; feu jus alterius diminuens, ut obfervat Bartolus in l.1. f. de fervitutibus, num. 2. quem fequuntur Angelus, \& Florianus ibi, num. 3. Antonius de Leon. num. I. \& comuniter probari teftantur Cæpola, qui alias definitiones adducit, fedBartoli meliorem effe profitetur, de e ervitutibus urbanorum predior. c.2.n.3. fol.173. Joañes Orofcius in l. libertas, s. Servitus, n.3. ff. de fatu bominum. D. Anton. de Padilla in rubrica, C. de fervitutibus, num. 8. five fit conftitutio juris gentium: quâ predium contra naturam vicino predio ad ejus utilitatem, vel connoditatem domini, cum juris fui diminutione fervit, ut tradit Corrafius, qui Bartoli definitionem impugnat, in rubric. ff.defervitatibus $n .5$. per totum, videndus etiam $n$.II. 'f 12 . (five fit jus agendi habēndivè quicquả in prædio alieno, quod ad fui predij utilitaté eft, \& jure comuni agere habere non licebat, ut fcribit Coñanus con̄entariorum juris civilis, lib. 4. cap.7. in princ. fol. 250 . vel aliis modis definiatur ex Forcatulo num. 19. \& Cujacio in prin. in rubric. ff. de ervitutib. Alciato, \& Rebuffo in l. quid aliud, ff. de verbor fignificat. Joañe Garfia de expenfis, © ${ }^{\circ}$ meliorationib. c. IO $n$. I5. inter quos definitio Bartoli magis placet: \& pro illa eft textus optimus in l.de pupillo, §. Sextus, ff. de novi operis nunciatione, in verfic. impofititiam, ibi: Cum quis poffen quam jus fuum diminuit, alterius auxit, ideft poftea quam fervitutem adibus fuis impofsuit : \& in l. 1. tit. 3 1. partit. 3.

Idcircò pro folutione hujus difficultatis, \& fuperiorum explicatione, non̆ulla conftituere neceffarium erit, ex quibus hæc materia, tam quod attinet ad fervitutem perfonalem ufusfructus, quàm ad cæteras fervitutes reales dilucidius; \& melius quam hactenus per aliquem explicata manebit.
$\eta$ Et primò conftituendum eft, quòd tex. in diçt.l.fta${ }^{t u m e} 4^{8.5}$. I.f. de ufufruct. non loquitur de fundo fterili, ut exiftimavit gloffa, fed malè quidem in dict. S.confituitur. Necaliquod verbum ponitur in eo textu, ex quo predij, aut fundi fterilis argumentum deduci poffit, cumaliud, \& longe diverfum fit, preedium aliquod tale effe, ut magis in eo impendamus, quàm de illo acquiramus; aliud verò effe fterile, quod ad oculum patet, quippe cum prædium non fterile, fed fruAus aliquos producens, ejus qualitatis effe poffit, ut magis in eo impendamus, quàm de illo acquiramus. 8 Secundò conflituo, ufumfructum fine aliqua utilitate fubfiftere nő poffe: ideò in ea re, in qua ufusfructus conflituitur, utilitaté aliquam confiderari poffe neceffariū effe: quod apertè fignificat textus in eadem l. ftatua, in princ. Dicit enim Jureconfultus, ftatuæ, \& imaginis ufumfructum poffe relinqui,quia \& ipfe habent aliquam utilitatem, fi quo loco opportuno ponantur. Et fic ad confiftentiam ufusfructus totum fundamentū facit. Confultus in hoc, quòd rei, cujus ufusfructus relinquitur, aliqua utilitas effe poffit, ut eft de mente comuni, dequa noviffimè profitetur Petrus Ricciardus ad rubricam. Inftitut. de ufufruct. num. 46.fol. 80 . \& exprefsè docuit Accurfius in dič. l. fatue, 9.1 verbo, acquiramus, dicens: Intellige tamen quod aliquando aliquid indepercipi poteft alias non potesf effe ufusfructus in eis \& refert textum in diac. L. fatue, in principio.
9 Tertiò conftituo, quòd textus in diç.l.. finfantis. 62 . ff. De ufufructu, variis modis explicari folet, \& noñullas interpretationes adduxit noviffimè Petr. Ricciardus diat. rubrica, de ufufruCtu, num. 45 . © 46. per totum; utcunq; tamen fit, minime probat cotrariü ejus, quod
diâum eft: Enimverò fi infantis ufusfructus reli\&tus fit,fatis utile legatum eft; quamvis enim fervire, \& miniftrari fatim fervus no poffit, excrefcête ætate poterit: ideò utilitas eft,ftatim habere fervá, qui fervire, \& operari incipiet, cùm primùm poffit, hoc eft, cum infantis ætatem excefferit, \& ficut validum eft legatum rei, qua nondum eft, effe tamen fperatur in rerum natura, $l$, quod in rerum, 24 . in princ.ff. de legatis 1. S. ea quoque res, Inflitut. de legat. l. 12. tit. 9. partita.6. ineftque tacita conditio, li nafcatur, l. I. ff. de condit. \& demonfrat. Sic \& fortiori ratione valere debet jegatum ufusfructûs infantis, qui jam eft in rerum natura, \& qui fperatur, quod de proximo infantis ætatem excedat, ut conditio illa, que tacitè ineft, impleri incipiat. Non eft ergo fine utilitate legatum, imò futura fervitia maxima in confideratione haberi debent; ut ex nunc utilitatem oftendant.
Quartò conflituo, deceptum Accurfum in d. l. fit- 10 tue, S. r. quamvis ejus doctrina in fe vera fit, dum exiftimavit, rationem textus in eodem $\$$. I. confiftere in hoc, quod fperaretur ibi utilitas futura; quod tamen ex eotextu non conftat, nec verbum aliquod fcribitur, ex quo deprehendi poffit ad futuram utilitatem refpectum habuiffe Jureconfultum. Ideò dicendum eft, utilitatem, quæ ibidem confiderari potuit prafentem effe; preedia enim, quorum ufusfructus relictus fuit propter voluptatem , \& amœenitatem, utilia reputabantur, ferviebant enim amœenitati, \& voluptati, ut fatis deducitur ex illis verbis, Talia effe, ut magis in eis impendamus, \&̌c. Quod eft proprium preedij amcenitati,\& voluptati deftinati, \& fic poteft in eis ufusfructus conftitui,ficut \& fervitus alia quæcun $\dot{q} ;$ poffet, ex dicendis infrà: \& ita eum textum in terminis declarat Corrafius in rubric.ff. de fervitutibus, num.9. in princip. verfic. Qua, ut opinor, ratione.
Quintò loco, quod attinet ad fervitutes reales, con- If ftituendum eft:In quaftione fuperiori, an fervitus fine predij dominantis utilitate cơftitui poffit, JurecơfultumLabeon. in l. ei fundo, 19 .ff. defervitutibrs, contrariari videri his, quæ dixerat Pomponius in l. quoties, 15. ejusdem tituli. Ipfe enim fic fcribit: Ei fundo, quemz quis vendit, fervitutem imponi, etfiutilis non fit, poffe exiAtimo : velutifi aquam alicui ducere non expediret, nibilominùs confituui ea fervitus poffit. Quedam enim babere poffumus, quamvis ea utilia nobis non fint. At inutiliter fervitutem cóftitui nó poffe Pomponius afferit in d.L. quoties; quapropter, ut eorum, \& aliorum jurium có trarietas componi poffit, variis modis rem iftă explicarŭtDoctores.Sed magis cominuiter fibiperfuadent, fervitutem imponi,vel conftitui nó poffe,quæ prædij dominantis utilitatemnб contineat, ex dictal l.quoties, cum fimilibus: fufficere tamen, fi utilis non fit fervitus, coflitutionistempore, modò in futurum utilis ef fe poffit, argumento d.l. fi infantis, 62. ff. de uffufrucf. Nec enim fpectatur tantum prefens utilitas,l. Labeo, ff. de fervitutibus ryficorum, fed etiam futura. Unde futuro ædificio fervitus imponi poteft,l.fif ervitu, $\$$.fina $l i, f f$. de fervitutibus urbanorum, de qua vide Connanum lib.4. cap.7. num. 5. verfic. dec obfat his, fol. 452 .
Sed huic interpretationi refragatur apertè text. in d . 1. ei fundo, ubi fimpliciter, \& ablolute dicitur, etiamfi utilis non fit fervitus, eam cбftitui poffe nec ad futuram utilitatem refpectus habetur:quod evidentius có ftat ex ratione generali ejufdem textus, Quedam enim, inquitLabeo, babere poffumus, quamvis ea utilia non fint. Quibus \& aliis rationibus à Comuni rectè difcedunt Joañes Corrafius in rubrica, ff. de fervitutibus, n. 7.\& d. l. quoties, num. 2. \& in d. l. ei fundo, num. 2. verfic. bac difolutio. Francifcus Coñanus lib.4. d. cap.7. n. 3. fol. 25 I. Antonius de Leon.Canonicus Segovienfis in d. I. quoties, num. I. \& noviffimè Petrus Auguftinus Morla emporij 1.parte,titulo6. de fervitutibus, nam. 67.

Caftrenfis autem in d.l. ei fundo, feparandas exiftimatrufticas fervitutes ab urbanis, conftituitq; fervitu-
tes aquæ ducendæ, hauftus, viæ, itineris, \&\&imiles, quibus nob is permittitur aliquid in alieno facere, imponi poffe,etf non interfit,eas imponi ex opinione Labeonis:at vero altius non tollendi,\& quæ vetant dominum in fuo quicquam facere nó valere, nifiprofintei, cuiconftituitur. Et prohac fententia expédit textum in diac. L ei fundo, ubiLabeo loquitur exprefsè de fervitute aquæ ducendæ, quæ inter rufticas coñumeratur, l.1.ff. defervitutibus rufficorum. Verum Caftrenf.diftinctionem \& predizta l. inductionem fubtiliter, \& con4 cludenter convincit Connanus lib.4. d. cap.7. num.2. ad finem, qui num. 3. pro certo conftituit non fufficere utilitatem de futuro, fed infpiciendum tempus conftitutæ fervitutis,præfenténq̧; utilitatem requiri,\&eam non ex veritate, fed ex animo pacifcentium exiftimădam effe, ut fi mihi conflituifti fervitutem aquæ ducé$\mathrm{d} x$, quum in fundo meo minimè expediret, valet tamen quod actum eft, quia fatis eft me ita velle, putaréque id aut utilitati mihi fore, aut certè volutati, denique ita mihi vifum effe: Secus tamen in fervitutibus, quæ omnino inutiles fint, ideft, ex quibus nullā is, cui deberentur; fibi promittere poffet utilitatem, utinexemplis diž. l. quoties, in quibus nihil com̄odi effe potelf, \& Connani fententiam probavit noviffimèAntonius Pichardus in rubric. Infitut. de fervitutibus rufficorum pradiorum, e urbanorum, num. 3. Petrus Auguftinus Morla tit.6. Ff.de fervitutibus, num. 67. qui prius dixit in fuperiori difficultate omittéda effe tradita ab ordinariis, Alciato, Eguin. Corrafio, Goveano, \& Connano. Poftmodum verò (quod vitionon legendi Authores originaliter tribuendum eft) in Coñani fenten15 tiam omninò incilit.Corrafius verò in rubric. If.defervitut. num.8. '飞" 9.\& \& alis locis relatis fuprà, adversus communem Scribentium fententiam, in ea dicit effe opinione, ut exiftimet fervitutem imponi rectè poffe, que nullă etiam adferat dominâti preedio utilitatem, neque deprefenti, neque de futuro, dummodo amcenitatis faltem, aut voluptatis utilitatem adferre poffit domino, fic ut feparare debeamus utilitaté preedij dominantis, ab utilitate ipfius domini,plerunq; enimfervitutes non continētutilitatem pradiorum, fed dumtaxat dominorum, ut in l. boc jure, ff. de aqua quotidianađ eftiva. Ubinon tantum ad irrigandum, fed etiam pecoris causâ, vel etiam amœenitatis, aquæ ducendæ fervitus conftituitur;quo cafu, nulla fundi dominantis utilitas, fed domini tantum voluptas confideratur, \& in diä.l.ei fundo. Si verò neque prædij, neque domini aliquá contineat utilitaté, fervitus non valet, per textüin d.l. quoties, ubi cum myfterio dixit Confult. Quia nibil vicinorum interest, \& inon dixit,pradiorum, fignificans apertè in fervitutibus illud prefertim fpecaãdum, an ejus, cui fit conflitutio, interfit: ut fi non interfit, non teneat fervitutis impofitio ; fi autem interfit, fecus: fatis tamen-dici, intereffe vicini, licet nulla dominantis predij utilitas verfetur propter amcenitatem, \& voluptatem, l. competit, §. fin. ff. quod vi aut clam, \&ffic procedit tex in dica. Lei funco, ubi fervitus non utilis fundo conftitui poteft, veluti aquæeductus, fi aquam ducere non expediat; licet enim ductus aquae fine fructufit, tantum tamen jucunditatis nobis adferre poteft, ut pluris æftimemus ceeteris rebus. Etretenta hac opinione, que contra Comunem veriffima videtur, non obftat in contrariumtextus in l.ergo, S. fin. ff. de fervitutibus rieflicorum: ubi probatur, quod fervitutes calcis coquendæ, cretæ eximendæ,\& fimiles non ultra conftitui poffunt, quàm quatenus ad ipfum fundum dominantem opus fitergo in impofitione fervitutis, utilitas preedij) dominătis confideranda videtur, per textumetiaminl.veluti,ff.eodem tit.de fervitutibus rufficornm. Sed refpondet Corrafius ubifut prà,num.9. verf. illud fateor, preediatas fervitutes calcis coquendæ, cretæe eximendx, \&fimiles, ejus naturæ effe, conditionis, \& qualitatis, ut in ipfis nulla prorfus amcenitas,five voluptas, fed folà dominătis fundi- hiti-
litas confiderari poffit: quapropter conflitui noh poffunt, nifi detur utilitas prediij dominantis.

Non etiam obiftat textus in dict .l. quoties, 15 .ff.de 17 fervitutibus. Nam fi quis mihi concefferit, jus fibi non effe in fuo fudo confiftere, inutilis eft ceffio, quia nihil meàintereft propter me, nec proptermeum predium, ne vicinus in fuo predio confiftat; ideò hac conceffione nihil agitur.Idem eft, fi quis mihi cefferit jus fibi non effe fuo fundo uti frui, hocenimnon meâ intereft. Item fi quis mihi cefferit fibi perfundum fuum ire non licere; nec enim intereft, ne eat: quod rectè confiderarunt Francifcus Coñan. lib.4.d.c. 7 .n.3. verf. quoniam vero, Pet. Coftal. in eadem l. quoties, ad fin. qui in princ. optimè advertit, eam fervitutem, qua nec prodij nec perfonæ utilitatem refpiciat, nec ad amœenitatem pertineat, conftitui non poffe: \& in hoc concordat omnino cum fentétiaCorrafij;differt tamen in eo, quod ad futuram utilitatem cum Coḿuni attendit.Superiorem etiam rationem dict.l. quoties, eleganter atqं; eruditè affequutus eft Cujac. recitationum folennium in libros digeforum, ad diflam l. quoties, ff. de fervitutib. ins princ. ubi in verf. Sciendum eft, dicit non obftare in co. trarium textum in ditt $l$. ei fundo, 19. ff. de efrvitutibus. Atque ejus legis rationem in eo confiftere, quòd licèt aqua mihi inutilis fit,tamen ita fit, ut aquam in fundo meo habeam; quamvis autem per fe fit inutilis aqua ipfa, tamen juvat habere aliquid in noftro, \& in ea fpecie habeo in fundo meo aquam: at in fpecie dict. l. quoties, ceffio non valet, quia quae ceduntur, fuńt inutila, nec per ea fit, ut aliquid habeamus.
Ex his, \& ultra omnes hucufque Scribentes, noviter 18 adnotabam nonnulla.Primò, Francifci Connani feritêtiam relatam $\int u p r a ̀ n . ~ 14 . ~ i n ~ e f f e c t u ~ n o n ~ d i f f e r r e ~ a ̀ ~ f e n-~$ tentia Corrafij, quam probavimus: Coñanus enim exprefsè advertit, utilitatem requiri, vel veram, vel excogitatam, ideft, quod fatis fit, revera fervitutemutilem effe, five me putare utilitati,aut voluptati,\& amœenitati utilem futuram. Deinde non refragari rationem quandam Antonij de Leon. in diff. l. quoties, num. I ubi 19 dicit, Connani fententiam fibi difplicere exeo, quod non verfamur in voluntate, five opinione pacifcentium, fed in certa juris declaratione: quod paruin urget quoniam revera ex qualitate predij, vel fervi-l tutis fatis certum effe poterit, \& conflare, an utilitas confiderari poffit, nécne; id quod ex qualitate aut códitione ejufdem rei deprehendi poteft, ut aperte \& non obfcurè explicatur in dift. l. quoties, \&\& in diđ̛. l. ei fundo, ubi exprimitur, quando aliquo modo utilis, vel penitus inutilis fervitus videri debet.

Secundò adnotabam inferri poffead ea, quæ in hae 20 materia fcribit ipfe Antonius deLeon. in dič. L.quoties, num.2.ff. de fervitutibus: ubi dicit preedictam cơtrarietatem dicc. l. quoties, \& dicf.l. ei fundo, ultra omnes, \& noviter declarandam, exiftimátq́; prafatas leges unú tantum attingere,fcilicet quod effe,\& nó effe funt oppolita: nam in dict.l. ei fundo, in ea cóceffione,per fimdum tuum eas, aut, ne ibi confiftas, dicendum eft non effe fervitutem, quianec dominăs,nec ferviens fundus eft, quippe fundus ille alij non fervit, nec dominantifundo aliquidaccedit, ex eo quod ta non fubliftas in tuo fundo; ideò meritò dixit Pomponiusin dict.1. quoties, nihil agi, quia verfatur in fervitute, quæ nihil eft, \& in mera privatione: Labeo autem in dič. Lei fundo, verfatur in fervitute, que eft,\&habet effe reale; nam ibi eft fundus dominans, ubi debetur aqua \& fundus ferviens probens aquam, \& eft vera realis aqua que actu prexbetur. Nec obftat quöd aqua ibi non fit utilis, quia in patrimonio multa habemus, quæ nullă nobis invehưte utilitatem, fatis eft, quod ibifit fervitutis fubifantia, quar deficit in dią. l. quoties. Et hactenus preediatus? Author, circa quem fequentia animadvertebam. Primó prefatam declarationem non effe novam, ut iple dicit; nam in primis veluti exprefse tradidit eams ipfe dicit; nam in primis velutio exprese tradices fer-
Joann. Corrafius in dif. l. quoties, in princ. dicent
vitutes

De Ufufructu.
vitutes illas non propriè dici fervitutes, quia fervitutes aut perfonarum funt, ut ufus, \& ufusfructus; aut rerum, ut fervitutes rufticorum prædiorum, \& urbanorum, l. I. ff. de fervitut. atqui fervitutes illæ, ne per fundum tuum eas, aut ne ibi confiflas, nec hominum, nec prediorum, hoc eft, nec perfonis ufui funt, nec prediis ullam adferunt utilitatem, ut advertit ipfe Corrafius in rubrica, if. de fervitutibus, nнm. 9.

Deinde \& Secundò fuperiorem declarationem, tam ad textum diç. l. quoties, quàm ad diç. l. ei fundo eleganter adducit Cujacius in dify. l. quoties, ad principium \& ad finem $l$. confiderat enim in primis, nec jus perfonarum, nec rerum dari poffe in lizt. l. quoties, deinde in diac. l. ei fundo, fervitutem valere, quia juvat in bonis noftris aquam habere; \& verbum ipfum habendi optimum eft.

Denique \& tertiò, ad fervitutis fubftantiam requiri predium dominans, \& ferviens; \& Corrafius, Connanus, Cujacius, \& cexteri omnes, qui hac de re fcripferunt, ut indubitatum fupponunt, fed ultra, \& rectè utilitatem aliquam requirunt, five in vera utilitate, live in amcenitate confiftat. Et non folùm adea duo jura, fed \& generaliter ad alia quæcunque veram tradunt, \& certam doctrinam: aliàs enim fi fundus non fit qui dominetur, \& fundus qui ferviat, fervitus conftitui non poteft, tamet $(\mathrm{i}$ utilitas magna confiderari poffet, ut videre
21 eft in l. ut pomum, 7 . ff. de fervitutibus, ubi fcribit Ulpianus in hunc modum: Ut pomum decerpere liceat, ut $/ \beta a_{-}$ tiari, ut cunare in alieno poffimus? Servitus imponi non potef. In cujus legis explicatione dubitantDoctores communiter, quare fervitus illa conflitui non potuerit, cùm \& utilitatem \& voluptatem contineat; \& tamen fervitutes velutilitatis, vel voluptatis causá conftituuntur, $l$ - boc jure, ff. de aqua quotidiana, \& afliva, $l$. competit, $f$. quod vi aut clam, l. Divus, ff. de Servitutibus rufticorum. Et rejecta connuni interpretatione, alià etiam Longovallij, quas fubtiliter \& verè confutat Corrafius in eadem $l$. num. 6.7. © 8 . \& malè fequuntur Duarenus, \& Coftalius ibi: explosâ etiam cogitatione Eguinarij ibidem, vera ratio fatis apertè ex precedentibus deducitur: ideò fervitutemimponi non potuiffe in illis cafibus, quia nullum predium erat vicinum, cui facultas illa vel decerpendi pomum, vel fpatiandi, aut coenandi in alieno acquiri, aut competere poffet; fine predio autem fervitus imponi, vel acquiri non potuit, l. I. ff. comumiapradiorum, l. ergo, ff. de fervitutibus rufticorum : \& ita declarant Accurfius, \& Caftrenfis ibidem, Joan.Corralius n.8. in fine verf. expeditior. Francifcus Connanus commentariorum jurris civilis, lib. 4 cap. 10. num. 1. fol. 268. \& noviffimè Petrus Auguftinus Morla emporij I. part. tit. fexto, ff. de fervitutibus, num, 76 . in fine.
22 An autem ejufinodi conceffiones, $\&$ aliæ fimiles, quæ prediorum fervitutes effe non poflunt, fint faltem perfonales fervitutes, five obligationes perfonales, dubitas Glof. verbo, non poteft, in dict.al. ut pomum, \& obligationes perfonales effe exiftimat: \& cum aliis Gloffis, \& multorum Authorum relatione comunem refolutionem teftantur D. Antonius de Padilla inl. \&f in provinciali, num. 2 s.C. de fervitutibus. Jacobus Menochius de retinenda po (Jeffione, remedio. 6. num. 45 . verfic. altera fuit opinio. Rogerius verò, \& alij glofatores antiqui in eadem l. ut pomum. Petrus, \& Cinus in rubrica, C. de ufufructu. Joannes Faber in $\S$. equè $f_{i}$ agat, Infitut. de actionibus, num. 3. fervitutes perfonales effe affirmant: \& pro hac parte urgentiffima fundamenta adducunt Duarenus, \& Coftalius in diffa l. ut pomum, \& ibidem Corrafius videndus omninò num. IO. \& II. 'Longovallius in repetitione $l$. Imperium, ff. de jurisdictione omnium judicum, numero 222. Zafius lib. I. Singulerium re/ponforum, capit. undecimo.
3 Cæterum Fulgofius in l.pecoris num. 5. If. de fervitutibur rufficorum, diftinguendum putat: quod in propofita fpecie, quando non elt predium vicinum, utilitafque eft propria authoritate percipienda, quia obligatio-
nis, verba referuntur ad creditorem, cui fit confeffio, tunc dicendum eft, fervitutem perfonalem fuiffe conceffam: quòd fi concelfionis verba ad debitoris concedentis perfonam referantur, ita quòd utilitas non propria authoritate, fed de manualterius percipienda fit; \& tunc neque rei, neque perfona fervitus inducitur, fed obligatio duntaxat perfonalis contrahitur, argumento textus in $l$. Cajus Sejus, ff. de annuis legatis, \& in l. Mela $\$$. final. ff. de alimentio, is cibarius legatis, l. fina!. §. final. ff. de contrabenda emptione, \& fequuntur Corneus in conf. 188. num. 2. lib.4. Joannes Corrafius, qui latius declarat, \& exempla adducit in d. I. ut pomum, num. 12 . per totum. Quod verum crederem, quando ex verbis concedentis deprehendi poffit, an jus tale percipiendum fit propria authoritate, an de manu debitoris''Sed fi verba talia fint, quod id conftare non poffit, ut figeneraliter, vel alio modo incerto proferantur, Rogerij, Fabri \& fequacium fententix magis accederem, fervitutemq; perfonalem conceffam dicerem, tametfi à comuni fententia nonrecedendum fcripferit Menoch. d. remedio 6. num. 47. in fine. ipfique magis accedat Jafon in d. S. eque 5 iagat, num. 18 . videndus ex num. 13 .
Servitutes autem reales, qualiter à fervicutibus, vel 24 obligationibus perfonalibus diftinguantur, poft alios plures tradunt, \& pleniffimè diftinguunt Cæpola de Jervitutibus urbanorum, cap. 2. num. 5. 6. \& 7. \&f cap. 62.num. 8. Joannes Corrafiusinl. I.ff. de fervitutibus num.123. © 124. \& in d. l. ut pomum, num.13. Padilla inl. \& in provinciali, ex num. 19. ufque ad num. 23. Menochius, qui latius cæteris declarat, \& decem cafus diftinguit, de retinenda poffefione, remedio 6. ex num. 28 . ufque ad num. 48. Jacobus Mandellus de Alba in confil. 645. lib. 4. Cremenfis fingular. 60 Marcus Antonius Eugenius in conf. 32, numero fecundo.

## C A P U T L.

Operæ, \&\& minifteria fervorum an fint perfonarum, vel rerum fervitutes, vel perfonalis obligatio five qualiter ab ufufructu fer. vorum differant? ubi omnia jura, quæ ad propofitum faciunt, dilucidé, \& verè declarantur \& materia hæe diftinctè, \& breviter explicatur.

## SUMMARIUM.

1. Ufingructur in fervis confitui potesf.

2 Fructus Servi in operis ejus confjifit.
3 Ufumfructum imitantur opera fervorum, \&ो $a b$ eo quoque abjunt, dijtantque plurimum: five, alio jurre eff ufiufructus, alio opera.
4 Operis fervi legatis, nibil uitra ipfas operas legatarius confequitur, fed ufufructu fervi relicto, non Solum ex operis, fed \& aliunde quarit usufructuarius.
5 L. 4. ff. de operis fervorum, declarata.
6 L. penultimæ, ff. de operis fervorum, verus fenfin traditus.
7 Opera, feu minifterium Servi; nec eft, nec dici potest Jervitus perfonalis, nec etiam realis, Jed tantium obligatio quadam perfonalis, qua ex conflitutione operarum refultat.
8 Antonium Gomez. non reçe loquutum in bac mate-
ria. Connani fententiam probatam per Autborem.
1o D. Antonii de Padilla confiderationem in bac materia probabilem elle.
11 Legem Regiam 23. titul. 31. partit 3. videri alterare jus commune, prout hoc numero, \& noviter, \&o vere confideratur.
12 Opera fervorum individua funt, ficut ufus; non dividuce ficut ufinfruăius, ©ֻ cedunt ex die petitionis,

IN fervis etiam conftitui poffe ufumfructum, inquit Juftinianus in $\$$. confituitur, Infitut. de ufufructu: quod \& aliis quamplurimis juribus comprobari poffet, l. fi fervi, 25. cum legibus feqq. If. de ufuffuct. I. 23. tit. 31. partita 3 . ut infrà videbitur.

Sed difficultatem facit, quòd fervus nullos alios fruAtus habere, five preftare poteft, quàm ipfius operas : fructus enim fervi in operis ejus confiftit, l. 4.ff. de operis fervorum, ubi dicit Cajus: Fructus bominis in ${ }^{2}$ operis conffitit: \& retro in fructu bominis oper a funt. Sed opera fervi ufusfructus non eft, l. prima $\mathrm{S}^{5}$. Ii ufiufructus, verficul Sed operis, ff: ad leg. falcidiam, ubi fic fcribitur: Sed operis fervi legatis, cum neque ufius, neque ufusfruClus in eolegato efle videntur, nece $\int$ aria esf veterum fententia, ut fciamus quantume est in legato, 1. 2 .ff. de ufufructu legato, ubi Papinianus tractans de legatario operarum fervi fic dicit: Et quia legatarius fructuurius non eff. Et inl. 5 . in fine, $f$. ufufructuarius quemadimodum caveat, operas non per omnia imitari ufumfuAum dicitur: unde videbatur, quod in fervo ufusfuEtus conftitui non poffet. Nihilominus tamen contrarium rectè fatuit Juftinianus loco fuprà relato.
Pro cujus vera explicatione conftituendum erit in ${ }^{3}$ primis : Quod ufumfructum imitantur opere fervorum, \& ab eo quoque abfunt, diffantque plurimum; fivè alio jure eft ufusfructus, alio opere, uti ex juribus fupra relatis conftat apertè, \& adnotarunt Glof. verbo, ufufructu, inl.3.ff. de operis ervorum, Goveanus lectionum juris variarsm lib. 1.cap. 7 num.1. © 3 . Coñan.commentariorum juris civilis lib.4. cap. 2. num, 1. per totum, fol.228. Udalricus Zafius ad titulum ff. de operis fervorum, inprinc. fol. 203. Cujacius in paratitla ad eundem titulum, fol. 44 \& recitationum folennium in libros Digesf. ad l.I.S. Fi impuberi, in fine, ff. de collutione bonorum, latiùs in d. l. 2- \& inl. $7 \cdot$ ff. de ufufruc̆u legato, \& noviffime his non relatis, Petrus AuguftinusMorla emporij 1. 4part.6. If. de fervitutibus, num. 17. Unde ei, cui operæ fervi legantur, nihil ultra ipfas operas legatum cenfetur, nec competere potef: Ufufructuarius vero, cui fervi ufusfructus relinquitur, non folum ex operis, in quibus ufusfructus confiftit, fed \& aliunde acquirit: quòd videtur denotare Cajus, fi rectè ponderetur, in l.3. If. de operis fervor. dum dicit: In boninis ufufructu opera funt, o ob operas mercedes. Quafi diceret in hominis ufufuucu, in quo \& alia funt, \& operæ etiam funt, fic ut ufufructuario non modo ex operis, fed \& aliunde acquiratur: nam quod ex refructuaria fervus acquirit, fruCtuario adjicitur, $\S$. de bis autem, Inflitut, per quas perfonas nobis acquiritur, $l$. penultima, ff. de flipulatione fer-
vorum $l$. 23 . tit. vorum l. 23. tit. 31. partit. 3. in princ. Et fi hæres inftituatur fervus, vel legatum accipiat, five donationem, ufufructuario acquiri, fi ejus côtemplatione datum, vel donatum appareat,, I. $f$ fervi, 25 . cum legibus feqq. ff. de ufufructu, ubi Ulpianus fic fcribit: Si fervi ufiufructus legatus fit, quicquid opera Sua acquirit, vel ex re fructuariij, ad eum pertinet: five jlipuletur, five polfedfio ei tradita fuerit. Si vero bares inflitutus fit, vel legatum accepe-
rit, Labeo difinguit, cujus gratia vel bares inflite rit, Labeo dijfinguit, cujus gratia vel bares inflitutus fit,
 ufisfructus alterius esf: quaritur, quid fieri oporteat? Es in omnibus $j$ tis, fi quid contemplatione fructuarij ei reliCtum vel donatum est, ipfi acquiretur. Et per hæc jura fic notarunt communiter Doctores ibi. Connanus $d$. cap. 2. num. 1. Gregorius Lopez in diac. l. 23. verbo, con tal intencion. Item pacifcendo, acquirit fervuis fuuĆuario exceptionem, l.fed © ficut, 27. If. de ufufructu: \& fi acceptum rogaverit, exceptionem parit fructuario, $l$. itemque, 28 . ejusdem tituli. Patet ergo ex predictis, in fervis conftitui poffe ufumfructum, ac plus effe in ufufructu, quàm in operis, \& denique hæc duo multum inter fe diftare, quamvis in hominis ufufructu, \& operex fint, ut flatim dicam.
Nec obftat in contrarium textus in dič. l. 4. If. de o-s peris fervorum, dum dicit, quòd fructus hominis confiftit in operis ; nam ultrainterpretationem Coñani lib. 4. d. cap. 2. ante fin. vers. bis opinor, animadvertendum erit, non inde ex eo fequi, quòd opera fervi, \&ufusfructus fervi, idem fint ; nam \& ufusfructus confiftit in fructibus, \& tamen fructus non funt ufusfructus: illi enim, ut alia preetermittam, corporei funt, ufusfruAus verò contra, ut alio capite diçum eft.
Non etiam obftat, quod dicit ille textus, quòd in fruAu hominis operæfunt ; neque enim inde probatur, operas effe ufumfructum, fed tantùm, quỏd operæ funt fructus hominis, juxta textum in $\$$. in pecudum, Infitut. de rerum divifione. Et fuadetur ex $l$. mercedes, if. de petitione hareditatis, ubi inter fructus numerantur operæ fervi. Unde quemadmodum fructus rei finitio ufufructu pertinentad proprietarium, ut alio cap. infria, boc eodem lib. dicetur : Sic etiam, \& opera fervi, ut dicit textus optimus in l. fioperas, 33. ff. de ufufructu. Et fuperiorem interpretationem non obfcurè videtur affequutus Cu jacius ad diç. l. 2.ff. de ufufructu legato, in principio.

Denique non obftat textus in dicq. I. penultim. ff. de 6 operis fervorum. Quia refpondetur, veriffimum effe, operis fervi legatis, neque ufum, neque ufumfructum in eo legato effe videri,ut inquit textns in dic. L. I. $\S . f$ I $u$ fiufruCtus, verf. Sed operis, ff.ad l.f falcidiam: fed in dicf.l. penultima, ufum datum intelligi refpondet Confultus, non ut contrarium intendat probare, fed tantum ut fignificet, quod cum ex legato operarum nulla alia utilitas percipi poffit, quàm ufus operæe, non incongruè dici poteft, ufum datum intelligi. Deinde operis lervi legatis, ufum potius, quàm ufumfructum datum videri dicitur, eo quod operæ funt individuæ, ficut ufus ; non dividuae, ficut ufusfructus. Verum tamen eft in eo legato, neque ufum, neque ufumfructú effe, quia certè abfolutè non eft ufus, vel ufusfructus, fed operarum, quafi proprium aliquod jus ab ufu \& ufufructu diverfum, ficut de ufu, \& habitatione dicitur in $\S$. penultim. de $u$, fu fo babitatione, \& eruditè declarat Cujacius in dict. l. 2. ff. de ufufructu legato.

Differunt ergo legatum operarum, \& legatum ufus-7 fructus fervi in multis. Acprimum, quia, ut fepè repe- 7 titum eft, ufusfructus dicitur perfonalis fervitus, $l$. I.ff. de fervitutibus. Opera tamen, feu minifterium fervi, nec eft, nec dici poteff fervitus perfonalis, nec etiam realis, quicquid noñulli aliter intelligant fed tantum obligatio quedam perfonalis, quæ ex conffitutione operarum refuitat argumento $l$. Cajus, ff. de amnuis legatisist evidenter probatur, quoniam ufusfructus,ac alia quacunque perfonalis fervitus ad hæredem non tranfmittitur, fed cum perfona extinguitur, §. finitur, cum vulgatis, Infitut. de ufufructu, l. nom folum, S. tale, ff. de liberatione legat. ibi: Quoties enimm cobaret perfona, id quod legatur, veluti perfonalis fervitus, ad beredem ejus non tranjit. Et ibidè glof. verb. jervitus, aliajura fimilia allegat: operæ tamen ad hæredes tranfinittuntur, l.2. f.de usufructu legato, in illis verbis: Et quia legatarius fructuarius non eft, ad baredem fuum operarum legatum tranfinittit.Deindenec etiam dici poteff fervitus realis, quia fervitutes realos funt perpetuæ, l. formaff. de cenfibum, Opere ta-

men perpetuæ nó funt, fed mortuo fervo extinguútur, at certum eft, ergo à fufficienti partium enumeratione, opera fervitus non eft, quia fervitutes, aut perfonarum funt, aut rerum, l.I. ff. de fervitutibus: \& fic fecurè defendunt, \& alios idem tenentes congerunt Cæpola de fervitutibus urbanorum, cap. 7. num. 1. Gomezius in §. fuerat num. 3. Inflitut. de acctionibus. Udalricus Zafius ad titulum, ff. de operis fervorum, fol. 203. verf. babet autem. Joannes Corrafius in rubric. If. de fervitutib. num. 26. ©. 27. Et ita tenendum eft, quicquid aliter rem iflam involvat \& confusè loquatur noviffimè Petr. Auguftinus Morla empor. 1. part. tit.6.ff. de Servitutibus, ex num. I1. ufque ad num. 18.

* Ex his, \& ultra omnes huculque Scribentes, confiderabam nonnulla. Primò Antonium Gomezium tomo 2. variarum. cap. 15 . de fervitutibus, num. 1. verf. poffet tamen verificari, non rectè loquutum in hac materia, dum exiftimavit, operam, five minifterium fervi dici propriè fervitutem perfonalem : enimverò contrarium verius effe, ex dictis fuprà conitat apertè, \& optimè probat Corrafius loco fuperiuss relato.

9. Secundò, Francifcum Coñanum comientariorum juris civilis, lib.4. dict. cap. 2. in princ. non malè contendiffe, - Legatum operarum fervi propriè effe facti, \& ad rem potiùs referri, ut quandiu ipfa durat tamdiu debeatur: ufumfruťum veró effe jus fervitutis perfonalis, ita perfonæ conjuncuu, ut cum ea extinguatur: quæ fententia confirmari poteritex his quelatius fcribunt Cujacius in dif. I. 2. f. de ufufructu legato, Antonius Goveanus lectionum, juris variarum, lib. 1. cap.7. num. 2.

Tertiò, D. Antonium de Padilla inl. I. C. de ervitutibus, num. 8. verf. mibi vero opinio Azonis, non immerito tentaffe, operă, five minifterium fervi competens alicui, quandiù ipfe vixerit, dumtaxat dici poffe fervitutem perfonalem. Quod ultra ipfum, rationem habere videtur ex eo, qùod in hac fpecie minimè urgent rationes precipuæ, quæ in contrarium confiderari poffunt; \& negari non poteft, quin opera, feu minifteriü, quòd fic debetur, à perfona perfonæ debitū fit, \& cùm perfona utriufque tam fervf, quàm ejus cui opera debetur, extinguatur : unde ceffat argumentatio illa, quod fi opera effet fervitus perfonalis, ad hæredem non tranfmitteretur: fiquidem tranfmiffio non datur, fed cum perfona extinguitur.
II Quartò tandem \& ultimò, confiderabam (ad quod nec Gregorius Lopez, necullus alius hactenus animadvertit) fingularem effe legem Regiam, 23.tit.3 I. part.3. Quatenus in ea emolumentum idem, aut commodum tribuitur ei, cui operæ fervi legantur, quam ei, cui ufusfruct ${ }^{\circ}$ fervi legatur, quod jure comuni diverfimodè obfervabatur, is enim cui operæ fervi legatæ funt,eo jure operas dumtaxat confequi potelt, fed legatarius ufusfructus fervi non folum operas, fed \&alia comoda habet, ut fuprà diximus, \& expreffe advertit Connan. $d$. cap.2. num. 1. in princ. verf. Sed \&े cui opere; at in dif. $l$. Regia, utrumque æquiparari videtur, ut operarum tantüm, vel ufusfructus fervi legatü idem contineat. Quod non obfcurè colligitur ex illis verbis: Ufofruto, o las obras, aviendo ome en algun fiervo, of ferva de otri, y gana por ellas todo quanto que el fiervo, olafierva ganarem por obrade fits manos, o con dineros, o con cabdal de aquel, a quien es otorgado algumo deftos derechos. Mas la ganancia que fiziefle alguno deftos fiervos, de cofas que le fueffen dadas, o dexadas en teffamento, deven fer folamente del fennor del fiervo, o de la fierva fueras ende, fi la donacion o la manda fue Je fecha a los fiervos, con tal intencion que la ganfen aquellos que avian el ufofruto, o el ufo ca entonces ellos lo ganarian, e non el duenno de la co $\sqrt{a}$.
12 Secūdo differtlegatum operarum, à legato ufusfruct fervi, quia opere individuæ funt, ficut ufus, $l$. 1. $\oint$. . $\mathcal{i} u$ füfructus, ff. adl. falcidiam. Opera enim una non potelf fcindi in partes, neq; proparte deberi poteft, ufusfruct verò dividuus eft, \& cedunt ipfee operæe ex die petitionis, non ut ufusfructus ex die aditee hæreditatis, $l$. opeJoan. del Caftillo Quotid. Conitrov. Juris, Tom. I.

Fa.7.ff. de ufufructu legato, ubi Cujacius veram, \&concludentem differentiæ rationem affignat, \& adnotavit idem in puratitla ad titul. ff. de operis fervorum, fol. 44 .
Tertiò differt, nam opere fervi legatæ,capitis dimi- 13 nutione, morte, vel non utendo, non amittuntur:l. $2 . f$. de ufufruct. legato, $l$. opere, 2 . in ordine $f$. de operiss ervorum: ufusfructus verò predictis modis amittitur, $\$$. finitur, deufufruct. l. corruptionem, C. eod tit. ut advertunt Glof. Bartol. \& omnes Doctores in dif. l. 2. Cujacius in paratitla, loco Sape repetito. Goveanus $i$ ib. I. dicf. cap.7. num.2. Et ratio differentiæ eft, quia ufusfructus 14 in actu confiftit ejus, cui ufusfructus debetur, quod nomen ipfum $U \int$ wiwfuctus fatis fignificat, \& apertè oftenditur in l. I. ff. quando dies ufusfructus legati cedat, ubi dicitur, ufumfructum ex facto aliquo confiftere ejus, qui fruitur, \& utitur; \& in $\$$. dies, ejusdem $l$. non antè ufumfructum conftitui poffe fcribitur, quàm fit aliquis, qui utifrui poffit: in ufufructu enim perfona fpectatur, que utifrui poffit; \& ideò fi ufufructuarius moriatur, vel capite minuatur (quo cafu pro mortuo eft, nec amplius utifrui poteft) five non utatur per tempus conItitutum, ufumfructum amittit, quia deficit actus hominis, in quo confiffit ufusfructus, quia non utitur. Et idem dicimus capitis diminutione interveniente, quia is in quo ab initio conffititufusfructus, defiit effe, mutato flatu, per capitis diminutionem, \& alius factus ef homo, ac nec is homoeft, in cujùs capite ufusfructus ab initio conflitit; operæ autem non confiftunt in actu ejus, cui debentur, ficut ufusfructus, fedin actu ejus, qui debet operas. Itad; quandiu is manet, \& operari potens eft, operarum obligatio manet, etiamfi is cui debentur, proptereà quòd ejus perfona non fpectatur, moriatur, capite minuatur, aut diu operis illius fervi ufus non fuerit. Quòd elegantiffimè explicavit Cujacius in diat. l.2 If. de ufufructu legato, verf. of ratio differentie bac eft, \& in idem incidit, fed non ita eleganter \& exactè declarat Antonius Goveanus variarum l. I. diazcapite Septimo, numero fecundo, verf. ego puto.
Nec urget in contrarium textus in S. r. Infitut. de acquifit. per arrogat. quem in contrarium objicitAccurfius in d. l.2. ff. de ufufructu legato. Quoniam ille textus non loquitur de operis fervi legatis, quæ ut diximus, non pereunt capit. diminutione; fed loquitur de operis, quas officij causâ, libertus patrono debet, quæ amittūtur arrogatione patroni, qua eft fpecies capitis diminutionis. Ratio eft, quia non poffunt preftari extraneo, putà arrogatori, cui nullo officij genere libertus obftrictus eft ; operæ enim officiales folo patrono debentur, non extraneo, ut optimè advertit idem Cu jacius in difZ. l. 2. in principio verfic. nec quidquam.

Denique ufucapto fervo, in quo elt ufusfruĉus, non 15 . perimitur ufusfructus, fed manet, 1. locum, 2 I. §. proprietarius, ff . de ufufructu, $l$. juffo errore, 44 . $\$$. non mutat, ff. de ufucapionibus. E contratamen, ufucapto fervo, operarum legatum extinguitur per textum in d. l.2. in fine, ff. de ufufructu legato, ubi gloff. verbo, perit, \& in dictis juribus veram conatur difcriminis rationem conftituere, \& nullam concludentem affignat; fed dici poteft, differentiæ rationem in eo confiftere, quod ufusfructus confiftens in fervo, eft fervitus perfonalis, ajus de per fe exiftens, \& non dependens aliquo modo à domino fervi;\& ufucapto ipfo fervo, non extenditur ufucapio ad ufumfructum, tanquam rem diverfam \& feparatam, argumento textus in l. rel̃e dicimus, ff. de verbor. fignificatione : opere tamen fervorum non funt ufusfructus, nec fervitus perfonalis, ut fuprà probavimus, fed potiùs judicantur ut pars rei, \&a dominio dimanare, unde ufucapto fervo,\& operæ ufucaptæe cenfentur, \& fic tranfeunt ad ufucapientem, apud quem dominiú ipfius fervi refidet: quod multo pottquam here fcripferam, fic invenio prafentire Cujacium recitationum folennium in libros digeftorum, add.l. 2.ff. de ufufructulegato, ad finem, ubi dicit prefatam differentiam ideo procedere, quia opera fervi coharentperfonæ iplius fervi:

Bb 2
unde
unde ufucapto fervo, ufucapiuntur \& ipfe, incipiunt $\dot{\text { ' }}$ deberidomino, qui fevum ufucepit, \&definunt deberi ei, cui ante ufucapionem praftabantur; operee enim veluti focietate quadam fervo conjunguntur, fi per ufucapionem fervus mutat dominium;ergo ei domino deinceps debetpreftare operas, non alij. At ufucapto fervo, hocelf acquilito dominio, \& acquifita proprietate fervi per ufucapionem, ufufructus non amittitur, quia fervo non cohæret, fruftuario cohæret,\& nullla focietate ufusfructus proprietatic conjungitur, ut ibidem probat \& vorficul. pracedenti, veram affignat difrriminis rationem, Quare fcilicet operarum legatum, mortuo eo, cui legate funt, ad haredem tranffinitatur, ufusfruatas vero legatum cum perfona legatarij finiatur? \&dicit, quod ufusfructus perimitur morte fructuarij, quia perfon e ejus cohæeret, quia anim $x$ ejus coheret, $\&$ ideò cum anima ejus vitali perimitur, $l .3$.S. ult. ff. quib ${ }^{\circ}$ modis ufiuf fructus amittatur,, .penult. C. de ufiufructu: $\&$ in ufufructu perpetuo perfona illa feectatur utentis fruentis, que fid definat fpectari poffe, nec ulterius etiam ufusfructus fpectabitur, aut ullus fupereffe exiftimabitur: Opere autem, ut fuperius diximus non cohrerent perfonæ ejus, cui debentur, fed perfone fervi; quandiu igitur is fervus manet, manent \& operx, quas debet, \& debentur legatario, vel haredie ejus.
17 Ultimò tandem conftituendum eft dubium effe, an ufusfruçus, qui in fervis \& jumentis conflitui potelt, ut inquit Juftinianus in dič̛o S . conffituruitur, fit proprius, an verò quafi, vel fítus ufusfructus. Et in his rebus proprium conffitui ufumfructum, apertè indicat Juftinianus ibi. dicit enim: Quod ufusfrucus non tantum conftituitur in fundo, \&erdibus, verum etiam in fervis, \& jumentis, \& ceteris rebus, quae ipfo ufu confumuntur. Et fic ponit ut diverfa, fervos, \&jumenta, ab hisrebus, quax ufu confumuntur: \& in eum fenfum accipiunt illum textum Angelus Aretinus ibi. Panormitanus, \& Cardinalis num. 3 . \&Imola num. 24 in c. ultimo, de pignoribus. Socinus in conf. 9. colum. 2. lib.4. \& juvari potefl per textum in $L$. lex que tutores, $C$. de adminiftratione tutorun, prout eum reàè inducit, \& noviffimè Petr. Ricciardus ad diitum §. confituritur, Infititut. de ufufru$\tilde{a} u$, nuam. 6. fol. mibi $i \mathbf{1} 33$. Et tamen videtur, quod imò talis ufusfrutus fit improprius \& fictus, cummervi, \& jumenta ipfo ufu confumantur,\&corrumpantur; \& fic deberet Juftinianus enumerare illa inter res, que ufu ipfo confumuntur. Sed refponderi potelt, quod quamvis fervi, \& jumenta, ficut catera omnia, que funt in his inferioribus, tanquamı corruptibilia tempure confumantur; ufu tamen confumi non dicuntur: ideò in eis ređ̀è poteft conflitui ufusfuctus proprius, quamvis cótrarium fentiat, fed non rectè, AriasPinellus 2 . part.l. I. C. de bonis maternis, in findilibus verbis. Ideò autem ufu confumi videri negamus, quod propriè ille dicuntur res, que fervando lervari nequeunt, quer in naturali fua bonitate non poffunt ultra triennium fervari, quin tempore corrumpatur, ut funt vinum, frumentum, oleum, \& fimilia, Gloffa in l.1. C. $f_{1}$ adverfiw ufucapionem, \& Comunis ex Antonio Gomezio tomo. 2. variar. cap. I4. n. I3. Otavio Simoncello de decretis, lib. 3. $\mathbf{3}$ tit. 8 in/pe. alione 7. num. 5 I. fol. 399. Ceterum fervi, \&jumentaregulariter per triennium non corumpuntur; ergo dici poffunt de rebus, quer ufu non confumuntur, ut advertit Ricciardus ubi juprä, num. 6. in fine.

## CAPUT LI.

- Veftimentorúan verus, \& proprius, an quafi, vel fictus ufusfructus fit? ubi proponitur difficultas $L$.19. S. - fiveftimentorsm, ff. dewfufruct. Quorundã interpretationes cơfutătur, \& nové, \& ver'̇ explicatur ille textus.


## SUMMARIUM.

1. Ufiufructus qualiter in vefimentis confituipofit? pes totum caput.
2 L. fed etfi quid, r9. S. \& fi veftimentorum, ff. de ufufructu, difficultas proponitur, of interpretatio Gloffe in §. conftituitur, de ufufructu, damnatur.
3 Gloffe folutio in d $\varsigma . \&$ fi veftimentorum, confutata.
4 Jajonis intellectus in fuperiori dificultate comjunclus.
5 Textus in d. S. \& fi veftimentorum, novè, © verd explicatus.
6 Ufufructuarius veftimentorum, wtrìm illa locare polfit?
IN veftimentis etiam conffitui poffe ufumfrutum, inquit Juftinianus in dilto S. confituxitur, Injlitut. de ufufruçu. Ita tamen, quod talis sfusfructus non fit proprie \& vere, fed fictè, aut quafi, \& authoritate Senatusconfulti introductus, propterea, quòd vellimenta intes res numerantur, que ufu ipfo confumuntur, vel in quibusufusfrucus propriè conflitui non poteft, ex fentétiajuftiniani ibidem: ; que difficultatem habere videtur, 2
 ff. de ufufructu, Audiamus Ulpianum fic dicentem: $E t$ $f_{i}$ veffimentorum ufius fructus legatus fit, non ficut quantitatis ufinfructus legatur: dicendum eff, ita uti eum debere, ne abutatur, nec tamen locaturum: quia vir bonns ita non uteretur. Proinde, \&ffif cenice veftis ufiusfructus legetur, vel amullis aurei, velalteribs apparatus : alibi quam infcena non utetur. Sed an 'के locidre pofit, videndum eff. Et puto locaturum, \& licet teffator commodare, non locare fuer it folitus, tamen iffum fructuarium locattatum tam fcenicam, quam funebrem vefem. Ex his verbis apertè videtur deduci, veftimentorum proprium, \& verum ufumfructum effe: inquit enim Ulpianus, ita fructuarium uti debere, ne abutatur, id eff, ne veltimenta confumat ; quod proprie convenit vero;\& proprio ufufuAui, cujus fubflantia falva, \& integra confervari debet, per textum in princ. Infitut. de uffufruchu. Idcirco, ut hanc difficultatem componat gloffa in d.S. conflituitur, verbo, vefimenta, conftituit, quod veftimenta funt in duplici differentia: Quardam funt perpetua, \& in his propriè caditufusfructus, per textum in ditio $S$. \& $\int_{I}$ veftimentorum. Quedam funttemporalia, quibus quotidie utimur, $\&$ in his non cadit ufusfructus proprie, fed improprié, aut quafi ufusfructus, authoritate Senatufconfulti confituitur.Verùm hece interpretatio gloffic difplicuitFabro, Aretino,\& $J$ afoni,\& merito quidem,quoniam verbis prediftorumjurium non probatur,nec c6venire poteft textus in $d$. S. ©. fivefimentorum, ubi indiftincté denotat Ulpianus, veftimentorum proprium ufumfructum effe poffe. Nec fatisfaciunt rationes nonnulle, quibus fententiam Gloflex conatur defenderePetrus Ricciardus add. 5. conflituitur, num. 12. verfic. fed reffonderi poteft, \& num. 30. verfic. mibi autem: adhuc enim remanet difficultas, \& urgent nonnulla, que cofiderant Faber, Aretinus, \& Jafon in d. 5 . conffituitur. Gloffa autem in d. S. © © fiv veftimentorum, quam fequun- ${ }_{3}$ tur Aretinus, \& Faber in d. S. conflituxitur, aliter decla- ${ }^{-3}$ rat, in veftimentis, inquam, ufumfrucum conffitui poffe , intelligendo, quod eorum æftimatio fat, \& cautio preftetur,prout in d. §. confituitur; \& fic in ipfis veftimentis ufusfrucus conflituitur, non fimpliciter, fed fecundum quid: quo patto non obffant, imò concordăt ea jura; fed Jafon in additionibus ad Portium, in d. 5. confituritur, cócludenter damnat eam folutionem, proptereà quod textus in' didq. S.'f fi. veflimentorum, exprefsè facit differentiam inter ufumfructum veftimenti, \& quantitatis; \& fic datur intelligi, quod ibi non debear fieri eftimatio veftimentorum, ut ufufructuarius de reddenda æeltimatione cavere teneatur, quoniam alias differentia non rectè procederet, ut rectè animadvertit Ricciardus in d. $\varsigma$. confiituitur, num, 12.ad finem.

4 Unde ipfe Jafon loco Juprà relato, exiftimat verum intellectum ejus textus in eo confiftere, quod fit differentia inter ufumfructum veftimenti, \&quantitatis, quia in ufufructu quantitatis, tranfit dominium in ufufruAuarium, ut dicit Juftinianus in dicfo $\S$. confituitur: fecus tamen eft in ufufructu veftimenti, quando non eft reliftus, ut quantitas, quia non tranfit in ufufructuarium, fed remanet penes concedentem, vel ejus hæredem. Et Jafonis rationem videtur probare Vincentius Carocius de locato do conducto, tertio gradu perfonarum, quaft. 14. de ufufructu, num. 4. Sed quamvis predicta doctrina in fe veriffima fit, non tamen tollit illius textus difficultatem, quia in d. S. conffituitur, dicit exprefsè Juftinianus, quod in veftimentis non poteft proprie conflitui ufusfructus : contrarium tamen indicat Ulpianus in d. $\$$. de fy vefitimentorum.
5 Omiffis ergo fuperioribus, \& his quæ noviffimè adducit Petrus Ricciardus ubijuprà : Dicendum eft, negari non poffe,quin cùm ufusfructus fimpliciter conftituitur in veftimentis, propriè \& verè ufusfruatus effe non poffit,fed impropriè aut quafiufusfructus conftituitur, juxta textum in d. $\varsigma$. conflituitur, ubi rectè enumerat Juftinianus veftimenta inter alias res, quæ ufu confumuntur, quoniam implicat contradictionem, uti \& frui eifdem, \& falvam effe fubflantiam : quod effet neceffarium, fi diceremus, verum ufumfructum dari in illis. Cæterùm in d. §. \& fivefimentorum, ex voluntate teftatoris aliter ftatuitur, \& jus ordinarium alteratur: Enimverò teftator ipfequiveftimentorum ufumfructum reliquit, non quafi ufumfructum quantitatis, vel eo animolegavit, ut veftimentorum dominium in ufufructuarium tranfiret, ficut regulariter tranfire folet remedio cautionis introducto in aliis rebus, quæ potius in quantitate quam in corpore confiftunt, ut circa cautionem in his rebus preffandam alio cap. Suprà, boceodem lib. latius explicavi: ideò fructuarius ita veftimentis uti debet, ne abutatur, quia finito ufufructu reddi debent, cumpeorŭ ufusfruct non ficut quantitatis, ideft, prout aliarum rerū, que ufu confumuntur, relifus fuerit, fed potius ficut corporis, vel fpecies: quod eleganter fignificavit Ulpianus in illis verbis. Et fo veftimentorum ufusfuctus legatus $f$ it, non ficut quantitatis ufiwfruccus legatur.
6 Quod attinet verò ad jus locandi, an fcilicet ufufru¿uarius veftimentorum, locare poffit illa? diftinguit Ulpian. in diz7. §. © fi fivfimentorum : quod veftes funebres, fcenicæ, \& fimiles locari poffint, alize verò veftes quotidianæ, \& fimiles locari non poffint : \& vide Vincentium Carocium de locato \&o conducto, tertio gradu perfonarum, quaff. I4. de ufufruct. folio mibi 80 .

## CAPUTLII.

Ufusfructus, \&quælibet alia perfonalis, vel realis fervitus, utrum dicatur effe in bonis noftris, vel extra bona? ubi comunis Scribentium fententia concludentibus rationibus confutatur. Legis I. ff. de uju fructu legato, vulgatiffima contrarietas proponitur: quorŭdam intellectus damnantur,\&Bartoli interpretatio contra Recentiores probatur.

## S UMMARIUM.

1 Senatus cenfuit, ut omnium rerum, quas in cujusque patrimonio effe confaret, ufusfručus legari, © conflitui polfet.
2 Legis primæ ff. de ufufructulegato, vulgatifima contrarietas proponitur.
3 Et multorum intellectus congeruntur remillive.
4 Glofla interpretationem in propofita difficultate recte improbatam per' Bartolum.
5.Antonij Ufilli Jententia-in bac materia noviter relata,

- lonfutata per Autborem.

6 Bartoli intelleçus in prafata difficultate contra Recentiores receptus.
7 Ufiufructus, \&o qualibet alia perfonalis, vel realis fer-t vitus, utrum dicatur effe in bonis noffris, vel extra bona? \& numeris feq.
8 Doctores comuniter lap fos fruife, ex d. I. t. ff. de ufufrue ctu legato, deducentes generaliter, uf um fruc̛̆om, ac alias Jervitutes, nec effe ex bonis, nec extra bona.
9 Ufusfrectus, of qualibet alia fervitue dicitur effe in bonis noftris, contra Communem.
Io Ufusfructus, appellatione immobilisum continetur.
II Bonorum appellatione in ommi materia indifferenter fervitutes, actiones, \&ं jura continentur.

DEinde, \& ulterius, inquit Juftinianus in dizf. s. con $^{-1}$ flituitur, Inflitut. de ufufru. Quòd \& in creteris re-? bus ufusfructus conftitui polfit: \& fic generaliter probat,omnium rerum ufumfructum conifitere poffe, quia Senatus cenfuit, ut omnium rerum, quas in cujufque patrimonio, \& bonis effe conftaret, ufustructus legari, \& conflitui poffet, ut fcribit Ulpianus lib. 28. ad Sabinum, relatus inl.1.ff. de ufufructu earum rerum que ufu confumuntur, \& latids declarant Cujacius recitationum Jolennium in libros digeforum, ad $l$. 1. fere per totam, $f f$. de ufufruclu legato Francifcus Hotmannus ad titalum ff. de ufufructu earum rerum, fol. mibi 116 .
Sed contrarium fortiter urget text. valdè vulgatus, fed 2 difficilimus, in l. I. ff.de ufufructu legat.quo loco, viæ, itineris, actus, \& aquæductus ufumfructü legari non poffe Paulus Jureconfultus refpondet, $\AA$ in häc modum feribit: Nec ufus, nec ufusfructus itineris, actus, vie, aqueductus legaripotest: quia Servitus fervitutis efle non poteft, nec erit utile ex Senatusconfulto, quo cavetur, ut omnium que in bonis funt ufisfructus legari poffit: quia id neque ex bonis, neque extra bona fit, Sed incerti actio crit cum harede; ut legatario, quandiu vixerit, eundi, agendi, ducendi facultatem praftet. Pro hujus difficultatis explanatione animadvertendum eft, majorem difficultatenı confiftere in explicatione rationis ibidem traditr a jureconfulto Paulo, qui fentiens predictam dubitandi rationem, cùm Senatufconfulto inductum fuerit, ut omnium, quæ in bonis funt; ufusfructus legaripofft, quare viæ, itineris, actus, \& aquarduct ufusfructus legari non potelt, refpбdit legatum fervitutis defendi non poffe, etiam ex Senatufconfulto, quia fervitus neque ex bonis fit, nequeextra bona. Quæ ratio periclitari videtur ex eo, quod imò ufusfructus, \& fervitutes alix in bonis effe videantur; rem enim in bonis habere dicimur, quoties poffidétes exceptionem, vel amittentes ad recuperandú actionem habemus, $l$. rem in bonis, ff. de acquirendo rerum dominio. Sed predicta remedia habentilervitutem có-
 tut. de acfionibus: ergo fervitus in bonis dicitur eife I- ${ }^{3}$ deò profolutione hujus difficultatis torqueri folétScribentes in multis locis, \& varios intellectus cumularunt Aretinus num. 3 . Minfingerus, Budeus, \& Monticulus in principio, Inflitut. de rerum divifione. Caftrenfis in $l$. Servitutes, 14. num. 5. If. de Cervitutibus. Arias Panellus, qui quorundam interpretationes improbat, tertia parte l. I. C. de bonis maternis, numer. 6. \& Sequentibus. Connanus comentariorum juris civilis, lib.3, cap. 2. num. 20. fol. 159. Rebuffus in l. unica, num. 333. C. de ferntentiis qua pro eo, \& in l. 5.colum. ultim. ff. de verborum obligat. Fornerius lib. 3. Selectionum, cap. 14. Francifcus Hotmañusobfervationum lib. 6. cap. 25. fol. 202. \& ad titulum ff. de ufufrut. num. 6. fol. mibi 108. Antonius de Leon. Canonicus Segovienfis in l.1. num. 3.ff. de Jervitutibus. Joañes Garfia de expenfis of meliorat. cap. 10. num. II. D. Spino in Jpecul. gloff. 13 . de legato ufufructur, num. 24. \& noviffimè hos non referens Petr. Ricciard. ad rubricam, Inflitutionum, de ufufruçu, num. 99. \&o 100 ubi novam Pinelli interpretationem rectè convincit : Loriotum verò, Longovallium, \& alios confultò,

$$
\text { Bb } 3
$$

fcienfque
fciensque prætermifi; Pinellus enim retulit, \& confutavit illos: Cujacium autem de hac materia legendum admoneo in dič. I. I. per totam, ff. de ufufructu legato. 4 Cæterum Gloffa in diç. l. I. If. de ufufruव̆u legato, exiftimavit teftatorem ibi legaffe ufumfructum fervitutis fibi debite, \& ob dixiffe Paulum, quia fervitus fervitutis effe non potesł. Sed meritò improbavit Bartol.ibidem num. 4. ea ratione, quod fi verum effet, ufumfructuin fervitutis debite teftatori legatum fuiffe, remedium pofitum in fine $l$. non effet verum, nec juris ratione defenderetur, quia non poffet hæres eundi agendi facultatem concedere legatario, l. exmeo, 24 . ff. de fervitutibus rufticorum, l.12. tit. 31. partit. 3. nifi hoc faceret ex cơfenfu domini fundi fervientis, l. cum effent. 33 . \$. per plurium, de fervitutibus rufticorum. Nec dicipoteft, dominum fundi confentire, ex his, quæe fcripfit idem Bartolus dict. n. 4. Unde Anton. Ufillus (quem miror $\varsigma_{\text {hac de re, nullum ex fuperioribus preccitaffe) in } \$ \text {. aque }}$ fi agat, num. II. de actionibus, aliter propofitam difficultatem declarat ; \& omifşà veterum fententiâ, ut ipfe dicit, diftinguendum exiftimat: Quod fervitutes confiderari poffunt, quatenus fundis ipfis infunt; \&cum ad earum confervationem ipfis competat actio confefforia, tunc dicittureffe in bonis: \& fic procedit textus in diat. l. rem in bonis, If. de acquirendo rerum dominio : Aut fervitutes fola animi cogitatione infpiciuntur, ut per fe confiftentes, non eo modo, quo iptis adhæerent rebus; \& fic, fi in abftracto cófiderentur, tunc non funt in bonis noftris, nec extra bona, quia in quantum confiderantur à corporibus feparatæ, nobis non adferunt aliquam utilitatem, ideò talis fervitutis fervitutem effe non poffe, fcribit Paulus in dił̆. l. I.ff. de ufufruçu legato. Sed hic intellectus convincitur aperte, quiajuxta eum, male dixiffet Jureconfultus in fine illius $L$. quod derit cum barede incerti accio: Nec movetur ex eo quòd nullam afferat utilitatem legatum, fed ex eo, quòd conftituta non effet aliqua fervitus, que fi conffituta fuiffet, maximum afferret commodum legatum ufusfructus. Denique, quia maximum abfurdum eft dicere, quòd Jureconfultus confideraverit fervitutes $i b i$, quatenus fola animi cogitatione infpiciuntur, cum potius infpexerit legatum quatenus fervituti ineffe volebat.
Quncirca verior videtur interpretatio Bartoli in dif.
l.I.n.4. ut fcilicet ille textus non loquatur de eo teftatore, qui cum iter, viam, actư, vel aquæeductum haberet, earum fervitutum ufumfructum legavit, ut magis cómuniter, fed malè quidem exiftimarunt Doctores; fed de eo, qui habens fundum liberum, ea jura legatario conitituere volebat, eo animo, \& voluntate, ut is folus fervitute uteretur, \& ipfo defuncto, ufusfructus finiretur, qua in fpecie refpondet Paulus, viæ, itineris, aĈus, vel aquæductus ufuffuctum legari non poffe, quia fervitus fervitutis effe non potef. Nec obftat, quod omniú, quæ in bonis funt, ex Senatusconfulto ufusfructus legari poteft, quia in hac fpecielegatus eft ufusfructus fervitutis, quæ non eft in bonis, neq; extra bona; imò nec eft in rerum natura, quia qui habet fundum proprium, nullam in eo habere poteft fervitutem, ex regula juris fæpé repetita in hac materia, quòd in re propria fervitus cadere non poteft: \& fic verbaillaNeq́; ex bonis, nég, extra bona, non funt intelligenda generaliter, fedtantum in fpecie, in qua loquebatur Jureconfultus: \& verba illa, Servitus fervitutis effe non potesf, fic exponi debent; fervitutis nondum formatæ, nec conftitutæ fervitus effe non poteff. In fuma ergo, fervitus, cujus ufusfructus legabatur, neqं; in bonis eft, neq: extra bona, quia cum nondum conflituta effet fervitus, \& non entis nullæ fint qualitates, nec in bonis nec extra bonaeile poterat, necillius fervitus, vel ufusfructus conftitui: ex voluntate tamen teftatoris, incerti actio erit cú hærede, ut legatario quandiu vixerit, eudi agendi facultatem praettet, aut fervitus fub ea códitione prẹtetur, ut fi decefferit legatarius, vel capite minutus fuerit reftituatur, ut ibid. dicitur in finalib. verbis illius textus.

Ex his deduci poteft vera refolutio queftionis, qua non rectè à Doctoribus explicatur. Nunquid ufusfruAus, \& quelibet alia perfonalis, vel realis fervitus, dicatur effe in bonis noftris, vel extra bona? Et ufumfruAum, ufum, nec non etiam cæteras fervitutes reales, nб effe in bonis, nec etiam dici exbonis, fecurè firmarunt gloffa in dict. l.1. verbo, ex bonis, ff. de ufufructu legato, gloffa unica, in l. rem in bonis, ff. de acquirendo rerum dominio, glof. in $l$. 5 . in verbo, continet, iff. de verboram fignificatione, \& gloffa verb. habentur, in princ. Infitut. de rerum divifione : \& hanc fententiam comúuniter probari teftantur Auguftin, Bero. in cap. nulli, num. 78. de rebus Ecclefie non alienamdis, Pinellus 3. part. l. I. C. de bonis maternis num. 6. in princ. Ricciardus ad rubricam, Inftit. de ufufructu, num. 95. Sumit autem fundamentum comunis hæc Doctorum affertio, duntaxat ex textu in dict. l. I. ff. de ufufructu legato, qui ad id inducitur duplicimodo, ut conftat apertè, ex verbis $\int$ uprà relatis. ${ }^{8}$ Verumenimverò, cum verba illius legis generaliter accipiendanon fint, fed dumtaxat juxta fepciem fuprè propofitam, quam tractabat Jureconfuitus ibi, lapfi videntur comuniter Doctores, generaliter ex illo textu deducentes, ufumfructum, ac alias fervitutes, nec effe ex bonis, nec extra bona. Cujus contrarium ex aliorum ju- 9 rium ratione, \& doctrina defumitur, quibus apertè docemur, ufumfructum, \& quamlibet aliam fervitutem dici effe in bonis noftris : quod contra Comunem merito tentavit Pinellus d.3. part.l.I. C. de bonis maternis, $n$. 6. \& clare probatur per textum in d. l. rem in bonis, $\{2$. ff. de acquirendo rerwm dominio, jumcta l.2. If. fi fervitus vendicetur, $\$$. aque $j_{1}$ agat, de actionibus. Tunc enim dicimus rem in bonis noftris effe, quoties pro ea habemus actionem, \& exceptionem : fed pro ufufructu,ceterifque fervitutibus nobis actio, \& exceptio competit ex diatis juribus; ergofunt in bonis. Idcircò in venditione bonorum \& ufusfructus venit $l$. in venditione, if. de bonis authoritate judicis pelfidendis, \& fub apppellatione iñobilium continetur, ex comuni refoluta per $\mathrm{Ti}_{-}$ raquel. de retract. lignagier, \$. I. glof.7.num. 57 . Bona autem imobilia de bonis effe dicuntur, \& in bonis; ergo \& ufusfructus, \& alææ fervitutes in bonis noftris funt. Quapropter bonorum appellatione in omni materia indifferenter contineri fervitutes omnes, actiones, \& jura, ex multis aliis tradiderunt Parif. in conf. 25. n.96.vol. 2 . Rolan. in conf. 6 5.n.10. vol. r.Cavalc. de ufufruct. mulieri relizton. 83.Deniq; quia ut inquit Pinel. ubi fuprà ufusfructus maximãin fe continet utilitatem, \& rei poffeffionem, \& fructuum perceptionem : \& hinc eft, quòd in multis dicitur pars dominij, l. 4. ff. de ufufructu. Ergo fi pars dominije eft in multis, quod fuprà , boc eod. Lib. alio cap. latius probavimus:fequitur, quod dicatur in bonis, \& ex bonis : \& hanc partem in puncto, \& ratione juris veriffimam,\&tenendam exiftimo, quicquidComunem noviffimè conetur defendere \& diftinctione quadam, fundamenta contraria componat Petrus Ricciardus ad rubricam, Infitut. de ufufructu, num. 100. in fin. verf. Nec obffant. Sed revera ejus concordiam prafata jura non patiuntur, propterea quod indiftinctè loquuntur, nec ufumfructum, aut alias fervitutes à commodjtate earum feparant, aut diftinguunt, ut ex eifdem apparet manifeftè: \& de his hactenus.


## CAPUTLIII.

Ufusfructus rerum, quæ in abufu confiftunt, quomodoeffe poffit? ubi Juftiniani verba in §. conftituitur, Inftitut. de ufufructu, dilucidè, \& verè enucleantur, \& quæad Senatufconfultum quafi ufumfructum introducens pertinent, optimè declarantur.

## S UMMARIUM.

Ufusfructus in is rebus, qua ufu ipfo confumuntur, quamvis de ftricto juris rigore conftitui non poffet, quia natura ipfarum rerum repugnat, que in abu-- $\mathrm{f}_{\text {u }}$ potius quim in ufu confijlit: tamen utilitatis thit caufa, ex Senatufconfulto aliud receptum eff: ubi -has ratio redditur, quare Senatufconfulti provifio neceffaria fuerit, \& verba Jufiiniani in $\$$. conflituitur, de ufuffuctu, dilucide, of vere enucleantur, \& num. fequent.
2 Abuti proprié dicitur multum, \& plufquam ferre potef/ natura rei, uti.
3 Ufinfructus nominum remedio cautionis utiliter legari potesf.
4 Earum rerum, que ufu confumuntur, quare Senatus verum ufumfructum non fecerit, fed per cautionem quafi ufumfructum confituerit?
5 Ufinfruchus earrum rerum, que non prorfius abfumun-
5 tur, fed inininuuntur tantum, \& atteruntur, etiam ante Senatufconfultum conflitui poterat.
6 UJumfructum alium effe proprium, aliwm improprium, cum Conmuni.
7 Ufumfructum formalem, dividi in proprium, فை improprium.

INomnibus rebus generaliter conftitui poffe ufumfruâum, inquit Juftinianus in d.S. conflituitur, Inflitut. de ufufructu, exceptisiis que ufu ipfo confumuntur; nam hæ res neque naturali ratione, neque civili recipiunt ufumfructum: quoin numero funt vinum,oleum, frumentum, \& fimilia, quibus proxima eft pecunia numerata; namque ipfo ufu, \& affidua permutatione extinguitur: fed utilitatis causâ Senatus cenfuit, poffe etiam earum rerum ufumfructum conftitui, \&ut generaliter dixerim, omnium, quæ in bonis noftris funt, ufumfructum legari poffe, per text. in d. S. confituitur, $l$. I. $f$. de ufufructu legato,, . I. $f$. de ufufructu earum rerum que ufis confumuntur, ubi fcribit Ulpianus: Senatas cenfuit, ut ommium rerum, quas in cujusque patrimonio efle conftaret, ufusfructus legari polfit, quo Senatufconfulto inductum videtur, ut earrum rerum, qua ufu tolluntur, vel minuumtur, poffit ufusfructus legari. Idem in l.3.1.7.1.bocSenatuconfultum, ff. eodem tit. Igitur vini, olei, tritici, lanæ, aromatum, num̆orum, veftimentorum, \&fimilium rerŭ ufusfructus de ftricto juris rigore conftitui non poffet, quia aut funt inutiles, aut earum utilitate perfruendo ita diffipantur, ut fubftantia ipfarum, aut nulla, aut non integra remaneat: quod fignificare voluit Juitinianus in d. S. conflituitur, dicens, quòd predietæ res, neque naturali, neque civili ratione recipiunt ufumfructum;quafi diceret, quòd naturaharum rerum ufus non eft, fed abu2 fus, hoc eft, in his rebus uti nemo poteft, quin abutatur, ideft, quin abfumat eas confeftim, \& multum, aut plus, quàm ferre poteft natura ipfa rei, utatur : quod abuti propriè dicitur, ut rectè adnotavit Francifcus Coñanus com̄entariorum juris civilis, lib.4. cap.4. num. 1. in princ. verfic. bis enim rebus, fol. 238. \& oftendit Ulpianus in $l$. boc Senatusconfultum, §. §i pecimia, ff. de ufufructu earum rerum que ufu confumuntur, ibi: Si pecumia fit ufusfructus legatus, vel aliarum rerum, qua in abufu confiAlimt, \&̇c. Et ibi. Que in ufufructu upecunie diximus, vel aliarum rerum que funt in abufu, eadem 'ै in ufu dicenda funt. Ideò in definitione ufusfructus adjicitur, falva rerum fubftantia, quia fitalis fit rei fubftantia, ut utendo depereat, jam non poteft effe ejus rei ufus, fed abufus:Definitur ergo propriè ufustructus earum rerum, quæ utendo non pereunt, velutifundi, vel ædium; non earum, que ufu confumuntur: \& fic rationi naturali non poteft ufusfructus in ipfis rebus conifitui quia per confumptionem extinguitur potius, quàm confervaturfubflantia neque etiam ratione civili, quia earū dominium in legatarium tranfit, $l$. fi vini 7 .ff. de ufufruău earum rerum quae ufu confumuntur, in illis verbis: Si vini, olei,
frumenti ufiufructus legatus fuerit, proprietas ad legatarium transferri debet. Quod fecus eft in ufufructu earum rerum, que ufu non confumuntur, quarum dominium, \& proprietas in fructuarium nullo modo tranfit, ut quamplurimorum Authorum relatione obfervavimus fuprà, boc eodem lib. cap. 17. num. 6. Unde propter fuperiores rationes opus fuit Senatufconfulto, quo introductum eft, utilitatis gratiâ, ut etiam earum rerum, quarum abufus eft non ufus; quafi ufus, vel ufusfructus conflitui poffet, remedio cautionis, vel beneficio fatifdationis, quo multa fiunt, quæ detractà cautione, nec naturaliter nec civiliter fieri poffent, ut in l.nltima, C. de legatis, l.7.ff.de condit. ©厅 demonf. l. 3. \& 4 .ff: de ufufru-3 Ctu earum rerum que ufu confumuntur, ubi filegatus fit ufusfructus nominum, remedio cautionis utile legatum eft: quòd in terminis noftris elegantiffimè animadvertit Jacob. Cujacius recitationum folennium in libros digeforum, ad l. 1. in princ. If. de ufufructu legato: interponitur autem cautio in his rebus ufu confumptibilibus, \& in pecunia, prout plena manu explicavimus fuprà, cap. 14. ऊै 17 . per totum. Non tamen Senatus fecit ea-4 rum rerum ufumfructum(necenim poterat)fed per cautionem quafi ufumfructum conftituit, quia cum predičæ res naturali ratione non recipiant ufumfructum, ut dictum eft, naturalis ratio per Senatufconfultum tolli non potuit, nec ufusfructus fimpliciter, aut verè contra rationem naturalem conflitui, l. eas, ff. de capitis dimi nutione, $\S$. ultimo, Inflitut de legitima agnatorum fucceffione. Et fic tantum potuit quafi ufusfructus, mediante remedio cautionis introduci, ut eleganter adnotarunt Ulpianus in fragmentis, tit. 24 . in fine, Coñanus lib, 4 d. cap. 4 post principium. Francifc. Hormañus ad titulum, ff. de ufufructu earum rerum, fol. 116 .

Caterarum veró rerum, quæ non prorfus abfu-5 muntur, fed imminuuntur tantum, \& atteruntur, etiam ante illud Senatufconfultum ufusfructus conffitui poterat, $l$. $\mathcal{I}$ uffuf fructus, $l$. ultim. ff. de ufufructu earumz verum qua ufu confumuntur, \& rectè advertit latius explicans Connanus d.cap.4. num. 3. Quomodo au-6 tem in his rebus cautio preffanda fit, explicavimus fuprà, cap. 17. ex num. 24 . cum feqq;

Ex dictis hactenus conftat aperte, veram effe, \&tenendam fententiam gloffæ inl $l^{-}$omnium, $f$. de ufufructu Bartoli in l. 1. num. 3. C. de ufufructu. Jafonis in 1. Sed fa quis, S . item fijuravero in princ. If: de jurando. Ignei in l.I. S. ficut num. 80 .ff. ad Sillan. Parifijin conf. $50 . n .34$ volum 4. Cephali in conf.82.n.13. lib. I. quos noviffime fequitur, \& noñulla ad propofitum dicit Petr. Ricciard. ad rubricam, Infitut. de ufufructu, n.70. © tribus feqqUfumfructum alium effe proprium, alium improprium, ut utriufque exempla ponens fignificat Juftinianus in d.S. conftituitur. Proprius ufusfructus dicitur, qui conftituitur in fundo, \& ædibus, \& aliis rebus fimilibus, que ufu ipfo non confumuntur, fed illarum fubitantia falva,\&illæfa remanet per earumufum. Improprius ufusfructus eft ille, qui in rebus ufu confumptibilibus cóftituitur, quarum abufus potius, quam ufus eft, ut fuprà 7 vidimus. Unde \& confequenter, verū etiam erit, ufumfructum formalem, de quo pleniffimè feripfimus cap. I. per totum, fupràboc eodenn lib. duplicem effe, five dividi debere in proprium, \& in improprium ufumfractum; quod etiam firmavit, \& comunem omnium fententiam dixit Petrus Ricciardus ubi fuprà nuam. 70. in princ.

## CAPUT LIV.

Alienatione prohibitâ,utrumetiă ufusfructûs cöftitutio prohibita cenfeatur? \& de generalitate verbi Alienationu: item rerum Ecclefiafticarum, Hofpitalium, Confraternitatum, \& a liarum Comunitatumdominia, autbona, qua formâ, \& foleñitate alienari debeant
debeant，\＆an illarum ufusfructus conftitui poflit；ubi etiam dè Extravaganti，Ambiziofa， Pauls fecurdi，\＆de rerum Ecclefiarum in emphyteufim conceffione：deinde pro－ pter antiquitatem temporis an，\＆quando foleñitates extrinfecx，automnia folenni－ ter acta prefumi debeant？deinde nonnul－ la exacte，\＆dilucidè magis quàm hactenus adnotata ad explicationem l．Regte 11 ．zit． 7．de los terminos publicos，debeffis，montes，$y$ pafos，lib．7．nove collect．regia．Quatenus res civitatum，five oppidorum hujus Regni dari vel alienari prohibentur，nifi facultas Regia precedat：\＆an ufusfructus eorum qua continentur $\begin{aligned} \text { bidem，abfque licentia }\end{aligned}$ Regia conftitui poffit？

## S UMMARIUM．

1 Alienationis verbum valdè generale effe，of ideò comt－ prebendere omnem contractum，むे diftraCtum，\＆ै omnem actum，per quem dominium directum tranf－ fertur，\＆o etiam utile，\＆े per quem aliquod jw consfituitur in re．
2 Alienationis appellatione，\＆๘ fub probibitione ejus，con－ tineri quamplurima，remifive．
Alienatione probibita，uffusfructūs etiam consfitutio probibetur．
Alienationem rerum Ecclefiafticarnm regulariter effe probibitam．
5 UJusfructus in rebus Ecclefrafticis conflitui non potesf， quoniam ufumfructum confituens，alienare di－ citur res Ecclefiarum．
Interdicfum de rebus Ecclefie non alienandis，inter－ pretationem recipere，ut res Ecclefinftica abjque cau－ $f a$ ，© Jolemnitate alienari nequeant，cumt caufa ta－ men \＆Solemitate，jure ipjo alienari polfint．
7 Ecclefiaram bona fine folemnitate alienata，an，\＆ qualiter，recuperentur cum fructibus？remifive．
Ecclefiarum boina ut alienari poffint，duo potiflimim neceflaria，Solemnitas，ideff，formad jure requij $f_{-}$． $t a$, ev jufta alienationis cauf $\sqrt{\text { ；}}$ ；quod fi aliquod ifto－ rum deficiat，alienatio erit ipfo jure nulla．
Ufusfructus rerum Ecclefiafficarum conflitui，\＆alie－ nari poteft，dummodo forma，\＆f Solemitas juris Servetur．
10 Forma，\＆o folemnitas requifita a jure pro alienatione rerum Ecclefiafticarum immobilium，in multis con－ fiftit，\＆primó in caufa ：\＆de caufis alienationis， remifive．
11 In alienatione rerum Ecclefiaficarum non fufficit，for－ mam，©́ folemnitatem obfervare，fed etiam ex juffa， \＆o necef $\sqrt{a r i a}$ caufa alienare necef $\int a r i u m ~ e f t . ~$
12 Alienationem rerum Ecclefifficarum non fufficit in evidentem Ecclefie utilitatem，atque ex caufis a jure permiffis fuiffe celebratam，nijí folennitates e－ tiam à jure requifita obfervat of fint．
13 In alienatione rerum Ecclefifficarum，caufe cognitio， \＆tractatus intervenire debet，\＆qualiter？
14 In alienatione rerum Ecclefiaficarum unicus tracta－ tus an fuficiat？
Is Caufe cognitio，\＆ै traiflatus verfari debet non folum circa caufam alienationis，Sed etiam circa rem ip－ fam alienandam，anf cilicet Ecclefie expediat，potius rem uman alienare，quam aliam．
16 In alienatione terum Ecclefiaficarum pro forma，\＆ folemitate，anthoritas，of licentia Superioris requi－ fita．
17 Ecclefiae Collegium，aut Ecclefia Cathedralis，Epijco－ palis，vel Archiepifcopalis cum alienat，quam for－ mam，© Colennitatem objervare debeat？
18 Epijcopus utrum res Ecclefia fua，vel menfa，de con－

Senfu Capituli，of $\int$ ua tantum authoritate alienare polfit ；an licentiam，\＆authoritatem Archiepijcopi Metropolitani，aut Romani Pontificis requirere de－ beat？
19 In alienatione rerum Ecclefiasticarum tot folemnita－ tes ad eum effectum ơ finem junt requifite，ne in detrimentum，of damnum Ecclefiarum quomodoli－ bet，\＆de facili，，jed maxima deliberatione decre－ tum alienationis interponatur，\＆广 ut Ecclefie uti－ litati ftudiose confultatur．
20 Periculum majus ubi eft，ibi melius，of cautius agen－ dsm esf．
21 In alienatione rerum Ecclefiafticarum，cum Romani Pontificis autboritas intercedit，alterius Pralati in－ ferioris authoritas nece $\int$ aria non eft，item nec alia Solemitas．
22 Ecclefie Parochialis，\＆f Capella cum res alienantur， que folemnitas intervenire debeat？ Monafteriorum bona，qua Solemnitate alienari de－ beant？
24 Hofpitalia，confraternitates，of fimiles alie Commu－ nitates，utrum dicañtur fecularia，vel ecclefiafiica loca，wt privilegiis，of immunitatibus rebus Eccle－ fiafticis concef／is gaudere poffint；；© in illorum bona forma，火ز Jolennitate rerum Eccleffifficarum alie－ nari debeant？
25 Ecclefiarum bona ad quod ufque tempus locari，vel qua formà \＆folennitate in emphyteufin concedi polfint？ubi de Extravaganti，Ambitiofe，Pau－ lifecundi，de reb．Ecclefie non alienandis in Extravagantibus communib．latifime ab aliis traClatum proponitur．
26 In alienatione rerum Ecclefiaficarum onnia Solennia， fo neceflariainterveniffe，utrum in dubio prafu－ mendum fit，maxime propter antiquitatem tempo－ ris．Deinde folemitas extrinfeca am，of quando ex antiquitate temporis prafumatur！remil／ive．
27 Avendanni，\＆f Feliciani refolutiones in bac materia declarantar，\＆enucleantur remifive．
28 UJusfrulus utrum fine licentia Regia confitui poffit in terminis，of terris，qua abfque facultate Regia dari，alienarique prohibentur in l．11．tit．7．libro 7．novæ collectionis Regiæ．
29 Pojßidens per longum tempus cum fola licentia populi ad arandum ंf feminandum terras，\＆terminos， qui in dift 1．Regia 11．continentur，utrum in poffesfione defendi debeat．
30 Popuiws cum concedit，five alienat terras，\＆o terminos in diA．1．Regia，contentos，an licentia Regia necef－ faria fit ？ubi Avendanni opinio taxatur，\＆con－ traria noviter probatur per Authorem．
31 Forma d lege tradita，in dubio Jubfantialis prafumi－ $t u r$, \＆ ad unguem obfervanda est．
32 Quod maxime procedit，quando verbalegis eflent ali－ is fuperflua．
33 Vel quando lex providet aliter，quam jus commune．
34 Forma legis omi ila，perit actus omnino．
35 Forma legis per aquipollens adimpleri non potest，nec eidem aliquid addendum，vel detrabendnm esf．
36 Lex cum probibitivé loquitur，\＆ै babet clanfulam an－ nullativam，formam incommutabilem inducit．
37 Diđ̌io negativa，non，juncta verbo，poteft，inducit pracifam neceßiitatem，privat potentiam，\＆大 actum in contrarium factum reddit nullum，prout hoc numero latius explicatur，© multis exornatur re－ misive．
38 Fulvins Paciamus laudatus，of tractatus ejusdem de probationibus comnendatus per Autborem．
39 Argumentum à contrario fenfu non licet fumere， cum refultat abfonus insellectus，के mentilegis con－ trarius．
40 Decuriones，five Proceres totum Populum，aut civi－ tatem reprafentant，\＆quod ipfi faciunt，totus po－ pulus facere videtur．

41 Legibns probibentibus renuntiari non potesf.
42 Legi propter publicam utilitatem introducte renuntiari non potesf.
43 Nec etiam cum juramento.
Factum proprium impugnare, of adversùs illud venire, regulariter nemo potest.
45 Sed quando factum est nullum, \& contra legem probibitivam, licitum est factum proprium impugnare.

46 Cenfiss utrùm abfque licentia Regia confitui poffit in terris, © terminis oppidorum, \& civitatum bujus Regni? de quibus loquitur dicta 1. Regia 11. tit. 7. lib. 7. nove recopilationis, \& an $\int_{0}$ la Procerum, five Decurionum licentia fufficiat?
47 Permifum cenfetur, quod probibitum non reperitur.
48 Permilfionis caufa favorabilior eft, quàm probibitionis.
49. Lex juris communis correctoria extendi non debet, fed frictè intelligenda esf in terminis, in quibus loquitur.
50 Probibitio alienationis etiam fimpliciter facta, in bis, qua favorabilia funt, comprebendit obligationem, bypothecam, \& cetera, que continentur inl. ult. C. de rebus alienis non alienandis.

51 Ratio generalis legis, extendis legem etiam in cafu Jpeciali loquentem ad alios cafus.
52 Legis extenfio non dicitur fieri, quando quid inest, © ex mente ejus procedit.
53 L. ult. C. devendendis rebus civitatis, libro 11 . licèt loquatur in venditione, habet locum in qualiber alia alienatione.
54 Leges Regia recipiunt ommes interpretationes, quas recipit jus commune in tali cafu.
55 L. Regia, II. tit. 7. lib. 7. de qua baç̃enus actum est, in quibus tervis \&o terminis loquatur?
56 In locis of dominits Comitum, Ducum, Marchionum, \& aliorum Dominorum, an fuficiat ipforum licentia ut termini, of terra, de quibus agitur in diç. I. Regia 11. dari, five alienari pof fint, an regia licentia neceffaria fit?
§7 Ubi Avendanmi Jententia defenditur, \& contraria Alphonfi de Azevedo taxatur.

${ }^{3} \mathrm{P}$RO abfoluta, \&diftincta hujus Capitis explicatione, in primis conflituere neceflarium erit, Alienationis verbum valdè generale effe, \& ideò comprehendere omnem contractum, \& diftractum, \& omnem actum, per quem dominium directum transfertur, \& etiam utile, \& per quem aliquod jus conftituitur in re, ex fingulari, atque vulgata decifione textus in l. ult. C. de rebiss alienis non alienamdis, l. 1. S. 1. cum Jeq. If. qua in fraudem creditorum, Authent. de non alienandis, $\mathfrak{y}$. alienationis, collatione 9. Per quæ jura fic adnotarunt, \& latius rem iftam explicant Tiraquel. de retractu lignagier, §. 1. gloffa 14 num. 1. cum multis fequentibus. Arias Pinell. 3. part. li:. C. de bonis maternis, num.18.19. \& 20 \& cum Chaffaneo, Rebuffo,\& aliis quamplurimis, Mieres, de majoratu, I. part. quaf. I. num. 8. Molina, de Hijpanorum primogeniis, lib. 1. cap. 22 1. num. 25 . Burfatus, in conf. 377. ex num. 1. lib. 4 Menochius in confilio 116. numer. 6. \&े numer. 22. © 23. lib.2. \& latiffimè omnsum, congerenfq; quamplurima, quæ Alienationis appellatione, \& fub prohibitione ejus continentur, Guil. Redoanus, tractat. de rebus Ecclef. non alienandis, quafl. 1. in princ. \& cap.1.2. 3.4. 5. © multis seqq. illius queff. ufq; ad queff. 3. fol. 3. ufq; ad fol.39. Ex textu autem in dict. l. ult. C. de reb. alienis non alienandis, aperte diffolvitur hujus Capitis dubium; inquit enim Imperator in hunc modum : Sancimus, froe lex alienationem inbibuerit, five tefator boc fecerit, five paifio contrabentium bocadmijerit, non Joliom dominij alienationem, vel mancipior. manumiffionem efle probibendam, fed etiam ufusf ructus dationem, vel hypothecam, vel pignoris nexum penitus probiberi: finilique modo, ic fervitutes minime imponi, nec emphyteuffeos contraClum: nift in bis tantumnodo cafibus, in quibus conjfitua Joan. del Caitillo Quotid. Contr. Juris, Tom. I.
tionum authoritas, vel tefatoris volunt ${ }^{\prime}$, vel pactionum tenor, qui alienationem interdixit, aliquid tale fieri permijerit. Unde colligitur exprefsé, ufusfructus conftitutionemalienationem effe, \& inde alienatione pro- 3 hibita, ufusfiuctus etiam conflitutionem prohiberi, ut per illum textum adnotarunt Bartolus, Baldus, Salicetus, \& Caftrenfis, ibid. idem Baldus, in l. proprietatis, n. I. C. de probation. Alexander, in confil. 3 . in fine, lib. 4 . Fulgof. in conf. 93 . Ad id, de quo, col. 2. verf. item loquitur. Romanus, fingulari 600. Tu fcis, Tiraquell. de retractu lignagier, S.1. gloff.7. num.41. Menoch. in confli. 116.n. 6. ©. n. 22. lib.2. Burfatus, in conf.377. n.1. \& num.4. lib.4. Anton. Gomez. in l. 40. Tauri, num. 85. Molina, de Hijpanor. primogon. lib. I. cap. 20. num. 8. Quefada, diverfar. quaft. juris, capp. ult.n. 20. Barbofa, in l. ufufructu, n. 15. © 16. ff. Soluto matrimonio. Sylvefter Aldobrandinus in confil. 36 . num. 43. lib. 1. Achilles Pedrocha, in conf.7.n. 8 1. ©f 82. Et nullo ex his relato, Borgninus Cavalcanus, de ufufruç̛ mulieri reli. $〔_{C 0}$, num. 66. verf. Ouia conffituere, fol. 231 1. qui variis exemplis rem iftam comprobant, \& in poffeffore majoratus defendunt Molina, \& Anton. Gomez. ubi Supra, \& in omni difputatione legis, teftatoris, vel contractus fervandum precipit textus in dif. l. wit. C. de reb. alien. non alien. Ex qua limitanda funt, five de habilitate reftringenda verba generalia text. in dif. S. confituitur, Infitut. de ufufinctu, ut in omnibus rebus conftituipoffit ufusfructus, exceptis his quæ ufu ipfo confumuntur, ut ibid. dicitur: exceptis etiam iis, quæ alienari prohibentur. Quod \& alio exemplo probari poterit, li \& fecundoloco conftituamus. Interdicto generali de reb. Ecclef. non alienandis, alienationem rerum Ecclefiafticar. regulariter effe prohibitam, cap. nulli, de reb. Ecclef. non alienandis: qui text. 4 deftumptus fuit ex Novella 7 . Jujiziniani, hoc eft, aathent. de non alienandis, $\$$. nos igitur, \& §. alienationis: © Novella 120 . hoc eft, authent. de alienatione \&ै emphyteuff, \& l. jubemus, C. Sacrofanct. Ecclef. ut teflantur Cujacius in diç. Novella 7. Anton. Auguft. in fcholisis, ad primase collectionem Decretalium, cap. 4. tit. de rebus Ecclefia non alienandis, \&idem probaturin c. 1. cum Jeqq. cap. fi quis presbyterorum, cap. Epijcopi, eod. tit. cap. 1. \& ferè per totum, maximè in c. Jme exceptione, 12 . quefl. 2 cap. tua nuper, de his quafiunt a Pralato, l. 1. tit. 14.part. I. lib.24. tit.32.part.3. lib.6. fै 7. tit.2. lib. 1. nova colleCctionis Regie. Et poft ordinarios in dictis juribus fic adnotarunt \& plenè materiam iftam declararunt Socin. regula 168 . Duennas, regula 229. Gratian. regula 118. ©́ regula 158 . Rodericus Suarez, allegatione 21. Covarr. refolut. lib. 1. cap. 3. num. 9. \& lib, 2. cap. 17.d princ. Anton. Gabriel,, commun. concluf. lib. 3. de rer. alienatione, concluf. I. fol. mibi 201. Avendannus, de exequendis mandatis, cap. 4. i. num. 34. ufos ad num. 43. Sarmientus, de redditibus Ecclefiafficis, 1. part. cap. 2. in princip. Anton. Gama, decif. Lesfitanias 83. Jofephus Ludovicus, decif. Perufina 93 . ex num. I5. cum multis eqq. Borgninus Cavalcanus, decif. 43 .46. \& 47 . 1.part. Mafcardus, de probationib. tom. I. concluf. 227. Salazar, de ufu, đ' confuetudine, cap.8. ex num. 37 -cumt Seqq. Joan. Gutierrez, de juramento confirmatorio I. p. cap. 52. \& practicar. lib. 3.quaff. 8. late Guilielm. Redoanus, traE̊at. de rebus Ecclef. non alienandis, quaff. 3 . fol.38. © q.12. fol.60. Pet. Greg. in Gntagmate juris, lib. 25 . cap.8.per totum, p.3. Pet. Surd. in conf. 115 .ex n. 28. cum Jeq. lib.1. Burfat in conf.377.n. 5. \& \&eq. lib. 4 Anton, Galeac. Malvaffia, in conf. 55 . © 56. volum. I. Marc. Anton Eugen. in conf. 24 . per tot. Jacob. Man. dellus de Alba, in conf. 342 . ex n. 3 I. cum Jeqq. Alexand. Raudenf. de analog. lib.1. c.38. per totum. Alphonf.de Azevedo, in dicf. l.6. \& 7. tit.2. lib. 1. nove recopilationis, ex num.15. D.Felicianus de Solis, traCtatu de cenfibus, lib.2.cap.3. num.7. Joann. Vincent. Hondedei videndus omninò de hac materia in conf. 31. per tot. vol.2. ©́ conf. 37 . eod. vol. Surd. conf. 245 lib. 2 \& vide
infnita qua latiffimè tradit Alexand. Raudenfis te $/ p$. 17. per totum, vol. 1. ubi invenjes quicquid dicipoteft pro defenfione, vel pro impugnationé alienationis, conceffionis, vel cujufcunq; contractuus rermEcclefiarum: \& in effectu multa, que non funt alibi ita ple5 nè fcripta. Hipp.Riminald, in con $\int .233$. lib.3. Et fimiliter hoc interdictum, de rebus Ecclef. non alienandis, \& ufusfructus conflitutionem comprehendit; fic, ut in Ecclefiæ rebus nec ufusfructus conftitui poffit: quoniam ufumfructum conftituensalienare dicitur res Ecclefiar. per text. in dicc. l. wlt. C. de reb. alienis non alienand. cap. non liceat Pape, I2. q.2.ibi: Nec in ufufruftu jura dare. Per quem textum fic fcribunt in terminis Cardinalis in conf. I. fub tit. de cenfit. \& in Clementina I. \$. fin. q. 2. de reb. Ecclef. non aliemandis. Berous decif. 199. n.8. Guillielm. Redoanus diag. tract. de rebus Ecclef: non alienandis, q. 2. cap. 16. per totum, fol. 18. \& cap. 33. fol.35. \& cap. 44. ejusd. quaft. n.3. fol. 37. \& q. 20. n.16.fol. 94 \& \&ultra relatosab eo, Tiraquel. de retractu lignagier, §. 1. gloff.7. n. 57. Antonius Galeatius Malvalfia in confl. 55 . num. I. \&ै. 2. volum. I.
Verùm hoc interdictum, quo res Ecclefiarum alienari prohibentur, interpretationem recipere fciendum eft, utres Ecclefiafticæ fimpliciter dicantur prohibitæ alienari, vel abfq: caufa, 2 foleñitate alienari nequeant; cum caufa tamen, \& foleñitate jure ipfo alienaripoffint, pertext. in difl. cap. fine exceptione 12. q. 2. cap. cum Apofiolica, c. tua nuper, de bis que fiunt à Pralatis c.1. \&' 2. de reb. Ecclef. non alienand. in 6. Clementina 1. eod. tit. l.1. ©f 2 . tit. 14. part. 1. lib. 63. tit. 18.part.3. Sic interpretandus eft textus in diat.cap.nulli, ex gloff: ibid. verbo, alienare, dum dicit: Niff pro utilitate Ecclef.\& juris folennitate. Quam probarunt communiter omnes, poft Abbatem ibin. 5. Beroum n. 44Covar. refolut. lib. 2. cap. 16 in princip. Guillielm. Redoanum de reb. Ecclef. non alienandis, quaff. 4. de rerum mobilium alienatione, n. 14. fol. 44 . \& quaff. 12. n. 33.E. 34. fol.61. Burfatum in conf.377. n. 6. '6 7. lib.4. Pet. Surd. in conf I I 5. n. 29. lib. I. D. Didacum de Zuñiga, \& Sotomajor tractatu de voto quaff. 6. n. IIO. \& tribur feqq. quo loco, \& Petr. Surdus ubi fuprà, videndus omnino ubinum. 3 r. eleganter agit, an, \& quali-
7 ter Ecclefiarum bona fine folennitate alienata recuperentur cum fructibus.
8
8 Bona igitur Ecclefiar.ut alienari poffint, duo potiffimum neceflaria funt ; foleñitas, id eft forma a jure requifita, \& jufta alienationis caufa: quod fi aliquod iftorum deficiat, alienatio erit ipfo jure nulla, ut ex diEtis juribus probarunt Baldus in conf.221.vol.1. Socin, in conf. 29. Vifo quodam inftrumento col.2. vol. 1. \& in confil. 52 . Vijo inflrumento Jondicatus num. 10. vol. 4 Decius in conf. 142 . '̛ in con $\int .282$. Vifo punço, num. 6. Guillielm. Redoanus traCtat. pracitato, quaft. 20. de caufa utilitatis, num. 196. fol. 101. Borgninus Cavalcanus decif. 4 万.num. 28 . © Seqq. I. part. Calcanus, conf. 125.num. 8. Vincent. de Franchis decif. Neapolitama 35. Anton. Galeatius Malvaffia in conf. 55 , num. I. in princip. volum. I. Alexander Raudenfis de analogis, 9 lib. 1. cap. 38. num. 3. folio mibi 466 . Unde fervatà formâ, \& folennitate a jure requifitâ, ufusfructus rerum Ecclefiafticarum reçè conftitui, \& alienari poteft: aliàs fine caufa, \& debita folennitate jus ufusfruEtus in Ecclefire rebus acquiri non poteft. Quod poft longam difputationem, fic refolvit Redoanus quaf. 15. de ufugruatus of pofeffionis rei Ecclefie alienatione, num, 7.8.9. II. \&े 15 . \& ultra relatos per eum, $\mathrm{Ti}_{\mathrm{i}}$ raquell. de retraitu Lignagier, §. I. gloff.7. n. 57. \& in cafu confulcus Antonius Galeat. Malvaffia in conf. 56 .
10 num. I. volum. I. Forma autem \& folemnitas a jure requifita pro alienatione rerum Ecclefiafticarum immobilium in multis confiftit.

Et primò in caufa, fieri enim debet alienatio aliqua ex caufis expreffis à jure, de quibus (ne ampliùs imoremur per Gloflam in fum̄a, 12. quajt.12. \& plena man
nu tradit Guillielm. Redoanus dict. tract. de rebus ECA clefienon alienandis, quaft. 19. fol.85. © q. 20. fol. 94 ©f $q$. 21 1. fol.104. ©f $q$. 22 . fol. 108 . \& ultra relatos per eum, Gramaticus decif. 79.n.13. Octavianus decifione 171.num. 8. 'f 9. Jofeph. Ludovic. decif. 93.n. 15. Joan, Gutierrez de juramento confirmatorio, I.part cap. 52 . in principio, Borgninus Cavalcan. decif. 45 .n. 33. © 34 . 1.part. Burfat. in conf. 377 . n. 7 . lib.4. Hippol. Riminald. in conf. 133. n. 39. © Seqq. vol. 3. Anton. Galeatius Malvaffia diž.conf.55.n. 5. D.Felicianus de Solis lib. 2. de cenfibis, cap. 3. num. 7.
Necfufficit in alienatione rerum Ecclefiafticarum, II formam \& folemnitatem obfervare, fed etiam ex jufta, \& neceffaria caufa alienare neceffarium eft: quod fatis apertè colligitur ex text. in cap. 2. de reb. Ecclefiee non alienandis, lib.6. \& ex comuni refolvit Covar, refolution. lib.2. cap. 17.n.2. \& ultra eum, Gregor. Lopez in 1 . 63. tit.18.part.3. verbo, agrabado. Decius in conf. 282. Berous in cap. cùm dilecti, n. 3. de emptione, \& venditione. Curtius jun. in conf.I 30 o.n.3. lib.2. Gratus in conf.95.n.21. \&~ 22.vol.1. Borgnin. Cavalcanus decif. $46 . n .65$. in fine, verf. Et pari modo quando contraC̈lus, fol. 774 in his terminis loquitur iple decif. $45 \cdot n$. 33. primapart. fol. 690 . nempe in alienatione, locatione, aut conceffione rerum Ecclefix cum debitis folennitatibus facta, in qua tamen de jufta aut neceffaria caufa non apparebat. Sic \& è contra, non fufficit ${ }^{I}$ alienationem rerum Ecclefiafticar. in evidentem Ecclefie utilitatem, atq; ex caufis à jure permiffis fuiffe celebratam, nifi folennitates etiam a jure requifitæ obfervatac fint. Quod evidenter deduci poteft ex ratione diat. cap. Fime exceptione, 12. q.2. \& cap. 1. de rebus Ecclef. non alienand. lib. 6. atque infnitis relatis, fic probarunt Arias Pinell. 3. part, l. I. C. de bonis matern. n.31. \& 32. ubi aliorum opinionem rectè convincit. Covar. refolut. lib. 2. diat. cap. 17.n.2.' Anton. Gabr. communium opinionum, lib. 4 de rerum alienat. concluf. 1. $n$. 2. Sarmient. de redditibus Ecclefiaft. 1.part. cap.2. num. 1. Octav. Simoncellus de decretis, lib.3. tit.8. inJpeclione 16 . ex num. 125 . fol. 435 . Guillielm. Redoanus diço traç. quaft. 20. de caufautilitatis, ex n. 204. cum feqq. fol. 102. Borgnin. Cavalcanus decif. 46. n. 59. © quatuor feqq. fol. 772 . prima part. Anton. Galeatius Malvaffa in conf. 55 .num. 9 . vol. 1. Alexand. Raudenfis lib. I. cap. 38. ex num. 20. ubi ufque ad $n$. 31. pleniffime agit de intellectu $l$. cum $b i$, $\$$. eam transactionem, ff. de transactionibus: de qua etiam vide omninò Simoncellum diffa injpectione 16. num. 127. verfic. Tertio loco, fol. 439 . \& numer. 128 . per totum. Idem etiam defendunt Rolandus in confilio 99. u. 33 . cum feqq. lib. 1. ©f in conf. 54 . num. 42. lib.2. Cephalus in conf. 207. num. 29. lib. 2. Burfatus in conf. 82 . num. 21 . lib. I. Hieron. Gabriel in con $\sqrt{36}$. Jub num. 47. volum. I. Hyppol. Riminaldus in conf. 5. num. 9. lib. 1. Menoch. de arbit. judic. centuria 2. cafu 171. $n$. 60. cum Seqq. lib. 2. \& de adipi cenda, remedio 3. Jub $n$. 80. circa finem, qui in Minore idem affeverarunt improbantes Glof. fententiam in d. §.eam transactionem, $\&<$ in Ecclefia noviffimè D. Felicianus de Solis de cenfibus, lib.2. cap. 2. num.23. verfic. Hac autem refolutio. Alphonfus de Azevedo in l. 6. tit. 2. lib. 1. nova collectionis Regia, num. 15 .
Deinde \& fecundò forma, \& folennitas requifita à 13 jure pro alienatione rerum Ecclefiarum in caufæ cognitione, \&\& tractatu confiftit : idcircò in alienatione hujufmodi, prædicta intervenire omninò neceffarium eft, atque ex inffrumento alienationis conffare debet adhibitam fuiffe caufe cognitionem,\& tractatum habitum, qui tamen diligenter adhibendus eft, uthi, qui alienant de neceffitate,\&utilitate Ecclefiæ, atque de omni eo,quod eidemEcclefiæ magis expedire poffit, fe informent, aliàs caufe cognitione \& tractatu non intervenientib.alienatio viribus, \& effectu carebit, nec jure fubfiftere poterit, ex textu fingulari in c.I. de reb.

Ecclefia non alienandis, lib.6. ibi: Quia etiam tractatus Solennis \& diligens, qui in talibus conceffionibus perpetuis, ©́ alienationibus Ecclefufficor. exigitur, non fuit adhibibitus in eadew: ordinationem, \&s conceffionem ipfam decernimus non valere. De his autem duobus, hoc eft, caufæ cognitione, \& tractatu, \& forma ejus, \& praxi infrrumenti continentis tractatum, \& caufe cognitionem fuper re alienanda, \& multis ad propofitum neceffariis, tractant pleniffimè Guilielm. Redoanus traClatu fape repetita, de reb. Ecclefie non alienand. q. 23. pertotam, fol. 113 . \& q. 25 . per totam, fol. 123 . Gregor. Lopez in l.63. tit.18. part. 3. verbo, agrabado. Octavianus decifone Pedemontana 17 1. num. 8. © 9 . Jofephus Ludovicus decif. Perufina 93. numer. 21. ©े Seq. Anton. Galeatius Malvaffia in conf. 55. n. 15. vol. 1. Borgninus Cavalcanus decif. 45 - n.28. (6) 29. fol. 688. © decif. $46 . n$. 156 . © $J$ eqq. fol. 786 . I. parte. Alexander Raudenfis de analogis, lib. I. cap. 38. ex num. 64. cum feqq. Hyppol. Riminald. in conf. 384 .n. 12. 13. \& 14 . vol. 4 . ubi dicit, quod tractatus eft prima folennitas, in alienationibus rerum Ecclefiaaticar. requifita, quòd tractatus nihil aliud eft quàm difcutere, \& cognof cere inter Preelatum, \& alios de capitulo de caufa alienationis, ut quilibet dicat fententiam fuam. Ex quibus apparet, magis comíuniter obfervatum, ut
14 in alienatione rerum Ecclefiar. unicus tractatus fufficiat, nee tres tractatus neceffarij fint : quod intelligendum eft, nifi ufu \& confuetudine aliud receptum lit, \& dum̃odó tractatus ille unicus diligenter, ac plenè, \& folenniter adhibitus fuerit, prout etiam conveniunt in hoc Covar. refolut. lib. 2. d. cap.17.n. I. Avendañ. de exequend. mandatis, cap.4. n. 34 . in princ. Redoan.dif.quaff.25.n.27. © 28. Et caufec cognitio \& If tractatus verfari debet non folùm circa caufam alienationis, fed etiam circa rem ipfam alienandam, an fcilicet Ecclefix expediat, rem potiùs unam alienare, quàm aliam: fic obfervant, \& jure fundant Socinus in conf. 15 .col.2.vol.1. Gregor. Lopez videndus in l.2. tit. 14.part. I verbo, mueble Redoanus dif. quaf. 23. fol. I13. n.4. ©́ $n$.10. ©' 20 . ©s quafl. 25 . fol. 123. n. 19 . © $n .69$. Borgnin. Cavalcanus dif. decif. 45 .n. 28. - Alexand. Raudenlis dift. cap. 38. n. 122. Anton. Galeatius Malvafha d. conf. 55 . num. I8.
16 Confiftit etiam forma, \& folemnitas in predicta alienatione requifita, in authoritate, \& licentia Superioris; \& ficut res Ecclefiarum legitimè alienari dicantur, pro forma, \& folennitate, licentia, atque authoritas Superioris requiritur, ex dictis juribus, \& textu in diZ..c. Sine exceptione, 12. quaft. 2. ubi fic adnotarunt communiter Doctores, Joan.Monachus in 29. Avendannus de exequendis mandatis, diđ̆o capite 4 . numer. 34. verfic. Tertio requiritur. Anton, Galeatius Malvaffia dieq. conf. 55 . num. 18. Burfatus in confilio 377. num. 7. lib. 4 .

17 Quod diftinctè magis dignofci poterit,obfervando in primis: quòd fi Ecclefix Collegium, aut Ecclefia Cathedralis,Epifcopalis, vel Archiepifcopalis alienat, eà formá, \& foleñitate adhibità a lienare debet, ut omnes de Capitulo in unum conveniant, \& ipfis in loco folito congregatis, caufa alienationis proponenda eft, de qua, de re etiam alienanda, \&\& de quantitate difcutitur; id quod tractatus, five caufe cognitio appellatur, de quibus diximus fuprd, \& deinde fingulor. confenfus exquiritur, quamvis non omnium confenfus requiratur ; enimverò fi major pars in alienatione conveniat, omnes fubfcribere debent: atq; rebus ita peractis, \&Superioris, Epifcopi, five Archiepifcopi, vel alterius Pralati authoritate interveniente, firma erit, \& legitima alienatio, per text. in dict.cap.fine exceptione, cap.Abbatibus 12. q.2. cap. nuper, ubi notant Do-
Joan, del Caftillo Quot. Contr. Juris, Tom. I.

c.ip. I. n. 8. \& ibi Probus in additione, n. 19. de rebus
Ecclef. non alienandis, lib. 6. plenè Geminianus in conf.
48. Redoanus difl. tractatu, quaft. 26. num. 28. (E)
quaft. 24. num. 14. Jofephus Ludovicus decif. 93. n.
ĉores his que fiunt à Prelatis. Abbas, \& Imola in cap. cùm Apoffolica, eod. tit. Baldus in conf. 22 1. vol. 1. Covar. refolut. lib. 2. cap. 17.num. 1. Jofeph. Ludovic. decif93.n.26. '̛ 29. Buxfatus diă. con 377 , n. 7. Et ad hæe reduci debent, quæ latius cumulant Borgninus Cavalcan. decif. $45 \cdot n .28 \cdot 30.33 \cdot 34 \cdot 36$. © $40 . \mathrm{cmm} /$ eq 1. part. Guilielm. Redoanus de rebus Eclefice non aliea nandis, quaff. 26. de bis qui confentiunt, \& de conjenfiu, qui adbibetur in alienationibus Ecctefafficis, num. 11 . 'f © 16. © 19. \& 20. \& 9.24 . num. I1. ubidicit, quòd alienatio rei Ecclefiæ Epilcopalis facta fine confenfu Epifcopi, \&Capituli,non valet; cüm confenfu tamen Superioris, quôd fufficit, fi major pars prafentiumCapitulo,alienationi confenfum adhibeat: \& in propofito, qualiter major pars confiderari debeat, plene tractatipfeq.38.fol. 174 . © q. 20.n.39. fol. 95 . Jaco bus Mandellus de Alba in confilio 342 , numero 36. \& 37 . lib,2, qui omnes pro certo fupponunt, quood Epifco pus res Ecclefiæ fuæ, vel menfæ, de confenfu Capituli, \& fua tantum authoritate alienare poffit, nec requirere debeat licentiam, \& authoritatem Archiepifcopi Metropolitani, aut Papæ.

Qua tamen in re animadvertendum erit, diverfas exflare, \& contrarias Dotorum fententias, quas dun. taxat retulit, fed nihil certum firmavit eruditifs. Gregorius Lopez in l. 63. tit. 18. part.3. verbo, de fulan Arçobijo. Redoanus tamen, qui plenius infiftit diço tractatu, q. 41. de authoritate Pralati in alienatione interponenda, num. $45 \cdot$ ufgif ad n. 58. folio mibi, 157.verius exiftimat,quod Epicopus, quinon juraverit non alienare inconfulto Papa, aut Superiore, pofitt ipfe tantum de confenfu fui Capituli, etiam abfq; authoritate Romani Pontificis, aut Metropolitani alienare : quod idem Author tenuit exprefséq. 26. de bis qui confentiunt, \& de confenfu, qui adbibetur in alienationib. Ecclefiafticis, $n .20$. © 21 I. fol. 127 . Et pro hac parte (ut alia fundamenta confultò pretermittam) non parum urget, quod omnia jura, quæ in alienatione rerum Ecclefi afticar, authoritatem, aut licentiam Superioris requirunt, authoritate Epifcopi contenta funt, ex dič. cap. Ine excceptione, cap. Abbatib, cap.placuit, 12.q.2.cap. in venditionib. 17.9.4. Nihilominus propter fumam authoritatem Gloffarum, \& Doctorum contrarium tenentium, fecurius erit, quòd licentia,\& authoritas Archiepifcopi accedat, ut dicit Imola relatus per Gregor. Lopez dictoverbo, de fulan Arcobifo. Cujus $\mathrm{Di}_{1-}$ ctum procedere poterit, quando alienatio effet in magna quantitate, aut magni prejudicij; aliàs enim in alienationibus ordinariis Epiffopum non indigere Archiepifcopi authoritate, \& verius eft, ex omnib. juribus in hac materia loquentibus, \& rationibus per Redoanum adductis, atq; in ufu \& praxi fic quotidie obfervatur. Ratio autem hujus diffinctionis effe poterit, quòd in alienatione rerum Ecclefiafticar., tot
foleñitates ad eum effectum, \& finem requifitæ funt, terit, quòd in alienatione rerum Ecclefiafficar. tot
foleñitates ad eum effectum, \& finem requifitæ funt, ne in detrimentum \& damnum Ecclefiarum quomodolibet, \& de facili, fed maxima deliberatione decredolibet, \& de facili, fed maxima deliberatione decre-
tum alienationis interponatur, \& utEcclefiæe utilitati ftudiosè confulatur, ut pettext. in d. cap. fine exceptiofludiose confulatur, ut pettext. in d. cap.- Fine exceptio-
ne, cumaliis fimilibus, expreflimadnotarunt Gramaticus in conf. 28 . $n$. 10 . Marcarius in conf. 15, pag. 152 .
Alexand.Raudenfis de analogis, lib. 1.c. $38 . n, 30$. © $n$. ticus in conf. 28. $n$. 10 . Marcarius in conf. 15, pag. 1 1 2 .
Alexand.Raudenfis de analogis, lib. 1. c. $38 . n, 30$. $\mathrm{E} n$. 79 , Ideò quando tractatur de alienatione rei magni 79 , Ideo quando tractatur de alienatione rei magni poteft, major foleñitas neceffariaelt, quoniam ubi majus periculum eft, ibi melius, $\&$ cautius agendum eft, c. ubipericulum, de elect.lib.6. cum his que feripferunt Roland. in conf.81. n.10. vol. 1. Cephal, in conf. $374 . n$. 68.\&conf. 432 2.n. 21 . lib.3.Menoch.inconf. 73 3.n.19.1.1. cum tamen in alienatione rerum Ecclefiafticar. Romani Pòntificis Authoritas intercedit, alterius Preelati inferioris authoritas neceffaria non eft, item nec alia folennitas. Decius in conf. 142. Pro tenui. Capicius decif. 16 Jacob. Mandellus de Alba in conj. 342 ( 31.
19

[^1]:21

## 204

Quotidianarum Controverfiarum Iuris, Lib. I.
lib. 2. Borgninus Cavalcanus deci. 45 . n. 64. 1. part. \& latiùs declarat Guillielm. Redoanus diç. tractatu, quaft. 27. num. 12 . fol. 130. \&' quaft. 43. n.2. fol.16I. Et hactenus, cum Epifcopus alienare intendit res Ecclefiæf fuæ, vel menfæ.
22 Verùm,cùm Ecclefiæ Parochialis, aut Capellæ res alienantur, Rector, five oeconomus caufam, ex qua alienari debere rem aliquam ejus Ecclefix contendit, Epifcopo, aut Archiepifcopo ordinario ejus Dioccefis exponere debet, habitaq; \& receptâ judicialiter caufax cognitione, fiEpifcopus, aut Archiepifcopus authoritatem, \& licentiam alienationi preffiterit, valida erit, \& firma alienatio: nec in hoc cafutractatus, aut confenfus Capituli Ecclef. Cathedralis exigitur, fed folus Epifcopi, vel Archiepifcopi confenfus fufficit; fic jure, \& ratione fundans rectè refolvit Covar. refolution.lib.2 cap. 17 . in princ, verf. at fi alienatio fatt. Jacobus Mandellus de Alba in conf. 342. n. 3 1. © 32. 'vn $n$. 48.lib.2. Borgnin. Cavalcan. decif. 45. n.28. fol. 688 . $\&$ ad hæc reduci debent, que in propofito fcriplit Guilielm Redoanus diž. tract. q. 24. n. 14. fol. 119. fi q. 4 1. n. 62 . fol. 158 . dum dicit, quòd in Parochialibus Ecclefiis debet adeffe confenfus Epifcopi, \& Clericor. illius Ecclefiæ, nec Clericialienare poffunt fine Epifcopo, nec Epifcopus fine Clericis, \& q. 25 . n.45. fol. 124. \&quaft. 26. ©ै 28. fol.128. dum dicit, quod Rector Ecclefice non Collegiate alienare potelt rem Ecclefix, utilitate, vel neceffitate fuadente, cum authoritate Epifcopi : \& ifto cafu fufficere authoritatem, aut licentiam five Epifcopi, five alterius Superioris imediati, ex Alexandro in conf. 17. Vifo inffrnmento, col. Y. in fine, vol. 4 . confultus refpondit Jacob. Mandellus de Alba in conf. 342 . n. 31 . \&f 37. lib. 2 . Quod intelligendum eft, quando talis Superior exemptus eft à jurisdictione Epifcopi, \& habet quafi jura Epifcopalia, ex refolutis per Redoanum q.41.n. 64. fol. 158. no: tamen fufficiet authoritas, aut licentia Vicarij Epifcopi, nec poterit ipfe Vicarius facultatem alienandi concedere nifi ex comiffione, aut voluntate ejusd. Epifcopi, vel Archiepifcopi,ex Mandello ubifupri. Redoano diă. q.41 r n. 59 . Socino in conf. 52. n.9.vol.4. Cavalcano decif.45.n.40.fol. 693 .

Monafteriorum autem, vel Religionum bona cum alienantur, pro forma; \& folemnitate alienationis, traAttus, \& caufe cognitio requiritur, prout explicavimus fupra. Item \& confenfas Abbatis, vel Prioris, \& Capituli, \& denique authoritas, \& licentia Epifcopi, aliäs valida non erit alienatio, que aliquo iftorum deficiente facta fuerit, per text. in cap. Abbatibus, I2.q.2. Clementina I. de reb. Ecclefia non alienandis. Id tamen intelligendum elt in Monafteriis non privilegiatis, \& quæ fubfunt Epifcopo; fecus tamen in Monafteriis exemptis, \& Rom. Pontif. iminediatè fubjectis, $\&$ in quibus Prelatifuperiores habent quafi Epifcopalemjurisdictionem; tunc enim Superioris authoritas fufficit cum confenfu Conventus, five Capituli. Sic refolvit Redoanus d.traffatu, q.24. n.13.fol.119. \& q.27. quorum confenfist requiratur in Monafteriorum reb. alienumdis, per totam, fol. 130 . ubin. 17 . dicit, quòd Prelati,\& religiofi debent adhibere in alienatione rerum Ecclefiæ confenfum, vel authoritatem Superioris. Covarr. etiam refolut. lib. I. cap. 3. n.9. Avendannus de exequendis mandatis, cap. 4. num. 24 . verf. Tertiò requiritur, ibi: Et fif fint bona Monaferiorum. Caterum Hofpitalia, Confraternitates, \& fimiles aliæ Communitates, utrùm dicanturfecularia, velEcclefiaftica loca, ut privilegiis, \&inuunitatibus rebus, \& locisEcclefiafticis conceffis gaudere poffint, \&an illorumbona formâ, \& foleñitate rerum Ecclefiafticar. alienari debeant? (ut alios infinitos prætermittam, qui ab eisd. precitantur) plena manu refolvunt Redoanus dief. traç. q. 28. de confenfu preftando in bonis Holpitalium, © Fraternitatum, fol. 131. \&f q.41. à n. 12. ufy ad num. 21. fol. 154 - ©े quafl. 47 - per totam,
fol. 170. \& q. 49. fol. 174 \& q. 51. cap. 12 . per totum; fol.193. \&cap. 15.fol. 195. Anton. Gabriel cominuium opinionum, tit. de pia caufa, concluf.I. © 2. Menoch. recuperanda poffefionis, remedio 15 . à $n .22 .4 \int q u e ~ a d n$. 38. Jofeph. Ludovicus decif. 30. à n. 6. verf. circa fecundum, ufque ad num. finalem, \& decif. 93. n. 35. \& quatuor $\int$ eqq. © num. 45. \& 46. D. Anton. de Padilla in l. I a aquam, à num.48. C. de fervitutibus. Mafcardus de probationib. tom.2. concluf. 869. Joannes Gutierrez canonic. quaf. cap. 35 . à num. 2. cum multis feqq. ©f $n$. 20. © quinque feqq. Petr. Magdalen. de numero teffium in teffamentis requifito, 2. part. cap. 2. relida ad pias caufas qua dicantur, à num. 2. ufque adn.16. \& n.24ufque ad n.34. Cephalusin conf.197.n.23. \& 24.lib.2. Alexand. Raudentis de analogis, lib. 1. cap. 23, n. 83. \& 87. \& cap. 30.n. I 5 I. \& Jeqq. D. Felicianus de Solis lib.2. de cenfibus, cap. 3. num, 1 I. Gironda de gabellis, 7.part. num.41. \& feqq. fol. 148 . © num. 67 . Azevedius in l. 6. tit.2. num.9. lib. I. novae colleclionis Regia. Sylvefter Aldobrandinus in conf.30. n. 5.6. \&\% 7. \& in confil. 40. num. 8. vol. I. Horum major pars diftinguendum putavit, an Confraternitates, \& Hofpitalia fint fundata,\& conftructa cum authoritate, \& licentia Epifcopi, ut tunc bonaillorum Ecclefiaftica efficiantur,\& gaudeant privilegiis, \& imunitatibus Ecclefiis atq; Ecclefiafticis locis conceffis; \& confequenter alienari nequeant nifi cum caufa, \& folennitate à jure Canonico requifita: An verò conftructa, \& fundata fint privatà authoritate; \& tunc bona eorum Ecclefiaftica non dicantur, \& confequenter diftrahi poffint abfque forma \& foleñitate, que in rebus Ecclefiar. alienandis requiritur. Erit tamen ea foleñitas neceffaria, quæ in rebus prophanis Univerfitatum exigitur, ut fcilicet alienatio fiat, congregatis hominib hofpitali, vel Confraternitati prafentibus in loco folito ad fonum campanæe : quod ex Ruino in conf. 175 . Vija donatione, lib. I. rectè adnotavit ex omnibus relatis fuprà folus Jofephus Ludovicus diat. decij.93.n.37.
Menochius tamen recuperanda poffefionis, dict. remedio $15 \cdot n .36$. verius credit, quod i1 Hofpitale conftructum eft, ut facrum fit, \& Deo Optimo Maximo dicatum, \& bona unà fimul congefta, eo funt animo congefta, ut ad opera Oratorij confectioni neceffaria, \& pauperes fublevandos perpetua fint; tunc bona illa, ut Ecclefiar. cretera bona habenda funt, \& is locus judicandus eft religiofus, etiamfi Epifcopi confenfus non accefferit; nec diftrahi poterunt, nifi cum caufa debita, \& foleñitate à jure requifita, hoc eff accedente totius Confraternitatis confenfu, ac authoritate Epifcopi, \& illis cafibus, in quib? aliorum locorum religiofor. bona diftrahi conceffum eft. Et hanc opinionem (quam ego probabiliorem, magis fecuram,\& omninò fervandam exiftimarem) fequutus eft Joan.Gutierrez camonicar. q. c. 35 .n.23.vidend.à $n .2$ I.
Bona autem Ecclefiar. ad quod ufq; tempus loca-2 ri,vel qua forma, \& foleñitate in emphyteufim concedi poffint? \& de Extravaganti Ambitiofa, Pauli $\int$ ecundi, de reb. Ecclef. non alienandis, in Extravagan.commum. (ne quer ab aliis plenè funt refoluta, tranfcribere tantum, five à noftro inflituto difcedere multùm videamur) tractarunt pleniffimè Guillielm. Redoanus de reb. Ecclef. non alienandis, quaft. 58. fol. 257. \& q.35. fol. 140 \& \& $q$.36. fol. 145 . \& q.77. cap. 1. fol. 395 Avendañus de exequendis mandatis, cap.4. n.37. videndus omninó ufque ad num. 43. Covar. refolut. lib. 2 . cap. 16. \& 17 . Joannes Gutierrez canonicar.quafl.cap. 8. per totum. Sarmientus de redditib. Ecclefiafticis, I. p. cap.2.n.20. Marc. Anton. Eugenius in conf. 24 . per totum, latiffime Cavalcanus legendus omninò decif. 43 . 45 . \& 46 .prima parte, \& multos congeritPetr. Cenedus collectaneo 32. ad Sextum, Clementinas, \& Extravagantes : ultra quem, comendo Burfatum ix conf. 127 . exn. 10. ufóg in finem conf. lib. 2. Alexandr. Raudenf. de analogis lib. I. cap. 38. fere per totuam.

De Ufufructu.
26. Etutrùm in alienatione rerum Ecclefiafticar. five alio actu quocunq; regulariter omniafolennia, \& necelfaria interveniffe, in dubio prefumendumfit, maximèpropter antiquitatem temporis; deinde foleñitas extrinfeca,an, \& quando ex antiquitate temporis prefumatur, tractarunt latiffimè, ut nihil ad propofitum intactum relinquant,Redoanusd. tract.q.39.per totam, fol. 149 . \& q.48.per toram, fol.171. Anton. Gomez.tom.z. variar. cap. 1 I. n. 17.per totum. Menoch. videndus omninó lib. 3. prafumpt. 132. per totam, \& in conf.90. num.29. 30. के 44. lib. 1. Cephal. in conf. 314. lib.3. \& in conf.684. num. 65.69. 100. \& 102. lib. 5. Mieres de majorat. part. I. q. 45 . per totam, (v) part.4.q.20. $n .28$. Hieron. Gabriel in conf. 36. ex n. 48. cum $\int$ eq. vol. 1. Gratianus regula 144 - per totam, Menchaca de fucceffionum refolutione, lib. 1. §.4. n. 30
\& 31. है 5. 7. ex n.9. ufque ad 18. \& controverfiar. illyffrium, lib.2. cap. 64 - per totum. Mafcardus de probationibus, tom. x. conclusfone 2. © 147 . 'ै 148 . ©f tomo 2. concluf.1320.1321. ©f1322. Velafquez de Avendaño in $l .42$. Tanti, ex n.6. cum feqq. Marc. Antonius Eugenius in conf. 8. à $n$. 14.ufgiz ad n. 32. Borgninus Cavalcanus decif.45. ex n. 11. .ू decif.47. ex num. 42 . Anton. Galeatius Malvaffia in conf. 56. ex num. 18. cum feq. vol. 1. Joann. Vincent. Hondedeus in confil. 82. num.26. © Jeqq. vol.1. Fulvius Pacianus tračath, de probationibus, I.lib.cap. 13. ex n.10. \& cap. 10. ex $n$. 94. Alexand. Raudenfis videndus omninò de analogis, tib. 1.cap.38. ex $n$. 108.cum feqq. \& num. 137 . © feqq. \& in appendice pofito post dictum tractatum de analogis, 3.parte, ex n. 234. atque ex n. 170. Camillus Gallinius de verbor. Ingnificatione, lib.5.cap. 18. ex $n .6\lceil 1$. tum eqq. Octav. Simoncellus de decretios, lib. 3. tit. 7 . infectione 30. per totum, fol. 349. Ex quorum refolutionibus, \& diftinctionibus explicanda funt, atque int telligenda duo. Primó, refoluta per Avendañum de exequendis mandatis,' cap.12.n.27. dum conflituit, quòd interminis Capituli noni, lati in curiis de Valladolid, amno 1542 . petitione 9 . quod eft hodie l. I I. tit. . 7. lib. 7 . nova recopilat. fin non apparet de licentia Regis expreffa, illa nunquam prefumi debet ex temporis diuturnitate. Secundò adnotata per Felicianum de Solis $l i b$. 2. de cenfibus, cap.3. n.9. ubipofquam dixit, quòdEcclefia, Civitas, aut Respubl. non tenetur ex contractu cenfuali, nifi probet creditor pecuniam fuiffè converfam in Ecclef. vel Reipublicæ utilitatem, fatim affirmat, quöd filongum tempus effluxerit, propter antiquitatemtemporis, præfumi debebit, pretiut converfum fuiffe in utilitatem Ecclef. vel Civitatis: quod tamen intelligi, atq; explicari debebit juxta occurrentis cafus materia, \& necelfitatem, rectè perpenfis his, qua Menoch. Mafcar. \& alij relati uprà latiùs cumularunt.
Sed in terminis d.l.l.I I. tit.7. lib.7. novae recopil. pra28 termittenda non erunt nonnulla, quæ \& utilia effe poffunt \& necefflaria, cumm ejus legis decifio frequenter occurrere foleat : idcircò ex doctrina tradita in princ. bujus cap. quòd alienatione prohibita, ùfusfruct ${ }^{9}$ etiam conftitutio prohibeatur : Conftituendú erit \& tertioloco, quòd in cafu illius legis, ubi res Civitatis donari, vendendi, alienarive abfq; Regia facultate prohibentur, nec ufusfuctus etiam, nifi de licentia Regia conftitui poffit: quodex dietis fupra fatis confirmatur, \& his, que fcripferunt Pinell.3 3.part. l. 1. C. de bonis matern.n.20. Cephal.in conf.53.n.14. \& feq.h.1. \& ratione principali illius legis defumitur, qua ex mente concedentis ita proprie obtinet in hac fpecie, ficut in fpecie,aut prohibitione alienationis ibidem expreffa.

## 29

 Quod fi abfque licentia Regia, de confenfu tamen \& authoritate populi,termini,antterree, de quibus in ea lege,concedantur alicui, ut ibid.feminet, velut plantet arbores, \& cùm hoc titulo poffederit, ipfo fpatio viginti añorum, feminando,\& arando, vel plantando arbores, licet licentia fola populi inutilis fit, ex dizt. $l$. II. tamen poffeffio illa viginti annorum efficax erit,ut probato priüs, quòd illotempore ef aratü, plantatum, vel id effectum, ad quod hujufmodi terræ conceffee fuerunt, defendi debeat in poffeffione is, cui per populum conceffio facta fuit: ita tamen quòd imponatur eidem folarium,\& cenfus, de quo in 1.9 . cod.tit. \& lib. Quod in terminis fic declarant Avendañ.de exequend. mandatis, cap.12.n.22. verf. item advertendums esf quod illud capitulum. Mexia inl. Toleti, in 2. fundamentopartis 9.n.43. \& feq. fol. 86. Alphonfus de Azevedo in l.3. n. 27.ufğ3 ad n. 33. \& in l. I1. n.2. tit. 7 . lib.7. nova collect. Regia: ubi plenè agit, quid fieri debeat, cum is, cui à populo concelfio facta eft, per quadraginta annos fic polfiderit,, \& de poffidente tali tempore abfque titulo Regis vel conceffione populi, ut ibidem videri poterit.

Ex his conftituendum duxeram, deceptum apertè 30 Avendañum de exequend. mandatis, diá. cap. 1 1. $n .2 \mathrm{I}$. in princ. \& $n .2$ 5. verf. Item licet. Is enim exiftimavit, quod in terminis dictæ legis Regix, ubiad alienationem terrar: \& terminor. de quibus in ea lege agitur, expreffa requiritur licentia Regis, fufficere debeat, quòd earum rerum alienatio facta fuerit ex confenfu majoris partis incolarum five populi, \& datis figillatim votis, \& interpofito Prefidis decteto: \& fic fervata foleñitate, \& forma, de qua in lalt. C. de vendendis reb. civitatis, lib. I . atq; ea principaliter motus eft ratione, quòd dićum Capitul. de $V$ aladolid, five diz. l. regia I I tantum loquatur eo cafu quo juftitia tantùm, \& Rectores civitatis id faciunt, non verò cum omnes cives congregati fecerint: in quo, ut dixi, decipitur apeè, cum ex mente, atq; verbis illius legis, tametfi incolæ omnes five cives confentirent, non poffet fieri alienatio, licentiâ Regià noninterveniente contra expreflam ejusd. legis prohibitionem', nec valerent in contrarium acta; quod rectius defendunt Mexia ubifapràn.45.fol. 86. \& Azevedius in ead. L.II. tit.7.lib.7.n.3. quitamen aliter non fundant. Verum hæc pars evidenter ex fequentib.comprobari videtur.
Primo, nam fi contraria opinio admitti poffet, daretur via eludeni difpofitionem diž.l. Regia, \& in effectu alienationes fierent abfq; licentia Regis, contra ejus intentionem, \& voluntatem: quod nequaquam admittendum eft, ex refolutis per Barto 1 . in $l_{\text {. onnes, }} \$$. recte, n. 2.ff. de furtis. Jafon in l. 1. lectura 2. ad fin. If. foluto matrimonio. Crotum in I. omnes popruli, n. 277. If. dejufitia © jurre. Eo magis, quòd dicta lex Regia ad validandam terminor. \& terrarum alienationem, pro forma, \& folenitate requirit licentiam Principis, ideò prefentia, aut confenfus totius populi, facultatis Re giæ defectum fupplere non erit potens: quia forma, \& foleñitas ab ealege tradita, in dubio fubftantialis prefumitur,\& unguem obfervandaeft, ex Doctrina Baldi in l. comparatione, 3 .oppofitione, in fine, C. de fide inftrumentorum. Alexandri in conf. 50 .n. 5. lib. 5 . Decij in confil.434.n.2. Cephali in conf.438.n.2. © 3.vol.3. quam multis exornant Joan. Botta in conf. 58.n.7. Hyppol. Riminaldus in conf. $355 . n$. 58 . lib.4. Decianus in conf. 72.n.27. lib. 2. Menchaca de fuccefionum creatione, lib.2. 6. 13. requifito 9. n.68. © lib.1. 5. 4. n.27. Matienço in l.1. tit.4. lib. 5. nova recopilationis gloff. 4 n. 19. © 20. Aldobrandinus in conf. 34. num. 33. © Jequent. lib. 1. Achilles Pedrocha in conf.1. n. 18. © feq. Quod maximè procedit, quando verba legis effent aliàs fuperflua, ut in terminis noffris contingeret, ex Alexandro in l.4.5. Pretor ait, n. 2.ff. de danmo infeEto: vel quando lex providet aliter, quam jus comune, ficuti providet d. lex Regia, ex gloffa, verbo, inhibentis, in Clementina 1. de jure Patronatus, Felino in c. cum dilecta, col. 8. verf. Nonum fignum, de refriptis. Beccio in conf.12.n.23. Rolando in conf.72.n.61. Lib. 3 . Unde verbis dict.l. Regia, quæ Regis licentiam requirunt, inhærendū eft, nec talis interpretatio admittéda, ex his, quæ cum Jafone, Decio, Tiraquello, \& aliis ad- 34 notavit Menoch, in conf.243.n.17.1.3.aliàs formàlegis
omifsâ, perire debet actus omninò, per text. in $l$. non dubium, C. de legibur, ubi Jafon notabili ult. n. 17. copiosè Felinus in diă. cap. cùm dilecia, de refcriptis, $n$. 29. \&f n. 36. Menchaca de fucceffionum creatione, lib.
 to 9. n.68. © Jeq. Anton. Galeatius Malvalfia in conf. 57. num. 22. vol. I. Joannes Vincent. Hondedeus in conf.27. n. 2. vol. 1. Hyppolit. Riminaldus in confil. 467.n. 13. lib.4. Fabius, Yurretus in conf. 47.n. 34 35 Laurentius de Pinu in conf. 84.n. 5. nec poteft talis forma per acquipollens, foc eft, ex congregatione, aut confenfu totius populi adimpleri, nec eidem aliquid addendum, vel detrahendum eft, ut per Baldum, \& omnes Doctores inl. I. ff. de liberis \& poflh. ubi Jafon $\dot{i} n$. 18.uf\% adn. 27.\& Alexander num. 3. Baldus in conf. 308. in fine, vol.3. Caftrenfis in l, ult. Jub n.7.C. de teflamentis. Tiraquell. de retractatu lignagier, \$. 2 I. gloff. 1. n. 12. \& de retractu conventionali, s.4. glof. 6. jub n. 3 1. Menchaca de fucceflionum creatione, lib. I. S. 4. n. 12. \& lib.2. dift. S.1 3. requifito 9. n. 73. Gratian, regula 212 . Menoch. in conf. 388 . num. 20. lib. 4 . Hyppolit. Riminaldus in conf.367.n.9. lib.4. Laurentius de Pinu in conf. 18.n. 12 . \& 13 .
36 Deinde, quoniam dicta lex regia prohibitivè loquitur, \& habet claufulam añullativam, \& fic formam incomutabilem inducit, ut multorum allegatione latiuis comprobant Menchaca de fucceffionum creatione, lib.2. §. 14. requifito 9. n.72. Anton. Galatius Malvaffia dič.conf.57.n.23. vol.1. Pedrocha inconf. 37 . num, 21. \& 22. late Beccius in conf.62.n.43. \& in conf. 66 . 37 num. 9. ©f feqq. Et dictio illa negativa, nor, juncta verbo, puedan dar tierras algunas, inducit præcifam neceffitatem, privat potentiam, \& actum in contrarium factum reddit nullum, ut per text. in $l$. non poteff, $f f$ : de furtis, \& alia jura, fcribunt Bartolusinl. final. n. 8.ff. de feriis, \& inl.de his, n.4.f.de transaz. Baldus in l. fina7i, col.ult.C. de fideicommiß. Jafon inl. I. n.2. ff, de verbor. obligat. Corrafius in l. $f_{i} u f i u f r u c t s s, n .8$. \& feqq. If. de fervitutibus, ubi ex n.4. agit de natura, \& virtute verbi, potest, latè Peralta hac de re videndus omninò, in l. haredem, ex n.79.ff. de legatis 2 . Aldobrandinus in conf.61.n. 15. vol. r. Joannes Gutierrez in repetitione l. nemo potest, ff. de legatis 1. n. 145. Alvarus
38 Valafcus confultat. 8 5. n. 6. \& commendo Fulvium Pacianum, mihi quidem eruditiffimum, \& cujus tra\&tatum \& utiliter, \& diligenter fcriptum arbitror, de probationib. lib. I. cap. 35. à n. 28. uf $\int_{3}^{\prime 2}$ ad n. 48.
39 Denique facis, quia ex verbis dicte legis Regire dum dicit, La jujficia, y regidores, non licet fumere argumentum à contrario fenfu, ut fcilicet alienatio fieri poifit citralicentiam Regiam, fi proceres, \& homines totius populi congregati alienationi confentiant: refultat enim abfonus intellectus, \& menti legis contrarius, que licentiam Regiam neceffario requirit, \& fic admitti non debet, ex doctrina Baldi, per illum text. in l. ciom patrem, C. de conditionib. infertis, \& tradit Romanus in conf.392. n.24. \& cùmibi fiat mentio Procerum, hoceft, de la jufficia y regidores, perinde eft, ac fi populus totus nominaretur, \& alienare, five dare pre-
40 dictas terras abfq; regia licentia prohiberetur. Decuriones enim, five Proceres totum populum, aut civitatem reprefentant, \& quodipfi faciunt, totus populus facere videtur, ex gloffa in rubr. C. quaf it longa confuetudo, \& inl. Sed ex dolo, §. I. ff de dolo. Ex quibus fic adnotaverunt Avendañ. refponfo 34 . $n$. I veverfex $\int$ uppradiftis. Alphonfus de Azevedo in addit.ad Curiam Pifanam, cap.5. fol.8.ver. Et notandum, \& cap. 18. num. 4 . fol. 1 I. \& num, 22 - fol. 64 . Anton, Thefaurus decif. Pedemontana, 249. n. 1. © decif. 257. n. 2. Gironda de gabellis, 2. parte, §. 1. n. I7. fol. 48. Et fic intentio illius legis nulla alia eft, quam ut termini \& terræ ab/que licentia Regia nec dentur, nec alienentur: ideò confenfus populi cum authoritate eriam Procerum non poffet alienationes, five conceffiones in contra-
rium factas validare. Id quod procederet, etiamfi Proz ceres dict legi Regiæ renunciarent; adhuc enim talis renuntiatio nullius effet momenti, ex verbis ejufd. legis, ibi: Pero mandamos, que la Jufticia,y Regidores,no pued dandar tierras algunas, fin preceder licencia nuefra paraello. Quæ verba omninò funt prohibitiva; at legibus prohibentib. renuntiariminimè poteft, ex gloffa vulgata in l. I. C. ne fideijuffores dotium dentur, UbiSalicet. dicit effe comunem refolutionem, $n .5$. Joannes Gutierrez, qui fimiles alias gloffas allegat in repetitione $l$. nemo potesf, ff. de legatisprimi, $n .307$. Tiraquel, de primogenitura, q.22.n.9. Orofcius in l. jus publicum, $n$. 4. ©f 5.ff: de pactis. Menchaca de fuccefion. creatione, lib. 1. §. 29. n. I. ©́ 3 . cum Jeqq. maximè, quia in ea lege prohibitio dationis, vel alienationis fuit facta in favorem civitatum, \& oppidorum hujus Regni, ut ex eadem lege colligitur: quapropter eidem legi propter publicamutilitatem introducta, \& pro forma \& fo42 lemnitate alienationis, licentiam Regiam pofulanti renuntiari non poteft, ex refolutis per Bald. in $l$. fichirographis primo notabili, C. fi certum petatur, \& in conf. 250 . vol. 5. Caftrenf. in conf. 75 .ad finem, lib. 1. Angel. in conf. 88. Subn.3. Felin. inc. $\sqrt{1}$ diligenti, col. 2. verfic. Secundo fallit, de foro competenti. Joan. Vincent. Hondedeum in conf. 27 , n. 34 vol.r. Nec etiam cum juramento, ex his que magiftraliter fcripfit Bartol. in $l . \sqrt{2} 4$ quis pro eo, n.13. ©f Seqq. ff. de fideijuflorib. Abbas in c. cium contingat, $n .24$. © seqq. de jurejurando, \& ibi Alciatus $n$. 150.162 . \& 168 . Alexand. in conf. 95 . in fine, vol. I. Gozadinus in conf. 16 .n. 14. \& in terminis dicta l. ultima, C. de vendendis rebus civitatis, lib. II. tenuit Bartol. ibid. n. 5. Ex cujus doctrina confirmatur omninò fuperior refolutio, quæ adeò vera eft, \& procedere debet, ut poffint Proceres, hoc eft, la jufficia,y regidores, adversus proprium factum venire, \& alienationem improbare. Nam licet regulariter nemo 44 poffit factum proprium impugnare, nec adversùs illud venire, ut per text. in l. fipoft mortem, ff. de adoptionibur, adnotarunt Bartolus, \& communiter Doctores ibi, \& multis exornant Authores flatim referendi. Tamen quando factum eft nullum, \& contra legem prohibitivam, licitum eft factum proprium impuguare. Quod late probant Tiraquel. de retraclu Lignagier, $\$ .45$ 26. glof.2. n. 5 . \& Seqq. \& n. II verf. Qu.a autem dida fumt. Parifus in conf.53.n.15. © vol.1. Cremenfis fingulari 113 . Aretinus in confil. 114 . Petrus de Peralta in rubrica, ff. de baredibus inflituendis, num. 95. cum Seqq. Baeça de non meliorandis dotis ratione filiab.c. 34 . n. 2.3.4-65 5. Molina de Hipanor. primogeniis, lib. 4 . cap.I. n.18. © Seqq. Alvarus Valafcus confultat. 69.n. 14. Borgnin. Cavalcanus de tutore, of curatore, num. 162. © 163 . fol.200. \& 201. Joan. Gutierrez praclicarum, lib.3.quaft. 4 r. exnum. 2. cum Seqq. Qui etiam loquuntur in alienatione bonor. Ecclefiæ, Minoris, aut Univerfitatis abfq; debita forma \& foleñitate celebrata, ut poffit ab ipflimet contrahentibus añullari.

Deinde etiam ad dictam legem Regiam animadvertendum eft, dubium effe utrum ablq; licentiaRe-46 gia, cenfus conftitui valeat in terris, \& terminis oppidorum, \& civitatum hujus Regni, de quibus Regia lex illa tractat: \& fic an Regia facultas ad dandas, five alienandas terras, \& terminos requifita ibi, requiratur etiamad cenfus conftitutionem fuperillis, an verò fufficere debeat fola Procerum licentia, \& folemnitas $d$. l. ult. C. de vendend. reb. civitatis, lib. 1 I. Et dubium facit, quoniam lex illa alienationem, five dationem tantum profibet, non tamen obligationem, aut hypothecam, nec aliqua alia lege prohibitum reperitur, quòd terræ hujufmodi, vel termini obligari non pof fint, nec hypothecari: at permifsū effe cenfetur, quod prohibitum non reperitur, l.cimm Pretor, ff. de judiciis, ubigloffa verbo, videtur, allegat alia jura, L.mutus, §. I. 47 .f.de procuratorib. Franc. Beccius in conf.60. n.8. Pancirolus in conf. 106. n.20. Crotus in conf. 1 I 5.n.5.vol. T.

Simon

Simon de Prextis, in conf. i21. n. 21 . \& permiffionis caufa favorabilior eft, quàm prohibitionis, ut probarunt Craveta, in conf.203. n.24. Alexand. Raudenfis, de analogis, lib. I. cap. 3 个.n. 22. Pretereà, quia eo ipfo, quod dieta lex Regia loquitur exprefse in alienatione, \& datione tantum terrarum, \& terminorum; nee de hypotheca, obligatione, aut cenfus conflitutione mentionem facit, hujus quaeftionis decifio remanere videtur difpofitionijuris comunis, ex his qua frribunt Dötores comuniter in $l$. comiodifima, per illum textum ff. de liberis कf pofthum. Sed de jure comuni, terræ illæ, vel termini cum licentia Prefidis alienaripoffunt, nec licentia Regia neceffaria eft, preterquam in utraq; Roma, exd. l. ultima, C. de vendendis reb. civitat. lib. I 1. Ergo quoad hypothecam, vel cenfus conftitutionem idem etiam obfervari debet poft illius legis conffitutionem, quâ de hac re nihil difpofi49 tum eft: Maximè quòd cùm ea conflitutio fit contraria, \& correctoria juris comunis, extendi non debet, fed frictè intelligenda eft interminis, in quibus loqui-

- tur, ex refolutis per Doctores comuniter in Authent. quas actiones, C. de facrofanclis Ecclefiis. Tiraquell. in $l$. $f_{i}$ unquam, verbo, liberis, pag.96. C. de revocandis donat. Roland. in conf.74. num. 17. ©f 18. vol.1. Burfatum, in conf. $76 . n .8$ \& in conf. $120 . n$. 3 I. lib. I. \& hanc partemnon fic fundatam in fpecie, \& terminis did. l. I I. tit.7. lib. 7. nove collect. Regie, tenuit exprefsè D. Felicianus de Solis tractatu de cenfibus, lib. 2. cap. 3. n. 6. ubidicit fepænumerò fe vidiffe ad alienanda, vel hypothecanda bona propria civitatü, ad redditus imponendos folere impetrarilicentiam à Rege noftro:que fideficeret in talialienatione, hypotheca, vel redditus añui conftitutione, nonex hocalienatio, hypotheca, aut conffitutio redditus judicaretur nulla, ut ipfe firmat, qui intelligit hoc procedere en las tierras concegiles, y realengas, no en las tierras baldias, aut concegiles, in quibus dicitloquutam dictam legem Regiam. Ego verò eo ipfo, quòd dicta lex in histerris loquuta fuerit, contrariam fententiam omninò amplectendam exitimarem, \& confequenter ad cenfus, vel redditus annui conftitutionem, Regiam licentiam neceffariam effe. Quod fundamentis fequentibus evidenter comprobari poterit.

Primô, pertext. in l.ult. C. de rebus alienis non alienandis. Ex qua alienatione prohibita cenferi etiam obligationem, pignoris nexum, \& hypothecam prohibitam, paffim \& comuniter adnotare folent Doctores, ut ex multis tradunt Anton. Gomez. in l. 40. Tuturi, n. 83. Covar. refol. lib. 2. cap. 16. n. 2. Molina, de HiApumor.primog. lib. 1. cap. 21 I.n. I5. Prohibità ergò alienatione expreffim in d. l. Regia II. Nec pignoris nexu , aut hypothecà permifsä, cur difcriminis rationem conffituemus, vel ad cenfus conflitutionem Regiam licentiam neceffariam non effe dicemus, maxime cum ratio fuperior fortiter urgeat in terminis diat. l. Regie, ubi conceffionis, vel alienationis prohibitio principaliter facta eff favore oppidorum, \& civitatum hujus Regni, quae ex fimilibusconceffionibus, velalienationibus maximum damnum patiebantur, ut conftat ex illis verbis: Por el mucho danno que dello recibian las dicas Ciudadesy Vellas de nuefiros Reynos. At prohibitio alienationis etiam fimpliciter facta, in his quæ favorabilia funt, comprehendit obligationem, hypothecam, \& cretera que continentur in dify. l. ult. C. de rebuss alien. non alienand. ex fingulari doctrina Baldi in $l$. volumtas, n.II. C. de fideciconij) $\overline{t s}$, quam exornant, \& fequuntur Modern. Parif. in addit. ad Alexandr. in confil. 119. litera.A. vol.3. Covar. d. cap.16. n.2. Molin.lib.1. §I de Hijpanor. primog. cap.20.n.16. \& 17. Et ratiogeneralis illius legis extendit legem ipfam, etiam in cafu fpeciali loquentem ad alios cafus, l. quod dictum, ff.de pactis; ubiadnotarunt Bartol.Bald. \& Jafon, in 1 . © 2. notabili, l. regula, §. finali; ubi etiam Bartol.ff. de juris © factiignorantia. Tiraquellus, in tractat. CefJante cau-

## Caput LIV.

fa 1. part.n.1 39. ©feqq. Craveta in conf.I 35 5.n. 32 . \& inconf.227.n.3. \& feqg. Cavalcan. de tutore \& curatore, n.134-fol.82. Pracertim quod cum hocinlit, atq; exmente ejuslegis procedat, legis extenfio non dicitur fieri, ut fcribunt Jafon, inl. Prator ait, n. 6. ff. de 9 novioperis nunciattione, Felin. in cap. translato, col. 2. de conftit. Mench. de fucceefion. creation. lib. 2. S. 18.num. 237. Molina, de Hippanor. primogen.lib. 1. cap. 5. n. 12 . Petrus Magdalenus, de num. teftium in teffament.requifito, cap.5.num. 143. Alexand. Raudenf. de analogis,libro 1. cap. 12. num. 19. Fulvius Pacianus de probationibus, lib.1. cap. 26. num. 77.

Secundò facit; namlicet textus in diz. l. ult. C. de 53 vendend. reb. civitat. lib. I1. loquatur in vendicione, tamen quòd habeat locum in qualibet alia alienatione, ex Alexandro in conf. 1. col.4 firmant exprefsè Avendan. de exequend. mandat. dict.cap. 12. n. 26 .in princip. Jofeph. Ludovic. decif. Perufina 93. n. 38. Igitur idem dicendum eft in terminis dizt. l. Regie II. quia leges Regix recipiunt omnes interpretationes quas 94 recipitjus commune in tali cafu, ut alios referens rectè advertit Alvarus Valafc.. confult. 42. in fine, \& confuit. 66. num. 17. Et confirmatur ex his yure fcripferunt Aacharan. in conf. 49. Joan. Vincent. Honded. in conf. 1 IO. num. 13. \& 14 . vol. 1. Deciaa, in conf. 62. num. 22. vol.3. Pedrocha, in conf.25. n.33. © 34. Ex quibus deftruitur omainò precipuum Feliciani fundamentum, quod ex diac. l. ult. C. de vendend. rebus civitat. defumitur: textus autem in diz. L. Regiv, 11 . 55 tit. 7.lib. 7. (de qua hactenus actum ett) io quibus terris \& terminis loquatur, explicat latè ipfe Felician. lib. 2. d. cap. 3. ex num. 2. ufque ad num. 7.

Solum reftat, \&ultimo loco conftituere ad limita- 56 tionem dictelegis Regiæ, ejuld. decifionem minimè procedere in terris, locis, \& dominiis Comitum, Ducum, Marchionum, \& aliorum Dominorum ; in quibus Regia licentia neceflaria non erit, utpredicti termini; \& terræ alienari, vel obligari poffint, fed eorum licentia, \& authoritas fulficiens effe debet, in quibus cafibus in terris Principis Regia licentia neceffaria effet: quod pro certo tradiderunt, \& latius comprobant Avendannus de exequend. mandatis, dicfo cap. 12.num. 24. Ludov. Meffia in pracitata l. de Toledo, 2. fundam. 9 - p.n.48. © 49.fol.87. Cæterum Alphonf. de Azevedó, in coment. ad d. l. r 1. tit. 7.1. 7. 7.n. 5.de hac opinione dubitat, dicens quòd apud eum habet maximum dubium, en quòd Domini non poffine derogare dictz legi Regiæ, licèt de facto aliquando faciant, fed fortaffis quia non contradicitur; multa enim per patientiam tolerantur, quæ fi in judicio deductaeffent, non tolerarentur. V erùm retentà priori fententia,quæ verior videtur,\& in praxialiquando obtinui, preediftum fundamentum apertè diluitur, quoniam verum eit, quòd predicti Domini,Comites, Duces, \&e Marchiones non poffint conftitutioni illi Regia derogare in terris, \& dominiis, quæ funt ipfius Regis, nec in eifdem licentiam, aut authoritatem ad alienationes concedere ; in propriis tamen dominis, \& oppidis id jure facere poterunt; nec, cum loco Regis habeantur in fuis oppidis, ex traditis per Avendañ. \& Melfiam, ubi fupra, decifioni Regix derogari vide. buntur ; idcircò alienationi, vel hypothece confentire, \& authoritatem fuam interponere rectepoffunt, \& confequenter alienationes ipfas fuo confenfu validare.

## C A P UT LV.

Ufufructuarius an,\& qualiter teneatur circa lites expendere? ubi antiquor. fententia defenditur, \& admiffa diftinctione comuni, qua diftinguitur inter ufufructuariŭ ex difpofitione legis, \& eum qui ex difpo-

## 208 Quotidianarum Controverfiarum Iuris, Lib. I.

fitione hominis ufumfructum obtinet, nonnullicafus conftituuntur, \& res ifta breviter, \& diftinctè explicatur.

## SUMMARIUM.

1. Patrem ex fructibus bonorum adventitiorum filij, quorum ufinfructiss ad eum, tanquam ad legitimum adminijfratorem pertinet, expenfas litium, quae fuper eijdem bonis moventur, indifitintie facturum, cum communi contra Pinellum, if Molinam, © ơ infrà numero $\varsigma$.
2 Quod tamen dupliciter temperatur, prout hoc num. fcribitur.
3 Ujufructuarius utrìm teneatur experifas litisis minifirare, fic, ut nec repetere illas pofiit, quando lis movetur refpętu ufiufruflus tantium, aut tota pertinet ad ufumfructum.
4 Ufufrultuarius. an teneatur circa lites expendere, cium lis movetur Super proprietate : ubi Guiliel. de Cuneo opinio nové expenditur per Autborem, © Communis contraria probatur. Defenditior communis Sententiu, que circa expenSas litis dijfinguit inter ujufrucunarium ex dijpoJitione legis, ©f eum qui babet ufumfructum ex dijfofitione bominis, © Arij Pinelli, atque Ludovici Molina contraria opimio taxatur.
6 UJufructuarius utrìm expenfas praflare debeat de - proprio, cimm lis movetur, in qua de perpettua atilitate rei tractatur : ubi Communuis defenditur, © Guilielmi de Cuneo difinctio juxta communem fententium declaratur.
7 Poffelor Majoratus an, © qualiter teneatur circalites expendere? remijisiv.

USufructu conflituto in rebus \& modis hatenus declaratis, non folum utifrui arbitrio boni viri ufufuctuarius tenetur, ut capitibus pracedentibus explicatum eft; verùm etiam, \& \& onera aliqua fubire, atque expenfas nonnullas miniftrare. Quod ut radicitus explicemus, atque hujus capitis materiam difinctè refolvamus.

1. Primo loco conflituere neceffarium erit: Patrem ex fructibus bonorum adventitiorum filij, quorum ufusfructus ad eum, tanquam ad legitimum adminiftratorem pertinet, expenfas litium, qua fupér eifdem bonis moventur indifitinctè facturum, per text. in $l .1$. C. de bonis matemis, ©' inl.finali, s., ubi autem in unum, C. de bonis que liberis. Ex quibus fic adnotavit, $\&$ mente tenendum dixit Bartolus in dic. . I. . . num. 3 . ubifequuntur Baldus, Angelus, \& Corneus in principio. Guil. de Cuneo, in diq. S. ubi autem in umum, quem refert \& fequitur Baldus, in $l$. 1. S. reęie autem, infinalib. verbis, ff. ufufruçurrius quemadmodum caveat. Crotus, in 1 . frater ifratre, num. 123.ff. de condicitione indebiti. Gozadin. in conf. 94 , num. 37. Anton, Gomez, tom. 2. variar. cap. 15 . de fervitutib. $n$. 7 . verf. ex quo deducitur. Eteffe communem fententiam proftentur Arias Pinellus, 2. part. L. I. C. de bonis maternis, num. 68. in principio, Molina, de Hijpanor: primogen. lib. x. cap. 27 . num. io. \&' 11. Joann, Garfia, de expenfis \&o meliorationibus, cap. 1 I. ex num. 5. cum feq. Petrus de Barbofa, in 1 . divortio, 5. fin. ff. foluto matrimonio, num. 44. verfic. Argumento L. 1. fol. 1158. Et in hoc difftinguitur ufufruatuarius ex diipofitione legis, ab eo, qui ex difpolitione hominis, ufumfructum obtinet, qui duntaxat tenetur ad expenfás litis, habita diftinctione magnex vel parva expenfe, prout contra Pinellum, \& Molinam, cum comuni defendam flatim num. 5 . 2 Declaratur hic cafus, ut minime procedat, five limitaridebeat, quoties pater litigando, nimios fecerit fumptus, five tales \& tantos, qui in vera computatione fructus adventitiorum excedant; tunc enim filius, cujus nomine lis agitata fuit, de exceffu tenebitur patri, prout latius explicat Joanones Garia videndus
d. cap. II.n. II. per totum. Deinde, ut non procedat in fumptibus factis ad perpetuam reiutilitatem, feu adventitiorum meliorationem, ut ad limitationem d.. . I.C.de bonis matern. firmat, \& latius declarat Pinellus, 2. part. ejuwdem l. num. 69 .

Secundo loco, quod attinet ad reliquos ufufurutua- 3 rios, quib. ex difoofitione hominis ufusfuctus debetur,conflituend.eft: Quòd fil lis moveatur refpectu folius ufusfructus, vel que tota pertineat ad ufumfruAum, five ab ufufucuario, five contra ipfum mota fuerit, tunc indiftinctè ab ufufuutuario expenfe miniftrandæ funt, nec repeti poffunt: ratio enim ipfa fuadet, ut cum utilitas earum expenfarum, \& litis, fru\&uarij tantùm futura fit, expenfarum quoq; onus ad eum folum pertinere debeat: quod ante alios reàè animadvertit Arias Pinellus, 2.part.d. L. I. .n. 68 . verf. ad verto etiam, \& fequuntur Molina lib.I.d. .ap. 27. n.II. ver.f filis folam. Joan. Garfia, dį̨.cap. 1 I. $n$. 10. in princ. \& in verf. ita tamen intelligendum eff. Nec urget in con-
 in l.eum ad quem, C. eod.tit. Quoniam ea jura loquuntur de expenfis refectionum, in quibus difpar ratio eft, non de expenfis litiuma, ut aliocapp. infri, latius explicabitur, \& rectè advertit Joannes Garfia, ubij fupra. Idem etiam ante prafatos Authores, quorum ipfinon meminerunt, refolverat Guil de Cuneo, quem refert, \& fequitur Baldus, in $l$. . .S. rected auten, in fine, ff. uf $/ u$ fructuarius quemadmodum cavent, ubi dititinguit ad propofitum hujus materix, an de proprietate, vel de ufufuctu litigetur; \& cum de ufufructu litigatur, expenfis fructuarij litem habendam dicit expreisè.

Tertiò confituendum eft: Dubium principale ef- 4 fe, quid dicendum fitccirca expenfas litis, quoties litigatur fuper proprietate tantum? Et Guilliel. de Cu neo relatus per Bald. in dia. 5. rectie autem, in finalibwe verbis, (ad quem nullus Scribentium omnium animadvertit) expreffim docuit, ufufructuarium in hac fpecie nihil teneri de proprio expendere,fed expenfis domini i item habendam. Verùm, ipfo, ut dicebam, nunquam relato, contrarium indiftinçè admittuń cateri Authores in hac materia Ccribentes; quie etiam quando movetur lis fuper proprietate, diftinguendum exiftimant inter ufufructuarium legitimum, cui ex difpofitione legis ufusfructus debetur, in quo nulla habetur magnæ, vel parvze expenfe ratio; \& reliquos ufufuctuarios, qui ufumfructum ex difpofitione hominis obtinent, qui ad parvas tantum, non ad magnas expenfas litium tenentur: \& lic etiam hoc cafu, circa fuctuarium admittunt diftinctionem illam magoæ \& parve expenfe \& feparant ifum cafum ab eo, quo de ufufructu tantùm lis contingit, ut conftat ex his quepoft alios frripferuntPaulus de Montepico in $l$.Titian cum Tefamento, S. Titia cimm nuberet, ff. de legatis feciundo, $n$. 148 . ad finem. Gozadin, in confil. 94 n. 37. \& alij relati per Pinellum, 2. part. diact. l. 1. m. 68 in princ. Molin. lib. I. diz. cap. 27. n. 11. \& conflanter defendunt Joan. Garfia, d. cap. 11. ex num. 5 ufog ad num. II. Barbof. in d. l. divortio, S. final. num. 44 . ibi: Tamen facile reffondetur, fol. 1158 . Verè autemproopinione Guil. de Cuneo, ratio illa urgere videtur, que adducebatur cafu preceedenti contra ufufructuarium, nempe juflum effe non obligare ufufuCtuarium ad eas expenfas, quex in ipfius utilitatem noo fiunt, fed proprietatis tantum. Nihilominus tamen placet Cominuis, ex eo, quòd lex, que curam, follicitudinem, cuftodiam, \& defenfionem rei ufuffuctiario coninit, l.I. S. alt. ff. ufuffư̆uariw quemadmodum caveat. Bart. inl. x. ©. fin.n.9. If. de nocioperim nunciat. ubi Jafon n.s. Modern. in confuetud. Parifien/S. . . . glof. .1.n. 10.Pinell. 2.p.l.1. C. de bon. matern.n.16. voluit etiam in lite, \& defenfione ejufd. rei, ad mudicam, non ad 5 magnã expenfam ipfum obligaref fic enim magis folicitus erit, \& diligentiuls res ipfas tuebitur: patrem veròlegitimumadminitratorem, \&ufufuctuar. bono-

[^2]$\qquad$


號,
rum adventitiorum filij indifiinctè ad expenfas litiso obligavit, nec magnex aut parve diftinctionem admittere voluit: forfan enim confideravit, patremipfum, qui zultra ceeteros ufuffuctuarios honoratur, \& majori preerogativa afficitur, in hoc onerari debere, aut honorem cam hoc onere compenfandum: item filis, eorumque rebus fortiori vinculo adfrictos effé parentes, quàm extraneos, ut de fe patet ; idcircò magis gravandos circa expenfas litis. Denique eofd. parentes prater, \&\& forlan contra voluntatem dominorum, vel defunctorum ; atque ex difpofitione legis, ufumfructum confequi; reliquos veró ufusfruçuariosex judicioatque difpofitione teffatoris, vel hominis, ufumfructum obtinere, ideò diflinguendos in hoc: quod tamen durum exitimant, \& \& rationicontrarium Arias Pinellus 2. parte d. L.i.n.n.68. Molina lib. I. d. cap. 27. n. 1. quie contendunt, prefatam differentiam inter ufuffuctuarium ex difpofitione legis, \& eum qui ex difpofitione hominis ufunfrutum habet, veram non effe, queniam ratione nulla fuaderi poteff, ut ipfi putant, quod jus majus habeat is, qui ufumfructum ab homine obtinet, quàm is, qui eum à lege habet, nec credendum fit, legem, quac tot prerogativas parenti fupra cateros ufuffuctuarios concedit, in hac parte eum eifdem inferiorem reliquiffe. Verùm hecc ratio, ut vides, concta ipfos retorqueri poteff, nam imò multùm verifímile eft,ut dicebam fupra, quòd lex que patremin aliis, fupra ceteros ufufructuarios honoravit, in hoc onerare voluerit, rationibus confideratis $\mathrm{fupra} \dot{a}$; idcirco communis differentia verior videtur, atque tenenda, \& pro ea nonnulla fundamenta confiderat Joan. Garfia d. cap. 11. numm. 7.8. \&ं 9. \& probavit illam Barbofa in d. L. divortio,S. finali, num. 44 . ver. tumen facilie refpondetur, fol. 1158 . qui dicit, quod rationem differentixe inter ufufructuarium legis, \& hominis quoad expenfas litis, adducit Guilielm. de Cuneo relatus per Baldum in d.l.1. S. redede, ff. ufuffructuarius quemadmodum careat : \& tamen eo loco licet prafata differentia probetur, differentix ratio nulla affignatur, ut ${ }^{i}$ ibidem videre poteris.
Quartò conttituendum eff, idem quod in precedentic cafu, cùm de proprietate excitatur caufa, obfervandume effe, i de perpetua utilitate rei contendatur, hoe eft de jure, \& dominio illius, qui rerum fuarum ufumfructum conceffit ; tunc enim dicendum erit, quòd fi expenfe modicae fint, ad ipfum ufuffuctuarium pertineant, ex decifione text. in 1. bă̛enus, $f$ f. de ufinfructu, L.eum ad quem, C. eodem titulo, quar leges licet in refectione loquantur, fimiliter \& in hac Ipecie locum obtinent, prout Molina, \& Joannes Garlia referendiflatim explicarunt: fi autem magne fint, non tenetur eas ipfe ufuffucuruarius facere: quod in poffeffore Majoratus, \& in ufufucutuario, ex multis aliis obfervat Molina lib. I. d. cap. 27. num, II. verfic. fa autem, \& in ufuffuctuario dixit exprefsè Joannes Garfia d. cap. 11. num. 10. verf. at veriof fagatir, \& elt de mente Barbofe ubi fuprid, \& Pauli de Montepico in d. S. Titia cium nuberes, num. 148 . ad finem.
Verùm (quod fuperiorum nullus advertit) hoc cafu, quo utriufq; \& proprietarij \& ufufucutuarij res, \& negotium agitur, expenlis utriufque iitem agitandam, dixit exprefsè Guilliel. de Cuneo relatus per Baldum in diat. l. 1. S. rec̆̀̇autem, in fine, If. ufuf ruă̧uarius quemadmodum caveat, qui in hac materia fic diftinguit, ut etiam refert Baldus: Quòd fiagatur de proprietate, expenfis domini: fi de ufufucutu, expenfisfructuarii: fi de utroque, expenfisutriufque lis agitandaet; fed poteft Guiliel. doacrina juxta communem refolutionem explicari in hunc modum: nempe utriufque expenfis litem agitan. dam, fic, ut modica expenfa adufumfuctuarium perti-- neat, magna verò ad ipfum dominum proprietatis, vel harredem. Remanet ergo, uffufructuarium ex difipofitione legis, indifitincte teneri circa lites expendere, ufufuAuarium verò hominis, ad modicam expenfam circalitesteneri regulariter, non ad magnam, praterquàm Joan. del Cafilllo Onot. Contr. Juris, Tom. I.
cùm de ufufuctu tantùm agitur ; tunc enim omninó expendere debet.
Quintò \& ultimò conflituendum ef: Dubium effe, 7 an, \& qualiter, five an eo modo, quo ufufructuarius tenetur, poffeffor Majoratus teneatur circa lites expendere? Sed ne à noftro inflituto difcedere videamur, hac de re videndi funt, qui plenè agunt, Molina de Hijpanorum primogeniü, lib. 1. cap. 27. ex num. 10. Mieres de majoratu, 4 - part. quaff. 26. Barbofa in diz. 1. divortio, 5. final. num. 44 . verfic. © ' ultra eum infero.

## C APUT LVI.

Ufufructuarius in ædificando, vel in reficiendo quas expenfas facere teneatur? ubi $<x$ : hactemus, $s$.ff. de uf uf ructu, dilucidè explanatur; itemiqua alia onera ipfe fructuarius fubire debeat, \& quæ impenfa gratiâ fructuum, velad perpetuam rei utilitatem facta dicatur, diftinctè, \& meliùs quàm hactenus declaratum. Demùm Jacobi Man. delli de Alba diftinctio in hac materia, in conf. 363. num. 6. notabiliter adducta, atque explicata per Authorem.

## SUMMARIUM.

I In ufufruCtuario legitimo, ex dißpofitione Cegis quoad expenfas, qua in adificando, aut in reficiendo confiflunt, eandem rationem militare, qua in alis $u_{\text {- }}$ fufruçuaris, fo in omnibus fervandanm efle rationem magne, vel modica expenfa.
2 Circa onera, atque expenfos, quas ufu fruatuariue fub, ire tenetur, precipuam rationem babendan ex nonnullis juribus, que hoc numero precit ant ur.
3 Impenfam magnam in adificiando, aut in reficiendo, ad proprietarium pertinere, prout hoc numero declaratur.
4 Ufufructuarius in reficiendo, aut in adificando, quas expenjas facere teneatur?
5 Ufufructuarius quo jure, aut remedio recuperare poffis a proprietario impenfas mignas factas in reficiendo, vel in adificando, remifive.
6 Impenfa magna, vel parva que dicatur?
7 Impenfe parve, an magne fint, cognofoi pofle regulá quadam, ex Jententia Glofa, de qua hoc numero, \& duobus fequentibus.
8 Impenfa facta gratia colligendorum fruçuum, etiam/ $\sqrt{2}$
magna fit, indifinglie pertinet ad ufufructuarium,
nec repeti poteff. nec repeti potesf.
9 Impenfa facte per maritum circa fruClus, repeti non poflunt, Jed cum fructibus compenfantur.
10 Ufufrucluario parvam impenfam ita ex officio incumbere, ut ejus nomine nibil repetere polfit, etiam/is ea duret ultra jus fuum. Maritus impenfam modicam attenta quantitate, indiJtincte repetere non potest, quantumicunque duret ulrra jus mariti, of conftaret, quid ea non gratià fructuum, fed rei facta eflet. Jacobi Mandelli de Alba dijtinçio in hac materia in conf. 363 . num. 6. lib. 2. noviter addusia, \& confirmata, \& num. feqq.
13 Impenfa falla gratial fructum, que dicatur? \& quate tenus bac repeti polfit, vel cum fructib. compenjariz
14 Ad ufufructuarium pertinere onera quamplurima, etiam/i modicanonfint, collectas, gabellas, penfoones, canones, tributa, \& alias proflationes temporales, que ratione poffefionis, vel frubluum folvuntur.
15 Onera realia, vel mixta, Jemper cum re legata tranfeumt, \& ad perfonis remi ipfan poffidentes; \&ै res
-10. cum Suo onere regulariter cenjetur relï̆a.
D d
$16 \mathrm{Cm} \mathrm{Cl}_{\text {inc }}$

# 210 <br> Quotidianarum Controverfiarum Iuris, Lib. I 

> 16 Cenfuis fuper re impofitus debetur ab ufufrucluario, empbyteuta, \&ै quolibet aliopoffeflore, nec potesf conventus $\int e$ eximere à judicio per nominationem Domini direcli.
> 17 Ufufructuarium omnium bonorum teneri alere familiam, atque eos, quos tefator definctus alere tenebatar.
> 18 Ufufrucluariuss utrùm teneatur pradiça onera fubire; quando ufusfructus legatum, folutis oneribus, inutile elfe futurum.
> 19 Ubi quorundam diffinctio refertur, ©J Jententia Authoris proponitur.

QUoniam Capite precedenti actum fuit de jis, quæ pertinent ad expenfas litis, in quib${ }^{\circ}$ admittendam diximus dittinctionem communem, intet legitimum ufufructuarium, \& alios, quibus non à lege, fed ex diI fofitione hominis contingit ufusfructus. Nunc agendum erit de alis expenfis quæ in ædificando, aut in reficiendo confiftunt; in quib diftinguendum non eft inter ufufructuarium legitimum ex legis difpofitione, \& alios ufufructuarios, qui ex difpofitione hominis ufumfructum obtinent, quioniam fubeft ead. ratio in utroque \& in utroq; obfervanda eftratio, l.nfurfruct. 7 . in fin. l.baZemus, 8.ff. de ufufruct.1. eum, ad quem, 7 . C.eod.tit. ut modica impenfa ad ufufructuarium pertineat, immodica verò ad proprietarium: quod expreffim, \& rectè advertit Joan. Garfia de expenfis \&f meliorationibus, cap. II . $n$. 12. Idque evidentius conftare poterit, conflituendo 2 in primis: Circa onera atque expenfas, quas ufufructuarius fubire tenetur, precipuam rationem habendam ex tribus jurib" jam relatis, d.l. baCfentu, l. ufiufru$3^{\not \subset u}$, in fine, \& d. l. eum ad quem. Ex quibus deduxerunt communiter omnes, impenfam magnam in æedificando, vel in reficiendo, ad proprietarium fectare, ita tamen quòd fi damnum ex vetuffate, vel alia caufa contigerit, quod non poffit fine magna impenfa reparari, proprietarius non teneatur reficere, ficut nec ufufruAuari' tenetur ; proprietario tamen reparante, utetur fructuarius, nifi tota res deftrućafuerit, quia finitus ef4 fet ufusfruct $l$. 5 . S. rei mutatione, ff. quib. modis ufusfruct ${ }^{\circ}$ amittatur. Parvam verò expenfamiidem tradiderunt ad fructuarium pertinere, ita ut pro mantenimento; five refectione rei, teneatur ipfe ad modicas expenfas, \& fumptos modicos, qui tamen temporalem utilitatem, aut fructuum perceptionem reficiant, nec eos poffit repetere; non verò ad eas expenfas, quæ perpetuam rei utilitatem continere, vel ad proprietatem pertinere videantur, ex eifdem juribus, \& $l$. 22. tit.31. part. 3. ubi Gregor. Lopez verb.cafa, \& ex alis multis fic refolvunt Arias Pinellus 2.part. l. I. C. de bonis muternis, num. 72. in princ. Anton. Gomez. tom. 2. variar. cap. 15 . de fervitutibus, num. 7. Borgnin. Cavalcanus, qui confusè loquitur, nec perfecter rem hanc declarat, de ufufruçu mulieri relifto, num. 160. fol. 354 . Curtius jun. in conf. 278 num. 28. lib. 3. Molina de Hipanorum primogen. libro 1. cap. 27. num. I I. D. Francifcus Sarmientus feleZarum Zib. 3. cap. 4. num. 4. Joan. Garfia de expenfis © meliorationibus, diat. cap. I 1. num. 12. षै 13 . Petrus Gregorius in Jyntagimate juris, lib. 4. cap.3. num, 20. per totum. Joannes Sichardus in d. l. eum ad quem, fere per totam. Guilielm. Redoanus trad̃atu de rebus Ecclefia non alienandis, quafl. 72. cap. 10. per totiom, fol. 355 . Petr. Surdus in conf. 155.num. 9. lib. 2. Vincent. Carocius de locato है condu7to, 3. gradu accidentium, quejt. 26. de ufufrulu, fere per totam, fol. 87. Et his non relatis, noviffime Petr. Ricciardus ad $\$$. finitar, Infit. de ufufructu, $n .35$ - per totum, fol. 157 . qui in contrarium pro5 ponit nonnulla argumenta, \& illis refpondec. Inde \& confequenter eit, quòd fi ufufructuacius in reficiendo, aut in ædificando magnas impenfas fecerit, poterit eas àproprietario, vel ab hærede recuperare, jure, ratione, \& modis confideratis per Joann. Garfiam diç. cap II. num. 28. ver. quomodo vero, \& \& qua ratione. Borgni-
nus Cavalcanus ubi fuprà, dic. num. 160. eleganter Sichardus in diac. l.eum ad quem, num. 7. per totum, \& dicemus ftatim cap. feq.
Secundò conftituendum eft, certâ regulà definiri non 6 poffe, quæe dicatur magna, vel modica impenfa: idcircò totum hoc Judicis arbitrio relinquendum effe. Gloffa in dict. l. bactenus, verbo, pertinere. ubi Albericus, \& Angelus num. 2. Gloffa \& Bartolus in lomnino, ff. de impenfis in reb. dotalibus factis, Aretinus col. 1. in $\S$. finitur, Inffit. de ufufructa. Cinus, \& alij in dict. l. enm ad quem, ubi Joann. Sichardus num. 5. \& poft alios Pinellus 2. part. lib.1. C. debonis maternis, num. 72. in princip. Molina lib.1, dict. cap. 27. num.6. Joannes Garfia dict. cap. 11. num, 16. Menochius de arbitrariis, lib. 2. cafu 225 . ad finem. Alvarus Valafcus de jure emphyteutico, 1.part. quaff.25.n.13. \& quaff. 26. n.6. Petrus Surdus dict.conf. 155.num. 9. lib. I. Barbofa in l. divortio, \$. finali, n. 36. ff. Soluto matrimonio. Ricciardus in dict. §. finitur, ntm. 35 . inprincipio. Id autem habet flatuere Judex attentâ quantitate impenfre, \& valore, five qualitate rei, in qua facta eft, fecundûm Albericum in diçc. I bactenus. Joan. Garfiam, \& Barbofam ubi fuprà, quamvis gloff. 1. \& finalis in diat. l. eum ad quem, quas in id expendit $\mathrm{Si}_{-} 7$ chardus ibi num. 6. videantur dare regulam, per quam impenfe parvæ, an magnæ fint, cognofci poffit. Si enim, inquit, rei gratià fiunt impenfe, id eft, ne res intereat, tunc illæ dicendæ funt magnæ impenfæ, \& pertinent ad proprietatem; fi autem fiunt fructuum gratiâ, illæ habentur pro parvis, \& ideò debentur ab ufufrucuario, quas nunquam repetet. Impenfa namque fa-3 aa gratià colligendorum fructuum, indiftincè pertinet ad ufufructuarium, etiamfi magna fit, nec repetipotelt: quodomnes Scribentes in hac materia unanimiter prefentiunt, \& ex communi, adnotavit Joann. Garfia in dict. cap. I1. num. 12.ad finem, per text. in l.3. S. nos generaliter, ff. de impenfis in rebus dotalibus factis, \& in $l$. . divortio, S. finali, If. .oluto matrimonio: ubi impenfe fa-9 Axe circa fructus, non poffunt repeti per maritum, fed cum fructibus compenfantur, prout notavit Barbofa ibi: $n$. I. \& latiffimè explicat per totum 5 . Ideò potefl fieri, dicit Sichardus ubi Jupra, ut re ipfa magni fumptus habeantur pro parvis; \& non reputantur: è diverfo autem parvi reputantur, \& confequenter, ut ipfe firmat, infpiciendum erit, non quantif fint fumptus, fed qualiter fiant, rei, an fructuum gratiâ. Eandem etiam regulam tradere videtur Petr.Gregorius in Syntagmate jur. Lib. 4 . cap.3. d. n. 20. ubi dicit, quòd in expenfis faciendis ab ufufructuario, diftinguendum eft, an refpiciant rem ipfam, \& ad confervationem proprietatis pertineant; an yerò ufusfructus gratià fiant: ut has ufufructuarius fibi imputet,alias verò priores, proprietatis dominus. Verùm, quoniam predictorữ Authorum traditiones non omninò fecuræ, aut certæ funt, in primis enim parvos fumptus repeti, repugnare videtur generali rationi, \& decifioni textus in dici. l. bactenums, \& comuni refolutioni: de qua fupra. Deinde, teneri proprietatis dominum, fibi imputare expenfas eas, quæ remipfam, aut confervationem proprietatis ref ficiunt; hoc generaliter intellectum verum non eft; poffunt enim reiipfius, aut proprietatis gratiâ impenfæ fieri, ideft, ne res intereat; vel ut refectionem neceffariam habeat; eas ${ }_{j}$; dum̌odò magnae non fint, tenetur fibi imputare fractuarius ipfe, \&e tamen proprietatem, aut ejusd. confervationem refpiciunt: quod fatis conflat ex diact. L. hactenus, \& d. l. eums ad quent, ubi verba illa: Ut $\int_{\text {arta }}$ teCla fuis fumptibur praftare debeat, fic intelligenda funt, id eft integram, incolumen, atque falvam prėftare; \& curam reficiendæ \& confervander rei habere, cum diftinctione tamen modicæ, vel magnee impenfe, de qua in diaz. l. bactemw.
Idcircò \& tertio loco, ut res itta explicitè, \& magis 10 diftinctè, quàm hactenus erat, explanari poffit, conftituendum erit in primis: Hoc unum veriffimum effe, ufufructuario parvam impenfam, ita ex officio incumbere , ex decifione text, in dic. . baffenws, cum fimilibus,
utejus nomine，nihil repetere poffit，etiamfi ea duret ul－ tra jus fuum，ut colligitur ex generalitate ejusdem legis， \＆cum Corneo，\＆Caepola，optimè advertit Barbolà in dict．l．divortio，S．final．n．10．in fine，fol． 1137 ．quo nu－ mero，\＆$n$ ．II．in princ．ex multis aliis，idem probat in marito，ut fcilicet maritus impenfam modicam atten－ ta quantitate，indiftinctè repetere non poffit，quantum－ cunque duret，ultra jus mariti，¿k conftaret，quodea noin gratià fructuum fed rei facta effet，quia marito ficut ufu－ fructuario，ex officio incumbit facere impenfam par－ vam，ac proinde indiftinctè eam repetere non poteff，ut ibid．dict．n．10．\＆ 11 ．latius probatur．Et hoc，ut vides， non male dubium habui fupra，ex generalibus，Sichar－ di，\＆Petri Gregorij traditionibus，quorum ipfe Barbo－ $f a$ in propofito non meminit．
12 Deinde，\＆fecundò，ufufructuarium non tenéri ad eas impenfas，quæ perpetuam rei utilitatem continere videantur；eas potius proprietario incumbere，\＆factas per ufufructuarium repeti poffe，utdicebamus $\int$ uprid，in initio bujus capitis．Et intelligimus，dummodo modicæ expenfee non fint；modica enim expenfa，vel refectio generaliter ad ufufructuarium pertinet，ut dicitur ex－ prefsè，in d．l．bactenus，\＆in terminis probat Jacob．Man－ dellus de Alba in conf． 363 ．n．6．lib．2．cujus omnes fu－ periores non meminerunt ：ipfe verò Author，cùm im－ penfe tendunt ad utilitatem non perpetuam，fed tem－ poralem，fabdiftinguendum exiftimat：An utilitas fit temporalis ad modicum tempus，putà biennij，vel tri－ ennij，ita quod verifimiliter fat talis impenfa propter fructus，veluti fartatacta habere，purgare foffata，\＆alia fimilia；\＆tales expenfæ pertinent indiftinctè ad ufufru－ ctuarium：\＆in hoc convenit etiam cum refolutione fuperiori，quam cum Barbofa，\＆aliis fupra probavim？． Subdit demum，quòd fi impenfe temporales concer－ nant utilitatem multorum annorum，putà decem， quindecim，vel viginti，certa doctrina aut refponfio dari non poterit，fed poll mortem ipfius ufufructuarij deter－ minabitur negotium；quia fi ipfe vixerit per tot annos， quoterant anni，in quos porrigebatur utilitas impenfa－ rum，vel melioramentorum，nihil poterunt petere hæ－ redes ufufructuarij：fed fi vixerit per pauciores annos， habenda erit cum heredibus ufufructuarij ratio annor． reflantium：ideò confulit in eodem conf．n．8．quòd rectè faciet ufufructuarius，fi proteftetur pro fe \＆fuis hære－ dibus，quò facit impenfas temporales，vel melioramen－ ta animo repetendi，quatenus de jure repeti polfunt．In quo etiam convenire videtur cum his，qua cum Bar－ bofa dicemus flatim，cujus tamen，ut dixi，nunquam mentionem facit ipfe Barbofa．Et confirmari poteftex his，quæ multùm ad propofitum fcripferunt Roland． in conf．28．n．26．\＆ 27. vol．1．Boerius decif．44．n．13． Jofeph．Ludovicus decif．Perufina，58．n．7．Petr．An－ ton．de Petra de fideicommijfis，quafl． 15.257. \＆ 258. fol． 630 ．Borgnin．Cavalcanus decif． 44 n． 65 ．Vincent． Carocius de locato，\＆conducto，tit．de expenfis num． 49 ． fol． 213 ．ubi loquuntur de expenfis，aut melioramen－ tis，quæ tempus locationis，aut jus poffidentis，vel habentis rem tranfcendunt．

Denique \＆tertiò，ut fuprà dictum eft，impenfam fa－ Elam gratià fructuum repeti non poffe regulariter，ratio－ nem ex mente communi in marito reddit Barbofa in d． l．divortio，§．fin．n．1．quæ æquè militat in ufufructua－ 3 rio：Dubium tamen effe，quænam dicatur impenfa fa－ ${ }^{3}$ cta gratià frutuum，\＆quatenus hæcc repeti polfit，vel cum fructibus compenfari？Quoad primum dubium， diverfæ fuerunt Doctorum fententiæ in dict．l．divortio， §．fin．If．foluto matrimonio，quas retulit，atque eruditè confutavit ibidem Barbofa，ex n．9．ufg，ad n．13．fol． 1135．qui aliorum fententiis explofis，verius dicen－ dum exiftimat，illam dici expenfam factam gratia fru－ Ctuum，quæattentà principali intentione facientis，ad illum finem facta eft，ut fructus colligantur，ut eodem loco latiùs declaratur；\＆videtur fuiffe de mente Sichar－ di loco relato fupra．Huic refolutioni adderem ego li－ Joan．del Cafillle Quot．Contr．Juriós，Tom．I．
benter，in dubio，ex qualitate impenfe，\＆rei，in qua impenditur，modo etiam impendendi dignofci poife， ad quem finem impenfumfuerit，\＆totum hoc arbitrio difcreti judicis difcernendum putarem．Quoad fecun－ dum，refolvit Barbofa，\＆alios plures refert；tacettamen Mandellus ubi Juprd̀，in ufufructuario idern tenentem ： quòd fi maritus impensâ faćà gratiá fructuum，ufus eft ufque ad tempus，pro quo facta eft，nihil repetere po－ terit，fed ea cum fructibus perceptis compenfabitur， ex text．in diad．I．3．If．de impenfis in rebus dotalibus factis， \＆in dict．l．divortio，\＄．finali．Si verò impenfa factagra－ tià fructuum duravit plufquàm jus mariti expenden－ tis；tunc pro rata repetere poterit：quod tenet iterum num． 40 verf．Sed ex pradictis；\＆intelligendum crede－ rem，prout in ufufructuario intellexit Mandellus，\＆ annos diftinxit ubi Jutpra．
Quarto loco，\＆principaliter conftituendum eft，huc－ 14 ufque dicta，atque diftinctionem diaf．l．bactenus，dicen－ tis，ad fructuarium pertinere modicam impenfam，ad proprietarium magnam，procedere tantùm in reficien－ do，non autem in aliis expenfis，atque oneribus，quae ratione poffeffionis，vel fructuum folvuntur；haec enim etiam fi modica non fint，ab ipfo ufufructuario folvi de－ bent per eundem textum，fecundùm Baldum，\＆Ange－ lum ibi．Fulgofium in fine 1 ．pracedentis，\＆alios referen－ dos ftatim．Idcirco ufuffructuarium ipfum onera quam． plurima，collectas，gabellas，penfiones，canones，tribu－ ta，\＆alias praitationes temporales fubiturum，plenif． fimè probarunt，\＆variis modis deciarant Arias Pinel－ lus 2．part．l．I．C．de bonis maternis，n．72．verf．dijifinctio autem，fol． 11 19．ufyg adfol．128．Joannes Garlia de expente fis © meliorationibus cap．I 1．num． 45 ．ufor，ad num． 62 ． Molina de primogenius，lib．I．cap．27．num．8．Alvarus Va－ lafcus de jure emphyteutic．qua／t．17．Borgninus Caval－ canus de uffurructu mulieri relitio，nnm．160．verf．binc eft，fol． 354 ．©s decif． 44 num． 54 ．© 55.1 part．Cepha－ lus in conf．290．n．2．3．© 4．lib．2．Jacob．Mandellus de Alba in conf．743．n．10．lib．4．Hyppol．Riminaldus in conf． 172 2．n．22．© 23．lib．2．Michael Graffus receptarumt fententiarum，S．legatum，queft．37－per totam．Vincent． Carocius de locato é conducto，3．gradu accidentium， quaff．16．de ufufruchu，per totam，folio 81．82．\＆83＊ Petrus Augufinus Morla，qui folum Pinellum refert， emporij， 1 ．part．tit．12，de variis quafionibus，queft． 2 ． num．IO．Petr．Ricciard．ads．finitur，Infitut．de ufufru－ Clu，num．36．Achilles Pedrocha in conf．2．nuin．73．74． © 75 ．qui loquitur in onere cenfuam rei impofito，\＆ 15 illud ad fructuarium tranfire refolvit：\＆reddit ratio－ nem，quoniam onera realia，vel mixta，femper cumre legata tranfeunt，\＆ad perfonas rem ipfam poffiden－ tes，\＆res cum fuo onere regulariter cenfetur relicta， ut plenè probarunt Rolandus in conf．32．num． 4 vol．r． Menoch．in conf． 63 ．num．II．© 12．lib．1．Hyppolit． Riminaldus in conf．298．num．7．©゙ 8．vol．3．Cephalus in conf．192．num．12．lib．2．Burfatus in conf．5．n．19． vol．1．late Pedrocha in conf．2．à num．46． $\mathrm{ufg} \mathrm{g}_{3}$ ad num． 54．デ n．73．ufque ad num．84．ubi multa congerit ad propofitum neceffaria．Item etiam，quòd cenfus fu－ per re impofitus，debeatur ab ufufructuario，emphy． teuta，\＆quolibet alio poffeffore，nec poffit conventus fe eximere à judicio per nominationendomini directi， concludenter，atque eruditè probat Hieron．Gabriel in conf．47．num．6．\＆7．lib．1．\＆tenent Pinellus dig．2． part．l．1．C．de bonis maternis，num．72．verf．Tertio am－ pliatur．Cavalcanus de ufufructu mulieri relicto，n． 160 ． fol．354．Catocius dig．quaft．16．ex nuw．10．cum feq－ fol．81．©．82．qui num．I．ad alia etiam onera eundem ufufructuarium aditringit．Familiam etiam alere tene－ ri ufufructuarium omnium bonorum，atque eos，quos teftator defunctus alere tenebatur，probavit Surdus de alimentis，tit．1．quaff．30．per totam．
Limitantur tamen，quæ fuperius dicta funt，\＆deci－ 1 fio textus in d．l．bactenus，ut minimè procedant，quan－ do legatum ufusfructus inutile effet，fi ufufructuarius
 quid, verbo, pertinebunt, $f f$. de ufiufruat, per textum in $l$. qui concubinam, §. qui bortos, f. de legatis 3 . \& fequuntur multi relati per Pinellum diat. 2. part. num. 68. verf. $1 i$ mitatur Jeptimo , qui ipfe optime explicat text. in diat. §. qui bortos. Vincent. Carocium de locato \&o conduço dict. quaft. 16 . in princip. ©f num. 34. Joannem Garflam diz. cap. 1 I. num. 6 I. Graffum 5. legatum, quaf. 37. num .2. qui in hoc refert, \& fequitur eandem diftinctionem, quam in propofito probavit Cavalcanus de

## 19

 and 162 ante jinem, fol. 357 quod aut impofitio, vel onus eft tanti valoris \& fummæ, quòd abforberet totum ufumfructum bonorum univerfalium, \& particularium reli\&um durante vita ufufructuarii, taxandum, prout notatur per Doctores in l. hareditatum, ff. ad l. falcidiam: \& ita omninó inutile effet legatum; \& tunc ufufructuarius folvere de ufufructu non tenetur: aut impofitio, vel onus tantum abforbet fructus illius temporis: vel anni: \& fufficit legatum in totum non fuife, nec effe inutile. Ego verò exiltimo, totum hoc pendere à voluntate teftatoris expreffa, vel ex probabilibus conjecturis deducta, prout in legatis annuis dicam fatim cap. 58. Deficiente autem voluntate exprefla vel conjecturata, que ante omnia attendi debet, prout certum elt, ad ea onera omninò ufufruçuarium adffringerem, datâ faltem utilitate aliqua, quæ fufficere debet, quecunque illa fit, quoniam res cum fuo onere tranfit, atque in dubio cenfetur relicta, \& in voluntate fructuarij eft, fi ab onere excufari velit ufumfructum relinquere, juxta refponfum Ulpiani in I. cimm fruçuarius 71. ff. de ufufruătu, Bartolus in l. dotem, 5. fin. num. 14. ff. de publicanis \&ै vectigalibus, \& communem, ex Pinello ubi fuprà, verf. limitatur OZarvo, Carocio d. quaft. 16. n.48.fol. 83.
## C A P U T LVII.

Ufufructuarius, quando impenfa magna neceffaria eft, utrum teneatur ante omnia impendere \& pofteà repetere à proprietario, an verò à principio, antequàm impendat, poflit compellere proprietarium, ut fibi pecuniam erogandam præftet, vel quod ipfe prorefectione rei impendat? Deinde, fi fruetuarius velit immodicè impendere, an neceffe habeat, ut magnam impenfam repetere poffit, denuntiare domino, antequam expendat: ubi Bartoli, Caftrenfis, atque alior. Antiquorum, Recentior. etiam traditiones in hac materia dilucide, \& melius quam hactenus enucleantur. Demum de omni impenfa, atque melioratione ab ufufructuario facta, brevis \& diftincta refolutio traditur: \& vide fuprà c. 33. ex num. 7. ulque ad 13 .

## SUMMARIUM.

Ufu frultuarius pro refectione rei, $\sqrt{2}$ quid ultra modicam expenfam impendit, five magnam impenfam facit, repetit à proprietario.
UJufruttuarius, quanido impenfa magna necellaria esf, utrian teneatur ante omnia impendere, ऊ̌poftea repetere à proprietario; an verò a principio, antequam impendat, polfit compellere proprietarium, ut fibi pecuniam erogandam prajtet, vel quod ipfe impendat.
Bartoli fenteratia in propofito dubio relata.
Baldi, Saliceti, Cajtrenfis, atque aliorum fententia, que etian' fuit Bartoli variantis in bac materia, probata; ut fructuarius $d$ principio compellere polfit fruCtuarium ad magnam impenfam, nec teneatur impendere, © pofiea repetere.

5 L. Haffenus, 8. ff. de ufufruct. explicatd.
6 Proprietarium teneri facere magnann impenfam, qua ad
refilionem rei pertineat, alias privandum proprie-
tate, of ad intereffe teneri.
7 Ufufructuarius jure uf usfructus privatur, atque ad interefle tenetur, fi nolit reficere, quando ad eum
4. Jpectat onus refectionis.

8 Sententia Gloffa finalis in 1. eum ad quem, C.de ufu-- fructu, probatur.

9 D. Spino, navé, \& merito in bac materia notatus.
so Borgninum Cavalcanum nimis confuse in propofito fe babuiffe, nec aliquid certum refolvife.
11 Ufufructuarius fi velit immodice expendere pro refes ctione rei, an neceffe babeat, wt repetat magnam impenfam, antequam expendat, denumtiare domino,
1.a dato quid expenfa neceffaria fuerit, , ubi Cafirenfis is

- Sententia refertur, of melius quim bactenus decla-
- ratur.

12 Bartoli fententia in propofito dubio recepta, \&f elegantius quam baî́enus comprobata.
13 Ufafructuariue omnium bonorum, fi aliquid pro bareditate folvit, etiam non certiorato barede, tanquams procurator, feu negotiorum geffor baredis repetit.
14 Dummodo talis folutio utilis fit bareditati ipfi.
15 Poffefor bona fidei regulariter deducit expenfas necefSarias in re aliema factas.
16. UJufructuarium circa expenfas neceffarias repetendas, bonce fidei poffefforem effe, ef fuprà num. 14. ad finem.
17 Ufufruc̆uarius pro expenfis retinere potesf rem, \&ै eam non relaxare, donec fit Jatiofaltus.
18 Ufufructuarius, utrìm neceflarias, utiles, \& voluptarias expenfas, atque melioramenta repetat? \&o num. fequent. of vide fuprà, cap. 33 . ex num. 7. ufque ad 13 .

19 Impenfarrum, qua fiunt circa rem, quadam fimt neceflaria, quadam utiles, é quadam voluptuaria.
Io Ufufructuarius, qualiter utiles, aut voluptarias expenfas recuperare poflit?
21 Circa ea que numero precedenti refoluta funt, pralegenda omninò tradita fuprà, cap. 33. ex num. 7 . ufque ad num. 13. ne faci'é' nos decipiant, quacirca expenfas, of melioramenta, nimis generaliter, atque abfolute in ufufructuario conflituunt Dotzores.
22 Marci Antonij Peregrini refolutione noviter probatà per Autborem in hac materia, confirmari nonnulla, que ultra alios Scribentes adnotata fuere fuprà, cap. 33. num. 12.
23 De impenfis, \&o melioramentis in re aliena factis a bonee, vel male fidei poffeffore, colono, inquilino, ufufructuario, emphyteuta, of alio quocunque poffefore, feu detentatore; nonnullos tractaffe latijfime quorum hoc num. mentio fit.
24 UfusfruCluarius, necnon etiam maritus, emphyteuta, ac alius quicunque, qui ratione alicujus tituli apti ad acquifitionem fructurm, recipit fructus, quantumcunque titulus revocabilis $f_{\text {fit }}$, non tenetur fru-1 Ctus cum meliorationibus compenfare; quod latius exornatur, atque declaratur remifive.

PRO abfoluta atque diftincta hujus Capitis expli- I catione, in primis conftituere neceffarium erit apud Doctores omnes hoc unum certum effe, qnòd ufufru\&uarius, licet teneatur curam, \& diligentiam adhibere circa res fructuarias ; tamen-pro refectione rei ad modicam duntaxat expenfam obligatus eft, non ad magnam, ut cap. pracedenti, ¡epè repetitum eft. Inde eft, quòd fi quid ultra modicam impenfam impendit ufufructuarius ipfe, vel magnam impenfam facit, repetit à proprietario, in quo nullum dubium eft. Sic enim probatur in d. I. eum ad quem C. de ufufructu: ubi fic intelligunt comuniter omnes, \& fæpe Bartol. ibid. \& in l.cotem, §. qui maximos, num. 15 .ff. de publicanis of vectiga-

Hibrus, \& in l. Nefemins, num. 7.ff. de negotiis geffis, \& inl. ba ctenus, circa fin. ff. de ufufructur. Baldus \& Salicetus,n. 3. Caltrenfis in ing. \& Sichardus num. 4. ©ै 5. \&5 n.7. in d.l. enem ad quem. Cumanus in l. fi proprietarius, ff. de u* fufrucfu accrefcendo. Aretinus in conf. I Io. in princip. Pinellus 2. part. l. 1. C. de bonis maternis, num. 72. verfic. tandem. Joannes Garfia de expenfis do meliorationib. cap. II. num. 26. Redoanus tractat. de rebus Ecclefie non alienandis, quaft. 72. cap. 10. num. 3. fol. 355 . Caballinus milleloquio 13. numer. I. Petrus Surdus, qui dicit, quòd in hoc omnes conveniunt, traffat. de alimentis, tit. 6. quaffl. 3. num. 73 . in fine, \& num. 74 . fol. 196. \& in conf. 155 . num. 9. \& num. 17. ©ै 18. lib. 2.
2 Secundò conffituendum elt, Dubium, five contentionem Doctorum in eo maximè confiftere, utrùm ufufructuari', quando impenfa magnal neceflaria eft, teneatur ante omnia impendere, \& pofteà repetere à proprietario; an verò̀ à principio, antequam impendat, poffit compellere proprietarium, ut libi pecuniam erogandam preeftet, vel quòd ipfe impendat? in quo dubio, fi Doctores omnes in propofito Scribentes preclegeris, Bartolumin nonnullis locis variantem, \& abaliis non rectè citatum invenies, Salicetum eciam, \&Paulum in allegatione Bartoli contrarios videbis, alios denique minus benè Antiquorum fenfum, five mentem
3 percipientes: re tamen vera Bartol. ind.l.enm ad quenn, C. de ufufructu, quem in hunc fenfum accipit Joan. Sicbard ibi, numer. 4- in fin. \& num. 5. © 7. idem Bartol. in I. dammi, §. ei cujus, n. 3.ff. de dammo infect. fructuarium obligat ad magram impenfam, eamque poftmodum à proprietario lepetendam dicit: \& probaruntBertrandusin conf. 40 . num. 15.lib. 2. Practicus Papienf. in for$m$ a libelli, ad dotem, verb. dedit, n. 6. Inde infert Bartolus, magnam impenfam repetendam à fructuario aCtione in factum, quæ actio eft generalis, \& competit quandocunque non habemus expreffum nomen actionis, vel repetet per actionem utilem mandati, non autem per actionem negotiorum geftorum. Et movetur ratione aut doctrina fuperiori, quòd cum fructuarius e-
tiam magnam impenfam de neceffitate faciat, repetiturus poftinodum eam, non poteft repetere per actionem negotiorum geftorum, per textum in $l$. baredes, \$. idem eff, \& $\$$. j unus, ff. famil. ercifcund.
4 Baldus verò in d.I. eumn ad quem, C. de ufufructu, quem fequuntur Salicetus, \& Caftrenfis ibidem in contraria fententia fuit, quam etiam tenuit Bartolus fibi contrarius in d. l. cotem, §. qui maximos, n. 1 .ff.de publicanis ©o vectigalibus. Imò quòd ufufructuarius, quando impenfa magna neceffaria eft, non teneatur à principio impendere, \& pofteà repetere, fed antequàm impendat, poffit petere pecuniam profutura impenfaà proprietario, vel eundem adftringere ad impenfam fua manu faciendam, fi fructuario pecuniam dare noluerit. Et hæc opinio, que verior eft, \& comunior, fummam æquitatem continet, quia, ut inquit Pinellus referendus fatim, non effet fructuario bene confultum, fi arctaretur ad magnam impenfam eo prætextu, quòd eam repetere poflet. Nec contrarium probatur in d. l. eum ad quem, quoniam ibi datur fructuario jus repetendi magnam impenfam, quam voluntarie fecit, non autem quod eam facere teneatur: quam opinionem cum Azone, Imola, \& aliis rectè defendit Pinell. d. 2.p. l. 1. C. de bonis maternis, verf. vides Salicetum, fol. 127. Joann. Garfia d. cap. 1 I. n. 26. \& 27 . Caballinus milleloquio 1. num. 13. $\&$ in effectu probavit Redoanus de rebuis Ecclefie non afienandis, d. quaff. 72. cap. ro. n. 4.fol. 355 . \& poft longam difputationem, Bartoli, atq; aliorum fententiis relatis, hanc opinionem veriorem exiftimat Petrus Surdus in conf. 155.n.17. © 18. lib2. atq; noviffimè fequutus eft Petr. Ricciard. ad §. finitur, Infitit. de ufufruct. n. 37. Tenetur ergo proprietarius numerare pecuniam erogandă ufufructuario, fi nolit ipfe per fe facere,\& expendere, ut dicit Pinellus ubi fuprà , in verf. non tamen intelligas, \& ex aliis probavit Surdus d. num. 18.

Ex his infertur primò interpretatio ad text. in d. t. 5 bacten ${ }^{\circ}, n .8 . f f$. de ufufruc̆u, quæ dicit dominum, fcilicet proprietarium, non debere reficere; nam deber intelligi, ut non cogatur quoad onus perfonale, \& quoad parvas expenfas, quar pertinent ad fructuarium, ut explicavit Pinellus ubi fuprí, d.n. 72 . in principio, non tamen quoad expenfas magnas, aliàs fua proprietate privabitur, l. quamvis, $l$. fiproprietarius, ff. de damno infecto. Ex 6 quib" teneri proprietarium magnam impenfam facere, que ad refectionem rei pertineat, aliàs proprietate privandum docuit expreffim Bartol. in d. I. cotem, S.qui inaximos, n.14. ©f 16 . fequuntur Ricciardus in d. §. finitur, $n .37$. Sichardus in d. l. eum ad quem, n. 8. Surdus in d. conf. 155 .n.18. in princ. l.2. ubi dicit, quod fi proprietarius recufet eas impenfas facere, \& penunam neceffariam ad rei refectionem tradere, non folum proprietate privatur, fed etiam tenetur folvere intereile. Sicut è contrà, ufufructuarius jure ufusfructus privatur, atq; 7 ad intereffe tenetur, fi nolit reficere, quando ad eum fpectatonus refectionis, ut tradit Ruinus in conf.206.n.31. vol. 2. Surdus d. conf. 15 5.n.9. lib. 2 .
Secundò infertur, recte dixiffe Gloffam final. in d. l. 8 eunn ad quem, C. de uf ufructu. Ufufructuarium, magnas impenfas factas repetiturumà proprietario, actione negotiorum geftorum; nam cum ufufructuarius non teneatur ad magnam impenfam, fed voluntariè faciat eam, utiliter tamen proprietarij negotium gerendo, competere debet eidem negotiorum geflorum actio, ut cum Baldo probavit Caftrenfis in eadem l. in fine, \& Sichardus n.7. Parifius in conf.94. fub n.21. lib. 2. Cephatus in conf. 762 , n. 23. © 24. lib. 5 .
Tertiò infertur, filentio prætermitti non poffe, D. 9 Spino in ppeculo, gli. 3 . de legato ufuffructus, $n, 81$. Superioribus Authoribus non citatis, nec prelectis, foloq; Pinello relato (quitamen conftanter afierit contratium, ut vidimus) minus benè dixiffe, veriorem fententiam effe contra Comunem fuprà relatam, quòd ufufructuarius pro refectione rei, teneatur etiam magnam impenfam facere, repetiturus eam : fiquidem contrarium verius effe, ex fuperioribus folum conftet apertè. Item ex eo, quod ufufructuarius folum habet curam, cuftodiam, \& folicitudinem rei, \& eft quafi procurator in rem domini, in qua eft ufusfructus, ut fepè repetitum eft,fed procurator licet mandatum habeat de faciendo aliquo opere, tamen illud non tenetur fuis fumptib? facere, etiaunfi paulò poit poffit recuperare à domino,fed à principio agere poteft, ut pecunia fibi detur ad opus faciendum, l.fi verò non renumerandi, s. fin. cum l. Seq. ff. mandati. Sic quoq; ufufructuarius tanquam procurator in rem fuam, non poffet rei magnos fumptus facere; tantum enim tenetur curam, \& diligentiam adhibere, ideft debet dare operam, ut res fit farta \& tecta, per textum, in d. l. eum ad quem, ubi eleganter explicat'Joannes Sichardus num. 8.

Quartò, \&̂ ultimò infertur, nimis confusè in propo- 10 fito fe habuiffe, Doctorum doctrinas fubobfcure involuiffe, nec certum quid refolviffe Borgninum Cavalcanum de ufufructu mulieri reličo, n. 161 . fol. 354 - \&ै 355 . ut ex dictis ibidem colliges apertè.
Tertiò \& principaliter conftituendum eft, Dubium 11 effe non fatis apertè decifum per Scribentes, an ufufructuarius, qui, ut fipprd vidimus, pro refectione rei non tenetur magnam impenfam facere, fi velit immodicè expendere, ut magnam impenfam repetere poffit, necefle habeat, antequàm expendat denuntiare domino, dato quòd expenfaneceffaria fit? Et Caftrenfis in d.l. eum ad quem, n. 2. verf. potest dici, exiftimat, quòd ufufructuarius, quando iminet neceffitas, ne res deterioretur, quamvis non teneatur magnam impenfam fuo fumptu facere, debet tamen denuntiare proprietario, quòd eam faciat, aliàs imputaretur fibiculpa, li proprietarius ignorabat, \& fequitur Arias Pinellus 2.p.l. I. C. de bonis maternis, n. 72. in fin. verf. pulchre autem annotavit, fol. 127. nec aliter explicat: idcirco hujufmo
di Caftrenfis verba diverlimodè accipi folent; nonnulli enim fic intelligunt, quòd fi fructuarius, cum immodicè, neceffariò tamen, expendere vult, non denuntiaverit proprietario, videatur conftitutus in negligentia, aut in culpa, ac per confequens repetere non poffit magnam impenfam à fe factam. Alij verò aliter accipiunt, ut conftat ex his, que fcribit Joan. Garfia dicf. cap. 1 I.n. 28. ubi poft Bartol. in d.l. cotem, §. qui maximos, n.17. ff:de publicanis \&v vectigalibus, fecure firmat, quòd ufufructuarius, qui reficiendo, immodicè expendere vult, non necefle habet, ut poffit repetere magnam impenfam, denuntiare domino antequam expendat, fi expenfa neceffaria fit, \& fi comiifa etiam denuntiatione, confumpti repetitionem concedit ufufruCuario: \& in idem citat Pinellum, qui tamen non fic exprefsè dicit, fed Caftrenfis verba refert duntaxat: forfan tamen ejusd. fententix fuit; retulit enim Bartol. ubi fupra: imò Paulus ipfe, fi attentè prælegatur, non denegat in propofita fecie repetitionem ufufructuario, nee de repetitione aliquid dicit, fed tantùm, quod ufufructuarius, quijuxta refolutionem in verf.pracedenti traditam, per eundem, contra Bartolum, non tenetur magnamimpenfam facere de fua burfa; teneatur tamen, quando iminet neceffitas, ne res deterioretur, denuntiare proprietario, quòd impendat, aliàs imputaretur fibi culpa, fi proprietariusignorabat; ut fit fenfus, quòd ufufructuarius, quando non vult magnam impenfam facere, ad quam de jure non tenetur, debet ad min ${ }^{\text {P }}$ denuntiare domino de neceffitate rei, ne res deterioretur: quòd fi non denuntiaverit, imputabitur fibi culpa, \& tenebitur de damno deteriorationis, prout in aliis terminis refolvit Joann. Garfia difl. cap. II. n. 29. ऊु 30 . Cæterum, quando ipfe facit magnam impenfam, non folum non poteft ei culpa aliqua imputari; imò fummam diligentiam adhibet, negotium domini, id eft, proprietarij utiliter gerit, \& repetitionem jure ipfo habet: hunc autem fuiffe Caftrenfis fenfum, hanc ejus intentionem, unusquifq; coacta ratione fatebitur, qui verba \& mentem ejusdem inquirere voluerit, eo maximè quod in fine e jusd. l. fuper Gloffa, verbo, actione, pro expenfa magna facta concedit ufufructuario repetitionem, \& actionem negotiorum geftorum; \&tamen loquitur in terminis Gloffe, quando ignorante, \& non certiorato proprietario, impenfa magna facta fuit. Quod vel ex eo colligitur, nam allegat text. in confirmationem fuæ doctrina, in l. item quaritur, 14. S. exercitu, ff. lecati $:$ ubi loquitur Jureconfultus de conductore, qui exercitu veniente migravit, \& domino non denuntiavit; quo cafu dicitur, quòd ad damnum illatum ex locato tenetur, confideratur enim culpa in non denunciando, quia ille migravit; fecus tamen, fi non migraffet, fed refiffere curaffet, quamvis non potuiffet, quia tunc non teneretur, etiamfi non denunciaffet, ut eft de mente Gloffe $i b i$, verbo, non denumciavit, ut fic Caftrenfis expendens illum textum voluerit, denunciationem neceflariam effe ex parte fructuarii, f periculum deteriorationis effe poteft, quoties ex parte ejus nullum factum datur, hoc eft magna impenfa non fit, aliàs fecus, argumento d.S. exerci$t u:$ quod idem, nec aliud in effectuvoluit etiam Pinell. ubijupràmaximè cum in verf. praced. ibi: Vides Salicetum, fæpè fupponat, quòd ufufructuarius, fi magnam impenfam feceritad quam non tenetur, indiftinctè repetit eam. Modernus etiam, quiin confuetud. Parifien. tit. 1.glof.8. n. 58 . fic fcribit, nec ad eum hucufq; aliquis in terminis hujus queftionis advertit: Hinc etiam in boc ultimo cafu, fi fruluacrius non denunciaverit, cìm potuerit, proprietario probabiliter ignoranti periculum ruine vel inundationis, aut aliud necefJario fiendum impenfa proprietarij, \& damnum fecutum fuerit, tenebitur ipfs proprietario ad intere ffe, argumento l. ifidideijuffor , ff. mandati. Eff enim velut procurator proprietarij, के tenetiar ei ad omment curam \& cuftodian, quan non prajftat, fi faltem denunciare bujusmodi periculum neglexerit, l. item quaritur, $\$$. exercitu, ff. locati: ita decidit Paulus in h. erum ad quem, 6 .
de infufrucfu. Pondera verba illa, $f_{2}$ faltem, quae pofita funt in defectum non faciendi magnamimpenfam; quo cafu denunciare faltem neceffe elt: cùm verò magna impenfa fitdenunciatio aliqua non requiritur. Unum ergo aut alterum efficere debet ufufructuarius, prout apertè fentit Caballinus milleloquio 1.n.13. dicens, quòd ubi res fructuaria magnà \&\& neceffaria indigeat impensá, fi nec eam repetiturus fecerit fructuarius, nec domino denunciaverit rei periculum, tenebitur ad hoc.
His pro explicatione Caftrenfis præmiffis, quæ no- 12 va funt, nec per aliquem fic refoluta, predicta interpretatio, vel fententia, quam defendimus, non eft Authorum Authoritate dellituta. Bartolus enim in d. l.cotem, S. qui maximos n. 17 .ff.de publican. © reactig. expreffim docuit, quòd ufufructuarius, ut repetat magnam impenfamneceffariam, quam fecit in re fructuaria, non habet neceffe domino denunciare, fi modó neceffariò impendat; \& fequuntur Joannes Garfia diaf. cap.1 I .n. 28 D. Spino in /peculo, glof. I3. de legato ufisfructus: n. 81 . fol. 328. \& ejusd. fententiæ fuiffe videntur Albericus in l. $\int$ ed \& © is quid inadificaverit, n.2. If. de ufufructu, Grammaticus in conf. civili 1 33. n.3. in fine, \& $n .4$ Anton. Gomez. in $l .46$. Tauri, n. 13 . in fine, verf. Confirmatur etiam, quia ufufructuarius. Jacob. Mandellus de Alba in conf. 363. n. 6. lib. 2. \& denique nonnulli alij relati fuprì, $n$. i. qui enunciationem nullam requirunt, fed repetendi impenfas magnas jus indiftinctè concedunt ufufructuario. Pro quibus, ultra fuperiora, fortiter urget: quod ufufructuarius, ut diximus, cenfetur effe procurator in rem fuam, \& videtur habere mandatum à proprietario circa ea, que concernunt rem ipfam, in qua eft ufusfructus, l. I. S. finali, if. de novi operis nunciatione, ubi Bartolus, Alexander, \& omnes Scribentes comiuniter, Corneus in conf. 187. num. 11. vol. 2. Decius in confil. 418. num. 7. '̛. 9. Achılles Pedrocha in conf. 7. n. 178. Unde poteft facere omnia, quæ tendunt ad cuftodiam, \& confervationem rei, \& confequenter impendere immodicè, cùm impenfa magna neceffaria eft ad rei confervationem; atque repetere fic confumptum: Menochius in conf. 96. n. 29. हf 30. lib. I. Nam \& negotiorum geftores, qui nullum mandatum habent, detrahere poifunt omnes, \& quafcunque meliorationes, vel impenfas repetere, ut cum multis, ex Communi probavit Menochius de recuperanda pofedfione, remedio 15 . n. 566 . Jofephus Ludovicus decifione Perufina, 5 8. num. 10. Ergo multò magis repetere puterit ufufructuarius, qui procurator cenfetur, \& habere mandatum ad expendendum, fineceffitas rei requirat: Quod probatur 13 etiam authoritate Cornei, in conf. 19 9.lib.4. Ubi ad propofitum firmat, quòd ufufructuarius omnium bonorum, fi aliquid pro hæreditate folvit, etiam non certiorato hærede, tanquam procurator, feu negotiorum geftor proprietarij, reperet; \& fequitur Joan. Cephal. I in conf. $662 . n .23$. \& 24 . lib. 5 . dicens, prædictam doArinam fine dubio procedere, dummodò talis folutio utilis fithæreditati ipfi, argumento, text, in $l .2$. \& int l. que utiliter, in princ. ff. de negotiisg gefitis, \& eorum quæ fcribit Bartolus in $l$. fed an ultro, S. I. ff. eodem tit. \& in fimili idem tenet Parifius in conf. 64 . fub num. 21. lib.2. quem refert, \& fequitur Joannes Botta in conf. 6. n. 2. ubi generaliter conftituunt poffe fructuarium, de fuo folutum ab hærede repetere, ut illa, qua utiliter geffiffet, vel etiam negotium utile pertinens ipfi hacredi : \& frmat Burfatus inconf. 123. num. 14. lib. I. Tandem \& ultimo, quando preedictorum Patrum decifiones, \& rationes deficerent, negari non poffet, fuperiorem doctrinam veram effe concludenti ratione: Quòd ufufructuarius, qui difpofitione, \& voluntate teffatoris, \& fcientia, patientiaque harredis rem polfidet, in qua ufusfructus confiftit, bonæ fidei poffeffor judicatur, \& confequenter deducere, aut repetere debet neceffariam impenfam factam etiam infcio,five ignorante proprietario, quia poffeffor bonæ fidei femper expenfa, 15 neceflarias in re alinea factas deducit, 1 . Pawl.in fin.ff. de
doli exceptione, 1. fi in area, ff. de condictione indebiti, l. adeo, S. certa, ff. de acquirendo rerum dominio. l.44. tit. 28.partita 3. \& latius declarant Anton, Gomez. in l.46. Tauri, in princ. Boërius decifione 44, num. 7. Ruinus in confilio 157 :num. 21. lib. 1. Joann. Garlia de expenfis of meliorationibus cap. 1. num. 24. Barbofa inl. divortio, S. finali, - num. 66. \&ै 67. ff. Soluto matrimonio : \& ultra relatos ab $\mathrm{eo}, \mathrm{Mafcardus}$ de probationibus, tomo 2. concluf. 104. n.8. Vincent. Carocius de locato é conducto, tit. de expenfis, in principio, fol. 111 . \& quaft. 2. num. 4 . fol. 214 . \& in 16 terminis, ufufructuarium bonæ fidei poffeflorem effe, \& confequenter omnia difpofita in bonæ fidei poffeffore circa expenfas, \& melioramenta habere locum in
17 eo, \& expenfas repetere poffe, firmat Decianus in conf. 43. n. 55. vol. 5 . Cavalcan. decif.44. n.46. \&f eqq. ubi probat, quòd ufufructuarius poteft rem retinere pro expenfis, \& eam non relaxare, donec fit fatisfactus.
18 Sed quia predicti Authores loquuntur in expenfis, aut melioramentis neceflariis ab ufufructuario factis. Videndum eft, quid cenfendum fit de utilibus, aut voluptuariis expenfis, \& melioramentis? quorum aliqua diximus fupra, boc eod. lib. cap. 33.n. 7. Et pro majori
19 declaratione meminiffe oportebit: Quòd impenfarum, que fiunt circarem, quedam funt neceffariæ, quædam utiles, \& quedam voluptarix. Harum exempla ponuntur in $l$. impenfee, ff. de verbor. Significatione, lib. I. cum feqq. ff. de inpenfiss in rebus dotalibus factis, \& cum Communi latiffimè explicant Roland. inconf.28. n. 8. vol. 1. Mafcardus dict. concluf.1040. Joan. Garlia de expenfis, cap. 1.n. 10. Jofeph. Ludovic, decifione Perufina, 58. num. 3. Vincent. Carocius diflo titulo, de expenfis, in principio, num. 5. fol. 211 . Decianus in conf.43. n.44. vol. 5 . Barbofa inl. divortio, §. finali, ff. foluto matrimonio, num. 3 1. © 32 . fol. 1149 . Peregrinus de fideicomiffis, art. 50. a principio, fol. 465 .
Quod attinet ad expenfas neceffarias, plenè refolutum eft fuprà, repetitionem, \& retentionem, atq; omnium legain prerogativas ufufructuario concedi: \&
so diximus fuprà, cap. 33.num. 12. ubi vide omninò. Utilium vero repetitionem etiam concedit Bartolus in d. l. cotent, S. qui maximos, ff. de publicanis \& vectigalibus, in finalibus verbis, ubi dicit in hunc modum: Sed firexpenjas facit volumtariè, utiles tamen, ad quas non tenebatur; tunc bene puto, quod repeteret actione negotiorum geforum. Et Bartoli refolutionem fequuntur Thomas Grammaticus in comf. civili 133. nym. 3. ©f 4. Anton. Gomez. in $l .46$. Tauri, num. 3. verfic. Confirmatur etiam, quia fructuarius. Decianus in conf. 43 . num. 41 . \& 54. vol. 5 . ubi plenè probat, quòd ufufructuarius habet jus repetendi expenfas etiam utiles, atque melioramenta utilia; \& latius declarant quamplurimi, quos noviffimè congeffit in unum, Blafius Florez Diaz de Mena in addit.ad decif. 4. Gama, num. 3. fol. 4. ad fin. \& ultra relatos ibi. idem etiam, ufufructuarium fcilicet poffe facere impenfas utiles, \& repetiturum eas, dummodò non mutet formam rei, tenet Guillielm. Redoanus de rebus Ecclefio non alienandis, quafl. 72. cap. 10. in principio, fol. 354.
Sed \& voluptuarias expenfas facere poffe ufufructuarium, dixitRedoanus nbifuprà. Eotamen cafu, nullam actionem habiturum ad repetendas eas, in terminis probavit D. Spino in Jpeculo, glof. 13 .princip. de legato ufusfruGlus, $n .8 \mathrm{I}$. qui ampliùs non declarat, atque immemor fuit eorum, quæ in propofito non ineleganter annotavit Joannes Garfia, quem flatim referam. Idcircò advertendum eft, quòd in hac fpecie, ufufructuarius ipfe, tametfinon poffit repetendi, vel retiriendi jus habere; abrafio tamen ei concedenda eft, fifine læfione prioris flatus, \& comodè abradere poifit, vel niff proprietarius paratus fit tantüm folvere, quantum abarando habiturus fit fructuarius, quia tune abrafio ceflat, pront in poffeffore bonæ fidei flatatum eft, cuifuperiores comparant ufofructuaxium, $l$, in findoiff". de rai vendicat:
l. wtiles, ff. de petitione hareditatis, \& latè probant Joan. Garfia de expenfis of meliorat. cap, 1.n. 32. ufogs ad finem capitis. Menoch. de recuperanda poffefione, remedio 15. n. 305. Barbofa in d. l. divortio, 5. finali, n. 88. verficul. His ita explicatios, reftat videre. Vincent. Carocius de locato \& conducto, tit. de expenfis, quaft. 2. num. 7. folio 214. quae ad ufufructuarium adaptari poffe videntur, maxime ex verbis $l$. Regie 44 . tit. 28 - partita 3 . dùm dicit: Otro fi decimos, qua aquellos que fon tenedores de cafas ò de beredamientos agenos, fazen dejpenfas en ellas, que no fon muy provechofas, mas fon pofturas: afficomo las pinturas, ©́c. Ubi ponderanda notavi verba illa, O de beredamientos agenos, qua propriè conveniunt ufufructuario, qui rebus alienis utitur, \& fraitur, ut certum eit: \& inufufuctuario, quoad utiles \& voluptuarias expenfas expreffim probavit Joann, Garfia d. cap i. num. 28. in principio. Erunt tamen fuperioraexplicanda, atq; in- 21 telligenda, prout latiùs explicavimus fupria, cap. 33. ex n.7. uf多3 ad num. 13 . nealias facilè nos decipiant, quæ circa expenfas \& melioramenta nimis generaliter, atq; abfolutè in ufufructuario conftituunt Doctores, quod not malè vifus eft prefentire Marc. Anton. Peregrin. 22 de fideicommif is, art. 50. num. 42 . fol. 469 . ad jinem, dicens, quòd ex communi fententia fructuarius perpetuas utiles impenfas deducit; ipfe autem Communem putat intelligendam quoad expenfas refectionum, quæ non modice fint, \& utilitatem proprietarij (pectent; at fi ufufructuarius novam ædificium conftruxiffet, aut conitructo nova addidiffet, vel diviliffer, aut imutaffet, equidem non repeteret, neq; novum illud ædificium tollere aut refringere poffet, ut dicit effe cafum in nonnullis juribus relatis $i b i$, \& reddit rationem quia ufufructuarius fcit rem effe alienam, nec jure dominij polfidet; ideò fubjacent regulæe $\mathbb{S}$. ex diver $\int 0$, Infiit. do rerum divifione. Ex his videri poteris, confiruari omninó que dicebam fupra d. cap.33. n. 12. verfic. \&f in bis, $\mathfrak{\text { f }}$ fecundo loco. Atque accurata \& recte perpensà juris ratione, procedere alia, quæ ultra Scribentes omnes eo capite añotaveram : cætera verò que ad propofitumpertinet (ne in his explicandis immoremur, quæ ab aliis plenè fcripta funt ) latiffimè declararunt quam- 23 plures, qui de expenfis \& melioramentis in re aliena factis à bonæ fidei, vel malee fidei poffeffore, colono, inquilino, ufufructuario, emphyteuta, \& alio quocunq; poffeffore, feu detentatore, pleniffima manu tractunt Kolandus in conf. 28. per totum, vol, 1. Joann. Garfia do expenfis of meliorationib, cap I- को 2. के cap. 5. 6. है 7. Menoch de recuperanda poffe/ione, remedio 15. à num. 500. ufque ad numer. 576 . Jofeph. Ludovic. decif. Perufina, 24 . \& 34 of 58 . Anton. Thefaurus deif. Pedemontana, 2 ¢I. Mafcardus de probationibus, tom. 2. concl. 1400. per totam. Cavalcanus decif.44. ex num. 57. cumz multis Ceqq. Sarmientus feleçarum Lib. 1. cap. 10. Petr. Anton. de Petra de fiaeicommijis, quafl, 15. ex n. 213. $u \int \mathscr{g}_{3}$ ad num. 320 . Redoanus de rebris Ecclefiee non alienandis, quaft. 72. cap. I. \& multis capitib. Jeqq. ufque ad quefl. 73. Barbofa in l. divortio, §. finali, per cotum, ff: joluto matrimonio. Vincent. Carocius de locato \&o conducto, parte 1. de negotiis geftis, quaft. 5. num. 51. folia 17. \& parte 4. de expenfis, fol. 211. ufque ad fol. 218. Marc. Anton. Peregrinus de fideicommijsis, art. s०. per totum, है 2. E. 3 . parte, ubi latiffime.Hyppolit, Riminaldus in conf. 4 I 1. per totum, lib. 4 ubi melioramentorum materiam, fic docté, copiosèque pertraCtavit, ut nihil ultrà defiderari poffit.

Ultimò tandem conftituendum eft, quòd ufufructua- 24 rius, nec non etiam maritus, emphyteuta, ac alius quicunq; qui ratione alicujus tituli apti ad acquifitionem fructuum recipit fructus, quantumcunque titulus revocabilis fit, non tenetur fructus cum meliorationibus compenfare, eo cafu, quo retinere, aut repetere melioramenta, ex doctrina gloffe in l.emptor, 65 . verbo, fuperfluum, in fine, ff. de rei vendicatione. Quam fequuntur, \& poit alios quamplures ibi relatos, multis exor-

## 216 11VQuotidianarum Controverfiarum Iuris, Lib. I.

nant Socinus in regula 298. Tiraquell. Lib. 2. de retractu, 6.7. eloffa $1 . n$. 4. Moliua de Hijpanor. primogen. lib. 1. cap. 26. n.14. Valälcus de jure emp bytentico, quaff. 25. n.29. Joannes Garfia de expenfis, ©े melioratiomib. cap. 23. n. 58. Jofephus Ludovicus decifrone Perisfina, 58 . num. 15 . Cavalcanus decifone 44, num. 61. Barbofa in l. divortio, 9. final. ff. Soluto matrimonio, ex num. 44. fol. 1157 . Vincent. Caroc. de locato © conducto, quaff. 2. melioramentorum, $n$. 17 . © 18 . fol. 214 . Et de his hactenus.

## CAPUT LVIII.

Legatorum folvendorum onus, ad hæredem, an adfructuariú fpectet? item quid de annuis legatis: ubi quæ hucufq; fcripta funt ab aliis, congeruntur in unú, atq; in hac materia brevis, \& diftincta traditur refolutio.

## S UMMARIUM.

al 1 Queftionis principalis hujus Capitis varias, diverjaśǵs fententias fuilfe remilfive.
Hieronymum de Cavallos confuse atóg intricate queftionen banc pertractaffe, nec certam, aut diffinGam refolutionem tradidifle.
Ufufructuarius ommium bonorum legata folvere non tenetur, fecumdiom opinionem Bartoli, que probatur communiter, of hoc num. \& fequenti explicatur. Et ad omne legatum generis, vel / $\beta$ peciei extenditur. $U_{\int u f r u c t u a r i u s ~ l e g i t i m u s, ~ q u a l i s ~ e s f ~ p a t e r f a m i l i a s, ~ q u i ~}^{\text {in }}$ ex legis dijpofitione ufumfructum obtinet qualiter differat, aut conveniat cum reliquis ufufructuariis quoad jolutionem legatorum? Heres adeundo hareditatem, quafi contrabit cum legatarius, \& obligatur eisdem, ac onera hareditaria, atque legata Jujfinere debet.
Ufufruc̆uarive omnium bonorum non adit bareditatem, of non contrahit, neque contrabere potest, neģ hares eft, fed fingularis quidam fucceffor.
Actio perfonalis non datur contra fingularem fuccefforem, fed folium contra debitorem, vel qui jers perjo-
4 nam reprafentat.
Uafractuarius non reprafentat per Jonam defuncti. Jufructuarius omnium bonorum fecundimo opinionem communem, \&ं veram, ex redditibus ufinfructus preflare tenetur annua legata.
II Per legatum annuum cenfetur injuncfum reale onus redditibus, aut fructibus teftatorio.
12 Legatum annuten folvi debet de fructibus.
13 UJufructuarius omnium bonorum folvere non debet amnua legata, quamelo uffufructus remaneret inutilis, folegatum amuum folveretur.
14 Ufufructuarius omniuam bonorum, amnua legata $\rho \circ L$ vere non tenètrer, quando apparet expreßè, vel ex

1. conjecturis probabilibus, teffatorem aliter voluiffe.

15 Petrus Surdus eruditijinmus, atque excellentißimus Jureconfultus.
16 Ufufructuarins omnium bonorum, folvere non tenetur 8. amnua legata, fi teftator dixerit, quantitatem am-
-1 nuam relictam ab barede praffandam.
17 Legatum anmuum folvendun de bonis teffatoris, debetur ab barede, non ab ufufruCtuario.
18 Cepbalus in conf. 376. lib. 3. recte confutatus a $\mathrm{Pe}-$ tro Surdo.
49. Ufufructuarius ommium bonorum fimplicia etiam le-
gata vel unica folvere tenetur, atque reliqua onera
bareditaria fubire, cinm
(1atiareditaria fubire, cìm ita ex mivente, aus volumtate teffatoris colligitur.
20. Ufufructuarius rerum particularium annua legata fol
vere non tevetarr.
${ }^{\text {' }} \mathrm{P}$ vere non tevetarr. RO clara, atque diftincta hujus Capitis explicatione, in primis conftituendum erit, Queftionis prin-
cipalis propofitæ varias diverfasque fententias fuiff; quas referunt Paulus de Montepico in $l$. Titia cum tefamento, 5. Titia cùm nuberet, ff. de legat. Secundo, q. 60 . num. 153. Emmanuel Ivarez lib. communium, verb. ufusfructus, num.103. Gualdenfis de arte teftand, tit. 6. cautel. 42. num. 6. Gozadinus in conf.94. Michaël Graffus receptarum fententiarum, S. legatum, quaf/. 36. in principio, \& noviffimè Hieronymus de Cævallos communium contra communes, quafl. 191. per totam. Qui tamen, ut ex dicendis infrà conftabit Lectori, confusè, atque intricate quæftionem hanc pertractat, nec certam aut diftinctam refolutionem tradit.

Secundo loco, ut aliorumfententias confultò, fcienf-3 que pretermittam, conftituendum eft, veriorem effe o pinionem Bartoli, \& magis comunem in l. finali, in fin.ff. de ufufructu legato. Ufufructuarium omnium bonorum legata folvere nonteneri, nequeà legatariis conveniri poffe, fed hreredem inftitutum eifdem legatariis obligatum effe actioneperfonali, vel ex teftamento, \& contra eum dirig endas actiones: ita tamen quòd poffit ipfe hæres de bonis hæreditariis tot vendere, quæ ad legatorum folutionem fufficiant, \& hoc modo ufumfruetum minuere; Bartoliq; opinionem infinitis aliis relatis probarunt, magis comuniter receptam firmantes. Covar. var. refolut. lib. 2. cap. 2. n.7. in princ, qui eft videndus ufq; in fin. capitis: dicit enim nonnulla ad majorem declarationem hujus refolutionis neceflaria.Guillielm. Benedictus, in c. Rainuntius, de teffamentis, verbo, cetera bona, n.44. Joan. Garfia de expenfis, ©́s meliorationibus, cap. 1 I. num.6. Rolandus ex propofito videndus in conf.8. à num, 20. ufóg ad num. 31. vol. 2. Hieronym. Gabriel in conf. II4. num. 8. vol. 4 . \& in conf.108. n. 27. vol.2. Jacobus Mandellus de Alba in conf. 748 . in fine, lib. 4. \& in conf. 363. num. ult. lib. 2. ubi Vincent. Annibal ejus Additionator litera C. alios allegat. Andreas Gaill. dicens, hanc effe veram \& firmam conclufionem, lib. 2. objervat. I46. per totam. Borgninus Cavalcanus de ufufruct. mulieri reliito, num. 220 . fol. 427 . Menoch. lib.4-prafumptione 143 . num. 18. \& in confil. II 5.7.9. lib. 2. Petr. Surdus decif. 28. num. 5. Michael Graffus receptarum fententiarum, §. legatum, q. 36. per totam : \& nullo ex his relato, D. Spino in /peculo, glo Ja 13. principal. de legato ufurufructus, n.82. D. Petr. de Barbofa, in l.maritum, n. 2 I. © duobus Seqq. fol. 237 .ff. Soluto matrimonio, \& noviffime Angelus Matheacius de legatis, '̛ fideicomidfis, lib.2. c. 18. n.14. Joannes Botta in conf.6.n.24. Hyppol.Riminald. in conf. 172 2.n.1 I.lib.2.

Nunc extendituŕ prafata opinio, primò, ut procedat 4 in omnilegato five generis, ut vini, frumenti, olei, pecunie, \& fimilium, five fpeciei, ut, fundi, $r$ dium, aut fimilium, ut regulariter conveniri debeathæres, qui, ut diximus, vendere poteft de bonis teftatoris, quatenus ad folutionem legatorum fufficiat, ut communem refolutionem teftantur Craveta in conf. 185 . Socinus in conf. 109.n.27.vol. 1. Decius in conf. 590 . col. penultim. Parifius in conf. 97. fubnum. 9. \& feqq. vol. 2. \& latius declarant Borgnin. Cavalcanus de ufufructu mulierireli̛o, num. 219.220. \& 221. fol. 426 . \& 427 . Graffus S. legatum, diat. quaft. 36. num. 4. है 5 .

Extenditur fecundò, ut procedat etiam in ufufru- 5 cuario legitimo, quiex legis difpofitione, ufumfructum 5 obtinet, qualiseft paterfamilias; is enim ad folutionem legatorum non tenetur, ut folvere debeat de proprio, fed de bonisipfis vendere poteft, ut legatariis fatisfaciat, prout in aliis ufufructuariis diximus fuprd. Convenit ergo cum reliquis fructuariis legitimus in hoc, quòd in utroque cafu ex rebus fruendis folutio facienda eft, is eo verò recipitur diftinctio, quòd ufufructuarius legitimus onus hoc, folvendi legata, directo fubire tenetur, ejufque ratione, in judicium vocari à legatariis jure poteft, alius verò ufufructuarius directò conveniri noa poteft, fed hæres potius convenienduseft; qui tamen, ut dictum elt, ex bonis hareditariis vendere poteft necoffaria, velit, notit ufufructuarius : quod optimè ex-

## De Ufufructu.

plicavit Covar. variar. lib. 2. d. cap.2. n. 7. verf.caterìm $6 f_{i}$ legata, in fin. \& fequitur Joan. Garfia dič. cap. II. n.6. Predictorum ratio eft, quoniam hæres adeundo hæreditatem, quafi contrahit cum legatariis, \& obligatur eifdem, S. bares quoque, Infitut. de obligationib. que ex quafi contraclu nafcuntur, ac onera hæreditaria, atque legata fuftinere debet. Textus in l. 1. C. fo certum petatur, \& in l. I. \&ै 2. C. de baredit. vel act. vend. text. in 1 . finali, C. de bareditariis actionibus, l. pacto, C. de paClis, l. legatorum, ff. de legatis 2. cum fimilibus. Ufu7 fructuarius autem etiam omnium bonorum non adit hereditatem, \& non contrahit, neque contrahere poteft, neque hæres eft, fed fingularis quidam fucceffor, ut cum aliis concludunt Ruinus in conf. $\{1$ I. n. 14 , vol.2. Rolandus in conf. 8.n.25. vol. 2. Francifc. Marc. decif. 833. in princip. 1. part. Hyppolit. Riminaldus in confilio 172.n.12. vol. 2. \& cum Bartolo, \& Cardinali Albano, Achilles Pedrocha in conf. 7. n. 126. \&f 127 . \&f 136 . 8 Et tamen actio perfonalis non datur contra fingularem fuccefforem, fed folùm contra debitorem, vel qui ejus perfonam reprefentat, l. 1. S. fi bares, ff. ad Trebellian. cumaliis juribus, que in propofito expendunt Decius in conf. 187.num. I. Parifius in conf. 32. nam. 113.vol. 1. Bellamera in conf. 39. numer. 2. Sed ufufructuarius non reprafentat perfonam defuncti, ut in terminis noftre quæeftionis eruditè probat Andreas Gaill. lib.2. de
9 obfervatione 146. num. 5. Ergo ad folutionem legatorum non debet effe aditrictus, nec contra eum aliqua actio dirigenda eft.
ro Limitatur nunc refolutio principalis tradita fuprà in legatis annuis; nam ufifructuarius omnium bonorum, fecundùm opinionem communem \& veram, ex redditibus ufusfructus preftare tenetur annua legata, per textum in $l$.fnali, 5 . fin autem legata, de bonis quas liberis, ubi tex.t loquitur in patre ufufructuario, \& legitimo adminiftratore, fed eum textum extendunt Doctores communiter ad quemcunq; ufumfrućuarium, ut per Baldum, Fulgofium, Caftrenfem, Salicetum, \& Corneum ibi, Mathefilanus in s. notabili. Jafon in l. у. n.16. ff. ad Trebellianum, dicens rationem effe, quia hujufmodi legata recipiunt dilationem de anno in annum, ficut ufusfructus. Paulus de Montepico in $l$. Titia cum teflamento, §. Titia cùm nuberet, de legat. 2. quaff.60.n. 153. Roland. in conf.8. n. 27. vol. 2. Bellon. in conf. 7.n. 6. \& multis aliis relatis, Covar. variar. refolut. lib. 2.cap.2. n.7. verf. Tertio confiderandum. Borgninus Cavalcan. de ufufructu mulieri relifto, n. 219. fol. 426 . Menoch. libro 4. prafumpt.143.n. I8. \& in conf. 1 I5.n. I I. lib. 2. ubi probat, quòd ufufructuarius omnium bonorum pari ratione tenetur annua debita teftatoris perfolvere. Graffus 9 . legatum, quaft. 36. num. 2. \& 3. Joannes Botta in conf.6. n.24. Burfatus in conf. 123, n.12. lib.1. Pedrocha in conf.7.n.123. ©f 148. Andr. Gaill. practicar. obfervatlib.2.objervatione $146 . n .8$. Petr. Surdus decif.28.n.6.*'
II decif. 193.n.1. Et ratio eft, quia per legatum annuum cenfetur à teftatore injunctam reale onus redditibus, aut fructibus bonorum ejus, juxta textum in $l$. peto, $\ell$. fratre, ff . de legatis 2 . Rubeus in confil. 158 . numero 2 . eleganter Surdus diă. decif. 193. num. 2. ©6. 5. \& regu12 lariter legatum annuum folvi debet de fructibus, $l$. Firmio, S. pater, \& ibi Gloffaff. quando dies legati cedat, $l$. liberto, §. I. f. de annuis legatis, juncta l.apud Julianum, §. bares, ff. de legatis $\mathbf{1}$. Et fic pro eo dari debet actio folum contra eum, qui fructus percipit, ut dicit Surdus dic. decif. 28. num. 2.
13 Limitatur primò, atq; ex mente communi Doĉorum hæec refolutio, ut procedere debeat, quando ufusfructus ferre poteft illud onus ; alias enim, fi remaneret inutilis, legatum annuum folveretur ficut fimplex ab herede, non ab ufufructuario. Fulgofius, \& Caftrenfis in l.finali, s. fin autem, C. de bonis que liberis. Crotus in conf. 67.num. 44. Rolandus in conf. 8.n. 89. vol. 2. alios citat Cavalcanus de ufufructu mulieri religo, dič. $n$. 219. Burfatus diç. conf. 123. num. 12. libro 1. Graffus Joan. del Caftillo Quot. Controv. Juris, Tom. L.
dict. quaft. 36. num. 3. Covar. \& alij citati upprd. Menochius in conf. 115 . num. 1 I. lib. 2. Surdus diă. decif. 28. num.6. क 7. Achilles Pedrocha in conf. 7. numer. 123. Angelus Matheacius de legatis \& fideicommilfis, lib. 2. cap. 18. num. 14. Hyppolit. Riminaldus in confil. 172. num. 17. है 28. lib. 2.

Limitatur fecundò, quando exprefsè, vel ex mente 14 colligitur, teftatorem aliter voluiffe; tunc enim ufufruCuarius omnium bonorum annua legata folvere non tenetur, ut cum Covar, Parifio, \& aliis, refolvit Cavalcanus dict. num. 2 19. verf. \&' hac procedumt. Bellonus in conf. 7. num. 7. ©́ 9 . Burfatus ubifuprà, diä. numer. 12. 15 eruditiffimus, at $\dot{\text {; }}$ excellentiffimus Jureconfultus Petrus Surdus dizZ. decif. 193. num. 2. cım Jeqq. Ubi primò dicit, quòd in caufa Reverendi Rectoris Sancti Si- 16 monis, quia teftator exprefsè dixit, fe legare quinque annuos ducatos, preettandos ab infrafcripto hærede fuo; Senatus judicavit, folutionem dicti annui legati fuiffe faciendam $a b$ herede, non $a b$ ufufructuario : idque nonnullis \& concludentibus rationibus adductis $i b i$. Secundò dicit, idem effe, fi teftator mandaret legatum annum folvi de bonis fuis, quia tunc onus fpectaret ad hæredem, non ad ufufructuarium. Tertio deniq; \& rectè quidem reprobat Cephalum in conf. 376 . lib.3. qui exiftimavit, onus folvendi annua legata pertinere ad haredem, non ad ufufuctuariú, motus ex decifione Mathefilani in notabili 4. qui tamen loquitur in legato unico \& fimplici, non autem in annuo, cui etiam non conveniunt rationes per eum adducta. Sic \& ècontrà, ufufructuarius omnium bonorum fimplicia e- 19 tiam legata vel unica folvere tenetur, atque reliqua onera hæreditaria fubire, cùm ita ex mente aut voluntate teftatoris colligitur, ut cum Socino, Craveta, annotavit ex omnibus fuperioribus, folus Menochius in conf. 15 . num. 10. lib. 2.

Tertiò tandem, \& ultimò limitatur predicáa refolu-20 tio, ut habeat locum in ufufructuario omnium bonorum, ut conftat ex Authoribus fuprà preallegatis, non autem rerum particularium; is enim annua legata folvere non tenetur: quod ex mente communi rectè putat certiffimum, \& difcriminis rationem affignat Roland, dict. conf.8. num. 27. vol. 2. videndus etiam $n .28$. Achilles Pedrocha in conf. 7 . num.149. \& tribns feqq.

## C APUT LIX.

## Ufufructuarius omnium bonorum ex tefta-

 mento, vel ex alia ultima voluntate, an, \& quando teneatur folvere æs alienum à teftatore relictum? item an poffitipfe credita hæreditaria exigere, atq; inftrumenta,\& alias fcripturas bonorum, \& jurium defuncti penes fe retinere ? ubi quæ hucufque in mille locis fcriptafunt, recenfentur in unum, atque in propofito accurata traditur, \& diftincta refolutio.
## SUMMARIUM.

I Ufusfructus, certarum rerum ciom leg atur, ufuftuçanavius minime tenetur ad onus aris alieni folvendi. tem, $f_{i}$ legatis est ufus fruchus bonorum mobilism, ic immobilium, vel partis corum.
Et multo fortius, fo legatur res certa pleno jure proprietatis ©' ufusfructus.
Ufufructuarius quartae vel quinte partis bonorum, non potesf conveniri, nec ad folutionem eris alienk tenetur.
5 Ufufructuarium tertic, quarte, vel quinte partis bodreditatis teneri ad aris alieni pro ea parte folutionem, ex communi Docforum fententia.
6 Quif fecurius probarunt id, quando teftator reliquifes

## 218 Quotidianarum Controverfiarum Iuris, Lib. I.

legatario ufumfructum fuce bareditatio.
7 Bartoli, Graff, Ruini, \&f Menochij, in propofita quaftione declarationes adductac.
8 Et ultra ipfos, Pauli de Montepico refolutio in bac materia noviter relata, © probata.
9 Ufufructuarium quote hareditatis non teneri folvere as alienum, ex fententia quorundam, que defenditur per Authorem, \& num. feqq.
to L. ultimam, ff. de ufufructu legato, non probare id, ad quod allegatur pro Communi.
II L. fi quis fervum, $\mathfrak{S}$. ult. cum l.feq. ffde leg. $2 . c o m-$ mumem fententiam non probare, of num. feqq.
12 Legatarium certa partis bareditatis, non baberi loco haredis in ea parte, \&o confequenter nec tranfire in eum onera bareditaria, cum Cumano, contra Communem.
13 L. mulier, 22. S. finali, ff. ad Senatusconfultŭ Trebellianum, explicata.
14 L. fi quis fervum, §. ult. ff. de legatis 2 . verus intellectus adductus.
is D. Gabrielis. Henriquez bonorifica mentio facta per Autborem.
16 Petrum Auguflinum Morlam, fuperiorem refolutionem contra Communem, ex privatis foriptis D.Gabrielis Henriquez transccripfife, prout hoc num. adnotatur.
17 Ufufrul̆uarium onmium bonoram non teneri Solvere es alienum, ex fententia Bartoli.
18 Nonnulla jura, qua adduci folent pro opinione Bartoli, minime prabare eam.
19 Ufufructuarium omnium bonorum non teneriad folutionem aris alieni, fed baredenn ipfum, ex communi Jententia contra Bartol. prout hoc num. explicatur. Executionem pro are alieno, vel pro debitis tefatoris, non effe petendam adversiss uf uf fructuarium onmiwin bonorism, fed adverfius heredem, fen bareditaria bona.
Pro opinione communi contra Bartolum nonnulla fundamenta, © jura adducuntur. Socini inductionem contra Bartolum, ex textu inl. I. ff. ad Trebellianum, contra Jafonem, \& Ripam probandam, \&' num. req.
23. Lex nova aliquid dijponens in uno ex cafibus per antiquam legem equiparatis, extenditur ad alium.
24 Rejolutionem communem contra Bartolum extendi, \&s limitari nomullis modis, remiffive.
25 Ufusfructuarius omminm bonorum, an teneatur impenfas funeris, of infirmitatis perfolvere?
26 UJufriuctus omnium bonorum cum relinquitur, qua debeant ante ounnia de corpore hareditatis deduci?
27 UJufruçuarius onnium bonorum, utrùm credita hareditaria exigere pofit?
28 Item an fructus nominum, feu fortì?
29 Inflrumenta, \&ै alia fcripture apud haredes debent remanere, non autem apud ujufructuarium.

USufructuarius omnium bonoruum ex teflamento, vel ex alia ultima voluntate, an, \& quando teneatur folvere æs alienum à teftatore relictum, frequenter difputari folet in hac materia, atque à multis quidem traçatum, à nounullisverò optimè, atque perfectè declaratum eft :quorum numero, \& ante alios, eruditè explicavit Covar. variar. refolut. lib. 2. cap. 2. per totum. Michael Graffus receptar. Sententiar. §. legatum, q. 35 per totam, optimè Menoch. lib.4. prafumpt. 143. per totam, horum veltigia fequutus, Et Bartoli fcriptis in $l$. ultima, ff. de ufufructulegato, attentè prælectis, nonnullos cafus coniftituam, quibus preefens ifta queftio diftinctione, \& refolutione explanabitur.

Primó igitur conftituendum eft: quòd cùm certaI rum rerum ufusfructus legatur, utputà illius, \& illius fundi, ufufructuari" minimè tenetur ad onus æris alieni folvendi, ut expreffim cautum eft pofleriori parte $l$. ult. ff. de ufufructu legato: ubinotant Bartol. \& alij), num. I.

Et probatur etiam in l. I. S. fi bares, ff.ad Trebellimum. Aretinus in conf. 116 . Franc. Marc. decif. 814 num. I. \& decif. 533. n.6. r. p. \& effe communem, ac frequentiffimam omnium fententiam, teftatur Covar. variar. lib.2.d. cap. 2. num.1. in principio. Guillielm. Benedict? in cap. Raynuntius, de teftamentis, verbo, cretera bona, n. 44. Villalobos communium, concluf. 61 . in verbo, $u$ fusfructus. Joannes Garfia de expenfis \&f meliorationibus, cap. 1 I. num. 61. verf. \&f in primis jure commumi. Mich. Graffus $\$$. legatum, quafl. 35. num. 3. Menochius lib.4. prafumpt. 123. num. 5. Parladorius rerum quotidiamar. lib. 2.p.4. cap. finali, §. 2. n. 6. fol.196. Achilles Pedrocha, qui veram reddit, \& communem hujufce conclufionis rationem in conf. 7.n. 131. \& feqq. ij omnes apertè intelligunt, in predid́fo cafu ufufructuarium integrum ufumfructum habiturum abfque deductione aliqua debiti, \& hæredem ex aliis bonis, vel vendendo proprietatem falvo jure ufusfructus, folvere teneri æs alienum, fi quod fit, ut annotavit expreffim Aretinus d. conf. 116. Caftrenfis in conf. 294. In caufa que vertitur Bononis, col. ult. lib. 2.
Et hic cafus procedit, etiam quando teftator legavit ${ }_{?}$ ufumfructum bonorum mobilium, \& immobilium, vel partis eorum; nam adhuc ufufructuarius ifte, cum rei particularis legatarius dicatur, non tenetur folvere æs alienum, nec pati, remaliquam mobilem, vel immobilem alienariab hærede pro æris alieni fatisfactione: ita fentit Bartolus in diac. l. ult. If. de ufufructu legato, cum quo tranfeunt communiter omnes, ut teftantur Covar. ditt. cap. 2. num. 3. Guillielm. Benedictus in dift. cap. Rainuntius, verbo, cætera bona, num. 43. Graffus diç. §. legatum, quaff. 35. num. 5. \& cum aliis Menoch. lib. 4. diat. prafumpt. 143 .num. 6. qui dicit, cafum fuperiorem procedere multò fortius, quando te- 3 ftator legaffet rem certam pleno jure proprietatis, \& ufusfructus, \& refert Caftrenfem fic tenentem in conf. 294. col. ult. verfic. nam \& of idem effet.

Procedit etiam predictus cafus in ufufructuario 4 quartæ, vel quintæ partis bonorum, qui non poteft conveniri, nec ad folutionem æris alieni tenetur; nam bona dicuntur deducto ære alieno, l. fubfignatum, $\S$. bonaff. de verbor. fignificatione: ideòq; cum ipfe habeat ufumfructum tantum eorum bonorum, quæ deducto zere alieno fuperfunt, non poteft pro debito aliquo conveniri, fed hæres conveniendus eft, qui hanc dedutionem facere debet, reliquumy; ex manu dare legatario, ut ex communi refolvunt Rodericus Suarez in $l$. quonium in priorib. ampliatione 7. num. 12. \&f 13 . Covar, d. cap.2. n.2.verf. Tertia concliff. \& fequuntur Graffus $d$. quaff. 35.n.4. Menoch. ditt. prafumpt. 123.n. 10.
Secundò, \& principaliter conftituendum eft, ufufru- 5 Cuariú tertiæ, quartæ, vel quintæ partis hæreditatis, teneri ad æris alieni pro ea parte folutionem: fic fcripfit Bartolus in diat. l. ultim. n.2. ff. de ufufructu legato : fequuntur Mathefilanus, Ruinus, Paulus de Montepico, Guillielm. Benedictus, Francifc. Marcus, Turifanus, \& alij, cum quibus ita tenent Covar. diff. cap. 2. num. 1. verf. Secunda concluf. Graffus d. quaff. 35. num. 6 . Menoch. lib. 4 diaf. prafumptione 143. num. 3. Borgninus Cavalcanus de ufufruçu mulieri relicto, num. 216 . fol. 423 . Joanes Garfia dict. cap. II. num. 61 1 in fine, verfic. rurf fum nec in ufufructuario: Et ij quidem fecurius 6 probarunt id, quando teffator reliquiffet legatario ufumfrucum fuæ hæreditatis, ut cum aliis probavit Menochius ubi fuprà, num. 2.
Subdit tamen Bartol. in dict. L. ult. ff. de ufufructu le-7 gat, num. 2. quòd ufufructuarius, five hæredes ejus poterunt finito ufufuctu deducere fic folutum, quafi innuens apertè, quòd fructuarius folvere teneatur de fuo, \& non ex redditibus, five fructibus bonorum; poffit tamen poftmodum fic folutum deducere, vel repetere : \& fequuntur Guilliel. Benedict. in diaf. cap. Rainumtius, $d e$ teftamentis, verbo, cætera bona, num. 43. Mathefilanus in notabili 4 . Francifc. Marc, decij. 835 s.n.I. Et hanc opi.
nionem effe æquitati proximam, fed jure non probari, dicit Covar. variar. 1. 2. dig. cap. 2.n. 2. in princip. \& probabiliorem firmat Parladorius rerum quotidianar. lib. 2. cap. finali, 4.part. \$. 2. num. 6. fol. 197.
8 Verùm his non relatis, contrarium; imò talem deductionem fieri non poffe, contra Bartolum tenet Michael Graffus 5. legatum, d. quaff. 35. n.6. Menochius tandem, qui fuperiorum mentionem non facit, lib. 4 d. prafumptione I43. n.4. ex mente Ruini, in conf. 41. num. 2. lib.2. aliam viam fequitur, exiftimatque, quòd fi ufufructuarius ab initio coactus folvit ex proprio, nec poftea percipit tot fructus, quot ex ipfis tantundem confequi potuerit, refiduum poterit ex proprietate retinere: quòd fí tot fructus, vel plus percipit; nihil ampliùs deducere, nec retinere ex proprietate poterit. Sed quidem mirandum eft, preedictos Patres, maximè Menochium (qui in hifce rebus perfcrutandis diligentiffimus effe folet) filentio pretermififfe ea, quæ ex mente Baldi, Caftrenfis, \& Allexandri in propofito refolvit, \& dubium hoc utiliter tractat Paulus de Montepico in l. Titia cum teftamento, s. Titia cùm nuberet, de legatis 2. quaft. 59. numn. 167 . à principio, ufǵs ad verf. Sed ifta plane procedunt.

Quo loco in primis cum Caftrenfi firmat, quòd hæres antequam tradat bona ad utendum, \& fruendum, debet primó deducere æs alienum, \& fatisfacere credicoribus, five fit legatus ufusfructus omnium bonorum, five hæreditatis, ut fic à principio non cogatur, fecundùm hanc doctrinam, aliquid folvere ufusfructuarius, nec habeat neceffe poftea deducere, five retinere: Differt ergo hæec fententia ab aliis; primum ab opinione Bartoli docentis in hac fpecie, cogendum fructuarium folvere æs alienum ex proprio, pofteà tamen finito ufufructu, ipfum, vel hæredem ejus deducturum, aut repetiturū. 1 i.ifert fecundò à refolutione Graffiadducta fuprà, ut ex dictis conftat apertè. Differt tandem ab opinione Ruini, quam probavit Menoch. loco relato Jupra; nam cum creditoribus ab initio alia vià fatisfieri debeat, preefata diftinctio locū habere non poterit.

Secundò \& principaliter (quod etiam fuperiori, \& 9 communi refolutioni omninò eft contrarium) Paulus ipfe de Montepico Mathefilanum, \& Caftrenfem fequutus in lectura, \& confiliis relatis ibid. defendit fecurè, ufufructuarium non poffe conveniri, multoq; minus ex ipfis fructibus debere fatisfacere creditoribus, etiamfi fub nomine Quotar hareditatis relifus fit ufusfructus: fed ha:edem conveniendum effe, \& confequenter ufufructuarium quotæ hæreditatis non teneri folvere æs alienum, contra Comunem: fed idem dicendum hoc cafu, quod in alio, cum ufutructus omnium bonor. relinquitur, ut dicebam' num. precedenti, in princ. Et hanc partem longè veriorem, \& tenendā crediderim; tum ex fundam ntis adducendis infrij; tum etiam, quia fundamenta Comunis nec juris ratione fubfifunt, nec probant illam: nam primum deducitur ex $l$. ult. juncta gloffa in verf. fub vocabulo hareditatis: \& ta-
IO men ille textus non probavit, ad quod aliegatur comuniter: ibi enim non fit mentio Quotr hæreditatis, nec ufufructuarius compellitur creditoribus refpondere, \& de fructibus fatisfacere, vel proprio patrimonio folvere; fed folum deciditur, legato ufufructu fub nomine Quotæ, veluti tertiæ partis, æs alienum deducendum effe ex proprietate bonorum, ita ut hæres, \& fructuarius fentiant onus æris alieni, quia proprietas bonorum deficit hæredi, \& ufusfructus etiam minuitur ufufructuario; quod fecus eft cum certæ rei ufusfructus legatur, veluti fundi, quia tunc nullo modo æs alienum ) pertinet ad ufufructuarium, fed totùm deducendum eft ex illis bonis, quæ remanent penes hæredem, ut $\int$ uprà, boc eod. capite obfervatione I. ex num. I. dicebamus.
Secundum fundamentum Communis defumitur ex II textu in l. $\int$ I quis fervum, $\$$. ultimo, cum l. Seq. If. de logatis 2. quem poftalios expendit Covar. lib.2. variar. d. cap. 2.num. 2. in princip. Pro cujus explicatione animadver-
Joam. del Caftille Qulot. Contr. Juris, Tom. I.

Caput LIX.
219
to in primis: quòd, dato, ut ille textus probaret id, ad quod allegatur communiter, quod tamen certum nou eft, nihil in contrarium urgere poteft: quoniam loquitur in legato Quotac hæreditatis pleno jure, five quoad proprietatem, in quo is qui honoratur, tenetur fubire onera pro portione fibirelicta, quod non æquè adaptari poteft ad ufufructuarium hæreditatis, cum multum interlit, an proprietatem quis, an ufumfructum ex teftamento confequatur. Secundò animadverto, juris ratione rectè perpenfa, facilè fuaderi, legatarium certæ partis hecreditatis, non haberi loco heredis, in ea parte, 12 \& confequenter nectranfire in eum onera hareditaria, prout contra Communem fubtiliter, \& verè tentavit Cumanus in dicG. L.f quis fervum, S . ult.ff. de legatis 2. \& in L. non amplius, S. 1. eod. tit. \& fequitur Crotus in l.2. n. 26. If. eod. tit. de legatis I .

Quorum fententia probatur primó, ex textu in $\S$. Sed quia baredes, verf. posf quod Senatucconfultum, Infiti. de fideicomnij $\beta$, baredit. juncta expofitione gloffe ibi. Quæe confirmatur authoritate Ulpiani in fragmentis, titul. 24verf.ficut fingule, ev tit. 25 .verf.exPegafiano. Juxta quam probat ille textus, non tranfire onera ipfo jure in eum, cui pars hæreditatis legabatur, fed oportere interponi ftipulationes de dividendis oneribus.
Secundò probatur, per textum in 1 . mulier, 22.S. finali, ff.ad Trebellianum : ubi is, cui pars hæreditatis legatur, non fuftinet vicem hæredis, cùm in tali legatario 1 non habeat locum Senatusconfultum Trebellianum, ut clarè probatur ibi, quidquid aliter contendat explicare Craveta in rubrica, ff. de legatis, 1.n.87. Nec obftat text. in dict. L. fi quis fervum, §. ult. qui contra Cumanum expendi folet; nam rejecta interpretatione Croti in l. I. num. 30. If. de legatis I. \& omiffis nonnullis adductis per Andream de Angulo ad $l$. meliorationum, l. s.tit. 5. 14 glof.9. ex num.2. verè dicendum eft: Quod onera, de quibus tractatur $i b i$, non tranfeunt in eum, cui pars hæreditatis legata eft; id quod manifeftè probatur ibidem, dum dicitur, ex ea parte non effe deducendam funeris impenfam, neq; pretia fervorum manumifforum, quoniam ea onera, ficut nec alia, non tranfeunt in eum legatarium, nifiinterpofitis ftipulationibus, de quibus in d. 5 . Sed quia baredes, Infit. de fideicomimi $\beta$. bareditat. Unde textus iile potius retorqueri poteft contra Communem ; nam fi in legatarium Quotæ hæreditatis non tranfeunt onera, multò minus tranfire poterunt is eum, cui ejufdem partis hæreditatis folus ufusfructus legatur : \& ita hanc opinionem contra Commúnem (ne unquam alienum aliquid tacito Authore ufurpaffe nobis contingat) defendebat quondam Salmantice infignis quidem, atque eruditus preceptor nofter Doctor Gabriel Henriquez, qui tunc in lectura extraordinaria, 15 fumma omnium approbatione interpretabatur textum in l.I.ff. ad Senatusconfult. Trebellian. Nunc verò primariæ Cathedræ juris Cæfarei proprietatem obtinens, jus ipfum Cæfareŭ non minus fubtiliter, quam verè interpretatur : eo verò non relato, fuperiorem refolutionem ex privatis ipfius feriptis noviffime transfcripfit Petrus Auguftin. Morla emporij, I. part. tit. 12. de variis quaf. 16 quaft. 2. num. II. per totum.

Tertiò \& principaliter conftituo, dubiú effe, quando teftator reliquit ufumfructú omnium bonor an ufufruCtuarius teneatur folvere zes alienum? Et Bartolus in 17 dict. l. ult. ff. de ufufructu legato, n. 5. expreffim docuit, hunc ufufructuarium teneri folvere as alienum. Baldi in conf. 23. in fine, lib.2. \& in conf. 477. lib. 3. Pract. Papien. in forma libelli, quo agitur ad dotem, in verbo, dedit, \& legavit, colum.2. cum quibus fimpliciter tranfit, nec amplius difputat ex Scriptoribus hujus Regni, folus Joann. Garfia de expenfis \&f meliorationib. cap. I I. n. 62 . verfic. quod fi relinquatur ufusfructus omnium bonorum : $\&$ ij moventur primò per text. in $l$. uxcori wea, $37 . \notin$. de ufufructu legato, qui nihil probat, ut rectè oftendunt Covar. variar. lib.2. dicf. cap. 2. num. 4 in princip. Meno- 18 chius lib. 4. diff. prafumptione 243. nam. 9. Petrus Au-
gultinus Morla emporij) $\mathbf{I}$ part. tit. 12. de variis queffionibus, quaft. 2. num. 8. qui Covar. nec Menochium non retulit. Secundò, per textum in l. nam quod, §. finali, cum l. feq. ff. ad Senatusconfult. Trebellianum, qui etiam nihil probat, ut fecte oftendit Rolandus in conf.8. n. 16. lib.2. \& eo non relato, Andreas Gaill.practicarum obfervitionim, lib. 2. objervatione 146 . num, 2. Morla ubi fieprai, nam. 7.
19 Idcirco coḿunis, \& vera opinio eft in contrarium; ufufructuarium omnium bonorum à creditoribus, ratione erris alieni conveniri mon poffe, fed hæredem inftitutum conveniendum effe, \& ad folvendum æs alienum teneri; ita tamen quòd ex rebus ipfis haereditariis fatisfacere poffit creditoribus, \& in confequentiam minuere ufumfructum, ac cùm tradit bona ufufructuario, etiam invito eo tot diftrahere de bonis teftatoris, quot, fatis erit pro æris alieni fatisfactione, \& poftea refiduum, quod ære alieno deducto fupereft, ufufructuario utendum fruendumq; tradere: ut utriusq; par fit incomiodum, hares in proprietate, ufufructuarius in folo ufufructu fentiat, \& habeat decrementum, \& jus fuum diminutum; tenetur tamen hæeres primò fatisfacere de pecuniis, fique fintin häreditate, \& eis deficientibus, jura, \& actiones, \& nomina debitorum vendere, deinde bona mobilia, \& tandem ínobilia minùs fructuofa \& damnofa: quod $\sqrt{1}$ hæres non habeat bona defuncti pe-
$\$$ nes fe, fed cradiderit jam ufufructuario, vel fructuarius ipfe ex voluntate teltatoris, poffeffionem propria authoritate confequutus fuerit, tunc tenebitur ipfe patientiam preffare, utbona venundari polfint ab hærede, pro ære alieno folvendo, vel preftare cautionem de folvendo, aut de confervando haredem indemnem à creditoribus in cafum moleftationis alicujus: ita Ca-
ftrenfis, Alexand. Jafon, Decius, Ruinus, Craveta, Guillielm. Bened. \& alij, cum quibus fic tenet Covar. lib. 2. variar. diact. cap. 2. n.4. © 6. Gozadìn. multis rationibus fundans in conf. $94 . n .21$. Bellon. in conf 7.n. 1. Barbacia, Guid. Pap. Socin. fen. \& junior, Parifus, Decius, Alexander, Baldus, Durandus, Francifc.Marcus, Rolandus, Paulus de Montepico, Rubeus, Natta, Corneus, \& alij, cum quibus firmiter defendunt Menochius lib. 4 dic. prafimptione 143 -n.8. cum $\int$ eqq. \& $n$. 13. \& Seqq. Andr. Gaill. qui rationes concludentes adducit lib.2.dit̆. obferGatione 146. per totam. Petr. Pechus, Francifc. Vivius, Villalobos, Turifanus, Hotman. Piftor. \& alij, quos refert \& feguitur Graffus $\S$. logatum, quaff. 35.n. I. \&' 2. per totum, latiffime Cavalcanus de enfufructu nimlieri reticto, n. 221. fol. 413 . ufg ad num. 225. fol. 43 1. Hieronymus Gabriel in conf. 1 14.n. n. 8. vol. 1. Cephal. in conf. 742 .n. 22. lib. 3. Ludovic. de Rofatis in conf. 94.
${ }^{2}+12$. 12. Burfatus in conf. 123. n. 14. lib. 1. Quefada diverfar. quaftionum juris, cap. finali, n.6. \& 17 . Joannes Botta in conf. 6. num. 3. ufg, ad num, 13. Gama decif. Lufitamie, 199.n. z. Hyppolit. Riminald. in conf. 172. per totum, lib. 2. Lancelotus Gallia Alexandrin. in conf. 4.n. 1. Cardin. Albanus in lucubrat. in Bartol. ad rubricam, ff de ufufructu, num. s. \& inl. final. ff. de ufufructu legato, Barbofa in l . maritum, n. 21. fol. 237. If. Foluto matrimonio. Achilles Pedrocha in conf. 7. num. 139. cum Seqq. \& noviffime his non relatis, Petr. Auguftin. Morla, de variis quaftionibus, tit. 12 . emporij, dig\%. quaft. 2.
(1) num. 3. ó Seqq. Hieronymus de Cavallos cominunium contra communes, quasf. 191. in fine. Angelus Matheacius de legutis of fideicommifis, lib. 2. cap. 18. num. r 3 . Petr. Ricciardus ad s . conflituitur, Injlitut. de ufufructu, num. 24 fol. 139. Joannes Parladorius rerum quotidianarum, lib. 2. cap. finali, 4. parte, 5.2. numer. 6. \& 7 . 20 Ubi ex preedicta refolutione, recte inferendum annotavit, executionem pro æere alieno, vel pro debitis teftatoris non effe petendam adversus ufufructuarium omnium bonorum, hæredem, fed advesùs hæredem, feu hereditaria bona qui conventus tenetur nominare hereditaria bona ad executionem.
21 Et pro hac opinione contra Bartolum multa funda-
menta adducunt Gozadinus, Gaill. Menochius, \& alij ubi Juprà, quinque Roland. in conf.8. exn. 5. uf̆́s ad num. 13. vol. 2. quæ funt jure velut expreffa in l. ufufructu, ff. ad legem falcidiam, ubi fic fcribitur: Ufufructu bonorum legato, as aliemum ex omnibus rebus deducendum est, \&cc. \& in $l$. ult.ff. de ufufructu legato, ubi fit differentia inter legatum certarum rerum, \& legatum ufusfructus bonorum: dicitur æs alienum ex bonis deduci quando legatur ufusfructus bonorum, l. fin. S. fin autem as alienum, verf. In autem legata, C. de bonis qua liberis, ubi pater ufufructuarius bonorum adventitiorum filij, tenetur folvere legata annua ex fructibus, aut redditibus bonorum, fiad id fufficiant; ergo reliqua ex ipfis corporibus hæreditariis erunt folvenda: \& fic illum textum contra Bartolum, Caftrenfis induxit $i b j$. \& in conf. 294. n. 2. lib.2. Barbofa in dizt.l. maritum, num.21. Et denique pro hac parte Socinus in l. 1. ante num. 1. f. ad Trebellianum, expendit illum textum, exittimans ex-22 preffim urgere in illis verbis: In quo jus, fructurǵg transferentur. Ex quibus annotavit Bartolus ibidem num. 3. ufufructuarium dici, largè tamen, \& non propriè eum, in quem utile jus, five comoditas transfertur; \& Bartoli doctrinam probarunt Jafon ibi., 1. lectura, num.9. \&in 2. lectur. num. 11. Caftrenfis num.3. \& Ripan. 7. Socinus etiam, inde deducens, quòd cum in fideicomiffarium, in quem commoditas transferebatur, onus $x$ ris alieni non tranfiret ante Senatusconfultum Trebellianum; fimiliter nec in ufufructuariú tranfire poterat. Sed hanc inductionem impugnant Jafon ibidem, 2. leCtura, num. 12. \& Ripa n. 8. ea ratione, quòd cùm tranfeat in fidecommiffarium onus æris alieni pof Senatusconfultum Trebellianum, idem dicendum erit in uffructuario omnium bonorum, fumpto argumento à ratione Senatusconfulti. Quod tamen fumi non debet, imó exprefsè urget ille textus in contrariam fententiam: ibi enim generaliter fcribitur, onus æris alieni in hæredem tranlire debere, \& non in eum, in quem comioditas transfertur: quod fideicomifiarium, \& ufufructuarium equè comprehendit; \& quamvis Senatusconfultum Trebellianum in fideicommiffario hoc emendaverit, ejus tamen emendatio, \& difpofitio adufufructuarium extendi non debet: nam licet lex nova 23 aliquid difponens in uno ex cafibus per antiquam legem æquiparatis, extendatur ad alium, ex doctrina gloffæ in l. quod verò contra, ff. de legibur, gloffa unica in fine, quam probarunt comuniter omnes ibi. ut teftantur Jafon in authent. quas actiones, num.19. C. de facrofanct is Ecclefisis. Tellus Ferdinandi in 1.3. Tauri, 4-part.n.16. \& in l.4. n. 22. ש. 25. ubi Anton. Gomez. n.6. Cephal. in conf. $366 . n .21$ r lib.3. Decianus in conf. 1 r.n. 1 53. lib.1. Tamenid non procedit, ubi ratio legis non æquè militat in cafu omiffo, ut in noftra feecie, in qua ideó transferuntur oneraperTrebellianum in fideicomiffarium, quia hæres directus rogatus reftituere hæreditatem, abfq; ullo com̄odo obftrictus remaneret onerib ${ }^{\text {. }}$ hæreditariis: quod effet iniquum, \&ab omni juris ratione alienum. Cæterum hæres, à quo omnium bonorum ufusfructus relinquitur, dominus remanet proprietatis omnium bonorum, cum quavel de proximo, aut faltem in futurum, ufusfructus veniet confolidandus morte ufufructuarij, \& aliis modis dicendis infrà : ideó rationi ipfi confonum eft, ut ipfe teneatur ad folvendum æs alienum: nec in hoc reperitur aliquid immutatum, ut contendit Morla ubi Juprà, d. quadft. 2. n.6. 24 Nunc extenditur, \& limitatur predicta refolutio nonnullis modis confideratis per Menochium, qui ipfeomninò videndus erit lib.4. diç. prafumptione 143.n. II. है 12 . \& 15 . \& 16 . cum feqq. ufg in finem prafumptio- 25 nis. Et declaratur, ut procedat etiam, quando debitum folvendum verfatur circa expenfas funerum, \& infirmitatis; nam adhuc tenetur hæres de bonis hæreditariis folvere diftas expenfas, \& non ufufructuarius, ut 118 cum Parifio, Rolando, \& Francifco Marco, refolvit noviffimè Petr. Ricciardus ad §. conjlituitur, num. 2 与.

1 setr. Ricciardus ad 9. conginwor,
fol. 3 39. Infitut. de ufufructu: \& ante eum latiùs probavit Borgninus Cavalcanus de ufufrữu muleri reliEzo, numero 217. verfic. Secundo cafu, quando debitum, fol. 425 .
26 Quarto conflituendum eft ex dictis hactenus hoc capite, \& nonnullis capitibus precedentibus, aliisque fuperioribus hujus libri, fatis conftare refolutionem cujusdam quaftionis hujus materix: qua, inquam, ante omnia debeant de corpore hacreditatis deduci, cum ufusfructus omnium bonorum relinquitur. $\mathrm{Si}-$ quidem legata omnia, æs alienum, funeris, ac infirmitatis impenfas deducendas fore, fuprid probavimus; alia etiam non pertinere ad ufufructuarium, five excipienda fore à generali ufusfructus omnium bonor. legato, plene fcriptum reliquimus aliis capitibus, supria, hoc eodem libro. Et in hoc dubio fic explicarunt Cephalus in conf. 479. num. 52 . \& in conf. 563 . numero 31. lib.4. Cavalcanus de ufufructu mulieri relicio, num. 95. in princ. fol. 269. \&f num. 97. fol. 277.

27 Uuintò \& ultimò conftituendum eft, dubium effe, utrùm quemadmodum ufufructuarius omnium bonorum conveniri non poteft à creditoribus hæereditariis, nec ad folvendum eisdem æs alienum tenetur; fic nec contra debitores hæreditarios agere poffit ipfe; \& confequenter debitorum exactio ad quem, an ad hæredem, 21 an ufufructuarium omnium bonorum pertineat? In qua queftione Rolandus in conf. 8. n. 19.lib.2. ex mente comuni dicendum putavit, Fructuario non dari actiones nec debitorum exactiones permitti, eas potius hæredi competere; qui tamen pecunias exactas ufufructuario preftare debet, \& ab eo cautionem recipere: \& fic, fructuarius ad proprietatem, five fortem ipfam ${ }^{2} 1$ principalem debitam exigendam agere non poteft abfque mandato; ad ufumfructum verò, a alita hæreditate, non prohibetur agere, \& reali \& perfonali actione, ut procurator in remfuam, ut etiam probarunt Borgnin. Cavalcanus de ufufructu mulieri relicto, $n .198$. fol. 392.
28 Graffus§. legatum, quaff. 34. Burfatus in conf. 123. n. I4. lib. I. Achilles Pedrocha in con $f .7$. num. 174. quin.179. Cornei, \& aliorum authoritates, quas retulit pro contraria parte, d. num. 174 in fine, procedere dicit, quoad fructus fortium, feu nominum, ut putà annuorum reddituum, vel cenfuum, ut ea poffit exigere ufufruAtuarius omnium bonorum, non autem ipfam fortem \& refert Ruinum fic declarantem in conf. 206. numero 29. verf. pratered ipfe, vol. 2. Deinde num. Seqq. queff.

29 6. ex num. 182. «fque ad num. 189. quafi neceffario, \& confequenter ex fuperiori refolutione dicendum infert, quod inftrumenta, \& aliæ fcripturæ bonorum, \&
\& jurium teftatoris apud hæredes debent remanere, non autem apud ufufructuarium. Et reddit rationem quia fi hæredi concefla eft exactio debitorum, eidem quoque omne id cenfetur concelfum, fine quo exactio ipfa fieri non poteft, ut cum Ruino loco relato, /upra, latius probavit ibidem. Et de his hactenus, quæ ut vides, nullibi erant anteà fic elaborara, aut digefta.

## C A P T L X.

Hæres an, \& quomodo detrahere poffit Quartam Falcidiam de legato ufusfructus omnium bonorum? ubi Borgnini Cavalcani praxis, \& refolutio in hac materia probatur, \& legibus hujus Regni applicatur: Deinde cum aliis defenditur Quartæ falcidiæ, \& Trebellianæ detractionem hodie locum habere, tametfi jure Regio teftamentum valeat abfque hæredis inftitutione.

## SUMMARIUM.

1 Ufufructuarium onmium bonorum, folutis debitis, \&


Satisfacto teftamento, onme alind quod Juperesfi ex


Quarte Falcidie, \& Trebellianice deductio, utrùm bodie ceffare debeat, eo quid teftamentum valedt abjğ, baredis inflitutione? \&ic num. 11. com̄uni introductum fuerit? (idia, Trebellianica in origine, five ratione introductionis conveniunt: idcirco Falcidia nomine plerumǵg appellatur Trebellianica apud Jureconfultos. 9 Sed in alisis multis differunt.
10 Proponitur ratio precipua dubitandi in quaffione prom pofita fuprà, num. 6.
I1 Et vera refolutio traditur.
12 Antonium Gomez. conffituentem de jure Regio dijcriminis rationem inter Falcidiam \&\% Trebelianiam, recte coufutatum per Molinam.
13 Communem refolutionem de qua fuprà, num. 4. procedere etiann de jure bujus Regni.
14 Extraneus bares infitututus poift mortem uxoris legatarie ufusfructus, an poflit detrabere ufumfrucium Falcidia? remil/ive.

HÆres, an ufufructuarius exigere debeat credita, \& perfolvere debita,aut qualiter ær ris alienideductio, \& folutio fieri debeat, fatis diftinctè, \& plenè capitibus precedentibus actum eft, eifdemque conftitutum, \& probatum, Ufufructuarium omnium bonorum, folu- 1 tis debitis, \& fatisfacto teftamento, omne aliud quod fue pereft ex patrimonio, \& bonis defuncti habere debere pro tempore vitæ fuæ ad fruendum, utendum, \& ufufructuandum: quod ultra relatos $i b i$, rećé etiâm advertit Hyppol. Riminald. in conf. 171. n.8. lib. 2 . Nunc vero prætermitti non potelt, utrum hæres deducere poffit Quartam Falcidiann de legato ufusfruĉus omnium 2 bonorum, fi æftimatio ufusfructus éxcedat dodrantem, \& quartann partem hæereditatis, hoc eft, fi fit majoris valoris \& æftimationis proprietatis hæredi reliče.

Quam quaftionem licet $a b$ aliis tractatam videam, inter quos latiuls agit Borgnin. Cavalcanus, quem ftatim referam; ideo tamen tractare hoc capite decrevi, ut oftenderem, an quæ de jure comuni fatuta funt, de jure hujus Regni procedere poffint ; five jusRegium utrum juri comuni in aliquo repugnet? Et quod attinet ad jus comune, hæredem inftitutum poffe Falcidiam 4 detrahere delegato ufusfructus omnium bovorvin, tenuit gleffa unica in l. uxori meed, ff. de ufufrutu legato. Bartolus in l. Titia cum teflamento, $\$$, final. num. 7. de legatis 2. Et quamvis Caftrenfis in conf. 459 n. 2. vol. 2. hoc dubium moveat, \& non difolvat, comunem effe omnium refolutionem conftat ex Andrea Gaill. prątic. obfervationum, lib.1. obfervat. 133. num. 5. Grafio S. legatum, quafl. 36: n. 8. intelligendo tamen in hunc modum, ut cum æeftimatio ufusfructus excedit dodrantem, five quartam partem hereditatis, hoceft, quoties facta computatione valoris proprietatis eorum bonorum, que hæredi relifta funt, \& æftimationis reddituum. ufusfructus toto tempore vitæ ufufructuarij, ufusfructus eft majoris valoris \& æflimationis proprietatis ipfius ad haredem pertinentis ita ut excedat dodrantem; tunc hæres inftitutus detrahere polfit Falcidiam de illo ufufructu, \& confequenter, uff; ad Falcidiam non habebit fructuariusufumfructum, five non fruetur illo: enimverò remanere debet penes ipfum heredem, ne inftitutio fitinanis; fi verò ufusfruč fit minorisredditus, \& æfti-

## 222 Quotidianarum Controverfarum Iuris, Lib. T.

mationis proprietatis, \& non tangit dorrantem, non erit locus Falcidiæ: fic fcribunt Gloifa, Bartol. \& Doatores comuniter, per illum text. in l. 1. S. fi ufusfruct. $_{\text {a }}$ ff. ad legem falcidiam. Socin. jun, in conf. 122 . col. 1. vol. 1. Craveta in conf. 17. n. I. \&f in conf. 119.n. 6. vol. I. Natta in conf. 297. n.6. \& 7. part. 2. Borgnin. Cavalcanus, qui refert alios, de ufufructu muilieri reliffo, $n .225$.
5 fol. 430 . \& fcribit praxim hujus refolutionis, conftituens primò, hanc Falcidiam fie detrahendam de fructibus ufusfructưs, ut primò æftimari debeant ex una manu omnia bona relicta hæredi inftituto; \& fic proprietates bonorum ex altera manu ufusfructus dictorum bonorum, deductis expenfis ufufructuarij. Secundò haberi debere confiderationem ad quantitatem, \& qualitatem bonorum, an fint magni valoris, \& parvi redditus, vel è contrà parvi valoris, \& magni redditus. Tertiò ad qualitatem perfonæ, cui legatus eft ufusfructus, an fit juvenis, vel fenex, vel mediocris ætatis; majoris enim $æ$ ftimationis erit ufusfructus relittus juveni, quia plus durabit, quàm feni: de quo vide etiam Joann. Vincent. Honded. in conf. 39. num. 80. vol. 2. Quartò, calculum, five computationem valoris proprietatis bonorum, \& æftimationem redditus ufusfruAus, ætatisque, quà prefumitur, ufumfructum duraturum, fieri debere juxta difpofitionem $l$. bareditat. ff. ad legem falcidiam, junctis his, quæ fcripferunt Partol. Alexander, Caftrenfis, \& Doctores communiter, Covarr. Roder. Ivarez, \& alii relati per eundem Cavalcanum ibid. d.n. 225 . in fine, hoc eft, quòd ufufructuarius præfumatur vivere è prima ætate ufq; ad annos triginta, \& ufque ad ifud tempus fieri debebit æftimatio ufusfructus; \& fi haberet decem annos, per viginti annos erit æftimandus ufusfructus; fi viginti, per decem; fi viginti quinque, per quinque; $\& a b$ annis triginta, ultrà prefumetur vivere ufque ad annos fexaginta; \& ultra annos fexaginta erit fiendum computum refpectivè, ut Jupràde prima ætate dictum eft: idq; ex communi omnium fententia in d. l. bareditatum, Quintò \& ultimò conftituit, quod in preedictaæftimatione \& taxatione ufusfructus, poffet ufufructuarius plus \& minùs vivere, ut de fe patet: ideò per hæredem preftanda erit cautio ufufructuario de reflituendo in cafum minoris ætatis, \& finiti ufusfructus, \& è converfo, ufufructuarius cavebit hæredi de augendo Falcidiam in ufufructu, in cafu majoris æftimationis \& ætatis, per textum in d. l. hareditatum, \& comunes Doctorum refolutiones, ibid. de quibus vide omninò Hyppolit. Riminald. in conf. 170. exnum. 18. cum multis fequent. uf:g in finem confilij, lib. 2. ubi plenè agit, an decifio $l$. bareditatum, ff. ad $l$. falcidiam, habeat locum in legato ufusfructus. Atque ex dictis ibi conftat apertè, prefatam quæftionem rectè refolutam per Cavalcan. quod attinet ad jus commune.

Videamus nunc, utrùm refolutio hrec de jure Regio procedere poffit; quod ex alio pendet: an fcilicet de jure hujus Regni, Quartæ Falcidiz, \& Trebelliani-
6 cæ deductio ceflare debeat, eo quòd teftamentum vajet abfque harredis inflitutione, vel fi heres inftitutus noluerit, aut non potuerit hæereditatem adire, ex $l$. I.
7 tit.4. l. 5.nova collect. Regia. Namque jure communi Falcidiæ,\& Trebellianicæ remedium ideò introductum fuit, ut hæredes teftamento fcriptı facilius ad hæreditatem adeundam commoverentur, \& ita ultimæ defunCtorum voluntates effectum fortirentur, quæ aliàs omiffa aditione irritantur, utpotè cum ex non aditione vires teflamenti corruant omninò, ut in propofito optimè advertunt Alciatus paradoxoram, lib. 5. cap. 19. Craffus receptarum Jententiarum, $\S$. falcidia in princ. n. s. Molina de Hijpanor. primogeniis, lib. I. cap. 17. num. 9. verf. nec objfat fid icatur. Duarenus de lege falcidia, cap. 7 . Hotmannus variar. dijputation. cap. de Quarta Pegafiana, pag. r. \& noviffime his non relatis Antonius Pichardus ad principium, Inflitut. de lege falcidia, num. 26. fol.
ca , hoc eft in origine, five ratione introductionis; idcirco Falcidiæ nomine plerumque appellatur, atque fignificatur Trebellianica apud Jureconfultos in l. deducta, §. qui posf tempuu, in verf. numīs centum, ff. ad Trebellianum, L. pater filiam, l. Titia, l. fibares, ff. ad legem falcidiam ; \& unum pro alio fumitur. Glofla verbo, falcidia in 1 . f1. ut allegas, \& inl. quanquam, verbo, legis, C. eodem titulo. In aliis tamen multis differunt, quæ diligen- $g$ ter congelfit Berengari ${ }^{\text {in }}$ in repetitione $l$. in quartam, prafatione 3. ff.ad legem falcidiam. Sed cum hodie ex dicta lege Regia conferventur teflamenta, atqueultimæ teftatorum voluntates effectum fortiri poffint, etiamfi teftator hæredem non fcripferit, vel quamvis fcriptus hæres hæreditatem adire recufaverit, jam hodie non videtur neceffarium Quartæ Falcidiæ \& Trebellianicæ remedium, fumpto argumento à ceffante ratione legis, \& quia correeta ratione legis \& lex ipfa correcta cenferi debet. Quibus \& aliis rationibus hanc fententiam defendunt Anton. Gomez. Spino, \& alij, qui preecitantur ab his, quos ftatim referam, \& eorum fententiam omninò probandam exiftimat noviffimè, atque Matiençum, \& alios refert (qui tamen contrariem tenent) Hieronymus de Cævallos Commumium contra communes, quaff. 995 . in fine, fol. 26 r . Contrarium verò opinionem, fcilicet nec legem falcidiam, nec Senatusconfultum Trebellianum eife fublatum; imò \& hodie, ficut \& olim procedere debere, fecurè firmant, \& concludenter fundant D. Antonius de Padilla in l.eam quam, num. IO9. C. defideicommi/Jis, Burgos de Pace, in l. 3. Taurri, numer. 962 . cum Seqq . Molina de Hi/panorum primogeniis, lib. 1. d. c. 17. num. 9. \&f 10. Lara in, repetitione l. fi quis à liberis, S. utrùm, num. 18. If. de liberis agnofcendis: qui duo rectè improbant Anton. Gomez. dicentem ex dicta l. regia fublatam effe hodie Falcidiam non verò Trebellianicam, cùm revera inter unum, \& alterum congrua differentix ratio conflitui non poffit; idem etiam tenent Parladori' rerum quotidiamar. lib. I. cap. I I. Joan, de Matienço in dict. l. I. tit. 4. lib.5.gloffa 19.n. 5. © $n$. 1 I. कै $n$. 18. © tribus feqq. \& Alphonfus de Azevedo ibi num. 121 I. Gratianus reg. 200. in fine, \& clarè fentit Tellus Ferdinandez in 1.3 . Tauri, 3.part. num. 4. ij quidem omnibus fatisfaciunt, que pro contraria parte excogitari poffunt, atque latiffime omnium (qui ipfe hanc partem optimé fundat) Antonius Pichardo ad principium, Infitut. de lege falcidia, videndus ex num. 26. ufque ad num. 51 . Inde \& confequenter infertur dicendum, decifionem textus in d.l. 1. . S. $\bar{i}$ ufusfructuw, $\&$ in l. bareditatum, ff. ad legem falcidiam \& communes Dottorum refolutiones relatas fuprà incorrectas remanere hodie, \& procedere debere, ficut \& olim; idcircò cùm cafus evenerit, Quartam Falcidiam, \& Trebellianicam locum habituram in legato, aut fideicommifo ufusfructus omnium bonorum: quod eft mente tenendum, \& notandum; folent enim frequenter teflatores ære alieno gravati, uxores relinquere ufusfructuarias omnium bonorum, ita ut folutis debitis, impletoque teftamento, legatum ufusfructus in maxima æftimatione excedat dudrantem: tunc enim habita æflimatione juxta rationem fuperiuss dictam, Quartæ Falcidix deductio concedenda erit hæredi de legato ufusfrutus omnium bonorum, modo, \& forma in initiò hujus capitis propofitis.

Quòd fi hæres non fimpliciter, aut purè inftitutus 1 fuerit, fed poft mortem uxoris, cui ufusfructus omnium bonorum legatus fit, hærede, ut dixi, poft mortem ejufdem inflituto, an hæres poffit detrahere ufumfructum Falcidiæ? plenè differit: \& Paulide Montepico traditiones optimè impugnat Menochius libre 4. prafumptione 141. num. 4 个. © 46 .

## 

Ufusfructus, an, \& qualiter finiatur morte, \&\& cum proprietate confolidetur? Reipublicx, Civitati, Ecclefix, aut Fifco relictus, quanto tempore duret? Cùm morieturlegatarius, velab eodem poft mortemfuam, cur inutiliter legari dicatur? Item, an \& quando cenfeatur teftator jus duntaxat legaffe, quod habebat in re. Demùm fi profe, \& hærede, vel hæredib» fuis ufusfruct ipfe relinquatur, an, \& quare ultra primum legatarij haredem non extendatur? Etibid. hæredum mentio quomodo in contractu, teftamento, \& omni alia difpofitione accipienda: quamplurimæ leges in propofito declarate, atque elegans, \& brevisrefolutio in hac materia tradita.

## S UMMARIUM.

UJumfructum extingui multis modis, ex parte rerum, perfonarum, deficiente conditione, do tempore.

U Jum fructum morte fructuarij finiri, \& cum proprietate confolidari.
Menochij refolutio in confilio 20r, num. 26. libro 3. relata, atque in propofito bujus materia commendata.
Regula in dubio fandum, donec contrarium probetur, \& pro ea pronunciandum.
6 Regulam qui babet pro $\int e$, intentionem fuam fundatam babere dicitur.
UfufruCtuarij morte naturalis polfelfio finitur, qua apud eum erat, \& civilis pofleffio proprietarij ip fo jure ad je trabit illam naturalem, qua erat penes fruEtuarium.
Ufufructuario mortuo, ufiufructus confolidatur cum proprietate ipfo jure, nec est neceffe, quod proprietario reflitutio aliqua fiat.
9 UJufructu finito, non obftante fatuto, ex cujus di/pofitione poffelfio continuatur in beredem, potest proprietarius propria authoritate recipere poffelfionem naturalem ufufructuarij, ut eam jungat civili, nec per boc incidit in prenam aliquam: idque latius explicatum remiffive.
Ufiufructus, ficut morte ufufructuarij finitur, fic of onus ipft fructuario ratione ufusfructuos injunctum, etiam quod videbatur ulterius durare ex verbis dijpofitionis.
Ufufructu finito, finiuntur of alimenta, qua ex difpofitione teftatoris ab ufufructuario praftanda erant alicui, nec ab alio poteft legatarius confequi illa. Alimenta praftandi obligatio, regulariter durare debet toto tempore vitie legatarij, etiam mortuo berede, vel capite minuto.
13 UJufructus, cur morte ufufruCluarij fingitur? ubi duplex ratio redditur.
14 UJusfructus mortuo proprietario, non finitur, fed durat quoufque fructuarius vivit, prout latius explicatur remiflive.
15'UfusfruCtus inutiliter legatur, cimm morietur legatarius, fervitus verò pradialis fic potest jure legari.
16 UJusfructùs legatum inutile e $\int \sqrt{ }$ e, $\sqrt{2}$ frultuarius legaverit ufumfructum, quem babet in re aliena; item $f 2$ res, quarum ufumfruCtum tantiom obtinet, fimpliciter legaverit, cum Communi.
17 Teftator in dubio cenfetur legare dumtaxat jus quod babet in re, stiamfit tale jus morte ipfius fit peritu-
rum : ubi quarundam legum ratio redditur, \& prafata doCtrina quamplurimis exornatur, remilfive's \& vide num. fequenti. Nonnulla annotata novilfime' in propofito per Antonium Pichardum, damnantur; ejusdem interpretatio ad textum in I. uxor patrui, C. de legatis, improbatur, \& communis Doctorum refointio recipitur. ructus legatum etiam exprelfin perpetuo Reipulice, vel Civitati, aut Ecclefid relictum; centum annis finiri.
20 Legatum annuum Reipublicu, Civitati, Collegio, aut Ecclefie perpetuo, aut fimpliciter relictum minimé extingui centum annorum decurf $u$; fed altria procedere, donec Re/publica ipfa finiatur, cum Regerio, © alits multis, contra Hugolinum, \& Bartoliom.
21 Ufusfructus fico relictus, utrium centum annoruin decurfu finiatur?
22 Ufusfructus reliçus civinati, vel civibus, amitti potest non utendo per modum, \&े tempus à lege confitutum, fed \&े quafi morte civitatis finiri potest, putà, fi boftile aratrum in eam civitatem inducatur, aut aliter ip $\int a$ intereat.
23 Aratrum civitati inducere, quid quibus indiçum.
24 Proponitur difficultas textus in $\$ 1$. in verf. ne tamen in univerfum, Inftitut, de ufufructu, \& Raphaeilis Fulgofij folutio probatur.
25 Ufusfructus relictus alicui pro $\int e$, \& barede, vel baredibus fuis, ultra primum legatarij boredem non extenditar: ubi agitur de ratione textus in 1 . antiquitas C. de ufufructu.
26 Et quorundam fententia non probatur.
27 Naturam rei, de qua agitur, in omni materia, of diJPofitione attendendam.
28 Redditur vera ratio ad textum in 1 . antiquitas, C. de ufufructu, \&o nomullis juribus in contrarium adductis rejpondetur.
29 Haredis, vel beredum mentio, quomodo accipienda in contraCtu, teftamento, \&o omni alia diffofitione : \& an primus hares tantum, vel etiam ulteriores comprebendantur? ubi nonnulli Authores congeruntur. in unum, qui bac de re, is late, \&o utiliter etiant tractarunt.

PRoabfoluta atque expedita hujus Capitis explicatione, in quo de extinctione, \& fine ulusfructus incipimus tractare: in primis conffituere neceflarium I erit, Ufumfructum extingui multis modis, ex parte rerum perfonarum, deficiente conditione, \& tempore, ut in hac materia non malè conffituit Petrus Gregorius in Syntagmate juris, lib.4. cap. 5.n.3. 1. part. vel, ut inquit Francifc. Hotmannus, ad titul. ff. quibus modis u- 2 fusfruclus amittatur, in principio, \& late declarat per totum, Ufumfructum quinque modis amitti, finiri duobus: amittitur capitis minutione, rei mutatione, non utendo, in jure ceffione, \& confolidatione: finitur morte, \& tempore. Cujacius etiam in paratit. ad eundem titulum, folio mibi, 43 . dicens Ufumfrutum amitti capitis deminutione, morte, tempore, rei mutatione, non utendo, ceffone in jure, dominij adquifitione; quibus tamen modis proprietas non amittitur. Quæ omnia pleniffimè, breviter tam:n, atque diffinctè attingendo, ut à morte incipiam, dicendum eft: plus quàm certum effe, ufumfructum morte fructuarij fini- 3 ri, \& cum proprietate confolidari, ut ex tunc incipiat proprietarius plenam in re habere proprietatem, per textum in $\$$. finitur, Infitut. de ufufructu, l. corruptionem, C. codem titul.l 3. S. finali, ff. quibus modis $u$ fufructus amittatur, l. s.ff. de ufifruẻ̛ul legato. l. 24. tit. 31, partita 3. Julius Paulus lib. 3. Jententiar. tit. 6. verfic. uffufructus, ubi Cujacius, \& alij locis referendis infra. Borgnin. Cavalcanus deufufructu mulieri relizfo, num. 81. in fine, num. 137. in fine, num. 178.* n. 229.

## 224 Quotidianarum Controverfiarum Furis, Lib. I.

fol. 436 . \& decif. 44 . num. ร. Cæpola de fervitutibus urbanorum, cap.2. num. 13. Anton. Gomez. tom. 2. variar. cap. 15. de fervitutib. num.19. Connanus conientar. juris civilis, lib. 4. cap. 6. num. 3. fol. 245. fic etiam annotarunt, \& in diverfis rebus confulti refponfum prebuerunt Aretinus in conf. 60. Alvarus Valafcus confult. 66. num. 23. Cephalus in conf. 125 . num. 4. lib. 1. \& in conf. 158. num. 1. © 2 . \& in conf. 27 1. num. 17. \& in confil. 288. num 30. lib. 2. Burfatus in conf. 32. num. 57. lib. 1. Decianus inconf.42. num. 35. vol. 5. Hyppolit. Riminaldus in conf. 381 1. num. 97. ©f in conf. 393. num. 53. 4 lib.4. Menoch., in conf.2or. n.26.l.3. Ubi eruditè oftendit, naturæ ufusfructus valde repugnare, quòd morte ufufructuarij non finiatur. Inde \& notanter dicit, quòd quoties agitur de interpretatione contracqus qui poteft intelligi, vel in conceffionem proprietatis, vel ufusfructus, $\&$ ita res eft dubia, fi pactum adjectum fit, ut res tranfeat ad hæredes, fignificat proprietatem, feu dominium, non folùm ufumfructum in eo contractu fuiffe translatum, cumalioquin pactum fit contra naturam 5 ipflus ufusfructus: idem Menoch. in conf. 241. num. I. in eodem lib. 2. ubi ex praedicta doctrina, quòd ufusfructus finiatur morte ufufructuarij, \& cum proprietate confolidetur, infert fundatam effe intentionem proprietariorum, cùm regula pro illis fit, regule autem in dubioftandum fit, donec contrarium probetur, \& ${ }_{6}$ pro illa pronunciandum, ut ex multis probarunt Ce 6 phalus in conf. 419. num. 75.lib. 3. Francifc. Beccius in conf. 101. num. 41. Decianus in conf. 80. n. 16. vol. 3. Burfatus in conf. 186. num. 9. vol, 2. Menoch. in confil. \$3. num. I I. lib. I. Et regulam qui habet pro fe, intentionem fuam fundatam habere dicitur, Glofl. in l. ommis definitio, in princ. ff. de regulis juris. Decius in l. 1. num. 8. ubi Doçores communiter eodem titul. Jafon in l. a Divo Pio, in principio, n.7. If. de re jurlicata. Menchaca de fuccelfion. refolutione, lib. 2. S. 13-in fine. Burgos de Paz in conf. 21 ex num. 23. cum feqq. Mieres de majoratu, 1. part. quaff. 30. num. 3. Joannes Gutierrez practicar. lib. 3. quaft. 4. num. 13. Decianus in conf. 53 . numer. 8 . vol.r. Cephal. in conf. Ig2. n. 7. vol. 2. Fulvius Pacian. 7 tractat. de probationibus, lib. 1. cap. 8.n. 14. \& quatuor Seqq. Sicut autem finitur ufusfructus morte ufufructuarij, finitur etiam \& naturalis poffeffio, quæ apud eum erat, \& civilis poffeffio proprietarijad fe trahit illam naturalem, que erat penes fructuarium, ut ex Baldo, Jafone, \& aliis obfervat Natta in conflio 419. n. 3. lib. 2. \& fequitur Menochius in conf.r 39. n.16. © n.2I. lib.2. Ultra quem, idem docuit Bartolus in l.fí arrogator, num. 12. verf. fed hodie videtur. If. de adoptionibus, dicens, quod pofferfio naturalis, quæ exifebat penes fructuarium, finito ufufructu, flatim proprietario etiam ignoranti ipfo jure acquiritur: \& fequuntur Modernus in confuet, Parifienf. tit. I. S. 30, navar. 174. Tiraquellus in traltatu, Le mort faifit le vif, part.3. declarat. prima, $n$. 7. Tellus Ferdinandez in $l .17$. Tauri, $n .63$. verf. ©f boc est quod proprie dicit textus. Hieron.Gabriel in conf. 142.
8 num. 4. ©́ 5. lib. 2. ubi rectè probat, Ufufructuario mortuo, ufumfructum confolidari cum proprietate ipfo jure, nec effe neceffe, quòd proprietatio aliqua reftitutio fiat; Imola etiam in conf. 16. Vifo cafu tranf, 9 miffo, expreffim probavit, non obftante flatuto, quo poffeffio continuatur in heredem, poffe proprietarium, ufufructu finito, propria auctoritate accipere poffeffionem illam naturalem, ut eam jungat fuæ civili poffeffioni, nec per hoc incidere in peenam, l. fi quis in tantam. C. unde vi: \& fequuntur multi relati per Ti raquell. diftadeclarat. 1. num. 5 . qui pro majori intelligentia precedentium erit videndus omnino per totam declarat. \& in tractatu, de jure conflituti, in multis locis relatis per eundem dic:. declarat. 1. in fine.
10 Sicut etiam finitur ufusfructus morte ufufructuarij ; fic etiam \& onus ipfi fructuario ratione ufusfructus injunctum. Unde natura ufusfructus, que eft, ut per mortem ufufructuarij finiatur, efficit quòd ipfo mortuo fi-
niatur, \& quodcunq; onus ipfi impofitum, etiam quod videbatur ulterius durare ex verbis difpofitionis. Quod ex aliis rectè confiderat Simon de Preetis de interpret. ult. voluntat. lib. I. interpret. 2. Solut.2. n. 19. fol. 93 -1 1 ङ́ lib. 4. dubit. I I num. 87- fol. 366 . ponit exemplum, cum ab ufufructuario ex difpofitione teftatoris preftanda funt alimenta alicui, quoniam ipfo mortuo, \&ffic finito ufufructu, finientur pariter \& alimenta, nec ab alio poterit legatarius confequiilla: \& allegat textumin L. Titia, in principio, ff. de annuis legatios, \& in l. Stichus, §. 12 Titia, If. de alimentis legatis: \& tamen aliàs preftandi alimenta obligatio, regulariter durare debet toto tempore vitze legatarij, etiam mortuo hærede, vel capite minuto, ut cum Corneo, Gramatico, \& alis, probat ipfe ibidem, d. num. 87.
Ratio autem, quare ufusfructus morte ufufructuarij 13 finiatur, \& cum proprietate confolidetur, duplex effe poteft. Prima, quia cum ufusfructus fit jus perfonale, \& perfonæ cohærens, l. prima, ff. de fervitutibus, l.3. §. finali, ff. quibus modis ufusfructus amittatur, cum perfona ipfa extingui debet, nec in haredem etiam univerfalem tranfire poteft, l. non folùm, 9 . $\$$. tale, ff. de liberatione lega$t a, l: u f i s$ aque, 22 . ff. de ufus if babitatione, $l$. pecoris, 4 . If. de fervitutibus rufficorum, $l$. in omnibus, 69 . ff. de regulis juris: quod in propofito rectè confiderarunt Hugo Donellus de pignoribus, pag. 169. Connanus commentar. jur. civil, lib.4. cap. 6. num. 3. in princ. fol. 245 . Alvarus Valafcus confult. 66. num. 23. Cujacius tract. 5. ad Africanum, pag.67. lit. F. Simon de Prextis de interpretatione ultimar. voluntat. lib. 4. Solut. ultim. num. 8. fol. 436 . Decianus in conf. 42. n. 35. vol. 5. \& noviffimè folo Aretino relato, Petrus Ricciardus ad $\$$. finitur, Inflitut. de ufиfructu, num. 4.

Secunda ratio effe poteft, quæ ex verbis ipfis Imperatorum, $\mathrm{at} q$; Jureconfultorum deducitur : ideò fic ftatutum fuiffe, quia aliàs, fi ufusfructus morte ufufructuarij, caterisque aliis modis à jure introductis non finiretur, in univerfum inutiles effent proprietates, femper abfcedente ufufructu, $l .3$. verf. ne tamen $n_{2} f$. de ufufructu, l. antiquitas, C. eodem, S. I in fine, Infitut. eodem tit. quæ 14 rationes minimè urgent, cum proprietarius decedit; idcircò ufusfructus morte proprietarij non finitur, fed durat quoufque ufufructuarius vivit, per textum in $l$. fipatri tuo, 3. C. de ufufructu: ubi ex communi omnium fententia fic annotavit Joan. Sichardus num. 4. © num. 5. fingulariter in hoc diftinguit, \& Placentini opinionem improbat.
Secundo loco conftituendum eft, ex prima ratione is propofita fuprd, deduci veram rationem ad text. in $l$. beres mens, 78. S.quamvis, ff.de condit. \& demonfrat. ubi ufusfructus inutiliter legatur alicui, cum morietur ipfe, 1. ufumfructum, 5. If. de ufufructu legato: quia confertur in tempus, quo extingui debet, ut dicit Modeftinus in l. Titio cum morietur, 58 .ff. de ufufructu, in illis verbis: In id tempus videlicet collatus, quo a perfona fua difcedere incipit. Perperam ergo confertur in mortem, quod morte ipfa finitur: \& fic ufusfructus, qui conflitutus morte intercideret, à morte conflitui, aut initium capere non potelt, ficut nec eo modo in ftipulationem deduci ad differentiam fervitutis prædialis, quæ rectè à vicino mihi legatur, cùm moriar; nam \& conftituta fervitus, pradij morte intercidere non folet, cùm jus perfonale non fit, ut ufusfructus, fed reale potius, quod in hæredes tranfit: \& hoc difcrimen interufumfructü, \& fervitutes prediales fatis fuggerit inferiptio d.l. Ti tio, quæeft ex lib.9. Modeftini differentiarum, quæ hanc differentiam docuit inter ufumfructum, \& fervitutes prediales, quòdufusfructus inutiliter legatur cùm morietur legatarius; fervitus non item, ut eruditè advertit Cujacius recitationum folennium, in lib. digeforum, ad L. ufumfructum, 5 . per totam, ff. de ufufructu legato.

Secundò deducitur ratio ad textum in $l$. quod in re- 16 rum, 24. S. 1.ff. de legatis $\mathbf{~}$. ubi Jureconfultus Pompomius fcribit, Ufusfructuslogatum inutile effe, fi fructua-
sius legaverit ufumfructum, quem habet in re aliena : nam ex Glolfa, \& comuni interpretatione DD. $i b i$, \&
 mibi.99. dicendum eft: Quòd legatum hujufmodi, cum non incipiat deberi nifi poft mortem ufufructuarij ufumfructum ipfum legantis, \& eu tempore jam in ejus perfona extinctus fit ufusfructus ; meritò inutile exiftimatur, quafi collatumin id tempus, quo cœeptum finiri debuiffet. Id quod procedit, non folum cum is, qui habet ufumfructútantum, legaverit illum, dicens fe legare ufumfructūillius, aut illius fundi, fed etiam ubi fimpliciter legaverit res,quarum ufumfructū dumtaxat obtinet, quia eadem ratione inutile legatum eft, per text. fingularem in $l$. uxxor patrui, C. delegatis, per quem text. \& textum inl. fervielectione, $\mathbb{S}$. ultimo, $f$. de legatis I \&
37 in dill. l. quod in rerum, 6. 1. comuniter annotare folent Doctores, quòd teftator in dubio cenfetur legare dumtaxat jus, quod habet in re etiamfi tale jus morte ipfius fit periturum, ut eft jus ufusfructus, fic Gloff. Bartol. Bald. Salicetus, Alexand. Caftrenfis, Jafon, Cumanus, \& alij in dictis juribus. Anton. Gomez. tom. I. variar. cap. 12. de legatis, num. I5-per totum. Menchaca de fucceß. progre $\int$ Ju, lib.3. §.21. n. ult. \& \$. 27. de legat. 1. num. 38. ©े inl. fcimus, num. 4. C. de inofficiofo teftamento: \& multis exornant Simon de Prexis de interpretatione ultim. voluntat. lib. 4. dubitat. 50. Solutio 6. per totam, fol. 433 . Burgos de Paz in conf. 38.n.8. Burfatus in conf. 6. num. 16. vol. 1. Petrus Surdus in conf. 224. lib. 2. Covar. in cap.filius nofer ; de teftament. n.2. Joan. Mericis de Chartulariis in conf.76. n. 22. \& feqq. inter confilia ult. volumt. vol. 2. Anton. Galeatius Malvaffa in conf. $27 . n \mathrm{~nm}$. 14, vol. I. Joan. Gutierrez in conf. 18.ex n. 72. Azevedius in l.3. tit. 6. lib. 5. num. 4. ©f 6. © 8. © 10 . \& 22 . Aldobrandinus in conf. 25.n. 2 I. \& 25 . 'ं 26. \& 28. \& 37-\& 39. lib. 1. Achilles Pedrucha in conf. 2. à n. 5 I. uf\% adnum. 68. \& in conf. 7 . num. II. \& © feqq. Joann. Vincent. Honded, in conf. 63. num. 3. \& feqq. © num. 42. © 43. lib. I. Marc. Anton. Peregrinus de $f$ ideicommi/fis, art. 6. num. 15 . © 16 . \& in terminis, quòd five ufusfruct tantùm relinquatur, five res fimpliciter, cujus ufumfructŭ tantùm obtinet teftator, relinquens, quòd jus tantùm videatur relictum etiam morte periturum, cum Baldo, Jafone, Bartolo, Alexandro, Corneo, Socino juniori, Zafio, Antonio Gomezio , Covar. \& Menchaca, defendit Graffus $\S$. legatum, quaff. I4. num.9. \& 12. \& ita tenendem arbitror: verè enim pro hac opinione eft textus expreffus, qui cavillari non poteft, in dicf. l. uxor patruiC. de legatis, ubi Diocletian ${ }^{\circ}$, \& Maximianus fic fcribunt: Uxor patrui tui $\sqrt[S]{i}^{i}$ tefata dece/ferit, res tuas, tantum ufumfructum earum babens, legare non potuit. Et Gloffa ibi, verbo, non potuit, oppofita difficultate, quòd potuerit rem alienam legare, refpondet utique potuiffe, fed cum jus ufusfractushabeset, videri illud tantum legaffe, \& cum nullum jus remaneat poft mortem fuam, non tenere legatum; nam quod voluit, fcilicet ufumfructum, non potuit; \& quod potuit, fcilicet, proprietatem, non dixit: fic que neutrum valet, of in ambiguo, ff. de rebus dubis.
18 Quapropter placere mihi nuilo modo poffunt, quæ contra Comunem noviffimè annotavit Anton. Pichardus in s . non folum, Inflitut. de legatis: ex num. 28. ufque ad num. 36. ubi primùm refert \& improbat, fed malè quidem refolutionem comunem fupra, relatam. Deinde in contraria fententia eft, valere fcilicet legatum, f is qui ufumfructum alicujus rei tantum obtinet, rem ipfam fimpliciter legaverit. Quod evidenter repugnat verbis textus in diet. l. uxor patrui. Nec admitti poteft ejufdem interpretatio, ut verba illius legis directa fuerint ad dominum proprietatis, ad figniticandum, legatum valere non debere in damnum \& prajudicium domini rei legatæ, cùm verifimile non fit ; Imperatores ipfos de eo dubitaffe; quod certum quidem erat, atque indubitabile. Dubium ergo verfabatur, in hoc, quòd res aliena jure legari poterat; \& tamen eo cafu res
fimpliciter legata fuit: nihilominùs tamen legatum nou valere dicitur, ex ratione Gloffæ, vel quia teltator ufumfructum non legat, ut alienum, fed ut fuum, errore juris, quafi fibi liceat id facere; idq; prefumendumeft, five ufumfructum, five rem fimpliciter legaverit, in qua ufumfructum obtinet, ut eruditiffime pungit $\mathrm{Cu}-$ jacius recitationum folemniam in lib. Digeforum, ad d. l. quod in rerum, 24. S. 1.ff. de legat. 1. in princ.

Tertio loco conftituendum elt, ex ratione fecunda propofita fuprà, deducendam veram rationem textus in l.fi ujüfructus mumicipibus, ff. de ufufructu legato, \& in $l$. an ufusfructus, ff. de ufufructu, legatum ufusfructus, etiam exprelfim perpetuó Reipublice, municipibus, vel civitati, aut Ecclefiæ relictum, centumannis finiri, ob rationem predictam, ne fi perpetuò apud Rempublicam, vel civitatem ufusfructus fit, proprietario proprietas nuda fit prorfus inutilis, nunquam ufufructu refufo proprietati, nec unquam ufufructu recurrente ad proprieatem : fic adnotarunt comuniter Scribentes ibi, \& poft multos eleganter Covarr. variar. lib. 3. cap.9. n. 10. per tot. Parif. in conf. 74. n.85. \& 86. lib. 3. Ruin. in conf. 143 .col.4. fub n. 1 I lib. 4. Simon de Pratis firmans, omnes convenire in hoc, de interpr. ult. volumtat. l.4- Jolut. ult. n. I I. fol. 436. Pancirol. Riminald. \& Peregrin. ubi fatim referam eos, \& confirmat Regia l.26. tit. 3 1.p. 3 . ubi Gregor.Lopez glof. 1 r. movet dubium, quod \& fuperiores proponunt, utrum idem obfervandum fit in legato annuæ preeftationis predietis locis relicto? Mihi autem magis placet (quidquid 20 Hugolinus, \& Bartolus repugnent) Rogerij fententia, exiftimantis magnam differentiam effe inter ufumfrucqum, \& legatum annuum; idcirco legatum annuum Reipubliæ, Civitati, Collegio, aut Ecclefix perpetuò, aut fimpliciter relictum, minimè extingui centum annorum decurfu, fed ultra procedere, donec Refpublica ipfa finiatur. Quam fententiam contra Bartolum, cum Barbacia, Jafone, Ripa, \& Socino, eruditè defendit, atque concludenter fundat Covar. variar. lib. 3. dict.cap. 9. num. io. per totum, latius Hyppolit. Riminaldus videndus omninò in conf. 2 19. num. I 1 . \& multis feqq. lib.2. Pancirol. in conf. 20 . art. 135. per totum, \& cum multis Marcus Antonius Peregrinus de fideicommiffis, art. 29. num. II. videndus num. 8. fol. 275 . qui, \& Covarr. ubi fuprd , veram reddit difcriminis rationem, inter ufumfructum, \& annuum legatum. Cujacius etiam, dicens legatum annuum hujufinodi effe æternum, \& fempiternum, \&eandem difcriminis rationem reddens, recitationum folennium in lib. digeforum, ad $l$. in fingulos, 8. in fine,ff. de umnuis legatis, latius ad 1.8 . बु 2 9. If. de ufufructu legato, ubi agit, an etiam ufusfructus fifco relictus, finiatur eodem temporis fpatio, \& ele-2 ganter probat; quòd ufusfructus relictus civitati, vel civibus, vel Reipublicæ, amitti poteft non utendo per modum, \& tempus conftitutum lege: fed \& quafi morte civitatis finiri poteft, putà fi holtile aratrum in eam civitatem inducatur, ut paffa eft Carthago, \& Numantia, \& Saguntum: quod eft in $1 . f i n f$ usfruitus, ff. quibus modis ufius ructus amittatur. Aut alio modo civitas extingui, \& mori dicatur, prout explicat Petr. Gregorius in Jgntagmate juris, lib.4. cap. 5.num. 16. 1. parte, ubi $n$. 15. explicat etiam, aratrum civitati inducere quid, \& 23 quibus inductum, ut ibi videre poterit, \& in l. 23. titul. 3 I. partit. 3.

Quarto \& ultimò conftituendum eft, ex eadem ratione deduci rationem textus in $l$. antiquitas, $C$. de us $J u$ fructu. Anteà tamen advertendum erit ad verba Juftiniani in dicto s. I. in fine, Infitut. de ufufructu; quatenus fcribit: Ne tamen in univerfum inutiles effent proprietates, Jemper $a b j$ cedente ufufruitu, placuit certis modies extingui ufumfructum, \&f ad proprietatem reverti. Quod idem expreflum eft in l. 3 . ad finem, ff. de ufufructs. Sed difficultatem facit, videri contraria, ufumfructū extingui, \& ad proprietatem reverti, quia fi extinguitur ; ergo reverti non poteft : \& fic neceffe eflet, ut reverti

## 226

 Quotidianarum Controverfiarum luris，Lib．L．poffet，quod remaneret，argumento，$l$. ．ed \＆$f \sqrt{2}$ manen－ te，ff．de precario ：\＆quia non entis nullæe funt qualitates， l．cjus qui in provincia，cam vulgatis，ff．ficertum petatur． Sed hujus difficultatis facilis erit folutio，fi repetamus nonnulla ex his，que pro diftinctione caufalis，\＆for－ malis ufusfructus diximus，fupra hoc eodem libro，cap．1． per totum．Extinguitur enim certis modis ufusfructus formalis，qui refidet penesfructuarium，diftinctus，\＆fe－ paratus à proprietate，\＆revertitur ad proprietatem u－ fusfructus caufalis，qui erat fimul cum ipfa ante confti－ tutum ufumfructum．Quæ folutio confirmatur exhis， quæe fcribunt Bartolus，\＆Doctores communiter in $l$ ． Servum filij，in principio，ff．de legatis primo．Parifius in conf． 74 ．numer． 8 t．vol． 3 ．\＆in fecie argumentatio－ nis noftre，Albanus in conf． 250 ．numer． 25 ，libro 2. dum dicunt，quòd ufusfructus formalis eft qui extin－ guitur，quando cum proprietate confolidato contin－ git；\＆in terminis，difficultati fuperiori propofite fic refpondet Fulgofius in l．1．numero 6．ff．de ufu－ fructu．
85．Deveniendo igitur ad textum in d．l．antiquitas，pro ejufdem explicatione conftituo：quòd fi ufusfructus re－ lictus fit alicui pro fe，\＆hærede fuo，vel hæredib fuis； in hoc enim，quod mentio hæredis fiat in fingulari， vel in plurali numero ；differentia non eff，ut Mantica， Simon de Pretis，\＆alij referendi fatim annotarunt expreffim：hujùfmodi legatum validum eft，fublatâ penitus Antiquorum altercatione，\＆contrarietate，fed ultra primum legatarij hæredem non extenditur，cum primo potius hærede finitur，\＆ad proprietatem re－ vertitur，ex decifione textus in $l$ ．antiquitas，$C$ ．de ufufructu．Cujus rationem exiftimant nonnulli funda－ tam effe ex natura ipfa ufusfructus，juxta quam morte
06 finitur，ut dicebamus fuprà in principio，nec ad hæredes tranfit：fic intelligunt Cinus，Bartolus，\＆alij antiqui ibid．\＆in 1. im amnalibus，Cod．de legat，idem Bartol．in 1 ． Galluw，etiam $/ i$ purente，n．7．ff．de liberis \＆ $\begin{gathered}\text { pollbumis．Ca－}\end{gathered}$ gnolus in l．qui per fucceffionem，num．10．ff．de regul．ju－ yis，\＆communem refolutionem teftantur Alexander num．9．\＆Claudius num．26．in d．9．etiam／f parente． Tiraquell．de retrať．conventionali，5．1．glof．6．n． 22 ． Mantica de conjecturis ult．voluntat．lib．8．tit．14，n． 21. fol． 357 ．Simon de Pratis de interpret．ult．volunt．lib． 3 ． folut．5．n．29．verf．poffet autem，fol．19．Anton．Gomez． tom．2．variar．c． 15 ．de fervit．n． 20 ．\＆cap． 11 ．n．14．Jo－ annes Gutierrez de juramento confirmatorio，1．part．cap． 48．n．8．© 9 ．Alexand．Raudenfis de analogis，lib．1．cap． 15．n．79．火火 80．\＆noviffimè his non relatis，Barbofa in 1. quia tale，14．n． 34 ．verf．circa quam liwitationem， fol．318．repetit etiam Simon de Protis lib．1．Jolut． 2. 27 num．20．fol．93．qui ex num．18．cum Seqq．multis pro－ bat，naturam rei，de qua agitur in omni materia，\＆di－ fpofitione attendendam；ipfa enim declaratur volun－ tas difponentis，quantumvis verba impropriari con－ tingat．Ratio igitur d．l．antiquitas，confiflit in eo， quod hareredis mentio facta fuit circa rem，quæ de fui natura ad hæredes non eft tranfitoria，ficuti ufusfru－ Aus，qui morte finitur；\＆fic de primo tantum hare－ de intelligi debet difpofitio，tametli verba indiftinctè prolata fuerint，nam \＆dictio qualibet，quæ perpetui－ tatem inducere videtur，ex natura rei，cui adjicitur du－ rat dumtaxat，quantum ipfa res．Alexand．in conf． 60 ． Omi Jo．lib．1．Alberic．in l．annuam，ff．de annuis legat．
Hec tamen ratio quamvis communis fit，mihi non placet ex eo，quod non concludat；nam etfi natura u－ fusructus ea fit，ex voluntatedifponentis alterari potu－ 28 it ut capitibus fequentib？probandum elt．Alià igitur atione fundatur decifio illius textus，non eà，quæe ex natura ufusfructus deducitur，quia juxta eam nec ad primum haredem debere tranfire，fcilicet，ne aliäs proprietas remaneat prorfus atque perpetuò inutilis， femper abfeedente ufufructu；quapropter cumufusfru－ Aus fic relinquitur，mediam viam eligendam Antiqui putarunt，ut fcilicet valeat legatum，atque ut mentio
hreredis fine effectu non fit，nec etiam proprietas inu－ tilis perpetuò remaneat，ad primum dumtaxat legata－ rij hæredem extendatur legatum ；fic hanc rationem expreffim probarunt Gloffa，Baldus，Angelus，Salicetus， Fulgofius，Alexander，\＆Jafon in d．l．in annalibus，C．de legatis．Aretinus num． 56. \＆Jafon $n .34$ ．ind．S．etiamfi parente：\＆effe magis veram，\＆magis communem ra－ tionem teftatur Carolus de Tapia in l．finali，ff．de con－ fitutionibus Principum，2．part．cap．3．num．30．\＆ै 36. folio mibi， $159 . \&$ videtur eandem probare Antonius Gomez．d．cap． 15 －de fervitutibus，num．20．in verf．Jed contrarium esf tenendum．

Nec urget in contrarium textus in diat．l．in amalib． C．de legatis，in $l$ ．كciendum，\＆in $L$. baredis appellatio，\＆$l$ ． heredis appellatione，ff．de verbor．fignificatione：ubi hære－ dis appellatione，veniunt omnes hæredes in infinitum， quia Bartolus in d．L．Gallus，$\S$ ．etiamfi parente，n．7．ita diftinguit ；\＆fequuntur omnes fecundum Manticam， \＆alios relatos fuprà；quòd cùm hæredis mentio fit cir－ ca rem，quax fui naturà ad hæredes tranfit，tanc omnes quidem hæredes continentur，exceptis quibufdam ca－ fibus，ut in diḉ̛s juribus．Cùm vero hæredis mentio fit circa rem，quæ fui naturâ ad hæredem non tranfit，fi－ cuti ufusfructus，qui morte finitur；\＆tunc de primò tantum hæærede debet intelligi d．l．antiquitas，C．de u－ 29 fufructu．Idem etiam obfervant，ipfique latiffimè ex－ plicant，quomodo hæredis，vel hæredum mentio ac－ cipienda fit in contractu，teftamento，\＆omni alia dif－ politione，\＆an primus hæres tantùm，vel etiam ulte－ riores comprehendantur．Doctores comuniter in $\mathrm{d} . \mathrm{\$}$ ． etiamfi parente．Tiraquell．de retract．conventionali，\＄．1． gloff．6．à n．17．ufga adn．26．Mantic．lib．8．d．tit．14－per totum，Simon de Preetis de interpr．ult．volunt．lib．3．Jolut． 5．per totam，fol． 17 ．Anton．Gomez．tom．1．variar．cap． $11 . n .14$ Sigismund．Lofredus in conf．7．n．25．Hyp－ polit．Riminald．in conf．252．n．108．lib．3．Carolus de Tapia in l．fin．If．de conftitut．Principum．part．2．cap． 3 ． Marc．Anton．Peregrinus de fideicommij3，artic．32．per totum，fol． 284 \＆ 285 ．Alexand．Raudenfis de analogis
 \＆゙ $n .79$ ．cum／eqq．\＆n．102．108．© 347 ．\＆vide om－ nino Hyppolit．Riminald．in conf． 242 ．lib． 3.

## CAPUTLXII．

Proponitur difficultas $1.4 \cdot$ ．ff．de novationibur，\＆e comuni interpretatione probata，infertur indead quæftionem，fi teftatorlegavit u－ xori ufumfructum fub conditione，fi ca－ ftè \＆vidualiter vixerit，\＆poft ejus mor－ tem Titio：fiuxor pofteà fecundas nuptias contraxerit，an ftatim debeatur Titio ufus－ fructus？Item etiam，fi uxori legetur ufus－ fructus fi vidua permanferit，\＆fi ad fecun－ das nuptias tranfiverit，idem ufusfructus relinquatur Titio，an uxore ante nuptias fecundas defuncta，Titio debeatur ufusfru－ ctus？ubi quæ hucufque fcripta funt ab a－ liis，recenfentur in unum，\＆communes Doctorum refolutiones magis probantur．

## SUMMARIUM．

I Proponitur difficultas 1．fi ufusfructus debitorem，4－ ff．de novationibus．
2 Et diffinctia glofla improbatur．
3 Ceflio actionum，\＆j jurinm，ignorante，\＆invito debito－ re fieri pateft；delegatio verò nonnifi volente debitur．
4 Probatur communis intellectus ad textum in d．1．4．ff． de novationibus．
s Cujacij fententia in propofito d．1．4．noviter adduafa， cs probata．

6 UJiufructus ex voluntate teflatoris, tranfit de una perfons in aliam.
7 Teftator legavit uxori ufumfructum certi fundi vel aliquorum bonorum, fub conditione, ficafte, \& vidualiter vixerit, \& posf ejus mortem Titio; fit uxor

हो5 pofteà fecundas nuptias contraxerit, an ftatim debeatur Titio ufusfructus?
8 Di/pofitio omnis debet intelligi fecundùm id, ad quod principaliter ordinatur.
9 Actus femper regulatur à fine in quem dirigitur.
10 Regulatur etiam à fua caufa.
II Nonnullis fundamentis fatiifactum remifivè, que expendi folent contra compunem defenfam fup. n. 6.
12 Teftator fi uxori legaverit ufumfructum, fi viduapermanferit, \&f fi ad fecundas nuptias tramfiverit, eunden ufumfructum Titio reliquerit, an uxore ante nuptias jecundas defunctâ, Titio debeatur ufusfructus?
13 Ujusfructus fir relinquatur alicui, donec hares, vel al ter ad certam atatem pervenerit, fo eveniat, quod beres vel alter ante eam atatem moriatur, legatarius confequitur ufumfructum ufque ad tempus, vel atatem prefinitam.
14 Ufusfructus ad certum tempus relītus, mortuo ufufructuario, ante tempus etiam finitur.

ADversùs ea, quæ cap. pracedenti, refoluta funt, urgere videtur in contrarium textus in l. I ujusfruI CAus debitorem, 4.ff. de novationibus, ubi ufusfructus non finitur morte ufufructuarij, in cujus perfona confiltebat ufusfructus, fed alterius mors exfectatur, cui ufusfructus, ipfe delegatus fuit. Et augetur diffitultas, quòd fi fructuarius in fpecie ejus text. delegavit in creditorem ufumfructum, videbatur quòd delegantis morte finiri deberet, per textum in 1 . necee $\int$ ario,8. $\S$. finali, If. de periculo of comiodo rei vendite: quare Bartolus, Cattrenfis, \& Imola in ead.l.4. Aretin. \& alij comuniter in §. finitur, Inflitut. de ufufructu, ubi noviffimè Anton. Pichardus n.3. \& Petr. Ricciardus n.13. Francifc. Hotmannus ad titul. ff. de quibus modis ufusfructus amittatur, num. Io. diverfimodè accipiunt illum textum; inter a2 lia tamen Gloffa verbo, ejus, in dicf. l. 4 \& verbo, morte, in dict. §. finitur, diftinguendum exitimat, an ufusfructus fuerit jam conftitutus, an dumtaxat competat actio, ut ufusfructus debitus, feu promifus conflituätur? Nam primo cafu ufusfructus jam conftitutus, morte fructuarij finitur, ex regula textus in d. §. finitur; \& fic procedit textus in d. l. neceefario, §. finali, quia cùm ufufrust in perfona fructuarij incceperit, debet etiám perfonà extinctâ, \& fic morte ipfius finiri. Secundo verò cafu, quando tantùm competit actio, ut ufusfructus conftituatur, cùm incipiat in perfonâ ejus, cui delegatio fit, ipfius etiam mors exfpectari debebit. Sed hanc folutionem improbant Bartolus ibidem, num. 2. dicens, quòd Gloffa non dicit verum, \& Caftrenfis n. 5. dicens, quod Gloifa eft trufa, ea ratione, quòd falfum fit dicere, poffe fructuarium actionem, quam habet, alij cedere, quia ficut ufusfructus cedi non poteft; ita nec actio ipfa, ex l. corruptionem, C. de ufufructu, l. Sempronius Attalus, ff. de ufufructu legato. Fortius tamen urget quòd ex predieta diftinctione fequeretur maximum abfurdum, nempe quòd plus juris habeat is, qui dumtaxat actionem habet, ut conftituatur ufusfruç, quam is qui ufumfructum ipfum conftitutum habet, contra regulam textus in $l$. minus eff,205. ff. de regulis juris. Deinde, quia in dič.l. 4. non agitur de ceffione actionis, ut male exiftimavit Gloffa, fed de delegatione, ut expreffim dicitur in eo textu, \& conftat ex rubrica, cui fubjacet, atq; ut indubitatum fupponunt Scribentes communiter, \& noviffimè annotarunt Barbofa in l. ufufruโtu, 58. num. 18. verfic. Sed rejpondendum est, fol. 942 .ff. foluto matrimonio. Ricciardus in diç. S. finitur, num. 13. 3 Eft autem maxima differentia inter ceffionem, \& delegationem actionum, \& jurium; Ceffio enimignorante,
BUAH ${ }^{\text {Joan. del Caftillo } \text { Quotid. Controv.Juris, }_{2} \text { Iom. I. }}$
\& invito debitore fieri poteft : Delegatio non nifi volente debitore, l. I. C. de novat. © delegat. ubi ficannotarunt \& difcriminis rationem affignarunt Gloffa verb. folent. Bartolus, Salicetus, \& alij communiter.

Quapropter dicendum eft, quò in eo textu, Ufusfructus, qui aliàs finiri deberet morte ejus, qui delegavit, ideò mortuó eo non extinguitur, fed mors alrerius expectatur, in quem per delegationem transfertur quia delegatio, \& translatio facta fuit de confenfu domini; \& fic proprietarius delegationi confenfit, atque ex voluntate ejufdem novus ufusfrutt conftituitur, \& quoad illius extinctionem non confideratur amplius perfona delegantis, fed tantum ejus, in quem delegatio facta fuit. Non ergo perimitur ufusfructus per mortem primi, fed per niortem fecundi ufufructuarii, ita ut fi fecundus moriatur vivente primo, non poffit amplius ad ufumfructurn petendum habere regreffum primus, ut eleganter declarant Bartolus, \& Imola num. 2. Caftrenfis $n .3$ in dič. l.4. Baldus in l. 1. C. fi pignus pignori datum fit. Pinellus in l. 1. C. de bonis maternis, 3 part. n. 40. Ricciardus in diaf. S. finitur, n.13. in fine. Barbofa in dict. l. ufufructu, num. 18. © 19. per totum, ubi poft Caftrenfem, \& Imolam declarat aliam difficultatem illius textus : Quare fcilicet obligatio primi ufufructuarij non perimatur ipfo jure per novationem, fed ope exceptionis, ut ibid. videri poterit: eancemetiam interpretationem admittit Cujacius recitation. Solemn. in 5 lib. Digeforum, ad l. 29. If. de ufufructu legato, circa fin. qui rectiffimè percipiens verum fenfum illius textus, inquit, quòd in dič. l.4. non agitur de fructuario, fed de eo, cui debetur ufusfructus, qui fanè nondum eft fru¿uarius, nec erit anteaquam ei cedatur ufusfruc ${ }^{\circ}$ : Ceffio facit fructuarium, non debitio; non loquitur ergo de fructuario, fed de eo, cui debetur ufusfructus, qui debitorem creditori fuo delegavit, ut ei permitteret, \& cederet ufumfructum fibi debitum; \& fi cefferit, fignificat èa lex morte, aut capitis diminutione creditoris ufumfructum finiri, nimirum, inquit, atque cæteris omnibus elegantius Cujacius, quia hic folus fructuarius fuit; non etiam morte delegantis, qui fructuarius nunquam fuit, nec fuiffe intelligitur.

Extendit autem Pinellus loco relato fuprà textum in diCZ.l. 4. ut procedat, five delegetur, aut transferatur ufusfructus jam conftitutus ex voluntate debitoris, aut proprietarij), five actio ad conftituendum ufumfructum competens. Id quod veriffimum eft, ex mente comuni procedens, atq; apertè probatum in illis verbis: $S i$ ufiusfuctus debitorem meum delegavero, \&'c. quæ apta funt utrumq; æqualiter comprehendere. Ex his dedu- 6 citur vera doctrina, \& conclufio in hac materia, quòd ex voluntate teftatoris, aut domini, ufusfructus tranfit de una perfona in aliam : quod per textum in $l$. Sempronius Attalus, ff. de ufufructu legato, cum aliis fic tradiderunt Alciatus refp. 3 S2. n. 2. Menoch. in conf. 141.n. 19. lib. 2. Sic \& è contra, ex ejufdem domini aut teftatoris voluntate finiri folet aliquando ante mortem. Cujus rei exemplum opportuné huic loco applicatur, fi ponamus, quòd teftator legavit uxoriufumfructum certi fun-7 di, vei aliquorum bonorum fub conditione, fi caftè \& vidualiter vixerit, \& poft ejus mortem, Titio; fi uxor poftea fecundas nuptias contraxerit, an flatim Titio debeatur ufusfructus, uxoris morte non expectata, vel remanere debeat interim penes hæredem? Et in hoc dubio, ut multa fciens confultoq; prætermittam, quæ di. cere poffem, rejecta opinione Romani, \&aliorum, cujus meminerunt ftatim referendi, dicendum ex comuniori atq; veriori fententia, Titio, \& fic fecundo legatario ftatim, non exfpectata morte uxoris, ufusfructus legatum deberi : quod cum Joan. Andrea, qui hujus opinionis Author dici folet, Bartolo, Baldo, Alberico de Rofate, Caftrenfi, Alexandro, Decio, Galiaula, Socino, Fortunio, \& aliis probarunt Mantica de conjecturris ult. voluntat. lib. 3. titul. 19. num. 19. fol. IOI. Borgninus Cavalcanus de ufufructu mulieri relicto, num, 70. verf.
$\mathrm{Ff}_{2}$
binc
$b_{\text {inc esf }}$ quod legatum, fol. 234. \& 235 . Villalobos comiunism opinionum, verbo, legatum n.12. Anton. Gomez, optime difputans tom. 2. variar. cap. 11. de qualitatibus contractuum, num 34 . Simon de Pretis de interpretatione ultim. voluntat. lib. I. interpretatione 2. Solutione 14. num. 5. fol. 125 . Graffus $\$$. legatum, quaff. 45 . 'f quaft. 52. n. 7. Cephalus in conf. 391. n. 1. lib. 3. Camill. Gallinius loco fatim referendo, Alexander Raudenfis de analogis, lib. 1. cap. 20. n. 6. fol. 135.
Hacc autem refolutio, ex tacita atq; verifimili mente, \& voluntate teflatoris procedit; atqui, ut eleganter, \& eruditè fcribit Mantica verifimile eft, teftatorem voluiffe fundum ad Titium pertinere, cùm primùm uxor ad fecundas nuptias convolaverit, \& tempus mortis ob eam caufam expreffiffe, quòd crediderit eam vidualiter effe victuram, \& confequenter ufumfructum ei relictum, per mortem extinctum iri; fedfi alio modo celerius quàm per mortem finiatur, ex conjectura verofimili idem dicendum eft, teftatorem voluiffe, atq; pro expreffo habendum eft. Et ad hoc redigenda funt ferè omnia fundamenta, quæ in propofito confiderarunt Anton. Gomez. Pretis, Cavalcan. \& alij fuperiores, \& ftrictè difputans Alexand. Raud. ubifuprd, n. 6. ऊ\% 7 . ubi dicit, quod ponderato fine teftatoris, qui fatis colligitur ex viduitatis conditione, apparet, finem teftatoris effe viduatem, \& propter illam legatum reliquiffe ; \& fic viduitate ceffante, quod aliæ qualitates feu paffiones, quibus inducitur privatio, dicuntur mortes natu8 rales, ut legatarius fecundo loco nominatus, debeat fatimadmitti : omnis enim difpofitio intelligi debet fecundùm id, ad quod principaliter ordinatur, l. 2. S. non autem omnes, ff. de fluminib. I. 2. S. quod diximus, ff. fi quis cautionibrs. Bartol. in l. ambitiofa, ff. do decretis ab ordine faciendis: $\hat{\alpha}$ actus femper regulatur à fine, in quem 9 dirgitur, $l$.f is qui in aliena, verfic. nemo enim, ff. de acquirenda bareditate, l. verum, If. de furtis. Pedrocha in conflio 9. numr. 44. Et à fua caufa. Craveta in conf. 75 . num. 15 . Cephal. in conf. 329. num. so. lib. 3. \& in conf, ${ }^{10} 703$. n. I2. lib. 5. Ad fuperiorem etiam rationem redigi debent quamplurima, quæ in hac queftione fcripfit $\mathrm{Ca}-$ mill. Gallinius de verbor. fignificat. lib.9. cap. I3. per tot. ubiprefatam fententiam comunem optimè defendit,
II \& iis omnibus fatisfacit, quæ in contrarium moveri poffunt: Deinde eod. lib. 9. cap. 14 - per totum, movet
12 dubium, quid dicendum fit fiè contra teflator uxori ufumfructum reliquerit, fi vidua permaneret, \& fiad fecundas tranfiviffet nuptias, Titio eundem ufumfructú reliquiffet: an, fi uxor ante fecundas nuptias decefferit, debeatur Titio ufusfructus? \& refert Alciattam irridentem Socinum, atque firmantem, verius effe, ut admitti non debeat Titius, quafi non evenerit conditio. Tandemper totum caput optimè fundat, \& fecurè, verè etiam refolvit, in prediăo cafu extenfionem admitten, dam de cafu fecundarum nuptiarum ad cafum mortis; \& inde uxore mortua ante fecundas nuptias, ufumfructum Titio deberi, ut ibidem videri poterit, cum
13 occafio fe obtulerit, ne repetamus ea, quæ ab alio reAè fcripta fuerint.
Quod fi ufusfructus relinquatur alicui, donec hæres, vel alius ad certam ætatem pervenerit, \& eveniat, quod hæres, vel alter ante dictam æetatem vel tempus moriatur legatarius confequetur ufumfructum ufque ad ætatem prefinitam, quia perfonam potius quàm tempus confideravit principaliter teftator, ut feribunt Romanus fingul. 287. Summa Armilla titul. de ufufru$\ddagger u$, num, 7. \& cum aliis Cavalcanus de ufufructu mulieri relizto, num. 137. fol. 323. qui cum Caftrenfi, \& aliis rectè probat, contrà effe, cùm ufusfructus relinquitur ad certum tempus, quia mortuo ufufructuario ante tempus finitur ftatim, ex regula textus in dilt. §. finitur, nec pro tempore deficiente ad hæredes tranfit.

## CAPUT LXIII.

Proponitur vulgata fed non rectè explicata difficultas l.final. C. de w/ufructu. Quorundam interpretationes damnantur, \& vera ratio ejufdem textus redditur. Dubitatur deinde, utrùm pater com̃oditatem dumtaxat, an ufumfructum habere dicatur ex ufufructu filio relicto, an etiam fructus ex eodem ufufructu perceptos finito eo reftituere teneatur? \& Cini fententia melius quàm hactenus corroborata; ad nonnulla infertur, atque aliorum traditiones in hac materia noviter, ¿̨ verè confutantur.

## SUMMARIUM.

1 Proponitur vulgata dificultas 1. final. C. de ufufru ctu , \& fumme adjiringitur dubitandi ratio ejuf $f$ dem legis.
2 Interpretatio Gloffa ad eum textum damnatur; item quo tempore latus fuerit per Juflinianum; textus etjam in l . cùm oportet, C. de bonis quæ liberis, demonfratur.
3. Bartoli dijlinctio in propofita dificultate relata, \& improbata.
4 Ex voluntate, atque judicio teffatoris, dumtaxat venit perfona in dijpofitione nominata, non veròea, cui, mediante nominata, acquiritur.
5 Legatum relictum filiofamilias, an ipfurs, an patris contemplatione cenfeatur relictum, controverf fum fuife inter Doctores, \&' multuis cafibus, diffinctionibusque explicatum.
6 Legatum relictum filiofamilias, regulariter, atque in dubio, ejus contemplatione, \&b non patris relictum videtur.
7 Baldi fententia circa difficultatem diç. 1. fin, C. de ufufructu, noviter ©ै' verè confutata.
8 Cuiacij interpretatio in eadem dificultate confutata, \& numeris feqq.
9 Pater \& filius una, © eadem perfona reputantur, \&o ibidem textus in 1. ultim. C. de impuberum, in fin. explicatus remifive.
10 Pater fo filius una, \& eadem perfona reputantur, qrandiu durat patria poteflas: Jecus tamen eŝ diffolutî.
11 Patria poteftas morte difolvitur.
12 Novis intellectus a/fignatur ad textum in d. 1. final. de ufufruct. © ${ }^{5}$ improbatur.
13 Salvatur etiam noviter per Authorem.
14 Textus in dica. 1. fin. \&े verè, \&o fubtiliter explicatus, atque rationes novijSime Antonij Pichardi \& Petri Auguftini Morle probata.
I5 Ufusfructus competens patri in bonis adventitius fliorum, verus \&f formalis ufusfructus dicitur.
16 Ufufructu filiofanilias relicto, utrùm patri folo commoditas, an verò ufusfruçus etiam quaratur? ubi communis fententia refertur, \& contraria Cins probatur, \& num. feqq.
17 Ufinfructus folus, \& non proprietas, cìm filiofamilias relinquitur, utrum teneatur puter fructus omnes ex eo perceptos, vel aftimationem eorum finito ufufruCtu refituere? ubi Cafirenfis Jententia in conf. 445 . num.7. vol. 2. improbatur : \&v vide infrà n. 24
18 Fundamentum commune Doctor, in quaftione propofos ta fuprà, num. 16. contra eofdem retorquetur.
19 Joannis de Monte/ferello in conf. 124 num. 5 . lib.I. nova declaratio, noviter improbata per Authorem.
20 Determinabile nnum refßiciens plara determinabilia, unijoc:

De Ufufructu.
uniformiter debet illa determinare : quod latius explicatur, atque exornatur remi/sive.
21 Roderici Suarez in propofito opinionis Cini verba quadim relata.
22. Cinus in examine fuo in quaftione fuperiori interrogatus, qualiter refponderit? \& ibidem Caftren/is verba relata.
23 Baldi dijfinctio in propofito d. 1. finalis, C. de ufufruCk, noviter relata, © probata.
24 UJufructu fnito, qui filiofanilias relictus fuit, non teneri patrem fructus ex eo perceptos reflituere, nec etiam eorum aftimationem.
25 Ufuufructus $f i$ filiofamilias relinquatur bodie, utrùm obfervari debeat decifio dict. I. finalis, C. de ufufructu; \& ibidem, an ufinfructus talis duret in perfona patris, etiam mortuo filio: ubi Joannis de Matienzo, Emmanuelis Mendez, atque aliorum traditiones nonnulla in propofito, noviter, of vere taxantur.
26 L. cùm oportet, C. de bonis quæ liberis, explicatur. 27 Joamis de Matienzo equiparationem quandam in bac materia veram non effe, nec jure procedere.
28 Ufunfructus conppetens patri in bonis adventitiis filiorum, qua pleno jure filio acquiruntur, durat penes patrem, etiam filio defuncto : © de multise effectibus, remifiuee.
29 Filiuffamilias, qui ex permißione legum bujus Regni, teffaripotefde tertia parte bonorum fuorum, utrum patriprajudicare poßit in ufufructutertiapartis?

${ }^{1} P$RO diftincta, atque abfoluta hujus Capitis explicatione, in primis conflituere neceffarium erit, contra fuperiorem doctrinam, ufumfructum fcilicet morte ufufructuarij finiri, fortiter urgere in contrarium text. inl. finali C. de ufufructu. Enimverò ejus textus decifio fubobfcura quidem eft, \& difficilis, nec rectè à Doctoribus explicata; ut autem verbis conffitutionis prelectis, mens \& ratio ipfius facilius percipi valeat, in hunc modum fcriptum reliquit Juftinianus: Ex libris Sabinianis quaftio nobis relataesft, per quam dubitatur, fi ufufructus per Jeroum aequifitus, vel per filiumfamilias, capitis diminutione filij magna, vel nedia, vel morte, vel emancipatione, vel fervi quacunque alienatione, vel morte, vel manumiffione pofit adbuc remanere? Et ideò fancimus in bujufmodi cafibus, neǵg $f i f$ fervus vel flims familias in prafatos cafus inciderit, interrumpi patri vel domino ufumfruC̆um, qui per eos acquifitus est, fed manere intactum. Neque fipater magnam capitis diminutionem, vel mediam palfus fuerit, vel morte abhac luce fuerit exemptws zufumfructum perire, jed apudf filium remanere, etiamfit beres a patre non relinquatur: Ufumfructum enim per eum acquifitum, apud eum remanere etiam posf patris calamitatm oportet: cump plerumǵs verifimile fit, teflatorem contemplatione magis filij, quam patris, ufumfructum ei reliquife. Difficultas ergo confiftit in hoc, quòd morte ufufructuarij non finiri ufumfructŭ, expreffim probat Juftinianus: dicit enim, ufumfructŭ relictum fervo, vel filiofamilias, \& per ipfos acquilitum patri, vel domino, eorundem morte non finiri, neq; etiam morte domini, aut patris, utriufq; potius mortem, \& patris \& filij fimul expectandă effe; id quod jure procedere non poffe videbatur: nam aut ille ufusfructus filij erat; \& tunc morte ipfius finiri debebat, ex regula textus in dict. S. finitur, cum fimilibus, Infit. de uffufructu: aut per filium, mediante difpofitione legis acquifitus fuerat patri, ita ut pater effe verus ufusfructuarius, \& tunc mors filij in confideratione habenda non erat, fed mors patris, ex qua ufufructus finiridebebat, fi verum eft, ufufructuarij morte ufumfructum extingui, \& ad proprietatem reverti. Et augetur dubium; nam hodie exnova Juftiniani conflitutione, adventitiorum omniū refervata eft proprietas filiis, folo ufufructu refervato parentibus, l.cum oportet, \& l. ultim., C. de bonis qua liberis, ©. I. Inflitut. per quas perfonas nobis acquiritur, $l .5$.titul. 17.partit. 4 . Sedufusfructus, de quo
agitur in ditz. l. final. eft quid adventitium, ex teftamento, atque difpofitione hominis filio proveniens: \& fic proprietas, five dominium ejus ufusfructus affignari debuit ipfi filio, argumento $l$. 3.ff. fi ufiufructus petatur: \& comoditas, five facultas percipiendi fructus ipfi patri; illà autem concefsà patri, neceffariò ufusfructus morte filij deberet perire, etiam vivente patre, per textum, in $l$. necef Jario, $\S$. finali, $f f$. de periculo \& commodo rei vendita: \& fic conffitutio illa, \& antiquo \& noviori juri repugnare videtur, ut ad oculum demonftratur.

Quamobrem Glofla magna verbo, intattum, in diç. 2 l.finali, inter alias folutiones dicendum exiltimavit, difpofitionem ejus legis correctam effe ex decifione $l$. cùm oportet, C. de bonis qua liberis : \& idem videtur prafentire Imola in l. ©ifiliofamilias, 2. de donationib. caufa mortis; \& fortè non peccaffe Gloflam dicendo, eam legem corrigi ex dict. l. cìm oportet, fcripfit Cavalcanus de ufiufructu mulieri relicto, $n .189$. verl. ©' forse glof $\int a$, fol.373. Sed malè quidem, ut contra gloffam rectuis contendit nonnullis fundamentis Fulgofius ibidem, \& conftat ex annorum digeftione per Confules Romanos facta ab Haloandro, quæ habetur in fire Codicis., Ex qua deducitur apertè, textum in dič. l.finali, C. de ufufructu, fuiffe editum poft Confulatum Lampadij, \& Oreftis, qui Confules fuerunt anno à Chrifto Domino noftro nato, quingentefimo tricefimo fecundo. Eaque conflitutio futt una ex quinquaginta decifionibus Juftiniani, per quam antiqua jura, \& veterum altercationes corriguntur, aut componuntur: Quas enumerat Eguinarius in 1. part. Digeforam, in princip. Cagnolus in l. 1. num. 5C. de pactis: textus verò in d. . cum oportet, editus fuit Confulatu Decij, qui anno quingentefimo tricefimo primo, Confulatum geffit, ut ex eodem Haloandro colligitur.

Bartolus autem in endem l. ult. C. de ufufructu, \&o in 3 1. İ filiofamilias, l.2. n. 2.ff. de donationibus causî mortis, in propofita difficultate docuit, verum effe, ufumfructum finiri morte ejus, cujus contemplatione relictus eft: quòd fi non appareat cujus contemplatione relictus fuerit, \& fic verfemur in dubio, id ex futuro eventu declarandum; nam fifilius decedat vivo patre, hic eventus declarat, ufumfructum fuiffe relicuum contemplatione patris, ipfiq; patri intelligi acquifitum, \& confequenter mortem ejus expectandam: fed fi pater decedat fuperftite filio, ifte eventus declarat, contemplatione filij ufumfructum fuiffe relictum, ipfique acquifitum, \& confequenter etiam morte ejus, non patris extingui: \& Bartoli intellectum, atq; diftinctionem fequuntur Albericus, Angelus, Caftrenfis, \& alii ibidem, Cumanus in l.placet, ff. de acquirenda bareditate.Anton. Gomez. dicens, quòd ifte eft verus fenfus, \& proprius cafus illius legis in $l .48$. Tauri, n. 2. in fine. Borgnin. Cavalcanus de ufufructu mulieri relicto, $n$. 179. verf.quod autem debeat babere, folio 372 . ©f n. 234 . fol. $44^{2}$. defendit Ruinus in conf. 194.n.3.\& 4. vol. 2. \& tolerabilem intellectum putat Padilla in $l$. quamvis fimpliciter; n. 10.C. de fideicomijfis, \& receptum firmat,fed non fequitur eum Emanuel à Cofta felectarum interpretation. cap. 17. n. 4. cum eo tranfit Francifcus Mantica de conjecturis ult. volunt. l. 8. tit. 16. n. 9. fol. 359. \& noviffimè Petr. Ricciard. ad §. finitur, Infitut. de usufru-
 recitation. folemnium in libros Digeforum, ad l. Ji quis ufumfructum, 29. ffde ufufructu legato, in verf. eodemq́s, modo $f i$ filiofamilias. Petr. Gregorius in fyntagmate jurris, lib.4. cap. $5 . n .8$. I. part. quatenus dicunt, ejus legis decifionem ideò procedere, quòd ufusfructus utriufq; contemplatione, \& patris \& filij relictus cenfetur. Sed hunc intellectum impugnat Salicetus in eadem l. finali, C. de ufufructu: \& rejiciendum exiftimat Imola in diff. l. fi filiofamilias, 2. col. 2. If. de donat. caufa mortis. Improbat etiam Cofta loco relato fupra, nec probarunt recentiores nonnulli, quos fatim referam. His ego libenter affentio contra Bartolum.

Primùm,

Primum, quia predicta interpretatio verè non tollit difficultatem propofitam, quare fcilicet ufusfructus, etfi fuerit relictus contemplatione filij, vel in dubio fimus, non extinguitur morte patris, cui verè per filium quarfitus fuerat, \& qui verus fuit ufusfructuarius; aut quare non morte filij, fi ipfius contemplatione cenfetur relictus.

Deinde, num maximum abfurdum eft dicere, voluntatem teftatoris in hoc cafu certum aliquid non continere, fed ex futuro eventu pendere? ex illoque, \& non certa juris doctrina, vel ipfius teftatoris difpofitione declarandum, hanc vel illam fuiffe teftatoris voluntatem. Nam cum voluntas teftatoris de prefenti deferat jus ufusfructus, de preefenti etiam conftare debet, ad quem pertinere debeat.

Prætereà, quia fi mors filij expectanda eft, ut finiatur ufusfructus, quando ejus contemplatione relinquitur, idem dicendum erit, quando verfamur in dubio,nec apparet cujus contemplatione fuerit ufusfructus relictus; quoniam in dubio prefumendum eft, teftatorem mag is filio, quam patri voluiffe ufumfructum relinquere, argumento textus inl.3. S. boc autem ff. de legatis preftandis, in illis verbis: Nec enim quarimus cui acquiratur; fed cui bonor habitus fit, $l$. debitor, 84 . §. Servo alieno, ff. de legatis Secundo, ibi: Domini perfona ad boc tantùm infficitur, us fit cum eo teffamenti factio: caterùm experfonafervi legatum confffit, l. quiliberis, 8. 5. hac verba, ff. de vulgari, \&ै pupillari fubflitutione, ibi: Hunc habent fenfum, wit ei non omnis qui patris bares extiterit, fed io, qui ex teftamento bares extiterit, fubfitutus videatur. Et ideo neq́, pater, qui per filium, neque dominus, qui per fervum hares extiterit, ad fubflitutionem admittetur, l.editi, 13. S. ad 4 eos de jure fifci, ibi: Quiex defuncti volunt. ©ंc. Ex quib ${ }^{\circ}$ juribus annotarunt Bartolus, \& communiter Dottores ibi, maximé in dict. 5. hac verba, quod ex volunta-
te, atque judicio teffatoris dumtaxat venit perfona in difpofitione nominata, non verò ea, cui, mediante nominata, acquiritur.
5 Denique, nam etfi inter Doctores converti foleat, \& multis cafibus, dıftinctionibusq; explicari, uttum legatum relictum filiofamilias, ipfius, an patris contemplatione cenfeatur relictum, quod plene difputat Francifc. Mantica de conjecturis ultim. volunt. lib.8. tit. I6. per totum. Padilla inl. quamvis fimpliciter, ex num. 6. C. de fideicomijfis. Alvaradus, Simon de Preetis, \& alij re$\sigma$ ferendi infra, Regulariter tamen, atque in dubio, legatum filio in poteflate relictum ejus contemplatione, non patris relictum videri, apertè probatur in dič $l$. fin. in fine, C. de ufufructu, in verbo, plerumǵ, \& ibi notat Glofla; nam illa dictio, plerum $\dot{g}_{3}$, regulam oftendit, $l$. qui plures, ff. de vulgari ©心 pupillari fubjlitutione, l. /i ut certa, $\$$ s. nunc videndum, f. commodati, l. 3. in verf. plerumgs, If. de officio prafecti vigil. Et hanc regulam in fpecie probat Bartolus in l. fi filiofamilins, lib.2.ntm, 2.f. de donationibus causâ mortis, \& in l. cùm aliquis, n. 3. \& fequuntur Baldus, \& Caftrenfis, n. 2. \& Alexander n.6. Cod. de jure deliberandi. Cumanus in conf. 73.n. 4. verf. in contrarizm autem, \& cum aliis probarunt Mantica lib. 8.d.tit. 16. n. 4. Padilla in diç. I. quamois, n.6. Berous in conf.26.n. 34 - © Seqq. lib.2. Corrafius in l. frater à fratre, in 1.part.n. 62. verf. altera doctrina, ff. de condictione indebiti. Decius in conf. 526. num. 7. \& multis relatis, Simon de Practis de interpretatione ultim. voluntat. lib. 1. interpretatione 2. Solutione 6. num. I4. \& 15 . fol. 109. Alvaradus de conjeifurata mente defuncti, lib. 3. cap. I. num. 3. verf. 'f quando, fol. 123. Menochius lib.3.prafumpt. 28. num. 17. A Cofta felectarum interpretationum, lib. 2. cap. 17. n.4. Caldas Pereira de nominatione emphyteutica, quafl. 19. num. 44. Velafquez de Avendanno in I. 29. Tauri, glof. 4. num, 3. 4. 'े $\varsigma$, Ergo in dubio fumi non poteft conjectura illa, ut fi premoriatur filius, contemplatione magis patris, quam filij cenfeatur $u$ fusfructus relictus.
7 Baldus verò in eadem l. finali, colrm. 3. \& 4 aliter in-
telligit, dicens, quòd quando filio relinquitur merus ufusfructus formalis prout ibi contingit, tunc in eo ufufructu numero concurrunt pater, \& filius, quoad titulum, \& pater quoad effectum, \& ufusfructus durat in patre, eo vivente, in integro ftatu, pofteà verò revertitur ad fuam originem, id eft, ad flium, \& non confolidatur cum proprietate, quia filius qui eft in medio, \& habet titulum ufufructuarij, talem confolidationem impedit. Verùm hanc doctrinam Baldi, etfi nullus improbet, ex infinitis quos in hac materia pralegi, probare non poffum ex eo, quod revera non diluat Baldus difficultatem propofitam, nec concludenter oftendat, quare fcilicet impediat filius ufumfructum confolidari, fi pater verus ufufructuarius eft, vel ipfi à principio verus ufisfructus acquiritur quoad effectum. Deinde, quia fupponit aperté, quod cum filio folus ufusfructus relinquitur, non acquiratur patri ufusfructus formalis, fed dumtaxat comoditas quardam percipiendi fructus: \& in hunc fenfum expreliim accipit eum Borgnin. Cavalcanus de ufufruču mulieri relitio, $n .279$. verf. etfi patri acquiritur, fol. 372 . Id tamen falfum efle probavimus infra: Imò ultra alia apertè colligitur etiam ex his, quæ diftinguendo in propofito dictae l.finalis, C. de ufufructur feripfit idem Baldus in L. 6. n.4.ff. de ufufructu. Ubi in ea quæeftione, numquid pater habeat ufumfructum, in ufufructu legato filio, inter alia dicit; quòd cum dubitatur, cujus contemplatione ufusfructus relictus fit, utriusque perfona confideratur, \& uterque intelligitur legatarius, \& verus ufufructuarius.
Aliâ vià declarat Cujacius tract. 5. ad Africanum ad 8 l.I7.ff. de ufu \& babitatione, \& decifionem d.l. finalis, in eo fundat Patrem \& filium cenferi unam, \& eandem perfonam per legem; inde effe, quòd ufusfructus quæfitus patri per filium abfq; interpretatione remaneat penes filium, quia altero mortuo, fi alter fupereft, quafi fuperefle videtur eadem perfona.
Quòd autem pater, \& flius, una \& eadem perfona 9 reputentur, dicit exprefsè textus in $\S$. ei verò , Infitit. de inutilibus fipulationib. l. ultima in fine, C. de impuberum, ibi: Cum ơ naturà pater \& flius eadem effe perfona pene intelligantur. De qua lege videndus eft Lasa in l. fi quis à liberis, in princip. n. 45. ufg ad num. 54 . \& dicit nonnulla Aviles cap. I. Pratorum, gloffa , nibil. Jofeph. Mafcardus de probat. tom. 2 concluf. is 15 . Sed Cujacij fententiam nonnullis argumentis improbat Mendez Lufltanus in repetit. ad text. in l.cum oportet, C. de bonis que liberis, 2. part. n. 115 . fol. 36. \& 37 . Eamque veram non effe, nec concludere exiftimo; aliis tamen rationibus, \& illa principaliter, quòd licet verum fit affumptum ex dictis juribus deductum, procedit tamén quoad acquifitionem; ut fcilicet cum pater \& filius una, \& eadem perfona cenfeantur, ufusfructus acquifitus per filium tranfire debeat ad patrem tanquam ad caput hujus perfona, non tamen affignat Cujacius rationem, quare mortuo patre remaneat ufusfructus penes filium, nec perimatur jus penes patrem exiftens; nam cum ilIud non fubjectetur in perfona patris \& filij; fed fit tantùm in fubjecto vero, hoc eft, in perfona patris, qui eft verus ufufructuarius, deberet patre extincto, \& jus ipfum ufusfructus extingui ex regula textus in principio, Infitit. de ufufructu, \& facit textus in l. repeti §. rei mutatione, ff: quib. modis ufusfructus amittatur, \& in l. corruptionem, C. de ufufructu. Prætereà, nam regula diç. I. Io ult. C. de impuber. procedit dumtaxat, quandiu durat patria poteftas; diffolutâ autem patria poteftate, pater \&\& filius non cenfentur una \& eadem perfona, ut dicit Accurfius in l. 2. C. qui atate $\int$ e excufant, lib.10. \& fequintur Angelus in $\varsigma$. emancipatos, $n$. I. Inflit. de exhberedatione liberor. Philipp. Decius in l. emancipati, in fine, C. de col tationibus, \& communiter approbari teftatur Lancelotus Decius in eadem l. finali, ubi Corneus $n$. 5 . exiftimat veram doctrinam quoad effectus, in quibus patria poteftas confideratur: \& veriffimam fententiam profitentur poft alios Padilla in l. tranfigere, num, 21. C. de

transactionibus. Lara in dict. I. fi quis a liberis in principio,
II $n$. 49. Sed fic eft, quòd patria poteftas inorte diffolvitur, in princ. Inflit. quibus modis jus patria poteffatis, l. 1. tit. 18. part. 4. Ulpianus in fragmentis, tit. 10. verf. morte. Jacob. Menoch. in conf. 151 . num, 10. lib. 2. ergo patre mortuò \& fic patria poteftate diffoluta, etfi filius fuperfit, non poteit videri eadem perfona durare, nec poteft negari, patris perfonam effe extinctam, in qua verè, \& realiter ufusfructus ipfe confiftebat.
12 (2uare alij aliter interpretantur locum Juftiniani, \& proejus explicatione conftituunt: quòdtextus ille non repugnat regulæ textus in d. S. finitur, Inflitut. de ufufructu, cum fimilibus; imò cum eis concordat: quod patet; nam in diç. l. finali, morte ufufructuarij ufusfruatusfinitur, juxta regulas juris comunis; nam cum ufusfructus filio relictus, mediante ejus perfona, ex legis difpofitione patri acquiri debeat, \& in dubio femper contemplatione filij relictus effe videatur, nifi contrariut conltiterit, ut fuprà diximus perinde haberi debet, ac fi poft mortempatris, cui ex legis difpofitione ufusfructus acquifitus fuit, filio relictus effet; aliàs enim fruftrà contemplatione filij diceretur ufusfructus relictus, fi s nuaquam penes filium effe deberet, faltem mortuo patre. Unde teftator qui filij contemplatione reliquit ufumafructum, cum fciat patri acquirendum, nec acquiquifitionem prohibeat, videtur relinquere eum patri, \& poft mortem patris, filio ; \& fic mortuo patre extinguitur ufusfructus, qui ex difpofitione legis illi acquifitus fuit, \&in perfona filij ex defuncti voluntate incipit novus ufusfructus. Quòd fi filius precedat in morte, tunc patris mors expectari debet, nam cùm ipfe ex legis difpofitione fit verusufufructuarius, non potelt ante mortem ejus ufusfructus extingui, ex dicl. §. finitur, \& \& inter antiquam, C. de ufufructu. Hæc tamen interpretatio, etfi fubtilis fit, \&à nemine hatenus improbata, placere non potelt. Inter alia enim, que probabilia non funt, \& apertè convincuatur ex verbis ejufdem legis falfum quidem eft,\& contramentem Scribentium communem, mortuo patre, extingui ufumfructum illi acquifitū, \&in perfona filij incipere novum ufumfructŭ: contratium enim expreffim fignificat textus in dict. $l$. final. C. de ufufructu. Ufumfructum ipfum, qui erat penes patrem, remanere penes filium per mortem patris non extinctum ; \& fic eundem ufumfructú continuari in filium, ut clarè docent Baldus 2. \& 3. col. ibi: \& Salicetus posf principium, \& manifeftè colligitur ex illis verbis: neǵgs $f$ pater magnam capitis diminutionemt, vel mediam pallus fuerit, vel morte ab bac luce fuerit exemptus, ufumfructum perire: fed apud filium remanere etiam post
33 patris calamitatem oportere. Poffet tamen falvari hic intellectus, conflituendo ob prefatam rationem, ufumfructum non extingui mortuo patre, qui verus erat ufufructuarius, fed tranfire, aut continuari in filium, tollendo tamen affumptum, quòd in filio conftituatur novus ufusffuctus.
14 Vel his, \& aliis interpretationibus rejectis, verus fenfus illius textus effe poteft: quòd Imperator in ea lege interpretatus fuerit, l. cum oportet, C. de bonis qua liberis, \& totum ejus antiquum; nam cum in queftione ibidem propofita, quæ difficilis erat \& ardua, ex una parte dicendum videretur, ufumfructum per filium patri quefitum, non poffe remanere penes filium polt mortem patris ex juris principiis vulgatiffimis, mutatione rei, \& morte ufufructuarij ufumfructum extingui: ex alia autem parte videretur contrarium, nam in dict. L. cùm oportet, defertur filio proprietas cujuslibet rei per ipfum acquifitæ; \& ficjuris etiam ufusfructus deberet penes filium remanere, \& non fraudari ufufructu, maximè cùm regulariter ftet proeo prefumptio teftatorem contemplatione magis filij, quàm patris ufumfructum reliquiffe: in eo igitur dubio conftitutus Juftinian', decidit in fpecie illius textus, verum ufumfructum, patri acquifitū, penes ipfumetiam mortuo filio manfurum, fecundùm antiqua jura \& noviora \& \& peft mortem patris cunddm
etiam inta\&um, \& nunquam extinctum apud filium remanere debere, tum ob rationem dit7\& l. cùm oportét: tum etiam, quia pro filio ftat juris prefumptio, quòd magis ipfius, quàm patris contemplatione ufusfructus fueritrelictus; \& fic mortuo patre, penes ipfum remanet nunquam extinctus: \& ad hæc in effectu reducuntur quax in fuperiori difficultate noviffimè annotarunt Anton. Pichardus ad S. finitur, Infitut. de ufiffructu, $n$. 4. É 5. Petrus Auguftin. Morla emporij, 1. part. tit. 6. quaft. 1. num. 6. per totum, fol. 277. quatenus ex preefumpta teftatoris voluntate confervant ufumfrucum mortuo patre in perfona filij; mortuo vero filio, in perfona patris ftricta juris ratione ufumfructudefendut: nam cum ipfe fit verus uffufuctuarius, atq; ex difpofitione legis verum ufumfructum acquifierit, ufque ad mortem finiri non debuit ufusfructus ipfe; qua omnia Juftinianus ftatuit, decidens ufumfructum filiofamilias relictum, pleno jure patri acquiri, quemadmodum acquireretur jure antiquo attento, per textum in l.placet, cum vulgatis, ff. de acquirend.bareditate : \& ideò morte filij ufumfructum non finiri, quia non ipfe, fed pater ufufructuarius eft : mortuo verò patre, quamvis fummo \& Aricto jure ufusfructus finiri deberet, tamen quia plerumque filij magis quam patris contemplatione uftusfructus relinquitur, humanitatis ratione, five ex preefumpta teftatoris voluntate Imperator decrevit non finiri, fed in perfona filij durare.
Ex his opportunè infertur ad nonaulla. Primò, $\mathrm{u}_{-} 19$ fumfructum competentem patri in bonis adventitiis filiorum, verum, \& formalem ufumfructurn dici, habito refpectu ad proprietatem, quac ab eo ufuffuctu feparata eft, \& penes filios remanet: id quod latius probavimus fupra, cap. 3. bujus libri, d num. 25.cum feqq. \& noviffimè defendit Petr. Auguftin. Morla ubi $\int$ uprd, dict. n. 6. verf. in ufufructu tamen, quem pater babet.

Secundò infertur ad explicationem Gloffe in au_- 16 thent. idem esf, C. de bonis qua siberis. Gloffa magna verf. item nonus, dum dicit, quòd etiam hodie jure novo, de ufufructu relicto filiofamilias, no quæritur patri nifi fola comoditas; \& fic facultas quædam percipiendi fruCtus, non verò ufusfructus: \& confequenter pater non erit verus ufufructuarius earum rerum, quarum ufusfructus folus filio relinquitur. Ratio eft, quia fifilio folus ufusfructas relictus eft, non poterit pater (ne fervitus fervitutis detur) ufumfructum ufusfructus habere : \& fequuntur Angelus, Salicet.Corneus, \& comuniter Scribentes ibidem. Roderic. Suarez in quaft. an in bonis $\mathrm{Ma}-$ joratus pater babeat ufumfructum, num. 2. © Seqq. \&े $n$. 15.16. © 17. Tellus Fernandez in l.5. Tauri, n.8. Joan. de Matienco in l. 9. tit. 1. gloff. 1. n. 3. lib. 5. nove collecf. Regia. Ruinus in conf. 294. vol. 2. Capicius decif. 73. n. 10. Berous in conf. 139. n. 10. \& feqq. \&ै n.21. vol.2. Borgnin. Cavalcanus de ufufructu mulieri reli¥̊o, num. 179. verf. tamen dubium esf in ifto cafu, fol. 37 1. $\mathrm{Hf} \mathrm{F}_{3}$ ad num. 186. Burfatus dicens hanc crebriorem fententiam in conf. 133.n. 37. vol. 2. \& nullo ex his relato Eman. Mendez in repet. dict. l. cùm oportet, 2. part. num. 113. fol. 37. Joann. de Montefperello in conf. 24 per totum, lib. I. Atque ex hac doctrina, quafi confequenter, \& 17 neceiflariò inferunt Caftrenfis in conf. 455 . aliàs. 445 . num. 7. vol. 2. Francifc. Marcus decif. 877. num. 2. 1. part. Quỏd pater in hoc cafu, cùm ufusfructus folus, \& non proprietas filio relinquitur, teneatur cavere de utendo arbitrio boni viri, \& reftituendo fructus perceptos, vel æeftimationem eorum finita comoditate: \& fequitur Cavalcan' de ufufructu mulieri relicto, diaf. n. 179. verf. \& post ejus mortem ejus baredes, fol: 373 . \& $n$. 182. © duob. Jeqq. Ubi cum aliis probat, quod quandofilio relinqitur ufusfruct tantùm, \& non proprietas, poteft pater ratione patrix poteflatis, avocare ab eo illumufumfructum, \& recipere quolibet anno fructus illorum bonorum datorum ad ufufructuandum, fed tenebitur tenere bonum computum de illis fructibus perceptis, quia folum commoditatem utendi \& fru-
endi fructibus habebit, \& poft folutionem patrix poteitatis, erit ipfe, aut hreres ejus obligatus reftituere filio omnes fructus perceptos, feu illorum aftimationem. Eandem etiam refolutionem exiftimat veram, \& fequatus eft eam Francifc. Burfatus dict. conf.133-n.38-
18 vol. 2. Ipfaq; totum fundamentum capit ex fuperioriopinione, \& doctrina, quòd cùm relinquitur filio ufusfructus tantùm \& non proprietas, fola comioditas patri acquiritur, \& non ufusfructus. Unde contrà dicendum effet, quoties patri ufusfructus acquireretur, \&non commoditas, quia tunc pater gravari non deberet onere fupradicto reftituendi fruç perceptos, vel æftimationem eorum, ut ex mente alior. intellexit expreffim Borgnin. Cavalcanus dict.n. 179 . verf. tamen dubium esf, \& verf. posf ejus mortem, ibi: \& fic vides differentiam magnam, \& iterùm $n$. 180. ऊै 182 . Ex quo fequitur manifeftè, prefatam illationem, \& Caftrenfis doctrinam omninò deftruendam, \& convincendam, dato, \& probato pro vero, quòd in queftione propofita, ubi filio ufusfruAustantùm, \& non proprietas relinquitur, adhuc patri acquiratur ufusfruct", \& non comoditas fola; nec eandem comunem jure aliquo confirmari: nullibi enim fcriptum oftendunt precitati Authores, quòd teneatur pater fructus perceptos reftituere, quando folus ufusfruAtus filio relictus eft; id quod Juftinianus non expreffit in dig\%. L.finali, C. de ufufructu. Imò contrarium videtur prefentire aperte, dumpatrem ufufructuarium ufusfruAtûs filio relicti æpè nominavit. Dicit enim poft principium legis, in verf. ideo fancimus, non interrumpi patri vel domino ufumfructum acquifitum, of in verf. neque fi pater, ufumfructum patris non perire, fed apud filium remanere, \& in principio ejusdem legis, proponens quæftionem, non dixit quid juris effe deberet, fi ex ufufruetu filio relicto acquifita fuiffet per eum patri comoditas, fed de ufusfructus acquifitione exprefse tractavit, ut conflat ex verbis illis: Si ufiufructurs per fervum acquifitus, vel per filiumfumilias. Et facilè fuadetur, nam fi in fpeciè ibidem propofita, non ufusfructus, fed comoditas tantum patri acquireretur: nullo modo procederet, quod Juftinianus dixit, ut fi fervus, vel filiusfamilias in prefatos cafus inciderit, non interrumpatur ufusfructus per eos patri vel domino acquifitus, fed reremaneat intactus; fi enim acquifitus non fuiffet, non poffet dici, quod intactus remaneret: Comoditas etiam, \& non ufusfructus fi patriacquilita fuifet, neceffariò deberet decidere Juftinianus, quòd mortuo filio, in cujus perfona remanfit ufusfructus, ut fuperiores Authores (fed malè quidem, \& contra legem fupponunt) finiretur comoditas penes patrem exiftens, per textum in $l$. necefarrio, §. finali, ff. de periculo, \&́ commodo rei vendite: \& tamen decidit contrarium, ut vides, ut mortuo filio, penes patrem remaneat ufusfructus. Unde non folum celfat argumentum, five inconveniens, quo fundatur Comunis, ne fervitus fervitutis detur; imo argumentum hoc contra ipfos hujus opinionis Authores retorqueri debet: Cùm enim ex fupradictis manifeftè probetur, patrem in propofito cafu ufufructuarium nominari per legem, atque ufumfructum per filium illiacquifitum ufq; ad mortem ejufdem etiam, mortuo filio duraturum; neceffariò fequitur dicendum, interim dum pater vivit, filium non effe ufufructuarium, ne fervitus fervitutis detur, contra regulam textus in l. I. If.
I9 de ufufruču legato, quam aliter \& novè explicavit Joannes de Montefperello in conf. 124 . n. 5. lib. I. ut fcilicet vulgatum illud affumptum procedat in ufufructu, qui tanquam fervitus haberet locum; quo cafu ufusfruct effe non poteft ufusfructus, ne fervitus fervitutis detur: fecus tamen dicendumfit refpectu ufusfruct ${ }^{\circ}$ patris, quia pater habet ufumfructum, non tanquam fervitutem aliquam, fed ratione patrix poteftatis, \& adminiftrationis, quod difplicet ex mente communi, ex qua ut vidimus, quoad hoc conftitui non debet differentia aliqua inter ufumfructum patri competentem, aut alium quemcunq; in utroq; enim militat eadem ratio, fi
verum eft, ufumfructum patri acquiri, quod lege ipfa probatur expreffim. Deinde fupponit predictus Author \& deterius quidem, apud patrem, \& filium ufumfructum effe fimul, cùm filio ufusfructus tantàm relinquitur; quod \& comuni refolutioni repugnat, ex qua penes patrem fola comoditas eft, \& fuperiori refolutioni quam probamus; textui etiam in dič.l. finali, C. de uSufruc̆u. Ex quo deducitur aperte, penes patrem dumtaxat effe ufumfructü, \& ipfo mortuo continuari in filium, five remanere intactum penes eum ufumfructum, qui anteà erat patris tantum ; fic, ut mortuo filio ante patrem, nunquan diceretur, ufumfructum fuiffe tilij: \& ad hoc effe text. clarum \& apertum in d. l. finali, fatetur Borgn. Cavalcanus de ufufructu mulieri relito, n. 179. verf. quod autem debeas habere, fol. 372 . Tandem \& ultimò in eanderm partem urget etiam, quia ufusfructus per fervum quæfitus,domino acquiritur,\& non fola com̄oditas : quod apertè fupponit textus in $l$. ufusfrultus, $f$. de fippulatione fervorum, \& in l. bareditas in fine, ff. de acquirendo rerum dominio: fed in d. l.finali, C. de enfufructu, filius, \& fervus æquiparantur in acquifitione ufusfruct ergo patri ufusfructus acquiritur: id quod probatur ex illis verbis, UJumfructum per eos acquifinum, quod ver-2a bum eos, cum fit determinabile unum, \& refpiciat plura determinabilia, uniformiter debet illa determinarel.jam boc jureff. de vulgari, ©" pupillari fubfitutione, l. quamvis, C. de impuber.l. Ji legatarius, ff. de legatis tertio. Ex quibus juribus fic adnotarunt Doctores comuniter ibi,\& latius explicarunt Cephalus in conf. 67. num. 22. lib. 1. \& in conf. $416 . n u m$. 58 . \& in conf. 41 13. n. 3. \& 4. lib.3. \& in conf. 616 . num. 39. \& in conf. $625 . n$. 15 . \& 16 . lib. 5. Jacobus Menochius in conf. 76. num. 14. 15. 16. \& 17. lib. 1. \&ै in conf. 328.n. 65. \&ै 66. \& in conf. 376. num. 60. \& Seqq. lib. 4. \& in conf. 497.num. 6. \& 7.lib. 5 . Burfatus in conf. 12. num. 27. lib. 1. videndus omnino in
 Gratianus regula 131. per totam, late Simon de Pratis de interpretatione ultim. voluntat. lib. 3. Solutione nona, $\dot{a}$ num. 19. ufque ad num. 29. fol. 11 3. Hyppolit. Riminaldus in conf. 607. num. 19-20.23.25.26. \& 27. lib. 6. Jacob:Mandellus de Alba in conf. 322 . num. $\{\mathrm{I}$. lib. 2. Philippus Decius in l. in teftamento, colum. 5. C. de militari teffamento. Quibus rationibus verius exiftimo contra Gloffam, \& Communem fuprà relatam, quòd patri quæratur ufusfructus, \& non folum comoditas , etiam cum ufusfructus folus filio relinquitur. Quana fententiam tenuit exprefsè Cinus in eadem l. finali $C$. de ufufructu, cujus meminit Rodericus Suarez in d. q. 2 utrium in bonis majoratus pater babeat ufumfructum, verf. nec etiam buic deciffoni objititit, ubi dicit hæc verba: Cinus 22 ibi dicit quod ufusfructus non cobaret filio, Sed patri; ©o fic re/pondens ad ditam l. 3. dicit fic tenere gloffam; \&ै quanquam Cinus vadat per alias ambages; tamen in effectu tenet, quod femper quaratur patri uf fuffructus, licet filius non babeat in re, ni/i Jolums ufumfructum, reprobans gloffam in ditZ, authent. idem eft. Cini etiam mentionem facit Caitrenfis in eadem l. finali, num 2. C. de ufufructu, ubi feribit in hunc modum: Et dicit Cinus quod in examine fuo fuit interrogatus per quendam Doctorem Bononienfem, $f_{1}$ legatus est ufus frucs filiof amilins qui bodie acquiritur patri, cùm babeamus, quod in adventitiis, quaritur proprietas filio, \& ufiufructus patri, ut infra de bonis qua liberis, per totium, boc non esf dare proprietatem diftinctann ab uSufructu patris, an nibil remaneat penes filium, an acqiratur filio ipfum jus, © commoditas fit ipfurs patris. Dicis ipfe Cinus, quod ipfe aliter non rejpondit illi Doctori, nijz quod de quafito fuo erat cafius in itta lege, of Domimus Lambertinus de Ramponibus, qui erat Promotor Juus, dixit quod op time rejponderat. Eandem etiam partem videntur tenere Imola in l. fi filiofamilias, ff. de donat. caufa mortis. Petrus Auguftinus Morla emporij I. part. tit. 6. quaft. I. num. 6. ad medium : \& fortiter confirmant eam nonnulla, quæ contra Rodericum Suarez in diaf. quajl. majoratus, eruditè fcripfit Molina de

Hifpanor. primogenis lib.1. cap.19. n. 18. © Seqq. \& contra Pinellum ibid.n. 23. fed \& Baldas ipfe inl. 6.n. 4.ff: 23 de ufufructu, prefatam fententiam probat apertè. Is enim quæerens, utrum pater habeat ufumfructum in ufufructu legato filio, diftinguendum putavit: Quòd aut filius eit electus, ut minifter, aut ut legatarius, aut dubitatur. Primo cafu, folus pater, in quem teftator refpexit, eft legatarius, \& patris perfona confideratur, \& non filij. Secundo cafu, perfona filij confideratur, \& non patris. Tertio cafu, utriufque perfona confideratur, \& uterque intelligitur legatarius, primò pater, fecundò filius, \& dicit effe cafum ind. l. finali, C. de ufufructu, fecundum verum intellectum. Ecce igitur ibi, cùm in dubio fumus, apertè, \& ufufructuarium judicari, non minùs ac fi eidem ufusfructus fuiffet relictus.
24 Ex quibus apparet,Caftrenfis, atque aliorum illationem propofitam fupran. 17. veram non efle, \& confe quenter patrem, qui habet verum ufumfructum in ufufructu filio reliço, non teneri fructus aliquos, vel eorum æftimationem finito ufufruçu reftituere: Quod contra Caftrenf. \& Cavalcan, rectius obfervavit Hieronym. Gabriel in conf. $162 . n$. 25 .'் 26. \&े n.32. '643.l.2.
2) Tertiò infertur ad explicationem, five indagationem veritatis eorum, que in hac materia noviter fcripfit Emanuel Mendez Lufitanus in repet. l. cùm oportet, C. de bonis qua liberis, 2. part.n. 118 . folio mihi 37 . ubi affirmat decifionem dict. l. finalis, C. de ufufructu procedere non poffe hodie de jure novo: inde infert, quòd fi ufusfructus tantùm alicujus rei filiofamilias relinquatur hodie, morre ejusdem filij ufusfructus ipfe extingui debebit, nec vivente eo poterit effe penes patrem, plus quàm comoditas quæedam fructuum , improbatq; Molinam contrarium fentientem, de Hijpanor. primogeniis, lib. 1 . cap. 19. n. 23. nec aliter hanc opinionem comprobat: idcircò, fed ultraeum, animadvertendum erit ejufdem fententiæ fuiffe Ferdinand. Ariam in l.46. Tauri, n. 5 . ad finem. Joan. de Matienço in l.9. tit. 1. glof.1. n. 9. lib. 5. nova collection. Regia, qui hujufce fententix facit Authorem Baldum in l. cium oportet, ad finem principij, C. de bonis que liberis, verf. \& fi diceres. Caftrenfem in dict. l. finali, ad finem, C. de ufufruchu, atque eorum auctoritate ductus, five verbis circumfcriptus eorum, firmat duo. Primum, quòd patri comioditas dumtaxat acquiritur eorum, quorum ufumfructum tantùm habet filius. Secundò, eam comoditatem mortuo filio finiri: quod utrumq adeò expreffim repugnat verbis textus indict. l.finali, ut alia probatione minime indigeat; nec conftitui poteft ejusd. legis per aliam legem correctio, five inutatio aliqua: adhuc igitur poft decifionem dict. $l$. cìm oportet, Ufusfructus acquiritur patri non com̌oditas tantùm ex ufufrucfu filio relico, qui duravit in perfona patris etiam mortuo filio, ex conftitutione diff. l. findis, C. deufufructu, quæ fuit condita poot conditam dič. l. ciem oportet : \& fic cum fit pofterior, omnino obfervari debet. Quod, etfi ex annorum digeftione ab Haloandro facta non conflaret, dicendum effet.

Primò, ne legum correctionem induceremus in dubio, contraregulasjuris vulgatas, \& Dectorum allegationes comunes, ut in noftris terminis advertit Imola in d. l. fi filiofamilias, ff. de donationibus caufa mortis.
26 Secundò, quia diă. l. cùm oportet, dumtaxat corrigit jus antiquum in his, quæ pleno jure quoad ufumfru\&tum, \& proprietatem parentibus quærebantur, ut hodie quærantur tantùm quoad ufumfructū, \& proprietas filiis falva remaneat, fed in cafu, quo ufusfructus tantum filio relinquitur, nihil lex illa de novo difpofuit, ideò flare debemus omninò decifioni dict.l. finalis: \& cum patri ex fimili relicto ufusfructus acquiratur, ut concludenter probatum eft, non commoditas tantum; evidenter deftruitur predictorum Author. fundamentum, qui in eo principaliter vim faciunt, ut auff fint dicere, morte filij extingui debere ufumfructum, quod patri acquiratur folùm commoditas : \& fic morte filij debeat extingui, ex $l$. neceffario $\mathbb{\text { S. finali, ff. de periculo, }}$ \&
Joan, del Caftillo Quotid, Controv. Juris, Tom, I
commodo rei vendita. Sed cùni affumptum id falfum fit, \& contrajura, \& rationes fuperitis propofitas, nec illud quod infertur ex eo, jure fubfiftere poterit. Baldi autem,\& Caftrenf. auctoritates nihil urgent: proceduntenim in terminis, in quib" ipfi loquintur, fcil. cum ufusfruct confiftit in perfona filij; tunc enim licet pater habeat comoditatem, mortuo filio, comoditas illa ceffat.

Quod probari poffet, quamvis adhuc repugnet Molina ubi jupràs in fecie tamen propofita contrarium dici debet, quia ufusfructus in perfona patris corfifitit, illiqueà priacipio ex difpofitione legis acquifitur, \& fic mors ejus expectanda eft. Deinde nec bené æequiparat Joan. de Matienço in diç. l.g. tit.1. glolf.1.n.9. Ufutir-2? fructumi patri competentem in bonis Majoratus fili,, \& ufumfructum ipfi competentem, cùm fohus ufusfructus filio relictus elt ; ut utroq; cafu pater amittat comioditatem ufusfructus morcuo filio: Prinóo enim cafu, ufusfructus bonorum Majoratus morte filij extinguitur; nam cum dominium bonorum Majoratus filiofamilias competens; ad ejus vitani reftrictum fit, \& eo mortuo flatim in fequentem Majoratus fuiccefforem pertranfeat, neceffariò ceflare debet ufusfructus patris, qui ab ejus domino dependet, ut cum Antonio Gomezio, \& Tello Fernandez eleganter animadvertit Molina de HiPpanor. primogeniss, lib. 1. d.cap. 23. $n$ :80. Sad in fecundo cafu, cum pater lit verus ufufructaarius, \& ab ejus perfona dependeat ufusfructus, ut fuprd dictum eft, neceffariò mors ipfius expectari debet, ex regula textus in $\S$. finitur, cum fimilibus, Inflitutionum, de ufufructu.

Ufusfrucqus verò competens patri in bonis adventi- 28 tiis filiorum, que pleno jure in proprietate \& ufufructu filio acquiruntur, durat penes patrem etiam filio defuncto: necde hoc aliquis dubitat, ut diximus fuprà, hoceodem lib. cap. 3 ubi de ufufructu competenti patri in bonis adventitiis filiorum plenè tractavimus; \& clarè probat textus in l. finali, verf. Fin vero, C. ad Tertullian. per quem, poft ordinarios ibi fic obfervant, \& quamplures effectus confiderant Anton. Gomezius in l. 48. Tauri, num. 5. \& inl.6. n. 11. © 12 . Guilliel. Benediç in cap. Rainuntius, de teftament. verbo \& uxorem, nomine Adelafiam, decif. $5 . n .73$. Pinellus I. part. l. I. C. de bonis maternis, ex n. 39. ufque ad num. 52. Menchaca de fucceß. progreffu, lib. I. S. 1. n. 37. © Soqq. Molina de Hijpanor. primogeniis lib. 2. cap. 9. n. 22. ©́ Sequent. of n. 28. Joan. de Mentienço in l. 9. tit. 1. gloff r. ex n.6. lib. 5. nove collect. Regia, Joan. Gutierrez practicar. lib. 3.quaft. 78. Simon de Prextis de interpretat. ultim. voluntat. Lib. 29 2. interpret. 1. Jolution. 4 - ex n. 76. fol. 142. Antonius Thefaurus decif. Pedemontania, 156. D. Spino in Jpecul. gloff.rubr.4.part. n. 15.Inter alios tamen eft ille fingularis, \& ad explicationem legum hujus Regni neceflarius, fcilicet, ut filiusfamilias, vel emancipatus, qui ex permiffione legum hujus Regni, teftari poteft de tertia parte bonorum fuorum, noa polfit difponere de ufufructu ejus teriæ partis, nec patri in eo prejudicare, quia hactenus durat uffisfructus poft mortem patris, \& licentia teftandi de tertia parte bonorum à lege filio conceffa, intelligi debet fine prejudicio ufusfructus jam patri acquifiti, ut latius comprobant, \& defendunt Pinellus d. 1. part.. l. 1. C. de bonis maternis, $n_{\text {. }}$ 44. TellusFerdinandez videndus omninò in $l$. 5 . Tauri, exn. 3. Petrus de Peralta in rubr. ff. de baredibus inftituendis, $n .18$ 1. fol. 118 . Rojas in epitome fucceeßion. cap. 29. ex num. 23. ufque ad 28. Molina de Hifpanor, primogeniis, lib. 2. cap.9.n. 22. 23. © 24. Mieres de Majoratu, part. 1.quafl. 1. n. 46. Caldas Pereira in l. fi cua ratorem babens, verbo, læfis, $n$. 129. Alvaradus de conjeCturata mente defuncti, lib. 2. cap. 1. n. 8. per totum, fol. 13. Matiençus in 1.4 . tit. 4 . glofl. 3. num. 3. \& 4 . \& in $l$. 1. tit.8.gloff.3. ex n. 18. lib. 5. recopilationis. Joannes Gutièrrez practicar. lib.2.quaff. 40. Velafquez de Avendanno in l. s. Tauri, gloff. finali, D. Spino in Jpeciulo gloff. rubr. 4 part. num. 15 . Emanuel Mendez in repetitione l, wimm oportet $C_{1}$ de bonis qua liberis, I- partin. 53 . \& 2.

## 234

Quotidianarum Controverfiarum Iuris, Lib. I.
part.n. 130 . \&iftam partem fequi videtur Azeved ${ }^{2}$ in l. 9 . tit. 1. n.4 lib. 5 . nov. recopilat. ubi movet quæeftion.\& nihil dicit, fed remittit fe ad Tellum Ferdinand. \&inl. r. tit. 8. eod.lib.n. 55 . exprefsè amplectitur eam, \& in fimili ftatuto idem obfervat Cephal, in conf.156.n.37.lib.2.

Contrarium taınen, imò quòd filius difponere poffit tertia parte bonorum plenojure, in proprietate, \& ufufructu, atq; in ufufructu etiam patri prejjudicare, defendit Anton. Gomez. in l.6. Tauri, n. I4. \& idem tenet Menchaca de fucceß.progreß.l. 1. S. 1. $n .3$ I. \& multis rationibus comprobat Azeved, fibi contrarius in l.4. tit. 4. n. I2. © 13 . lib. 5. nova recopilat. \& poft longam difputationem habitam ex $n, 24$, veriorem fententiam exiftimat Cervantes $n$. 47. in $l$. 5 . Tauri: ex quorum rationibus dubia remanet adhuc prefata queftio, quamvis in judicando \& confulendo durum effet à prima opinione recedere. Et de his hactenus.

## C A P U T LXIV.

Pater legitimus adminiftrator, \& ufufructuarius bonor. adventitior. filiifamilias, alius etiam ufufructuari' quicunq; utrùm amittat ufumfructū per ingreffum Religionis, Profeffione fequuta? Ubi quæ hucufque fcriptafunt abaliis, recenfentur in unum, noñulla noviter, \& meliùs quàm hactenùs ab Authore annotantur, ac deniq; Martini Silimani, Cini, Saliceti, ac aliorú fententia contra Recentiores defenditur. Deinde vivente patre, an \& quando filius pretendere poffit jus aliquod in Legitima, vel filegitimam recipiat in vita, \& poftmodum facultates patris augeantur,utrùm fupplementi petendi jus obtineat? pleniffime, remiffivè tamen declaratum proponitur.

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

1 Jura univerfa qua de extinctione ufus fruct per mortens ufufructuarij tractant, de qua morte intelligi debeant?
2 Mors civilis licet, fub latifima verbi fignificatione, appellatione mortis comprebendatur, non tamen regulariter, nec proprie, ac duntaxat in cafib. $\dot{\alpha} j u r e ~ e x p e f / i s . ~$
3 Ufusfructus regulariter non finitur, nec anittitur per ingreffum Religionis, Profeffone fequuta; fed in Monafferium tranfit, ut penes ipfum pro vita dumtaxat Monachi refideat, non in perpetuum ; nam alias proprietas redderetur inutilis.
4 Et nonnullis fundamentis, que in contrarium moveri poffunt, rectè, remifive tamen fatiisfactum.
5 Pater per ingreflum Religionis, \& Profeflionem, an amittat ufumfructum, quem jure patriae poteffatis babet in bonis adventitiis filiorum \& num. feqq.
6 Qua bactenus in propofita quafl. pro fententia Gloff.confiderarunt DD. ad tria principaliter reduci debere.
7 Bartoli opinionem in Superiori dubio recte improbatam connmuniter.
8 Ufumfructum competentem patri in bonis adventitiis filiorum extingui per ingreflum Religionis \&f Profef. fionem faltan à patre, ex fententia Martini Silimami, Cini, Saliceti, \& aliorum, qua ab Authore probatur, of num feqq.
Pro opinione Silimani primum fundamentum adduChum, ev nonnullis confideratis in propofito per Pinellum, noviter, © verè fatisfactum.
10 An Legitimam polfit petere filius vivente patre, qui Religionem profeflus esf.
II Legitima non debetur filio nifi posf mortem patris: quod latilfime explicatur, inferturque ad quamplurima in propofito neceffaria, remijisive.
12 Pater $\sqrt{2}$ velit afsignare potest Legitimam in vita filio,

> 13 Pater $\int_{i}$ in vita filio, vel filie Legitimam affignaverit, ©f poftmodìm ejusdem facultates augeantur, an debeat augeri vel fuppleri Legitima?
> 14. Fundamentis Neotericorum contra Silimanum, C\& num \& $\begin{gathered}\text { alios, noviter fatiffactum per Authorem. }\end{gathered}$

PRO diftincta, atque abfoluta hujus Capitis explica. I tione, in primis conftituendum erit: Quod jura univerfa, quæ de extinctione ufusfructus per mortem ufufructuarij tractant, utique naturalem, non verò civilem mortem denotant; cum propriè ea mors dicatur, quando quis naturaliter moritur: quod prefentiens Accurfius in $\S$. finitur, Infituut. de ufufruçu, rectè exponit, morte naturali ufumfuctum finiri : \& fequuntur Scribentes comuniter, ut de Comuni teftantur Caldas Pe reira in $l$. fi curatorem babens, verbo, lefis, $n$. 140. verf. caterum. Carolus de Tapia in Autbent.ingref $f$, verb. fua, cap. 17.n.5.C. de facrofanctis Ecclefiis; \& his non relatis Hieronym. de Cævallos commumium contra communes, queff. 64. num. 1. ad finem. Mors enim civilis, licet fub 2 latiffima verbi fignificatione, mortis appellatione comprehendatur; non tamen regulariter nec propriè, ac duntaxatin cafibus à jure expreffis, ex fententia Glofliæ in cap. placuit, el fegundo, 16. q. 1. quam efle comuniter receptam poft multos alios teitantur Rodericus Xuares allegatione 20.n. 16. \&' 20. Menchaca de fuccefion. crentione, lib.3. §. 21 I. num. 172 . Cofta in $l$. Gallus, $\$$. es quid fi tantum, 2.part. n. 13. Mieres de majonatu, part. 2.q. 3. n. 36. Joannes Gutierrez canonicarum quaff. lib. 2. cap. 1. num. 43. ङs 44. Alexand. Trentacinquius trac̆. de fubflitutionibus, 4. part. cap.6. Joann. Vincent. Hondedeus in conf. 62. num.4. if n. 35. vol. 1 .

Inde eff, quòd regulariter ufusfructus non finitur, 3 nec amitttitur per ingreffum Religionis,Profeffione fequuta, fed in Monafterium tranfit, ut penes ipfum pro vita dumtaxat Monachi refideat, non in perpetuum ; nam aliàs proprietas redderetur inanis: quod firmarunt Gloffa, Petr. Bellaperti. col.8. Cinus n. 19. Odofredus n.16. Bartolus $n .42$. Albericus $n .23$. Baldus $n .31$. Salicetus n. 10. Caftrenfis n. 26. Jafon n.48. \& Decius n. 27. in authent. ingreff, C. de facrofancits Ecclef. Azo in fumma, If. quibus modis ufins fructus amittatur, n. I. Gloff. \&calij Scribentes comuniter in autbent. idem esf, C. de bonis qua liberis, Gloifa, Archidiaconus, \& Bellamera in cap. fiqua mulier, 19. quaft. 3. Alexander in conf. 139. col. 2. lib. 2. Innocentius $n$. 5. Hołtienfis $n$. 8. circa $j$ inem, Joann. Andreas 16. Butrius 23. Bellamera I6. Abbas 72 . Decius 257 . Auguftinus Berous 530 . in cap. in prafentia, de probetionibus, \& cum aliis pluribus de communi teftantur Caldas Pereira in d. l. $f_{i}$ curatorem habens, verbo, læfis n. 142. verf. imò ds in omni ufufruCtuario. Covar. in cap. 2. n. 8. de teftament. Joan. Gutierrez canonicar. lib. 2. cap. 1. n.98. Cævallos communium contra communes, queff. 64. n.1. Carolus de Tapia in d. autbent. ingreff, verb. fua, cap. 17. exn. 1. uffós ad n. 7. Cujus occafione in predictis ampliùs non infifto; is enim prefată refolutionem rectè fundat, \& omnib ${ }^{\circ}$ fun-4 damentis fatisfacit, quar in contrarium moveri polfunt.

Secundò conftituendum eft,fuperiorem ductrină, ut dixi, in omni ufufructuario procedere regulariter: Du- 5 bium tamen effe, utrum in patre legitimo adminiftratore,\&ufufructuario bonorum filij procedere debeat, five jus diverfum ftatuendum fit in illo, ut fi religionem ingrediatur, \& profiteatur, amittat ufumfructu, quem jure patriæ poteftatis habet in bonis adventitiis filiorum: \& Gloffa in autbent. idem esf. C. de bonis quae liberis, indiftinete afferit, Ufumfructum manere penes Monafterium vivente patre, ficut in aliisufufructuariis dictum eft $f u p r \dot{d}_{;} ;$ \& probarunt eam Baldus, Caftrenf. Cuman. \& Corneus ibid. Cinus, \& Albericus in d. autbent. ingreffi, \& ibi expreffim Bartolus $n$. 42 . \& 49. \& Rofellus $n$.18. \& cum Decio, Augult.Bero.Guid. Pap. Socino, Alexand. Croto,Didac.Perez,Cæpola, Palacios Rubios, Anton. Go-

De Ufufructu.
mez, Menchaca, Tello Fernandex, Matienço, Ignatio de Palcedo, \& aliis conftanter defendunt fententiam Glofie, \& veriorem dicunt Arias Pinellus 1. part. C. de bonis maternis, num. 49. '6' so. Caldas Pereira dif\%.verbo, lefis, exn. 140. ufğg ad num. 143. D. Spino in [pecul glof. rubr. 4. part.n. 16 . verf.coutrariam tamen opinionem. Joannes Gutierrez canonicarum, lib. 2. dizf. cap. 1. n. 100. videndus ex num. 97. ufque ad num. ror. Borgninus Cavalcanus de ufiufruatu mulier reliito, n. 241. fol. 450 . Carolus de Tapia in diq. aut bent. ingrefli, verbo, fua, cap. 17.n. 7.per totum: \& pro hac parte nonnulla confiderant Arias Pinellus, Caldas Pereira, Joan. Gutierrez, $火$ Carolus de Tapia $u b i$ jupri. In effectu tamen prediétorum, cexterorum etiam Scribentium rationes, ad tres principaliter reduci debent.
6 Primtum, quòd nulla ratio differentix fpecialis conftitui poffit inter patrem ufumfructuarium legitimum, ac alios ufufruatuarios Religionem ingredientes, \& profitentes, nec jure aliquo expreffim probetur per ingreffium Religionis, \& Profeffionem patris, ufumfruatum talem anitti, proprietatiq; filiorum confolidari.
Secundò, quod pater, licet Monachus effectus, adhuc tamen naturaliter vivit, \& fic durat ufusfrucus: Monafterio autem, quatenus capax eft ; omnia deferuntur, que Monachus habebat, nec debet ipfe ex aAu propabili damnum fentire.
Tertiò \& ultimò, quod mors ficta, que inducitur per ingreflium Monafterij, \& profeffionem, non debet in ifto cafu comparari naturali, quoniam ubi in actu, de quo quaritur, nọ operatur eundem effectum, quem naturalis, utique naturali non comparatur: fed in propofita fpecie non operatur eundem effetum ; ergo comparatio talis admittenda non eft, ut latiuis conatur probare Caldas dizt. verbo, lafis, numer. 141 . verf. quocirca, ङ' num. 142 . \& pungit Carolus de Tapia ubij dupri, diç. n. 7. Et hatenus de opinione Gloffa.
7 Bartolus vero in dizt. Autbent. idem eff, C. de bonis qua liberis, aliter declarat, exiftimatq; mediam viam eligendam, ut dimidia pars ufusfructus patris maneat penes Monafterium, altera verò ad filium fectet, ficut quando pater eum emancipat, juxta textum in diz. 1. summ oportet, S. cimm auttem, C. de bonis qua liberis: \& fequuntur Angelus ibid. Abbas, Gomez Arias, Sylvefter, \& Riminaldus, quos retulerunt Pinellus ubi juprin $n .47$. ad finem. Caldas dič. verbo, lexis, $n$. 141. Joannes Gutierrez diff. cap. 1. $n$. 100 . verf. tertiam opinionem. II tamen pofteriores reatè improbant opinionem Bartoli, offenduntq; diverfam rationem militari in fpecie diaf. 5. Cum autem. Agitur enimin eo textu de emancipatione fatto patris immediatè id agentis, quà maximum beneficium confert in filium: At in (pecie propofita, pater ingrediens Religionem, longè aliud intendit, licet accefloriè refulter, filium exire à patriapoteffate, ut eruditè annotavit Pinellus ubi fuprí, $n$. 5 I \& \& ab eo acceperunt alij Recentiores relati juprra.
8 Denique Martinus Silimanus Doctor antiquus in $d$.
 trarià fuit: Ufumfructum fcil., quem pater Religionem profeffius habet in bonis filifamilias ratione patrix poteftatis, ad ipfum Monafterium non tranfire, fed flatim profeffione fequuta, ad proprietatem redire, cùm fit patria poteftas extinca: \& lequuntur Salicetus ibidem queft.7. Jafon cot. finali, Cinus, \& Albericus in d. austhent. idem eff. Hyppolytus fingalur. 668 \& \& eft coniunis opinio fecundum Salicetum in dif. autbent. ident eff, \& Covarr. qui ipfe fequitur hanc partem in cap. 2. de teffament. n. 8. \& a lios plures relatos per Joannem Gucierrez camonicarum lib. 2. . cap. 1. n.97. in princ. पuamvis ipfe eam non probet; videtur tamen probare Gre. gorius Lopez in 1.5 . verbo, el ufuffucto, verf. 'f de quaff. quam ponit, tit. 14. part. 4 . Mieres de majoraths,
2. part. queff. 3. n.14. 2.part. quaff.3.n.14. \& veriorem exiftimat Emmanuel I31. folio 48 . \& noviffime his non relatis davallos Joan. del Caffillo Qupotid. Contr. Juriu, Tom. I.
comiunium contracomumes, $q$.64. n. 4. Et pro hac fententia, que in rigore juris verior mihih videtur, atq; omninò ampletenda, valdè urgent fundamentáfequentia.
Primò quia pater ingrellis Monafterium, in potefta- 9 tem Superioris tranfit, cap. non dicatio, 12. q. 1. cap. ult. de fepultarisi, lib. 6. \& fic patriam poteftatem ammittit, quia ipfe in poteflate alterius exiftens, non poteft alium in fua poteftate habere, per textum in 1 .fic eveniet, ff. ad 1. Juli. de adulteriis. Ideó amittere debet ufumfructum, quem ratione patrix poteftatis acquirit, ut apertè colligitur ex textu in diaf. L. cimm oportet, $C$. de bonis qua liberis, cum fimilibus : ubi bafis ac fundamentum acquifitionis ufusfructus in patria poteflate conflituitur, ut expreffim advertit Pinell. in rubr. C. de bonis maternis, 2.p. in prin. Ex quo diluitur ratio ejufd. Pinell. 1.p. l. 1. C. de bonis maternis, $n$. $\varsigma 0$. qui dicit ex eo penes Monafterium ufumfrutum manere debere, quòd pater, licet Monachus, naturaliter vivit ; non enim ex eo quód pro mortuo civiliter habeatur, ex $l$. Deo nobii, $C$. de Epijc. ©' cler. \&L. 29. tit.7.part. 1. ufumfructum extingui dicim", cùm non fitomninò certum, \& latiori explicatione indigeat, ut conflat ex difput. Alberici in d. L. Deo nobis, $n$. 2.\& DD.comiuniter in d.auth. ingreff: fed ex eo, quod patria poteftas ceffaverit, five extincta fit, \& in confequentiä cuftodia, \& adminififratio, propter quam ex legis dif. pofitione illi competit ufusfuctus adventitioru: : quod fatis clarè denotat Juftinian. in d. I. cium oportet, \& \& in $\varsigma$. non autem, ©̇ aliis Jeqq. ejuwd..$l$ \& ficà cefflante ratione, cum pater effect" Monachus, non poffit res filij adminifrare, ufusfruct debet finiri, ac cum proprietate confolidari. Neciterum placere poteftalia ratio ejufd. Pinelli ibid.n. ¢o. quem fequat elt Joan. Gutier. catronicar. q. lib.2. d. cap.1. $n$. 101 . ante finn dicentis, quöd adminiftratio non ceffat in propofita fpecie, quia Officiales, \& alij Miniftri Monafterij poterunt talia bona gubernare, cuflodire, \& adminiffrare : difplicet enim ea ratione, quòd lex patri dumtaxat conceffit cuftodiam, \& adminifitrationem, ac ufumfuctum ob illam, \& multò magis confidit de adminiftratione ejufdem, quàm alterius cujuslibet, ut pof ordinarios in dictis jurib annotarunt Tiraquellus in 1. fiunquam, C. de revocandis donationibur, in prafat. 1.29 . idem Pinellus in l.1. C. de bonis maternis, 2 . p.n.n.20. \&'. 21 .Menchaca de fuccef.. creat. lib. 1.S.6. n. n. 46 . Jacob. Mandellus de Alba in conf: 286. n.6. lib.2. Et fic adminiftratio conceffa patri à lege propter confidentiá quam de ipfo habet, comitti non debet Officiali, five Minittro Monafterij, qui potiùs Monafterij, quàm filij utilitatem pretendet; jus ejus diminuere, ac lædere poterit, nec fe habebit circa adminiftrationem prout fe habere deberepatrem defideravit lex: unde aut pater adminiffrare debet, aut iploimpedito, atq; effecto Monacho, ufusfuctus debet cum proprietate confolidari Deinde prefatam fententiam eo argumento fundat 10 Covar. in diç. cap. 2. de tefamentis, $n$. 8. quod fi filius vivente patre, qui Religionem profeflus eff, legitimam portionem petere potelt, ut affirmant quamplurimi, quos ipfe retulit ibid. n. 7. Joann. Gutierrez cmmonicarum, lib. 2. diff. cap. 1. num. 78. Eodem jure dicendume eft, ut ufusfructusetiam integrè pertineat ad fliü flatim facta Profeffione, nec mors naturalis expectari debeat. Sed hoc fundamentum fubvertit Pinellus $u b i$ pri, , d.n. $\varsigma 0$. in fine, dicens tutum non effe, ut patre ingreffo Religionem, fatim legitima debeatur flio: \& quamvis ut certum, \& magis coniune tradiderit Graffus 9. legitima, quaf. 12. n. 6. per totum. Joannes de Montefperello in conf. 46.n. 9. vol. 1. Dubium tamen eft, \& valdè incertum ob coñunem juris Cæfarei Interpretum fententiam contrà tenentium, ut conflat ex his, quax in hac quaftione poff alios Neotericos latiffimè fcripfit Joan. Gutierrez vidend omninò canonicar. lib. 2. diž. cap. 1. ex num. 75. uj\% ad numer. 95. Deinde etiam, quia regulare eft, ut legitima portio filio non debeatur nifi poft mortem patris, nec flius vivo pa- Is tre jus aliquod prectendere poffit, $l$ I. $9 . j$ i impuberi, Gg 2 \& ibi
\& ibi Bartolus ff: de collation. bonorum. Jafon in l. lege Cornelia, n. 5 .ff. de vulgari \& pupillar. fubflitutione, \& in autbent. noviß. col. 2. Cod. de inofficiofo teftament. Guido Papæ quaft. 486. Ferrarius cautela 24. Cephalus in conf. 95.n. 2. © © in conf. 148.n.29. lib. 1. Menochius in conf. 77. num.6. lib. I. Anton. Galeati Malvaffia in conf. 89. num. 19. \&- 20. vol. I. qui in propofito videndi funt omninó; inferunt enim ad multa neceffaria, latiüsq; explicant, an \& quando pater vivens teneatur dare filio Legitimam, Tiraquell. de primogeniture, quaft. 40. n.96. ©. Seqq. \&ూ n. 221. \& Jeqq. Chaffaneus in confuetudinib. Burgundie, rubrica 7. S. 2. gloffa, du trespaffé ex n.2. cum Seqq. Duennas regula 356. Julius Clarus lib. 5. 9. finali, quaft. 86. Pinellus 3 . part. l. I. C. de bonis maternis, $n .74$ \& 75 . Tellus Fernandez in l. 23. Tauri, ex num. 10. Menchaca de fucceßionum creatione, lib. 2. §.20. ex num. 285 . ©f de fucceßionum refolutione, lib.2. S. 12. n. 13. © controverf. illuffrium lib. 1. cap. 37.per tot. Covarr, variar. l. 2. cap. 3. n. 7. verf. binc apparet. Baeça de imope debitore, cap.20. ex n. 9. ufg ad 14 . \& de non meliorandis dotis ratione filiabus, cap. 34. n.9. cum Jeqq. Padilla in $l$. $\int_{2}$ emancipati, exn. 32 . cum feqq. Joan. Gutierrez in cap. quamvis paçum, de pactis, in 6. verbo, à filia, per totum, \& in repetitione ad textum, in $\varsigma$. $\int u i$, de haredum qualitate of differentia, ex n.89. cum feqq. Matienço in l. 1. tit. 6. gloff. 2. lib. 5. nova recopilationis. Jofephus Ludovicus decif. Peruf. 1 1. ex n. 24. Marc. Antonius Eugenius in conf. 45. \&s 46. Burfatus in conf. 169 .
12 per totum, lib. 2. Joannes Vincent. Hondedeus in conf. 95. ex num. 33. uff.3. adnum. 50. Certum tamen eft, \& communi Doctorum confenfu probatum, poffe patrem volentem affignare filio Legitimam in vita, quamvis ad id faciendum non teneatur, ut poft alios multos fcripferunt Rodericus Xuarez in repetition. l. quomam in prioribus, limitatione 31.n. 3. verf. nec obffat fecundum eum. Anton. Galeatius Malvaffia in conf. 89.n. 20. vol. 1. Graffus $\$$. legitima, quaft. 12. num. 8. \& utiliter declarans, Joannes Cephalus in conf. 334. n. 6 I . 13 lib. 3 . quòd fi affignatâ filio, vel filiæ Legitima in vita, poftmodùm faculcates patris augeantur, an debeat atgeri, vel fuppleri Legitima ; \& de multis ad propofitum neceffariis, tractant latiffime Covarr. in cap. Rainumtius, de teffamentis, §. 1.n.8. \& in cap. quamivis paCtum, 3.part.§. 1. n.2. de pactis, in 6. Menchaca de fucceßion. creatione, l. I. S. 10. ex num. 462. ©' lib. 2. S. 18 .
 Lancelotus Politus in repetit. l. filium quem habentem, Cod. familizercijcunde, $n$. 161 .162. \&' 164 . quæ habetur vol. 7. repetitionum, fol. 391. Baeça de non meliorandis dotis ratione filiabus, cap. 3 1. per totum, \& cap. $5 . n u m$. 24. Tellus Ferdinandez in L. 23. Tauri, num, 10 ufğ, ad num. 16. Alvaradus de conjecturatamente defuuçi, lib. 2. cap. 2. S. 1. n. 92. Matienço in l.7. tit. 6. glof. 2. ex n. 9. cumfeqq. lib. 5. nova recopilationis, Molina de Hi/panor.primogeniis, lib. 4. cap.2. n. 38. Mieres de majoratu, part. 1. quafl. Io. n.7. Cephalus in conf. 146. n. 23. lib. 1. Menochius in conf. 72. n. 28. '于 29. lib. I. Joannes Gutierrez in dict. cap. quamvis pactam, verbo, afilia. Hyppolit. Riminald. in conf. 317 , num, 1.7. 12. © 15 . lib. 3.melius in conf.97. lib.1. Graffus $\$$. Jubflitutio, q. I9. n. 3. © S. legitima, queft. I3. per totam. Marc. Anton. Peregrinus de fideicommißis, art. 36. num. 17. \& feqq. fol. 329 . D. Spino in peeculo, gloff. 18. principali, de melioration. ex n. 87 . Alexander Raudenfis de analogis, lib. 1. cap. 19. num. 54. latè Angelus videndus omninò ad leges meliorationum, in 1.7 . glofla 5 .per totam, fol. 163 . \& noviffimé Additio ad decifion. Game, 206. num. 5. part. 2. Hieronym. de Caevallos commun. contra comanunes, quaft. 204.

Sed quamvis predićum fundamenú adductum per Covar. parùm, aut nihil urgeat, cæetera tamen concludenter adeò probant Silimani fententiā, ut ab ea nullo modo recedendum crediderim. Nec obftant rationes contrariæ partis, quib? fatisfieripoteft ex his, que con-
tra Pinellum confiderabä fuprà, n.9. In terminis tamen 14 ad rat ionem primam refpondetur: imò in propofita fpecie maximam differentiam effe inter patrem ufufrualuarium legitimum, ac alios ufufructuarios ; quoniam alij ufufrucuarij obtinent ufumfructum ex voluntate, aut difpofitione hominis, quæ ad nullum factum, five minifterium fructuarium adftringit, dumtaxat fructuarius ipfe uti frui arbitrio boni viritenetur; quodita, aut melius fiet intra Religionem, quàm extrà: pater verò confequitur ufumfructum ex difpofitionelegis, ratione patrix poteftatis, atq; cum onere gubernandi, \&adminiftrandi per fe bona, negotia, lites, ac res filiorum; deficiente ergo patria poteltate, dataq;, inhabilitate aut impotentiaadminiftrandi per fe, Profeffione fecuta, \& ufusfructus ipfe deficere, five extingui debet. Ex quo diluitur \& fecundum fundamentum: Quia verum eft , quòd pater, licet Monachus effectus, naturaliter vivit, fed non habet filiŭ in poteftate, diffoluta patria poteftate per profelfioné, aut faltem non obtinet adminiftrandi facultatem, nec potentiam gubernandi perfonam,ac res filiorum, propter quod lex detulit ufumfruatum patri. Unde \& tertium argumentum difolvitur, quiaimò ficta mors Religionis idem operari debet, quod mors naturalis; quoniam ex utraq; idem effectus refultat, cum utroq; cafu pater adminiftrare five gubernare res filior. non poffit. Quod ad oculum patet, nam ficut mortuo naturaliter patre gerenda effet adminiftratio per alium; fic \&Religionemprofeffo, ab aliis geri debuiffet, quod utiq; lex noluit, quæ adminiftrandi facultatem patri concelfit, ac de ipfo dumtaxat confidentiam habuit, ut fcribunt Authores relati fuprì, n. 9. Satis ergo expreffum videtur à jure; quodex mente, atq; intentione juris defcendit, quodq; aliis ficadminiftrandi privilegium, aut poteftatem non dedit; nee enim alijita amplam adminiftrandi, \& gerendi licentiam habere poffunt, ut colligitur aperte ex textu in $l$. I. C. de bomis maternis, quae lex folutiones fuperiores non obfcurè confirmat.

## C A P U T LXV.

Ufusfructus competens patri in bonis adventitiis, utrùm duret filio Religionem profitente? abi etiam de proprietate bonorum ejusd.filij: Deinde, an Monafterium habeatur loco fili, ut fubftitutos, aut vocatos in conditione $f i$ fine liberis excludat, an etiam excludere debeat afcendentes à fucceffione defcendentis Monachi. Deniq; teftamentum ante ingreffum Religionis factum, u trùm fequuta Profeffione rumpi, aut confirmari debeat? ubi de intellectu Tridentini /eßione 25 . cap. 16 . mutisq; in propofito neceffariis, pleniffimè, remiffivè tamen tractatur.

## SUMMARIUM.

1 Patrem legitimum adminijfratorem, \&ै ufufrutuarium bonorum adventitiorumn filij, non privari ufiufructu, filio Relisionem ingreflo, quamris ingrefilis
Religionis tollat patriam pooteflatem. Religionis sollat parriam poreflatem.
2 Monalerium utrùm excludat a fcendentes a jucceeßione Monachi profefic an vero mortuo flio, feut deScendente Monotho, pater, \& mater, autt afcendentes aliji praferri debennt Monafterio in bonis, qua ipfe Monachms fecum attulit, vel babebat quando Religionem profefice eff.
3 Legititiom afcendentium efle bodie de jure bujus Regni omne patrimoniunar def Cendentis, de cujus bareditate agitur, excepto Tertio.
4 Monafferium revera non efle flium, föteós, civiliter, ©' improprie flinm vominari.

5 Monafferium quamdo excludat fubfitutum, aut vocatum fub conditione, fi fine liberis, figravatus ingrediatur Religionem? remiffive.
6 Teftamentum ante ingreflum Religionis factum, utrùm Secuta Profeß(ione rumpi debeat? item ante Profeffronem an poffit exprefse revocari? \&\% de multis aliis in propofito neceffariis, remiffive.
7 Tridentini feffione 25 . cap. 16. interpretatio, juxta a. quam in facti contingentia fuit judicatum.

8 Ufusfruc̆us non quaritur patri eorum bonorum, que post ingreflum Religionis, \& Profefionem filius Mo-- S nachus acquirit.

$P^{R}$Ræcedenti quæftioni proximum eft inquirere nunc, quid e contrà dicendum fit, fi ponamus quòd filius ingrediatur Religionem, \& profiteatur. Et pro vera, breviq; hujus dubijexplicatione conftituendum eft in primis : Patrem legitimum adminiftratorem, ¿ ufufru\&uarium bonorum adventitiorum filij, non privari u${ }^{1}$ fufructu, filio Religionem, quam ingreffus eft, profitente, quamvis ingreffus Religionis tollat patriam poteftatem: quod utrumq; ex Saliceto, Decio,Palacios Rubios, Roderico Suarez, Antonio Gomezio, Gregorio Lopez, \&aliis probarunt Arias Pinellus I. part. l. I. C. de bonis maternis num. 4 . 6 46. Caldas Pereira in l.ficuvatorem habens, verbo lefis, num. 143. Joannes de Matienço inl. I: tit.8. glof.3. n.20. lib. 5. nova recopilationis. Joannes de Montefperello, quem in propofito nullus adhuc retulit in conf. 46. num. 1. volum. I. ubi in facto confultus veram hujus refolutionis rationem fentit, dum fic fcribit: Et ideò ciem in cafu noffro in parte dotis materne Catharina fuerit quafitus Andree patri legitimo, © naturali ufinfructus, licet ipfa filia intraverit Monafterium, \& Religionem fuerit profe $\int a$, \& etian mortua fit naturaliter, tamen femel uf iusfructus formatus in patre de diGlaparte dotis materna, vel aliis rebus adventitiis ipfius filia, non definit effe penes patrem, fed durat. Eandem etiam rationem expreffim probare videtur Pinell. loco relato fuprà, diff. n. 45. dicit enim pro ea doctrina ad-- huc militare decifionem, \& verba text. in l. 1. C. de bonis maternis in l.3. C. de ufufruct $u$, \& aliorum jurium, quæ fuperiùs adduxit ex $n$. 39. nempe $l$. final. verfic. In vero, C. ad Senatusconfultum Tertullianum, cum fimilibus: quæ probant, ufumfructum patri quæfitum vivo filio, durare poft mortem filij; \& inde $n .42$. latius probavit, ufumfructú adventitiorum patri competentem non ceffare, licet filius efficiatur fui juris ob aliquă qualitatem, factumq; filij licet laudabile, jus fuum auterre non debere patri, per textum notabilem in $l$. impuber.4I. If.de adminiftratione tutorum; quem expendit ipfe ibid. didf. n. 45. Superiorem deniq; doctrinam probarunt Baldus Novellus in repetitione l. cum filiofamilias, ff. de legatis I. n. 42 . \& ibidem Bauerius $n$. II 1. Rofellus in authent. ingreßßi, n. 18. C. de facrofanctis Ecclefiis, \& cumPinello, Anton. Gomezio, \& aliis, tenuit Em̄anuel Mendez in repetitione l. cùm pportet, C. de bonis qua liberis 2. part. n. 129. fol. 47 . qui tamen aut non verè, autindiftinctè nimis loqui videtur, dum dicit in prædicto cafu, ufumfructum remanere penes patrem, quandiu ipfe pater vivit, proprietatem verò bonorum adventitiorum tranfire in Monafterium per Profeffionem filijfamilias.Quod equidem in perpetuum, aut cum effectuhabendi ea bona perpetuò intelligi non poteft; mortuo enim filio fuccedet potius pater in his bonis, quàm Monafterium: dicitur tamen, tranfire proprietatem in Monafterium, ut patri non liceat predicta bona alienare, ac eo modo adminiftratio conceffa effe intelligatur, quo à jure conceffa eft filio in feculo remanenti.
2 Id quod evidentiùs conftabit, fi premittamus, dubiŭ effe apud Doctores comuniter, utrum Monafterium excludat afcendentes à fucceffione Monachi profeffi; an verò mortuo filio, feu defcendente Monacho, pater, \& mater, autafcendentes alijpreferri debeant Monafterio in bonis, qua ipfe Monachus fecum attulit, vel habe.
bat, quando Religionem profeffus eft: \& licet num. 50. quem fequuntur multi relati à referendis infrà exiftimaverit, Monafterium excludere debere afcendentes, ea ratione precipuè, quòd Monafterium loco filij habeatur: tamen in contrarium ef communior, \& verior fententia, Monafterium per afcendentes excludi. Inde eft, ut quemadmodū pater qui Religionem profiteur, prejudicare non poteft filiis fuis in Legitima; ita nec filius, aut filia poffit, ut cum aliis multis firmarunt Gregor. Lopez inl. 17. verb. defcendieffem, tit. 1. part. 6. Molina de Hijpanor. primogeniis, lib. 2. cap. 9. num. 64Velafquez de Avendanno in I. 6. Tauri, gloff. 8. per totam, \& inl. 40 . glof.4. num. 23. Rojas in epitome freceef: cap.29.n.40. Alvarus Valafcus videndus omninò confultatione 25 .per totam, Azevedius in I. 1. tit. 8.n.47.lib.5nove collect. Regia. Joannes de Montefperello in conf. 46. in finalib. verbis, vol. I. ubi dicit in hunc modum : Unde concludo, quód diťus Andreas ultra ufumfructum, quem debet babere in vita fua de bonis onnibrrs, qua pertinent ad filiam fuam profeffam in Monafterio, videlicet de dote matris fue, vel aliis bonis adventitit, debet habere tertiam partem dicforum bonorum, \&o diffa partis dotis pro Legitima fud cum plena proprietate, \&o alie duce partes de tribus debent effe dicti Monafferij, post mortem dīti Andree patris. Ex his verbis fatis conftat vera refolutio dubij propoliti, quodattinetad jus commune, de jure verò hujus Regni explicarunt Authores Jupra relati, \& Molina ubi fuprà , d. cap. 9. num. 65. rectè advertit, ${ }^{3}$ Legitimam afcendentium effe hodie de jure Regio omne patrimonium defcendentis, de cujus hæreditate agitur, excepto Tertio, \& cońfequenter, quòd filius Monachus nullo modo poterit aliquid ex Legitima parentibus diminuere, \& reliqua bona adfrictus eft Monafterio relinquere.
Nec obitat fundamentum Afonis, quod utiq; falfum eft,veriufq; Monafterium revera non effe filium, ficteq; ${ }^{4}$ civiliter, \& impropriè filiumnominari, ut probant Covarr. Joan. Gutierrez, ac infiniti alij referendi ftatim, \&c cum multis Carolus de Tapia in authent. ingre $\beta i, C$ C. de facrofanctis Ecclefiis, verbo, fua, cap. 13. n.4-'心 5. Norr enim fubftitutus fub conditione, fif fime liberis decefferit, ideò excluditur à Monafterio, in quo gravatus ingreffus eft, quòd Monatterium loco filij habeatur, ex Authoribus referendis ftatim; fed ex aliis rationibus, quas poft alios eleganter confiderarunt \& de prefenti materia, an fcilicet, \& quando Monafterium excludat fub-s ftitutum, aut vocatum fub conditione $\sqrt{2}$ fine liberis, fi gravatus ingrediatur Religionem, latiffimè fcripferunt Doctores comuniter in cap. in prafentia, de probationibus, Carolus de Tapia d. cap. 13 . per totum, Covarr. variar. lib.1.cap.19.n.6. © n.10. Cofta in cap. fi pater, de teff.in 6. verbo, fi abfque liberis, num. 70. © 71. Mantica de conjecturris ultimar. volumtat. lib. I1. titul 7 . per totum, Menchaca de fucceff. creatione lib. 3. \$. 21. num. 166. Paleotus de nothis ©́s/puriis filiis, cap. 28. num. 5. Alvar. Valafcus conful. 24. num.7. Mieres de majoratu, 2.part. quaft. 3. num. 13. Anton, Galeatius Malvalfia in conf. 21. num. II vol. r. Aftor de Guidonibus in conf. 16 r . n.38. inter conflia ultimar. voluntat. volum. 1. Menoch. lib. 4- prafumpt. 83 . per totam. Joann. Gutierrez canonicar. lib. 1. cap. 32. Matienço inl.7. tit. I I. glof. 2. n. 21. lib. 5 . nova recopilat. \& ibidem Azeved. n.28. Joan. Francif. de Ponte in conf. 39. ex n. 7. Burfatus in conf. \$2. ex num. 41. ufg in finem confilij, \& in conf. 97.n.22. \& Seqq. lib. 1. \& in conf. 199. num. 3. \&' num. 15. ufg3 ad num.28. lib.2. Alexander Trentacinquiusin tractat. de fubflitutionibus, 4 -part. cap. 7 - ex num. 20. cum multis fequentibis. Marcus Antonius Peregrinus de fideicommijßis, artic. 28. num. 58. ufog ad num, 95. Joann. Marcus Aquilinus in 1 . Gallus, $\$$. © quid fi tantum, fuper illis verbis, quid enim fi aque of ignis interdictionem, ex num. 27. ufog ad numer. 42. Joannes Vincentius Hondedeus in conf. 62. num. 1 \&. © n. 37. \& 38. \& num. 50 . swm feqq. vol.x. D. Spino in Jpeculo, gloff. 12. principali,
inum.27. ufởadnum. 33. Caldas Pereira de nominatione emphyteutica, quaft. 6. argument. 9. optimè Hyppolit. Riminald. in conf. 270 . lib. 3. Velafquez de Avendanno 6 in 1.40 - Tauri, gloff. 4. ex num. 17. cum feqq. qui ex eo quod Monafterium non habeatur revera loco filij, infert reprobandam fententiam gloffe, \& aliorum, quos ibi refert exiftimantium, teftamentum ante ingreflum Religionis factum, fequuta Profeffione rumpi, aliterq; declarat ut ibi videri poterit. De eodem etiam, utrùm ante Profeffionem poffit exprefsè révocari, multis in propofito necelfariis, atq; Tridentini declaratione, SefFione 25 . cap. 16. tractant pleniffimè poft ordinarios, \& alios multos Covar. in cap. 2. de teffamentis, num. 5. 'f 6. Julius Clarus §. teftament. queff. 28. per totam. Molina de $\mathrm{Hij} / \mathrm{panor}$. primogeniis, lib. 2. cap.9. í num. 38. ufque ad num. \{0. Petr. Paulus Parifius in repetitione cap. in prefeintia, de probation.n. 1 \{2. per totum, \& $n .163$.ufque ad n. 173. quæ habetur repetitionum juris canonici: vol. 3. folio mibi 202. \& 204. Rofellus Aretinus in repetitione authent. ingrefl. C. de facrofanctis Eccleffis n. 24. \&- 30. Gratianus regul. 456. Joannes Gutierrez in repetitione cap.quamvis pactum, de pactis, in 6 . verbo, dum nuptui tradebatur, $n .4$. \& alios referens Petrus Cenedus colleEaneo so. ad Decretum, n.3. \& ultra relatos ab eo, Menchaca de fuccefion. creatione, lib.2. §. 20. n. 29. \& de fucceßionum progreffu, lib. 1. S. 1. n. 52 . Joannes Baptifta Villalobos, in antinomia juris, litera M. num. 175. folio 118. Graffus §. teftament. quaft. 34. per totam. Gama decif. 3 16.n.5. © 6. © decif. 37 5.n.5. Caldas Pereiradenominat. emphyteutica, quaft.6.n. 5. 6. ©- 8.\& 16. cum trib feqq. Marc. Anton. Eugenius in conf. 58 .num. 9. 10. ف 11. ©f n. 31. cum multis feqq. vol. I. Jacobus Mandellus de Alba in conf. 712 . per totum, lib. 4. Joannes de Montefperello in conf. I. num. 10. 11. 24. है 28. vol. 1. Doct. Spino in Jpeculo, glof: rubr. 6.part. de teflam. monachi, n. 3. verf. Secundo infertur. Andreas Angulo adl. meliorationum, l. 1. tit. 5. gloff. 6. per totam. Ludovic. Molina de juffitia \&̛ jure, tracfat. 2. dijputat. 139. per totam, fol. 743 . Joannes Gutierrez canonicarum lib. 2. cap. 1. Carolus de Tapia in authent. ingre/J. Cod. de Sacrofanct.Ecclefits, verbo, ideòque nec de his, exn. 64 . ufque ad 76 . Joannes Vincent. Hondedeus in conf. 60 . © 61. ubi latiffimè lib. 2. Petrus Surdus in conf. $238^{\circ}$. lib. 2. \& noviffimè Hieronym. de Cævallos commum. contra communes quafl. 61. © 22I quiexplicant difpo-
7 fitionem Tridentini Seffion. 25. diç. cap. 16. que tamen accipienda videtur de teftamento condito intra annum Novitiatus ante decimum menfem, non verò de teftamento ante ingreffum facto, ut apertè fignificant verba illius textus, \& in facti contingentia fic obfervatum, \& pronuntiatum vidimus.
8 Secundò \& principaliter conftituendum eft, fuperiorem refolutionem traditam fuprà, $n$. I. procedere, atque intelligi debere in ufufructu eorum bonorum, quæ filius habebat tempore Profeffionis, non aliorum, que pofteà quefivit filius Monachus; eorum enim ufusfructus ad Religionem, non ad patrem fpectat: quoniam ceffant rationes, ob quas ufusfructus patri acquiritur. Quod cum Navarro rectè fundat, \& contra alios defendit Emmanuel Mendez in dict. l. cùm oportet, 2. part. num. 129. ad finem, qui hac de re videndus erit omninò. Et de his hactenus.

## CAPUTLXVI.

Ufusfructus an, \& qualiter capitis diminutione amittatur? ubi juris antiqui, \& novioris ratio difcutitur, nonnulla noviter annotarunt, \& quæ ad hanc materiam fpectant, dilucidé, \& meliùs quàm hactenus declarantur: Item mors civilis, \& naturalis quando æquiparari debeant? \& materia $l_{\text {. }} 4$. Taur;, pleniflimé, remiffivè tamen tractatur.

S UMMARIUM.

I Capitis diminutio quid?
2 Capitis diminutio triplex.
3 Capitis diminutio maxima qua?
4 Capitis diminutione maxima affectus, \& fic ad mortem civilem, vel naturalem damnatus, de jure comnuni nec teftarj poterat, nec anted conditum teftamentum validum erat ; de jure bujus Regni contrà, ex decifione 1. 4. Tauri, de qua late agitur remifivè.
5 Capitis diminutio minor, frive media qua?
6 Aqua is ignis interdictionis qua fuerit forma? re miJive.
7 Panarum tres gradus olim fuife.
8 Deportatio fucceflit in locum aque, \&e ignis interdiCfionis.
9 L. cognitionum, §. confumitur ff. de variis \& extraordinariis cognitionibus, explicata remifive. 10 Capitis diminutio minima, qua?
11 Ufusfructus ex conflitutione Juftiniani, duabus capitis diminutionibus maxima \&o media tantum amittitur; olim tamen Pauli temporibus, \& Ulpiani, amittebatur etiam capitis diminutione minima.
12 Ufusfrultus ita demum amittitur capitis diminutione, $\sqrt{2}$ jam conffitutus est: caterum fi ante aditam bareditatem, aut ante diem cedentem quis capite minutus esf, conflat non amitti.
13 Et fi in anuos fingulos legatus fit, illius dumtaxat ammi ufusfructus amittitur : © fiin menjes, ejus men/is: © $f_{\mathrm{I}}$ in dies, ejus diei.
14 Servitutes reales capitis diminutione non amittuntur, ut Ufus, \& UJusfructus: \& ratio differentia red. ditur.
15 L. I. in fine, ff. de ufufructu legato, dupliciter explicata.
16 Tribonianum folitum effe ea, qua jam fuo tempore in $u f$ u erant, adjicere legibus antiquis.
17 Capitis diminutiones maximam, of mediam, mortes civiles effe.
18 Mors civilis, \&o naturalis quando aquiparentur? ple nifime explicatum remijJive.
19 Et Joannis Vincentij Hondedei conf. 62. per totum, vol. I. in propofito commendatum.
20 Ufusfruclus quare amitteretur olim omni capitis dimimutione etiam minima, bodie verò maxima, \&o media tantum amittatur?
21 Ubi Antonij Goveani ratio noviter improbatur.
22 Et vera ratio redditur.
23 UJusfruClus amittendi ratio propter maximam, \& mediam capitis diminutionem inducta, utrium bodie ceflare debeat ex nova decifione authent. fed hodie, C. de donat. inter. ubi Antonij Gomezij opinio tasatur.
24 Antonij Gomexij, \& Didaci de Covarr. lapfiss in bae materia notatus.
25 Pence damnationis in metallum, aque \& ignis interdiCtionis, ov deportationis, que maxima, \&ै media capitis diminutione contingebant, hodie non funt in ufu, fed earum loco fuccefferunt pene arbitraria ar-
bitrio judicis imponde bitrio judicis imponende.
26 Capitis diminutio aliqua, utrùm bodie contingere pof-
fit, ex qua uf wfructus anvitti debeat? fit, ex qua ufuffuctus amitti debeat?
Et nonnulli cafus confiderati, in quibus ufiufructus amitti debet puna impofità, que maxime, aut media capitis diminutioni equiparatur.
28 Ufusfructus an perdatur bannum?
29 Relegatus ad tempus utrùm amittat ufum fructum?

PRO abfoluta,\& diftincta hujus Capitis explicatione, conltituere in primis neceffariú duxi, quòd capitis diminutio, ex qua ufumfructum interire dicem ${ }^{\wedge}$ flatim, eft prioris fatus cominutatio, ex textu in l. r.I.3. © finali, ff. de cap. diminutione, in principio Infitut. eodem tit. $L$. partite, referenda infrá; tradit Paulus lib. 1. Jententiar,
tit.7.
tit. 7. verf. I. Ulpianus in fragm. tit. II. Fornerius libro I. eelectionum, cap. 26.

2 Triplex conftiturur capitis diminutio per Juftinianum ubi fupri, Maxima, Media, \& Minima, \& in l. 18. tit. 1. part. 7. \& Doctores communiter ibi. Brifonius de verbis juris verbo, fervw pane, Balduinus, Minfinger", \& Hotmañus in §. pune, Infit. quibus modis jus patria potesf. Solvitur. Duarenus ad tit. ff. de cap. diminut. Borgn. Cavalcanus de ufufructu mulieri reliztô, u1.229. ufque ad n. 239. fol. 436 . \& noviffimè Anton. Pichardus in dict. princ. Inflit. de capitis diminutione, num. 5 .
3 Maxima capitis diminutio dicitur, cum quis fimul perdit libertatem, \& civitatem, \& de illa ponuntur nonnulla exempla in $\S$. maxima, Infit. de capitis diminutione, \&' in l. finaliff.eod. tit. \& in diat. l. 18. part. in princ. quo cafu fervus pcenæ efficitur, $l$ in metallum, $l$. in opus metalli, l. qui ult. l. aut dammum, s. est pana, l. quidam, ff. de punis, l. fi quis flio exharedato, §. irritum, ff. de injuffo, rupto: quo loco expreffim probatur, quòd 4 eo jure maxima capitis diminutione affeaus, \& fic ad mortem civilem, vel naturalem damnatus, nec teftari poterat, nec anteà conditum teftamentum validum erat; \& confirmatur in 1. . 15 . \& 18. tit. 18. part.6. Ex quibus fic annotarunt Scribentes comuniter, \& Gregotius Lopez ibi. \& poft multos alios ficprobarunt Authotes referendi ftatim, Julius Clarus §. teftament. q. 19. $\mathbf{6}$ 20. Velafq, de Avendan. in. . Tauri,glof. 2.3. ©. 4 . 'o gl. 5.n.1.2. © 3. Sed hodie de jure hujus Regni contrà ftatutum eft ex 1.3 . tit. 4. lib.5. nove collect. Regie, que fuit priùs $l .4$.Tarri: \& quicunq; ad mortem naturalem, aut civilem damnatus teftaripoteft, \& teftamentum anteà factum non irritatur, fed valet potius, teftatore in eadem voluntate perfeverante, ut refolvit Gregor. Lopez in d.l. 18. tit. 1. part. 6. verbo, como fiervo, \& de predictis, \& materia d. I.4. Tauri, plenè tractant Anton. Gomez. Tellus Ferdinandez, Cervantes, \& Velafq. de Avendaño ibi. Matiençus, \& Azevedius in d.l. 3. tit. 4. lib. 5. recopilat. Guilielm. Benedict. in cap. Rainuntius, de teftament. verbo, mortuo itaq; teftatore, el. 1. n. 125 . d. Sequent. \& n. 186. \& feq. \& n. 214. \& feq. \& 221 . ह Seq. Covarr. in rub. de teft. 3. part.n. 27. per totum. Andreas de Beffetis in repetit. l. 1. C. de facrofanctis Ecclefitis, à num. 44. ufque ad num 55 . Menchaca de fucce $\int$. pro-

$$
4
$$ greef. lib.I. S. I. ex num. 1 I 1 . cum multis feqq. Caldas de nominatione empbyteutica quaft. 5. num. 30. \& multis $\int$ ecap. I. Alvaradus de conjecturata mente defuncti, lib. 2. ©f. I. n.I3. Mieres de majoratu I. parte, quafl. I. n. 50 . 2. quaft. 38 . ©. 39 , Graffus $\$$. teftamentum, quaff. 26 . \& feq. D. Spino in Jpeculo, glof.rubr. part. 8. per totam.

5 Media verò, five Minor capitis diminutio dicitur, cùm quis civitatem, \& familiam amittit, libertatem verò retinet: quod accidit ei, cui aqua, \& igni interdiçum eft, vel ei, qui in infulam deportatus eft, ut dicit Juftinianus in §.minor, Infit. de capitis diminutione, © dict.l.
6 18. tit. 1. part. 6. verf. la fegunda manere es. Hujus autem interdictionis formam, exantiquiffimis Authorib ${ }^{\circ}$ explicarunt Budeus in l. 2. ff. de penis. Alciatus lib. 1. parergon cap. 15 . Briffonius lib. 3. antiquitatum cap. 5. Carolus Sigonius de judiciis, cap. 3. Salomonius in l. Gallus, 5 . 'f quid fitantum n. 2. ff. de liberis ©f pofthumis, atq; ex Paulo Jententiar. lib.5. tit. 17. colligitur apertè, olim 7 tres fuiffe paenarum gradus, maximum, mediocrem, \& minimum: \& eorum exempla ponuntur in $l$. capitalilium, ff. de penis. Ad primum gradum pertinet vivi concrematio, capitis amputatio, ad crucem, vel ad furcas damnatio, \& fimiles aliæ poenæ, per quas amittitur vita. Ad fecundum gradum pertinet damnatio in metallum, vel in opus metalli, cum fimilibus aliis, quibus li8 bertas ipfa amittitur. Ad tertium verò gradum pertinet deportatio, quæ fucceffit in locum interdictionis aquar, \& ignis fecundum Juftinianum in authent. de nuptius, §. deportatio, collat. 4. Ex quo fic annotavit Emianuel Cofta 2. part. dicf. §. ©f quid $\sqrt{2}$ tantum, num. I. \&
videtur fignificaretextus inl. 3.ff. ad legem Juliam peculatus, melius in l. 1. §. ij quibus, ff. de legatis terti0, quatenus fcribitur: Ijquibus aqua \&f igni interdiffum esf, id est deportati, ©fc. Efficit enim deportationis peena, ut deportatus alius effe videatur, quàm qui erat, ut probavit Cofta ubi fuprà num. 31.

Nec urget in contrarium textus in l. cognitionum, $\S .9$ confumitur, ff. de varius, \&o extraordinariis cognitionibus, quem polt gloff. ibi, verb. veluti, rectè explicarunt Duarenus lib. 1. diputat. cap.9. Cujacius in dict. §. minor, Inflitut. de capitis diminutione, \& lib. 3.objervat. cap. 10. Goveanus lib. 2. lection. cap. 11. Robert. lib.3. Sententiar. cap. 9. \& noviffimè Anton. Pichardus in diz. §. minor, ad fin.

Denique minima capitis diminutio ditur, cùm liber- 10 tate, \& civitate retentà, ftatus dumtaxat familiæ mutatur, ut per emancipationem, arrogationem, \& fimilia de quibus in $\S$. minima, Inflitut. de capitis diminut. ubi noviffimè Anton. Pichard. \& in l. I8. tit. I. partit. 6. in fine, Ulpianus in fragmentis tit. II. verf. minima. Jafoa in l. fiarrogator, num. 2. ff. de adoptionibus. Revardus de authoritate prudentum, cap. 6. Cujacius objervation. lib. 7. cap. 7. © lib. 9. cap. 37. Connanus commentariorum juris civilis, lib. 2. cap. 15 .

Ufusfruqusergo ex couftitutione Juftiniani duabus II capitis diminutionibus, maxima, \& media tantum amittitur: quod novè decidit ipfe in l. corruptionem, $C$. de ufufructu, in $\S$. finitur, Inffit. eod. tit. in princ. Infit. de acquifitione per arrogationem, \& in l. 24. tit. 31. part. 3. verf. E dezimos que fi aquel aquien fue. Olim tamen Pauli temporibus, \& Ulpiani, amittebatur etiain minima capitis diminutione, ut Paulus fcribit lib.3. receptar. tit. de ufufructu, of tit.6. verf. cap. diminutio, \& ubique in Digeffis, id eft certum, omni capitis diminutione ufumfructum amittit, ut conflat ex l. 1. in principio, \& $\$$. 1. l.3. \& l. I4.f. quibus modis ufusfruClus amitsatur, I.licet, l. I quis ufumfruatum, ff. de de ufufruču legato. Ex quib'fic \& eleganter annotarunt Petr. Cregori' in fontagmate jurris lib. 4. cap. 5. num. 9. Eguinarius Baro ad titul. Infitit. de ufufructu, verf. duabus capitis dimiautionibus, Revardus lib. 2. variar. capit. 10. \&f lib. 5. cap. 5. Cujacius recitationum folemnium in lib. Digeforum, ad l. 1. in fine, verf. ex illo etiam loco, ff. de ufufructu legato. Francifc. Hotmannus ad tit.ff. quibus modis ufusfructus amittatur, num. 2. Antonius Pichardus in $\$$. finitur, $n$. 8. © 9. Infitat. de ufufructu, \&o in princip. Injłitut. de acquifitione per arrogationem, num. 90. Petrus Ricciardus in dict. §. finitur, num. 19. \&\% 20. per totum. Sed ita 12 demum amittitur capitis diminutione ufusfructus, fi jam conftitutus eft; cæterùm fi ante aditam hæreditatem, aut ante diem cedentem quis capite minutus eft, conftat non amitti.

Et fi in annos fingulos legatus fit, illius dumtaxat 13 anni ufusfructus amittitur: \& li in menfes, ejus menfis : \& fi in dies, ejus diei, ut fcriptum eft $l$. I. per totam, \& in l. 2. If. quibus modis ufusfructus amittatur, \& latius explicat Fraacifcus Connanus commentarior. jurris civilis, lib. 4. cap. 6. num. 7. fol.247. Diverfum jus obfervatur circa 14 . jura prediorum, per textum in 1.3 . If. quemadmodium fervitus amittatur. Ex qua colligitur, fervitutes alias non amitri morte, nec capitis diminutio- 14 ne ejus, cui debentur; folum ufum, \& ufumfraqum fic amitti, ut fupra diximus, \& adverrit Cujacius in eademt l.3. qui dicit fervitutes ea ratione predictis modis non amitti, quòd perfonis non cohærent, ut ufus \& ufusfructus, proptereà his extinctis manet.

Nec obftat fuperiori refolutioni textus in 1 . 1. in fi- 15 nalibus verbis, ff. de ufufructu legato, ibi : Vel capite minutus fuerit ex magna caufa. Quæ verba denotare videntur,etiam ante tempora, Juftiniani, minima capitis diminutione ufumfructum non amitti. Quia refpondetur, primò, quòd fub illis verbis, ex magna caufa, non folùm continetur maxima,\& media capitis diminutio,fed etiam minima, ex fententia Glofłæ, ibi, verbo, ex magna.

## 240

 Quotidianarum Controverfiarum Iuris, Lib. I.Dicitur autem capitis diminutio etiam minima ex magna caufa, quia per eam mutabatur familia, \& fatus, ut in diz. S. ninima, Infit. de capitis diminutione. \& in diac. principio, Infit. de acquifitione per arrogationem, \& Paulo lib. 3. receptarum, tit.9. verf. cap. diminutio, ut explicat Cujacius.
Secundò refpondetur, verba illa ex magna coufa, adjecta fuiffe a Triboniano in ea lege, ut obfervant Rufardus in notis ad eandem L. \& ibidem Cujacius in fine, \& dic\%. S. finitur, Revardus lib. 2. variar. cap.10. Antonius ${ }^{3} 6$ Pichardus in diz7. $\$$. finitur, num. 9. Solebat enim Tribonianus ea quæ jam fuo tempore in ufuerant, legib ${ }^{2}$ antiquis adjicere, ut nonnullis exemplis comprobarunt Revardus ubi fupra, \& lib. 5. diaf. cap. 5. Cujacius objervat. lib. 1. cap. 8. ©े lib.5. Sententiar. Pauli tit. 23. 7 Ex dictis conftat apertè, primò, obfervandum effe, maximam, \& mediam capitis diminutionem, effe mortes civiles, ut dixit glofla magna verbo, maxima, in dicf. 9. finitur, de ufufructu, \& probatur in $l$. verum, 9 . Jocietas, $f$. pro focio, latè per Coftam, 2, part, diaz. 5 . ©ै quid $f_{i}$ tantum, a princimie, \& confequenter, \& jure antiquo, \& nova Imperatorum conftitutione, quoad amiffionem ufusfructus, morti naturali æquiparantur in dif. l. corruptionem, \& in diz. S. finitur: nam cùm ex utraque ftatus, \& conditio fructuarij mutetur, fic ut alius effe videatur, quàm qui erat, eadem ratio in utraque militat, ut ufusfructus finiri debeat; aliàs enim naturalis, \& civilis mortis æquiparatio non procederet, que regulariter non obtinet in omnib', fed dumtaxat in cafibus à jure expreffis, ac ubi militat eadem ratio, ut diximus, vel ubi mors civilis eundem effectum operatur, quem naturalis, ut ex comuni annotarunt, \& pleniffime explicarunt nonnulli relati fuprá cap. 64. n.2. Greg. Lopez inl.2. tit.18. part. 4. verbo civil. Doctores cemúuniter in dict. l. Gallus, §. \% quid fi tantum, ubi Galiaula n.19. Fortunius $n$. 72 . Ruinus ex $n$.2. Crotus ex $n$ I5. Doctores etiam inl. ex ea parte, $\varsigma$. in infulam, ff. de verborum obligat. Villabolos coninunium, lit. M. n. 212 . fol. 120. Velafquez de Avendaño in 1. 4. Tuuri, glof. 4. n. 2. © 3. Molina de Hijpanor. primogeniis, lib. I. cap. I3. n.94. Mieres de majoratu, 2. part.quaf. 13. n.15. Jacobus Mandell de Alba in conf. 166 . 167 . \& fequent. lib. 1. Cephalus in conf. 395 . n. 4. \&f n. 29. ©ै quinque Seq. lib.3. Menochius in conf. 227. n. 44 . - 45 . \& in conf. 21 1.n. 47. lib.3. \& inconf. 536. n. 4. 'f s.lib. 6. Burfatus in conf. 48 .n.27. lib. 1. Marcus Antonius Eugenius in conf. 58. n. 59. vol. I. Joannes de Montefperello in conf. 1. ex num. 2. cum fequent. vol. I. Alexander Trentacinquius in traltat. Subfitationum 4 - part. cap.6. per totum, folio mibi, 134. © 135 . Joannes VinI 9 centius Hondedeus explicans latiffime: idcircò videndus omninò in conf. 62 . per totum, vol. 1 .
20 Secundò obfervandum eft, capitis diminutiones maximam, \& mediam, non folùm mortalitati æquiparari, ut diximus, \& probatur in $l$. Gallus, s. of quid jitantum, ff. de liberis of pofitumis, $l$. intercidit, ff. de conditionibus,
\& Ev demonfrationibus $\$$. cum autem, Infitut. quibus modis jus patrie poteftatis folvitur; fed etiam bonorum amifinem inducere, ut de prima probat text. in 1 . quidam funt, l.qui ultimo, ff. de panis, l. fi in metallum, ff. de bis qua pro non fcriptis babentur, 1. 4. C. de bonis profcriptorum, l.2. C. de ententiam paßis, juncto textu in $\S$. maxima, Infitut. de capitis diminutione, \& de fecunda probatur in $l$. . juncta gloffa, verl. penam, \& inl. 5. © 6.C. de fententiam pafis, juncto §. minor, Inflit. de capitis diminutione, \& l.2. C. de bonis prof criptorum : unde confequens erat, ut tanquam per mortem, \& amilfis bonis, ufusfructus extingui, \& admitti deberet, qui ad alium transferri non poterat, ut alio capit. dicem ${ }^{\text {² infrad. }}$
21 Nec diverfum jus obtinebat Jureconfultor, tempore in minima capitis diminutione, quoniam cum ex adoptione, \& arrogatione fuctuarius alieno jure fubjiceretur, ex dift. S. minima, \& emancipatione, ad imaginariam fervilem conditionem deduceretur; quippe
cumilla per vendentionem, \& imaginariam fervitutens fieri confueviffet, l. ult. C. de emancipationib.liberor. l.3. S. emancipato, ff. de capitis diminutione; qua etiam ratione emancipatio morti comparatur, in dict. S. \&f quid $\sqrt{\mathrm{t}}$ tantùm, in fine, \& in l. ת iquis, ff. quando dies legati cedat, non fecus ac fervitus, $l$. Servitutem, 210 . If. de regults juris. Quafi confequens, \& neceffarium erat, extingui ufumfructum jure antiquo, ut colligitur ut textus in princip. Infitut. de acquifitione per arrogationem. Sed cùm tempore dict. l. corruptionem, imaginarize venditiones, quibus fieri folebat emancipatio, fublate fint à Juftiniano in l. jubemus, \& in l. ult. C. de emancipationibius liberorum : Neceffarium etiam fuit, fublatâ, \& correctâ ratione antiquâ, non minùs effectum ejus corrigere; ne fcilicet minima capitis diminutio ufumfru\&um extingueret: Et hanc putat veriffimam effe rationem novæ decifionis diaf. l. coruptionem Antonius Goveanus lib. I. variar. quaft. cap. 26. qui tamen manifffte decipitur, non advertens tempore ditf.l. corruptionem, nondum fublatas effe folemnitates imaginariæ venditionis, quæ in emancipatione requirebantur; nam illa folemnitas venditionum fublata fuit à Juftiniano, in l. ult. C. de emancipationibus liberor. qua edita fuit, poft editam dict. corruptionem: Quod conftat, tum ex ordine conffitutionis, tum etiam, quia conftitutio d. l. corruptionem, condita fuit Lampadio, \& Orefte Confulibus: Conftitutio verò d. l. ultime, pot Confulatum eorundem, ut ex infpectione colligitur. Deinde Goveani ratio minimè concludit, atque fpecialis eft, \& pertinens ad folam emancipationem, non ad arrogationem, per quam capitis diminutio minima contingebat, \& ufusfructus ipfe amittebatur.
Unde ratio conftituendi hoc novum jus, veterisque 22 abrogandj in hac fpecie, magis æquitatitribuenda videtur: credidit enim Juftinianus, \& meritó quidem, æquiffimū effe, ne ex hac levi \& minima caufa periret jus ejus, qui emancipabatur, neve emancipatio, que ftriç, fubtilique jure filium capite minuebat, ut ipfe fcribit in $l$. meminimus, S . cìm autem, C. de leg'timis beredibus ejuf. dem filij jura tolieret, ut non obfcure indicat Juftinianus in diz. l. corruptionem, in ver.f. quare.
Secundò \& principaliter conftituendum eft, videri 23 hodie totum hoc jus fublatum, \& correctum ab eodem Juftiniano, in austbent, Sed bodie, C. de donat. inter, \& in autbent. unde fumitur, quatenus deciditur ibi, quòd nemo benè natus efficitur fervus pereæ ex fupplicio ; \& confequenter ceffare debet ratio antiqua ufusfructus amittendi, propter maximam \& mediam capitis diminutionem inducta, qua olim fervitutem inducebat: quod in terminis fcriptum reliquit Anton. Gomezius tom. 2. variar. cap. 15 . de fervitutib, n.20. verf. Secundo modo, \& reprehendit $l .24$. tit. 3 I . partit. 3. exiftimans, ejus decifionem fervandam non effe, ut juri communi contrariam, nifi quando fructuarius damnatus effet ad mortem, \& ultimum fupplicium, \& aliquo eventu propter fugam, vel aliam caufam fententia non manderetur executioni contra eum; tunc enim ex condemnatione mortis efficitur fervus pcenæ, l. qui ult.ff. de panis, \& remanent incorrecta jura vetera, quoniam decifio de autbent. Sed bodie, locum non habet in damnato ad mortem naturalem, qui etiam de jure Authenticæ efficitur fervus peenæ, fed tantum in eo, qui damnatur ad mortem civilem, qui eo jure non efficitur fervus poenæ, quamvis aliter effet ftatutum de jure antiquo, ut declarant gloff. ibi Ccbolio 2. Bartol. in diat. l. qui ult. ex n. 3. Hyppol. in conf. 13 I.n. 41. Gregor. Lopez in 1. 5. tit. $3 \mathbf{1}$.part.7. gloffa magna in medio.Covar, in rubr. de tgftament. 3. part. n. 27 . Anton. Gomez, inl. 4. Tauri. n.2. qui tom, 2. variar. cap. 11. n. 14. in fine, verf. neǵs, obfat, etiamfir replices.
Superiorem refolutionem probavit, iterum errore lapfus. Primò, dicens expreffim, deportatione libertatem amitti, fieque per eam ufumfructum extingui; \& inde ortam fuiffe rationem d. l. Gorruptionem, que hodie
fublata eft ex diz. authent. fed bodie: in quem etiam errorem mirandum eff, eruditifimum Covarr. incidiffe nbij upric, diž. nam. 27. ubi exprefsè dicit, quòd deportatus jure antiquo, \& libertatem, \& civitatem amittit: quod eft contra text. in $\varsigma$. minor, Inffit. de cap. diminutione, \& in §. cìm autem, Inftit. quiburs modis jus patrie poteAatio folvitur. Secundò non advertens, quòd ratio, ob quam capitis diminutione ufusfructus perit, principaliter in bonor. amiffione fundatur, ut dicebamus fupra: quar ratio fublata non eft ex decifione dic\%. authent. Jed bodie ; \& confequenter dicendü non eft, ceffare d.l. corruption. conffitutionem, nec etiam iniquam effe decifionem d.l. Regie, ut Anton. exittimavit, fed deteri' quidé.
25. Eft tamen hac in re illud animadverfione dignum, quodd cùm peenæ damnationis, in metallum, aque \& ignis interditionis, \& deportationis, que maxima, \& media capitis diminutione contingebant, hodie non fint in ufu,fedearum loco fuccefferint peenæ arbitrarix arbitrio judicis imponendre, utex glofi. in $\S$. ciim autem, verbo, in metallum, in fine, Inflit. quib. woodis jurp patria potefft, Jolvit. \& nonnullis Authoribus, obfervant Greg. Lopez in l. 2. tit.18. part. 4. verbo, en dos maneras \& in 1.4. tit. 31. part. 7. verbo, labrando. Anton. Gomez. in l. ult. Tauri, num. 13. Graveta in conf. 224. num. 2 .
26 Rolandusin conf. 38 . n. 14 . के 15 .vol. I. Capicius decif. 853.n.3. Burfatus in conf. 48. num. 28. lib. I. Videtur dicendum, nullam contingere poffe capitis diminutio-
27 nem, per quam amittatur uffusfruâus, nec poffe aliquo in cafu verificari decifionem d. L. corruptionem, d.S. finitur, $\&$ fimilium jurium: nihilominùs tamen poterunt \& hodie habere locum, \& verificari apud nos prediťe pcenæ, ut ufusfuctûs amittidebeat impofitā pernà, que maximæ, aut mediæ capitis diminutioni æquiparetur; utfi quis perpetuò relegaretur in infulam, uta $\dot{a}$ Oran, \& alias limiles partes, vel damnaretur perpetuò ad triremes, ex his, que cum aliis fcripferunt Gregor. Lopez indiá.L. 4 t tit. 3 I . part. 7 . verbo, ol labrando. Boffius tit. de execution. Sentent. n. 23. vel in paenam perpetui carceris de jure Canonico, quæ affimilatur maximæ capitis diminutioni, ut cum Abbate, \& aliis advertit Greg. Lopez in diaf. 1.4 verb. a home libre. Cæpolain con.773. col. 2 . in fine. In quibus cafibus, \& aliis fimilibus, ut obtineat locum decilio diž. I corruptionem, \& d. §. fnitur, neceffarium erit, ut per fententiam bona admittantur à delinquente: quod hodie requiritur exl. 4 . © 5. titul0 31. part. 7. \& L.4. tit. 18. part.4. licet olim tacita confícatio fierer in confequentiam paenæ deportationis', \& damnationis in metallum, l. deportator. C. de pa-
28 nis, l. 2. l. in metallum, C. de bonis danmator. l. 2. C. de Sentent. pafis, \& fimile exemplum in bannitis noftri temporis fpecialiter notat Baldus in d. l.corruptionem, num. 7. ubi probat ex banno regulariter non amitti ufumfructum, nifi quando bonis ademptis quis bannitur; tunc enim fimile eft bannum deportationi propter bonorum publicationem, juxta textum in 1.4 . in fine, tit. 18. part. 4 . quod etiam cum Baldo tenet Marcus decif. 833. Et fic debent intelligi, que nimis confusè congerit, \&ै tradit in propofito Borgn. Cavalcanus de ufufructu mulieri relizizo, num. 129 , in princip. fol. 437. Ubi ex hoc, quod predit̂x paner non fint in ufu, facit regulam generalem, quòd quotiescunque aliquis ex delifo fuo amittit libertatem, \& civitatem, vel retinet libertatem, \& perdit civitatem, femper perdit, etiam hodie, ufumfructum ; \& confolidatur 29 ille cum proprietate: $\&$ infert ad relegatos ad tempus, probans eos non amittere ufumfuctum, ut ibidem latius videri poterit, \& comprobatur ex his, que fuperius diximus.

## CAPUT LXVII.

Ufusfructus non utendo, qualiter amitteretur olim,hodie etiam nova Imperatorum, atq; juris Regii partitafum conftitutione, Joav. del Cafilile Quotid, Contr. Jurís, Tom. L.
qualiter amittatur: ubi lex corruptionem, $C$. de ufufructu, $\S$. finitur, v:rf. ó non wtendo, $I_{n-}$ fiti. cod.tit.I. fiufusfrucluc, 28. If. quibus modis ufusfructus amittatur, dilucidè, \& verè explicantur. Leg.63. Tauri, decifio noñullis exornatur remiffivè, \& quæ ad hanc materiam fpectant, diffusé, fed diftinctè, \& meliùs quàm hactenus enucleata traduntur.

## SUMMARIUM.

## 1 Ufiwfructus, ut \& co catera res, non utendo amittitur,

 ©fisdem modis retinetur: Jcilicet utendo aut per $\int$ e, aut per alium.2 Borgninum Cavalcanum confusè nimis, \& in indifincte traCtaffe materiam bujus Capitis.
Ufufructuarius rei mobilis, fo olim amo, vel hodie triennio ufufructu ufius non est, aut fi rei immobilis ufufructu olim biemnio, of bodie decemio inter prefentes, aut vicemio inter abjentes uffis non esf, vel ufus est alio modo, quam quo confitutus ufusfructues eff, ufusfructus amittitur.
4

## Ufusfructus quare non utendo amittatur?

Proponitur dubitandi ratio L corruptionem, inverfic. fed de ufufructu, C. de ufufructu.
6 Et communis interpretatio improbatur.
7 Actionem pro ufuffuctu competentem tolli bodie nova Inperatorum conffitutione decem annis inter prafentes, \&s viginti inter abjentes, ut de ufufructu ip $\sqrt{0}$ dictum eff fuprà num. 3 .
8
Veteres Jurisprudentes, five Jureconfultos, Juffinianum etiam in diç. 1. corruptionem, de actione perjonali primava, non de fecuridaria tractaffe contra Cammunem, \& ${ }^{\circ}$ ibidem de ratione altercationis corundem actum.
9 Doctores deceptos communiter, non intelligentes Jufiiniami lntentionem in dicta L. corruptionem, C. de ufufructu.
10 Dict. l. corruptionem, vera interpretatio redditur a ơ' infrà, num. 12. ad finem.
11. Textus in $\$$. finitur, in verficulo, per modum \& tempus, Inftitut. de ufufructu, explicatus.
12 Et Antiquorum, Recentiorum etiam interpretationes rejecta.
13 Dini, \& Panormitani Jententiam in bac materia ab Autbore probatam.
14 Ufiusfuctus, qua ratione prefcribatur ad infar imiobilium, of titalum requirat? remifive.
15 ACtionem perfonalem pro ufufrultu confitituendo competentem, non finirt decem, vel viginti annorum [patio, ex fententia quorundam.
16 Qua improbatur per Autborem, \&ै communis Sententia defenditur.
17 Actio pro ufufruciu conflituendo competens, quare fo niatur /Patio decem vel viginti annorum contra naturam perfonalium actionum, qua durant /patie triginta annorum.
18 Actio perfonalis pro ufufruatu competens, quanto tempore durare debeat de jure bujus Regni, ex decifione 1.63. Tauri, qua omnis perfonalis actio viginti annorum /patio finitur, ubi ejusdem legis materia multis exornatur, atque explicatur, remiJive.
19 Ufusfructus jam conflitutus, qualiter non utendo de jus re Regio amittatur: ubil. 24, tit. 31 1. partita 3. in verf. otro fi dezimos, expenditur, agiturǵ,utrùms in fervitutibus realibus, \& perfonalibus de jure Canonico requiratur tantüm negligentia non wtentis, an verò bona fidesetiam nece $\int$ Jaria fit; \&i Gregorij) Lopez opinio damnatur, \& num. feqq.
20 Prafóriptiones procedentes ex fola negligentia adverfarij, utrum hodie locum obtineant de jure Canonico cum mala fide: ubi opinio Bartoli communi Scribentium confenfu taxatur.

21 Inter

## Quotidianarum Controverfiarum Iuris, Lib. I.

21 Inter prafcriptionem libertatis farvitutis urbanc, © libertatem prafcribendam contra ruficam fervithtem, differentia qua fit : \& d ari de jure Canonico, © Regio procedere debeat?
22 Regia confitutiones, of pragmatica, qua debitum, $\sqrt{2}^{2}$ ve actionem ad debitum petendum certo tempore prafcribunt, utrìm de jure Canonico, \&े in foro judiciali obfervande fint? Legis, corruptionem, C. de ufufructu, decifionem fingularem effe, \&े procedere etiam de jure Canonico, juxta interpretationem traditaw fuprà, num. 10. \& 12. ad finem.

24 Ufusfructus pro parte amittitur, \&o proparte non, $/ 2$ fruEluaius pro parte non utathr, © proparte fic.
25 L. corruptionem, C. de ufufructu, decifio procedit non folizm in ufufructu jam conflituto, verùm etiant in ufufructu confituendo, ©ं non folim in ufufruIfurelicto in ultima volumt. fed etiam inter vivos.
26 Servitutes omnes reales per non uffum eod, temporis/patio finiwntur, quo perfonalis fervitus ufingructws.
27 UfurfruCtus rerum mobilium, ©f fo moventium, quanto tempore non utendo amittatur?
48 Ufurfructus civitati, aut Ecclefie reliffus, quanto tempore non utendo amittatur?
29. Opera fervorum non utendo, aut capitis diminutione nan amittuntur.
30 UfusfruCtus alternis annis reliafus, qualiter non utendo amittatur, \&ै num. 33. ad finem.
31 Legatum annuum cimm relinquitur, tot funt legata, quot funt ami.
32 Et pro primo ano legatum eff purum, pro Sequentibus conditioniale.
33 Nec fufficit unica prafcriptio pro omnibus annis, fed tot fant neceffarie prafcriptiones, quot funt auni, prout hoc num. declaratur.
34 In amuispreftationibus, five penfionibus nullam currereprafcriptionem de jure Canonico propter malam fidem, ex Jententia Joan. Framcijci Balbi, quam probabilem putat Autbor, e̛ noviter infert ad 1 . fi ufusfructus,28.ff. quib" modis ufusfructus amittatur.

rRo expedita hujus materix declaratione conftituendum eritin primis, quiod amittitur quoque ufusfructus, ut \& cæteræ res non utendo, \& iifdem modis retinetur, fcilicet utendo aut per fe , aut per alium, ut conftat ex l. non utitur, ff. de ufufructu, \& eleganter explicat Francifc. Coñanus comentarior. jurris civilis, lib. 4 . cap. 6. n. 1 r. fol. 249. Ufusfructus ergo extinguitur, \& ad proprietatem revertitur, fi fructuarius per legitimū tempus non utatur, $l$. arboribus, 13. S. de illo Pomponiuts d. L. non utitur, 45 . cum Jeqq. ufğ3 ad l.f fidonavero, ff. de ufufructu, $L$. is qui ufumfructum, 20 . $l$. placet, 2 5. l. Pomponius, 29. ff. quibus modis ufugratus amittatur, l. corrzptionem, C. de ufufruçu, S. finitur. Inflitut. eod.tit. l.24tit. 3 I. part. 3. verf. Otro fi dezimos, quefiaquel. Et licet ex Pandectarum libris non conftet apertè, quanto tempore ufusfructus amitteretur non utendo, cùm Jureconfulti generaliter feripferint, ac dumtaxat conftituto tempore ufumfructum amitti, nec aliud exprefferint, $l$. fi mulieri ufiw, 22. verf. ©' conffituto, ff.quibus modis ufisfruàns amittatur, $l$. $3 . v e r f$. defit, ff. $\sqrt{i}$ iufusfuctus petatur: nec etiam meminerit Paulus receptarum fententiar.lib. 3 . tit. de ufufructu, fed fimpliciter non utendo amitti dixerit, ut firmat Eguinarius Baro ad tit. Inflit. de ufu2 fructu, verf. quod vero per modum : nec denique colligi poffit ex his, quæ in propofito fcripfit Borgnin. Cavalcanus de ufufrutu mulieri relito, $n .168$. per totum, fol. 362. quo loco confusè nimis, \& indiftinatè tractat materiam hujus capitis, nec certum quid refolvit. Ta3 men certiffimum elt, quod fi fructuarius rei mobilis olim anno, vel hodie triennio ufusfructus ufus non eft. Aut fi rei imobilis ufufuctu olim biennio, \& hodie decennio inter prefentes, aut vicennio inter abfentes ufus non eft, vel fi ufus eft alio modo, quàm qquo confti-
tutus ufusfructus eft, alio modo utinon utieft, ufusfru\&us amittitur: quod novè expreffimq; decidit Juftinianus in $l$. corruption. C. deufufructu, l. ficut é l. ult. C.de fervitutibus, \& ubique Gloifa, \& Doctores comuniter. Covarr. variar. lib. 1. cap. 17. n. II. Padilla in diç. l. fo$C_{M L}, n$. I. Francifc. Hotmannus ad titulum ff. quib. modis ufurfructus amittatur, num. 5. Modern. Parifienf. in extricatione fexdecim legum, ad l. fi partem, if. quemadmodsm fervitutes amittantur ex n.94. Eguinarius Baro ad tit. Inflit. de ufufructu, diag. verf. quod vero per modum. Cujacius recitationum folennium in libros digefforum, ad l. 2.ff. de ufufructu leg. verf. © ideò fi fruc̆ıarius rei mobilis: \& noviffimè his non relatis, Petr. Ricciardus ad diç. 5. finitur, num.9. 's. num.23. \& ibidem Anton. Pichardus non fic perfectè explicans num. Io. Ratio prex-4 dicter refolutionis eft, quod ufusfructus in aqu confiftit ejus, cui ufufructus debetur, nec confiftere poteft, nifi fit aliquis, qui utaturfruatur, $l$. 1. in principio, \& in 9. dies, ff. quando dies ufurfructus legati cedat. Ideò per non ufum ufufructuarij amittitur, quia defuit actus hominis, in quo ufusfructus confiftit, ut optimè advertit ex omnib. in propofitoScribentibus folus eruditiffimus Cujacius ad diact.l. 2. If. de ufufructu legato.

Hoc autem jus neviter fatutum in dia. .l. corruptio- 5 nem, in ufufructu jam conflituto expeditum erat ; fed circa actionem perfonalem proufufructu conftituendo competentem, magna contentio fuerat olim, ut in d.l. corruptionen, fcribitur. Nec minor eft hodie interDoCtores omnes controverfia in explicatione nover illius conftitutionis, quatenus veterum altercationem definit, \& juxta comunem omnium intellectum ftatuit, ut actio pro ufufructu conftituendo competens tollatur eodem temporis fpatio, quo ufusfructus jam conflitutus tollitur: \& inde mirantur de illa decilione Scribentes connuniter in eadem $l$. poft gloffam ibi, verbo, altercantibus. Angelus in dict. 9. finitur, num. 2. ea ratione, quòd cùm actiones perfonales minori tempore, quàm triginta annorum non preefribantur, nec pereant, l.ficut l. ommes, C. de prafcriptione 30. vel 40 . amorum; vie debatur dicendum, quòd actio perfonalis, quæ pro ufufructu competit,minori tempore prefcribinon debuif. fet, eo maximè quòd in $l$. fi partem, ff. quemadmodum Servitutes amittantur, contrarium probari videtur, dum fcribitur ibi, quòd licet fervitus jam conftituta amittatur non utendo legitimo tempore, de quo in $l . f i f i c$, ejwsd. tit. \& in dią. L. ficut, C. de fervitstibus; tamen aatio perfonalis profervitute conflituenda competens, mon tollitur minori fpatio, quàm triginta annor. ex dicf. l. ficut, \& d. l. omnes : quo modo argumentantur contra eam conftitutionemgloffa d. verbo, altercantib. \& communiter omnes Doctores in diç. l. corruptionem, \& quatuor folutiones refert, Modernus Parif. ad d. l. Ji. partem, \& d.l. corroptionem, exn.92. cum feqq. Inter alias tamen receptior eft, \& comunior dicens, text. in precita- 6 tal. corruptionem, non loqui, nec intelligendum effe in actione perfonali primordiali, quee pro ufufructu conftituendo, aut nondum conftituto competit; fed de ea, quæ poft ufumfructŭ conflitutŭ datur; ut is qui conftituit, patiatur ufufrućuariú utifrui liberè poffe, nam qui ufumfructum debet, cùm ejus juris vacua traditio non fit, 1. . ervw, , incorporales, ff. de acquirendo rerum dominio, l. quoties, ff. de fervitutibus, l.4. §.fi viam, if. de usfiecapionibus, conftituendo ufumfructum, non liberatur, cùm perfectè tradere non poffit, nec in eo habet locum regula textus in princ. Inflit. quibus modis tollitur obligatio: remanet potius obligatio fucceffiva ad patientiam, ad quam perpetuò compelli poteft actione perfonali, imò pro ea preftanda cavere tenetur, $l .3$. $\overline{9} . \sqrt{i}$ iter, ff. de actionibusempti, dict. l. quoties, ff. de fervitutibus, $l$. barum, l. egi, If. If fervitus vendicetur. Glofla in $L$. pluribuf, 5. ©́ fiplaceat, ff. de verb. obligat. \& comunem refolvis Modernus Parif, in labyrinto dividui \& individui, 2.part. num. 33. © Jeqq. \& num. 8. \& in diag. 1. fi partem, num. 63. ©े feqq. Hec igitur a\&tio perfonalis, sum fit ac.
cefforia ad ipfum jus ufusfructus, extincto eo per non ufum legitimi temporis, ampliüsdurare non debet, per textum in cap.acefforium, de regulis jauris in 6 .'由. in 1 . cimm principalis, ff. eod. tit. quod fecus eff in actione primordiali, que non amittitur minori tempore, quàm triginta, vel quadraginta annorum: \& ita declarant magis comiuniter Doctores in ead. I. corruptionem, poft gl. ibi. verbo altercantibus. Jafon in 5 . aquéfi igat, n. 39. InAitut. de actionib. Balbus de prefcriptionib. 3. part. 4-part. principalis, quaff.5. n. 2. ©ै 3. fol. mibi, 308. Franc. Marc. decif. 831. 1. part. Borgninus Cavalcanus de ufufructu mulieri relizo nsm. 169 . in fine, fol. 364.
Caterim hecc interpretatio licet recepta fit, vera non eft, nec futtineri poteft. Primò, quia Communis in eo principaliter fundamentum facit, quod Juftinianus in ea lege nunquam loquatur de creditore, vel ftipulatore, cuiufusfructus nondum conflitutus debetur, fed de ufuffuctuario dumtaxat, cui ufusfructus ipfej jam conflitutus eft; quod tamen falfum eft, \& manifefte repugnat verbis illius textus, qui loquitur expreffim de actione perfonali, per quam ufusfructus debiti jam conffitutio pectitur principaliter, ut confatex illis verbis: De perfonali autem actione qua fuper ufufruçu nafcitur, \& ibi: Ufumfructum non petierit. Quxe verba neceffariò referri debent ad primævam attionem perfonalem pro ufufuctu confituendo competentem, quia fecundaria, ut ipfimet fatentur, non competitpro ufufructu, fed pro patientia tantum.
Deinde \& fecundò, quod cùm Veteres fatuiffent, ufumfructum biennio extingui non utendo; quo pato amplius contendere poffent, an duraret actio accefforia ad patientiam competens, erat enim plus quàm manifetum, extincto principali, extingui debere fla-

- tim accefforium ; \& fic de re indubitata dubitationem moviffent, aut ineprè quidem fe habuiffent, cùm potiùs dubitare deberent de principali, quàm de accefforio, \& ab ipfo ufufuctu dependenti.
Rejecta ergo ea folutione, \& omiffis aliis, quas accurate, \& fubtiliter confutavit Modern.PariC. in diç.l. fipartem, ex n. 94 . cum feqq. Pro vera hujufee difficultatis explicatione conflituenda erunt nonnulla, quibus hexc res diftincte, \&\& melius quàm hatenus diffoluta, 7 atq; intellecta manebit. In primis certum effe, actionem pro ufufucua competentem tolli hodie nova Imperator. confitutione, decem annis inter prafentes, \& viginti inter abfentes, ut de ufufructu ipfo di\&tum eft füpri, $n$. . \& \& comunni Doctor. placito probatum, per illum textum in diz. $l$. corruptionem, ut de cominni teftantur Modernus Parif. in dizi. L. fipartem, num.94. Petrus Ricciardus in diz. S. f. finitur, num. 25 . ubi nonnullis 8 difficultatibus in contrarium oppofitis fatisfacit.
8
Deinde veteres Jurisprudentes, five Jureconfultos, Juftinianum etiam in d. I.corruptionem, egiffe expreffim de actione perfonali primæva, que pro ufufructu debito conffituendo conceditur, non de fecundaria, qua pro patientia daturiquicquid malè intellexerit comunis relata Jupri, $n .6$. melius perceperunt Modern. Parif. $\dot{u} b i$ fupri, Joan. de Platea in dicf. 5. finitur, $n$. IV. \& ibidem Petrus Ricciardus ex num. 25.
9 Secundoे, paffim deceptos Dottores in hac materia, tam antiquos, quàm Neotericos, aut faltem rem hanc affequutos non fuiffe, credentes Juftinianum , in d.. . corruptionem, dumtaxat decidere, quòd ufusfuct ipfe jam conflitutus amittatur per fimplicem non ufum decem, vel vigintiannorü; nec aliud requirere, utamiffio ipfa inducatur: in quo errore poft gloff: ibi; verbo, al. tercantib. \& in dial. §. fnitur, verbo, per modum, funt oxmes Scribentes, quos hactenus ab initio hujus capitis retulimus. Baldus etiam in conf 235 - numn. I. vol. 2 . Covar. variar. refolut.lib.1.cap. $17 . n$. 11 . Balbus de prafariptionib. 3.part.4.partis princtipalis, n. 2. Borgnin. Cavalcan" de ufufruc̛u mulieri relizto, nam. 168 . Ricciardus in diç. S. finitur, num. 23. \& ibidem Antonius Pichardus num. 10 . Padilla in dis. L. . .ficut, C. de fervitu.
tibus, n. 1. qui non advertunt ad textum in dif. l. corruptionem: ubi, ultra negligentiam non utendi per legitimum tempus, requirit ampliüs Juftinianus, quòd talis exceptio ufufructuario opponatur, quæ etiamfi dominium vendicaret, poffet eum prafentem, vel abfentem excludere, inde infertur, verum fenfum illor. verborum, $N i j t$ talio exceptio, ơc.c. in eo confiftere, ut neceffario incelligere debeamus, Juftinian. ipfum novè fatuiffe, nec attionem perfonalem pro ufufrutu competentem, nec ufumfructum ipffum jam conflituturn, exfola negligentia non utentis amitti, niff talis prexfcriptio, live exceptio,ei opponatur, que fufficeret ad prafcribendam proprietatem, \& integrale dominium, cujus pars ufusfuctus dicitur, $l .4$. .f. de uffufru $\bar{Z} u$, hoc eft, decem vel viginti annor. preffriptio, cum titulo, \& bona fide, juxta decifionem l.finalis, C. de preforiptione longi temporis : aut fine his triginta annoram praferiptio, juxta textum in diç,l.l. ficut, \&in d.l. ommes C.de prajcript. triginta vel quadraginta amnor. Quod fuadetur, \& probatur aperte ex textu in dif. .l. corruptionem, in verf. fo eff fatis durrum: \& in dic\%. S. finitur, Infitut, de uflu- 11 fruča, ubi dicie Imperator, Ufumfructum anitti non utendo per modum, \& tempus. Que verba non obfcurè fignificant, tempus folum legitimum non utendi non füficere, ut ufusfuctus amittatur, nifi alia concurraut, fcil. bona fides, \& titulus, juxta modum definitum in dif\%. L. corruptionem, ad quem fe refert textus 12 in diç. S. fnitur, cujus fenfum non perceperunt gloffa, \& Dotores comuniter, nec etiam Theophilus, Balduinus, Eguinarius, Cujacius, \& Ricciardus, non advertentes, Juftinianum in eo textuloqui de modo, \&\& forma tradita in diA, I corruptionem, f fil, do titulo, \& bona fide, que ultra legitimum tempus ad preícriptisnem ufusfruçus requiruntur: Verè tamen intelligunt fuperiores verba predifta, per modum \& \& tempur, inon referenda ad modum, quo fructuarius tanquam boous paterfamilias uti, non abuti debet: : fed ad temipus moderatum, \& taxatum, decem, vel yigintiannorum, ut Accurfius ipfe explicavit $i b i$, accommuniter omnes; fecundùm Ricciardum num, 22. ad finem. Nam, ut inquit ibidem Eguinarius Baro verf. quod verò per moodum, in fine, fi de hoc modo fenfiffet Juftinianus, non ita loqueretur, fed hoc modo, non utendo ut bonus paterfamilias, vel abutendo.
Probatur eciam fuperior interpretatio ex 1 .ult. C.de praforiptione longi temporis, verf. jit igitur, juncto fine, ibi: Eodem obfervando, ac intelleatu Glofle finalis afferentis, textum illum loqui de preffriptione amittendi ufumfructum, intervenientibus aliis requiftis, titulo fcil. \& bona fide: quem fequuntur, \& declarant Jafon in l.1.ff. de acquirenda poffefione, n. 94. \&C Crotusn. 47qui tamen debuerunt pro eo intelleđtu expendere, itq; allegare textum in dict. L. corruptionem, d in dif. S. f.finitur, ne ipfe tanquam falfus rejicereturab omnibus, ut teftatur Padilla in l. 2.C. def frvitutuib. n. 24. Talis igitur prafcriptio decem, vel viginti annorum, cum titulo, \& bona fide, extinguit non folùm ufumfructum jam conflitutum, fed etiam actionem perfonalem, quee ad conffituendum ufumfruetum comperit, vel triginta annorum fine eis, ex d.l.ficut, \& dizt.l. partem. Quod ultra cexteros fubtiliter annotavit Modernus Parifien. ad dicy. L.fí partem, n. 10I. ubi refpondet ad textum in d.l. penultima C. de fervitutibur ; \& nonnullis fundamentis, que ex eadem 1 . corruptionem, \& in aliis juribus in contrarium deduci poffent.
Deinde \& tertiò, Dinum in regula poffefor, de regulis 13 jurris, l.6. col.penult. \& Panormitanum in cap. de quarta, ead. col. de prafcriptionibus, refte docuiffe, ad limitationem prefcriptionis fervitutum realium, requiri io prefcriptione fervitutis perfonalis ufusfructus titulum, \& bonam fidem, ad inflar immobilium : \& illos fequutus eft Balbus de preforiptionibus 2. part. 4. part. quaft. 2. n. 3. fol. mibi 287. qui $n$. 6. ex Cæpola, \&aliis, ubi non intervenit titulus, reatè etiam firmavit, in perfonali


## 244 Quotidianarum Controverfiarum Iuris, Lib. I.

ufusfrue ${ }^{\circ}$ fervitute fufficere tempus longiffimum, hoc 14 eft triginta añorum: quare autem fervitus perfonalis ufusfruct prefcribatur ad inftar in̄obilium, \& titulum requirat, plenè declarat idem Balbus dič.2. part.4.part. n. 1. verf. iffa etiam est ratio, \& n.4. folio mihi 288. Padilla in diž. I. 2. C. de fervitutibus, num, 22.
Prætereà \& quartò obfervandum eft, nonnullos, ut dicebat Faber in dicf. 6. finitur, tentaffe, actionem perfonalem competentem pro ufufructu, five ad conftitueadum ufumfructum, non finiri decem, vel viginti annis, fed durare ficut ceeteras perfonales, que durant fpatio triginta annorum, per textum in dif. l. ficut, \& in dict. l.omnes, quibus addunt Recentiores nonnulli, id profitentes verum in dicf. l. corruptionem, minimè probari, actionem perfonalem pro ufufructu competentem, decem vel viginti annorum fpatio finiri, fed tradi duintaxat regulam generalem, non folum actionem perfonalem pro ufufructu competentem, de qua inter antiquos altercatio fuerat, fed nec ipfum ufumfručum non utendo amitti. Quam regulam generaliter traditam, tam in ufufructu jam conitituto, quam in actione perfonali ad ufumfructum conftituendum, in folo ufufructu jam conftituto limitat Juftinian', ut non habeat locum, cùm exceptio talis opponitur, quæ dominum vendicantem poifer excludere, fed de actione perfonali nihil à Juftiniano deciditur ; \& fic ea actio non tollitur, nifiad minus triginta annorum exceptio opponatur: \& pro hac parte expendi poffunt nonnulla verba Jultiniani in diç̃a l. corruptionem, prout ea fubtiliter expendit Baldus ibidem num. 6 .
16 Verumenimverò, ea fententia, atque d.l. corruptionem, interpretatio ex eo placere non poteft, quòd abfurdum maximum videatur, regulam generalem tradere Juftinianum, tam in actione perfonali pro ufufructu competente, quàm in ipfo ufufructu conftituto, \& demùm regulam in utroq; æqualiter \& generaliter traditain, in altero dumtaxat intelligi limitatam, ut non habeat locum, ubitalis exceptio opponitur,\&c. Pretereă, quia queftioni propofitæ de actione perfonali plene refpondet Juftinianus, dum dicit: Nifi talis exceptio. \& c. Hoceft, nec actionem, nec ufumfructum non utendo amitti, nifi talis exceptio opponatur, \&c. Et fic generaliter excipitur de eo, quod antea dictum erat, ut nec actio, nec ufusfructus non uterido amittatur, nifi talis exceptio, \&c. quod videtur prefentire gloff. verbo, altercantibus, ibidem in verf. Secundo videtur, \& apertè probarunt alij Doctores communiter, qui actionem etiam perfonalem pro ufufructu, decem, vel viginti annorum fpatio finirivoluerunt, ut cum Azone; Bartolo, Aretino, \& aliis, ex communi firmat Ricciardus in d. 17 §. finitur, num. 25 . ad finem, ubi cum Portio rectè advertit,actionem pro ufufructu conftituendu competentem finiri fpatio decem, vel viginti annorum, contra naturam perfonalium actionum, quæ durant fpatio triginta annorum propter naturam rei, hoc eft ipfius ufusfructus. Nam cum ufusfructus tollatur non utendo dicto fpatio decem, vel vigintiannorum, actio ipfa eodem tempore tolli debet, cùm fequatur naturam ipfius ufusfructus, cujus gratià eft introducta, ut in d. l. corruptionem, ubiImperator forfan fic flatuere motus eft ea ratione, quòd non debeat effe melioris conditionis is, qui actionem dumtaxat proufufructu conftituendo habet, quàm qui habet ufumfructum jam conflitutum: idcirco in utroque voluit idem jus obfervari.
Secundo loco, \& principaliter conftituendum eft, ho18 die de jure hujus Regni, quoad actionem perfonalem competentem pro ufufructu conftituendo, fervandā effe decifionem $l .63$. Tauri, que corrigit $l$. ficut, \& $l$. omnes, C. de prafcript. 30 . vel 40 annor. ftatuitq] ut omnis perfonalis actio viginti annorum fpatio finiatur, five prefcribatur, \& hodie eft $l .6$. tit. I 5 . lib. 4 notur, nollect. Regie: atq; earum materiam, \& difpofitionem plena manu explicarunt Covar. in regul poffefor, ne regulis juris in 6.2.part. $\$$. 11 .ap prins. Parladoris rerum quotidian
nar.lib. 1. cap.1. S. 11 . \& 12 . per totum, \&火 $\$ .13 . n .3$. D.
Paz. in praxi, 4.part. Paz. in praxi, 4.part. 1.tom. cap. 3.n.14. \& 15 . Sarmientus felectar. lib.2. cap.9. Menchaca de fucceßfion. creatione, lib.1. S. 10. a num, 29. ufğ ad num. 39. Cofta in cap. $\sqrt{2}$ pater, de teflamentis, in 6. verbo, in re certa, num. $33 \cdot \mathrm{j}$. num. 63. Joannes Gutierrez inl. nemo potesf, ff. de legatis primo, ex num. 480. cum multis feqq. \&f num. 200. wfog ad num. 2 10. Salazar de ufu \&े confuetudine, cup. I I. n. $\varsigma 2$. quibus junge Molinam de juffitia \& © jure, trå\%. 2. diput. 66. \& 67. \& 71 . \& vide omninó Azevedum in dic\%. L.6. tit. 15. lib.4. forfan tamen tentari poffet, adhuc incorrectam manere decifionem d.l. corruptionem, propter rationem affignatam fuprà , n. 17. quæ fic militat hodie tempore dią. l. Regia 63 . ficut olim tempore d. $L$. ficut \& 1 . ommes, C. de prafcriptione 30. vel 40 . annor. Quoad ufumfructum verò conflitutū amittendum, 19 1.24. tit. 31 . part. 3 . verf. otro fidezimos, non requirit titulum, neq; bonam fidem, fed non ufu dumtaxat, five negligentia non utentis decem, vel viginti añorum fpatio contenta effe videtur, ut colligi poteft ex illis verbis: Otrofi dezimos, que fi iquel ä quien fuere otorgado el ufofruCo, o el ufo en alguna co fa, non ufafle del, nin otro enfunome, por diez annos eftando en la tierra, o veinte, feiendo en otra parte, que por tainto fe pierde el derecho del uf fructo, o del ufo que avia en ia cof $a$, e tornaffe al femmor de la propriedad. Idque procedere etiam de jure Canonico arbtratus eft eruditiffimus Gregor. Lopez qui in l. 16. tit. 31. part. 3. verbo, à buenafe, exprefsè affirmat, quòd in realibus, \& rufticis fervitutibus, vel in perfonalibus ut ufusfructus \& fimilibus, tantum confideratur negligen. tia non utentis, \& confequenter non requiritur bona fides de jure Canonico: moveturque principaliter doArina Bartoli,ad quam fe remittit in l./equitur, §. fiviam, If. de ufucapionibus, ubi Bartolus $n$. 2. expreffim docuit, 20 quòd preffriptiones procedentes ex fola negligentia adverfarij, procedunt etiam hodie de jure Canonico cum mala fide: Inde effe, quòd licet jus Canonicum in quacunq; prefcriptione regulariter exigat bonă fidem, cap. vigilanti, cap. ultimo, \& per totum titul. de prafcriptionib. non tamen corrigit $l$. ficut $l$. omnes $l$. cum notiji-mi, C. de prafcript. 30. vel 40.annorum. Ex quibus certumeft, quod de jure civili preferiptio 30. vel 40. annor. procedit in actione perfonali cum mala fide: \& reddit rationem, quia jus Canonicum improbat præfcriptionem, quæ caufatur à polfeffione poffidentis, \& prefcribentis mala fide, non verò eam, quæ ex neglıgentia tantùm non petentis caufatur. Verum hæecratio non adeò tuta eft, utcontra ipfum Authorem retorqueri non poffit ; enimverò jura civilia, quæe præffriptionē permittunt cum mala fide, correcta funt jureCanonico, nedum in actionib ${ }^{9}$ realib ${ }^{2}$, fed etiam in perfonalib", ${ }^{3}$, contra Bartolum, cum gloffa, atq; infinitis utriusq; juris Authorib" affirmant Balbus de prafcriptionib. 2. p. tertiae purtis principalis, quaft. 10. num.3. verf. ©' mibi placet, fol. 217. \& latias quaft. 13. per totam, fol. 232. Menchaca de fucceßion. creatione, lib. I. S. IO. num. 12. \& n. 34. Padilla inl. 1. C. de fervitutibus, n. 42. Joann. Gutierrez, \& alij relati fuprá, num.18. Tiberius Decianus in confilio 108. numer. 41. vol. 3. Achilles Pedrocha 2 I conf. 36. n.364.vol. I. Deinde quia de jure comuni certum eft, differentiam conftitui inter prefcriptionem libertatis fervitutis urbanæ, \& libertatem prefcribendam contra rufticam fervitutem: Nam in urbana femper requiritur bona fides; in ruftica verò fola negligentia adverfarij fufficit, ut cum Comuni, ex multis Authoribus añotavit Padilla in diff. L. I. C. de fervitut. n. 38. \& confirmat exprefsè $l .16$. titul. 31 , part.3. quæ in preefcriptione libertatis fervitutis rufticæ non requirit bonam fidem, quam nominatim exigit in prefcribenda libertate fervitutis urbanæ: \& Gregori${ }^{\circ}$ ibi exiftimat, eam differentiam procedere etiam de jure Canonico, Sed contrarium, imò correctam effe per jus Canonicú, \& generaliter præfcriptionem actionum, \& fervitutum non effe cum mala fide, afferit Padilla in dif. l. i. C. de

Servitutibus, n.42. Menchaca de fucce/fion. creatione, lib. 1. diç. §. 10. num, 12. Ex quibus omninò deftruitur fententia, atque fundamentum Gregorij.
22 Denique, quia regulariter in omnibus \& nominatim in actionibus,\&juribus incorporalib de jure Canonico nullam prefcriptionem procedere cum mala fide, nec fervandas effe de jure Pontificio Regias conftitutiones, ac pragmaticas, quæ debitum, five actionem ad debitumpetendum certo tempore prefcribunt, nec etiam audiendum debitorem, qui ad evitandam folutionem, temporis tantum prefcriptione fe defenderet, plenè probant Menchaca d.S. 10. videndus ex num. 26. uffg adn n. 37. Padilla in d. l.1.C. de fervitutibus, $n .43$. © 44 . Joann. Gutierrez in d. l. nemo potesf, num. 476 . \&s num. 484. Gama decif. 334 . Molina de juftitia © $\sigma$ jure, tract. 2. dijputat. 66. © $\int$ eqq. \& diput. 71. Ex quibus videtur neceffariò dicendum, quòd in ufufructu, \& aliis fervitutib" non fufficiat de jureCanonico fola negligentia non utentis, nifi etiam bona fides interveniat, que effe poterit in exemplis adductis ab his, quos retulit Parladorius rerum quotidianar. lib. 1. cap.1. §. 1 I . in fine. Pre-
23 tereà d. l. corruptionem, decifionem fingularem eife, dum flatuit, non fufficere folam negligentiam non utentis, ut amittatur ufusfructus; fed neceffe effe, ut opponatur fructuario talis exceptio, quæ etiamfi dominium vendicaret, poffet eum prefentem, vel abfentem excludere : \& fic etiam de jure Canonico procedere debere, ex diAtis adhuc: \& quamvis in dict. l. 24 tit. 3 1. part. 3. id non exprimatur, quod in dict. l. corrsptionem, in verf. nifi talis exceptio, exprefsè deciditur; adhuc tamen neceffaria erit faltem bona fides, ex his, quae fuperiùs contra Gregorium Lopez probavimus.
24 Remanet ergo firma, atq; diligenter enucleata conftitutio d.1. corruptionem, quæ ampliatur primò per Jafonem addition.2. in addit. ad Portium, in diç. 6. finitur, ut procedat non folùm in totum, verùm etiam pro parte ut pro parte amittatur ufusfructus, \& pro parte non, fi fructuarius pro parte non utatur, \& pro parte fic, per text. quem ipfe allegat in $l$. excepta,ff. quib. modis ufufructus amittatur, \& in l. fi cui, juncta gloffaff. de ufufructu. Sed melius probatur in $l$. placet, ff. quibus modis ufirfructus amittatur, \& latius declarat Ricciardus in diç. l. S. finitur, num. 9. per totum, fol. 146.
85 Secundò ampliatur, ut procedat non folùm in ufufructu jam conftituto, fed etiam in ufufructu conftituendo, five actione pro eo competente, ut fuprà explicatum eft, \& expreffim fignificat Juftinianus ibi, \& non folum in ufufructu relicto in ultima voluntate, verum etiam inter vivos, fecundùm Aretinum in $d$. §. finitur, ubi plenè declarat Ricciard ${ }^{9}$ ex n.25. \& priùs docuerat gloff.verb. altercantib. admedium, in ead.l. corruptionem.

Tertiò ampliatur, ut procedat non folum in ufufruAu, \& fic in fervitute perfonali, ut difotempore finiatur, fed etiam in fervitutibus realibus, per text. in diff.l. ficut ufusfructus, C. de fervitutib. Ex qua comuniter deduxerunt Doctores, Servitutes omnes reales per non ufum eodem temporis fpatio finiri, quo de perfonali fervitute ufusfructus dictum eft hactenus, ut per Padillam ibi, num. 2. qui latiùs explicat in $l$. fequenti.
27 . Quartò ampliatur, ut procedat non folum in ufufruetu rerum imobilium, ut tempore predicto finiatur, fed etiam in ufufructu mobilium, aut fe moventium, ut etiam eodem tempore decem, vel viginti ańorum non utendo amittatur, per text. in diq. l. ficut, \& tenet glof. verbo, excludere, in ead. l. corruptionem : ubi reddit rationem, quia ufusfructus rei innobili comparatur, ut eft textus in l. fin. C. de prafcriptione longi temporis, \& in l. jufto, §. non mutat, ff. de ufucapionibus: fed contra fentit Cujacius ut cum eo dicebamus fupra num. 3.
28 Limitatur verò, ut minimè procedat in ufufructucivitati, aut Ecclefiæ reli\&to, qui cum centum annorum fpatio durare debeat, $l$. an uf $u$ fructus, ff. de ufufructu, l. $₹$ *fiwfructus municipibus, ff. de ufufructu legato, \& alio cap. fuprà latius declaratum eff: fic \& centum annorura
fpatio per non ufum amitti, aut finiri debebit, ut rectè advertit, \& fundat Petrus Ricciardus in diff. §. finktur, Inflitut. de ufufrưtu, num. 23.अ 24.

Secundo limitatur in operis fervorum, quæ non u- 29 tendo, aut capitis diminutione non amittuntur: quod folus Petrus Gregorius annotavit in Syutagmate jurris, lib.4. cap. 5. num. 13. \& reddit veram rationem, quia opera in actu conliftit, nec prius eft in rerum natura, quàm is dies venerit, quo preftanda eft, ©́l. cum $\int \mathrm{le}$ quent. If. de operis fervorum.

Denique limitatur, cum ufusfructus alternis annis
legatur; quo cafu non poffe eum utendo amitti, fcribit Paulus in l. fi ufusfructus, 28. If. quibus modis ujusfructus anittatur; \& fignat rationem, quia plura funt legata. Pro cujus explicatione conflituere neceflarium erit, quòd annua legata, five preftationes annure cum $3^{1}$ fingulis annis relinquuntur, tot legata dicuntur, quot funt anni, l. Senatus, $\delta$. finali, ff. de donationib. caufa mortis: \& pro primo anno legatum eft purum, pro fequen- 32 tibus conditionale, l. II Stichum, §.ftipulatio,ff.de verbor. obligat. Idcircò non fufficit in eis una prefcriptio pro 33 omnibus annis, fed tot funt neceflaria preferiptiones, quotfunt anni, \& præfcriptio incipit in quolibet anno, five de anno in annum, \& proillis annis, pro quibus ceffatur triginta annis; unde fi triginta anni tantùn effent elapfi, non effet prefcriptum nifi pro primo anno; \& fi 31. tunc pro primo, fecundo \& fi 32. tunc etiam pro tertio, \& fic de fingulis: quia cum in principio cujuslibet anni, nova obligatio, \& actio oriatur, quælibet per fe requirit curfum triginta annorum, \& pro futuris nondumcceptis, nulla poteft efle inchoata prefcriptio, ut per text. \& gloffam ibid. refolvunt Doctores comuniter in l. cùm notijJimi, S. in bis, C. de prafcriptione so. vel 40. annorum. Bartolus, Alexander \& ceteri in l.de pupillo, §. ர̃ pluribus, in principio, ff. de novi operis nunciatione. Caftrenfis in dizc. l. fi Sticbum, s. fipulatio, ff: de verbor. obligat. num. 1. ver $\int$ Sacumdo est utilitas. Et in hoc conveniunt omnes Doctores communiter, \& tamultramontani, quam citramontani, ut ex multisteftantur Balbus de prefcriptionibus, 4. part.4. partis principalis, $n .3$. fol. mihi 321 . Boerius decif. 336. per totam. Hieronym. Gigas de penfionibus, quajl. 83. num, 2. © quatuor fequentibus, fol. mibi, 140 . Anton. Gomez. tom. 2. variar. cap. II. de qualitataibus contraçuum, nunn. 45 Alvarus Valafcus conjult. 49. ex principio. Ufusfructus ergo relictus fimpliciter abfque diltributione temporis, ut amittatur, licet fufficiat unica prefcriptio, quia unicum legatum effe cenfetur, ut fcribit Baldus in l. I. ad finem, quaft. penult. C. de fententiis quia fime certa quantitate, \& cumaliis fequuntur Baldus ubi fupri, n. 5 . Alvarus Valafc ${ }^{0}$ diat. confult. 49. num. 3. Tamen cum alternis, five fingulis annis relinquitur, quia tunc funs plura legata, plures etiam preefcriptiones requiruntur, fic ut uniuscujufque anni ufusfructus decem annis inter prefentes, \& viginti inter abfentes non utendo amittatur, ut declarat gloffa in dict. $1 / \bar{i} u f u$ fručus, ff: quibus modis ufusfructus amittatur, quæ debet intelligi in hunc modum, ut fi inter prefentes fintelapfi anni decem, tunc non fit prefcriptum nifi pro primo anno tantùm; \& fi undecim, tunc pro primo, \& fecundo; \& fi duodecim, tuac etiam pro tertio, \& fic de fingulis, ut glofsà non relatã, refolvit Borgninus Cavalcanus de uffufructu mulieri relicto, n. 168 . verf. quod tamen intellige, folio mibi 363 . \& eft de mente Boeerij dict. decif. 336. num. 3. ad medium, \& docuit expreffim Jacobus de Rabe, ad quem nullus Neotericorum advertit in eadem l.for ufusfructus, in principio.

Dicit tamen \& fingulariter quidem Balbus, d. tract. 34 de prafcriptionibus 4 - part. quarte part. principalis, quaft. 5 . num.2. fol.mibi 325 -quòd hodie de jure Canonico nulla currit prefcriptio in iftis annuis preftationibus, five penfionibus, nec refpectu promittentis, vel ejus à quo relictum eft legatum annuum in teftamento propter malam fidem, nec refpectu hæredis ejus, cui nocet

## 246 Quotidianarum Controverfiarum Iuris, Lib. I.

mala fides defuncii: quod eft notandum ad textum in
 \& conbirmari poffe videtur ex his, que contra Gegor. - Lopez numerris pracedentibus adnotavimus fuprà

## CAPUT LXVIII.

Ufusfructus utrùm prafcriptione acquiri poffit adversùs dominum proprietatis, fi conitituatür abeo, qui dominus noneft ? Ubi res ifta brevitate \& veritate explicatur, \& nonnulla ab Authore añotantur, ad quæ Neotericiomnes hucufque fribentes fic non animadvertunt. Continuæetiam, vel quafi, atque difcontinuæ fervitutis materia remiffivè tractatur, \& de preferiptione earum nonnulla dicuntur.

## S UMMARIUM.

I UJiusfruçive fi confituatur ab eo, qui dominus non eft, ©ffruçuarius titulo, \& bona fide per legitimum tempus decem, vel viginti annorum utatur, etiamz sulla interveniente Jcientia, \& patientia adverfarij, prefcribitur, © © acquiritur jus ufusfructus adversùs dominum proprietatis.
2 L. ultima, in verfic. final. C. de prefcriptione longi temporis, loquitur de prajcriptione acquifitiva ufusfructus, cuan Commumi.
3 Ufufructuarius, ex qua polfit prafcribere poffesione, vel quafi, rewifivè.
4 Textum in dict.1. ultima, C. de preferiptione longi temporis, Cini, Bartoli, ac aliorum refolationi non objltare, © quorsmdam traditionem falfanr efle.
5 Servitutes acquiruntur ex traditione facta a non domino, cum titulo, vel per patientiam veri domini.
6 Servitus babens caufam continuam, prafcribitur eod. temporis /patio quo catera res immobiles prafcribuntur, decent annis inter prafentes, of viginti inter abjentes.
7 Servitus realis mere dijcontinua, five qua caufam difcontinuam babet, non prafcribitur ordinario tempore, Jed immenoriali, cujus initij in contrarium memoria non exiftat.
8 DoCtores com̄uniter errore lapfos, credentes diffincfionem com̆unem continua, ac dijcontinua fervitutis limitandam in fervitatib. perfonalibus, \&ै docentes fervitutes eas etiam dijcontinuas ordinario tempore prefcribendas, prout boc num. \& feqq. explicatur. Servitus dijcontinua cum titmlo, \& bona fide prafcribitur tempore ordinario decem, vel viginti amnor. etiam nulla interveniente fcientia, \&ै patientia adverfarij, contra quem prafcribitur.
10 Ufurfructus ufucapione acquiri non potesf, cìm fit res incorporalis, ex fententia glofa, qua probatur, ©ें declaratur, \& num. feqq. ©́ vide infrà, n.16. \& 17 .
II Pro fervitute ufusfručus competit Publiciana.
12 Publiciana won datur pro bis, que non prafcribuntur.
13 Verba quantumcunǵ, generalia, immemorialem prafcriptionem non excludunt.
14 Immemorialis prafcriptionoin folìm centum annos, fed etiam mille, atog, infinitum tempus comprehendit, \&fic centenaria prafcriptione petentior esf.
Is Immemorialis praf criptio maximos effectus producit, \& per eam omnis situlus necelfarius praffumitur.
16 In prafcriptione fervitut. utrimm titulus nece $\int$ Iarius fit.
17 Ubi refertur communis DoCZoruan difforentias inter pradiales, \& perfonales fervitutes; \& taxatur.
18 Jus pafcendi in pratis, five aruins alienis, quo tempore prafcribatur, \&s an realis fit, vel perfonalis fervitus? Ufufructuarius prafcriberenon potesf proprietatemn nes. etiam ejus hares.

PRO abfoluta hujus Capitis explicatione brevitati, $\boldsymbol{\pi}$ \& veritati adhærendo, in primis conftituendumerit: Quòd fiufusfructus conftituatur in aliqua re, ab eo, qui dominus non eft, \& fructuarius de jure, hoc eft titulo, \& bona fide, per legitimum tempus decem, vel viginti annor. utatur, etiam nulla interveniente fcientia, \& patientia adverfarij, prefcribere, \& acquirere jus ufusfruct ${ }^{\circ}$ poterit adversus dominum proprietatis, ut videtur effe textus formalis,\& expreflus, in $l$. sult. in verfic. final. C. de prafcript. longi temporis, qui loquitur de prex-2 fcriptione acquifitiva ufusfructus, \& procedit in ufufruAu formato, id eft conflituto ab eo, qui dominus putabatur: \& ficde ufusfruct ipfius acquifitione, ut contua gloff. ibid. intelligunt eum textum Cinus quaff. 3. Baldus n.9. Salicetus n.3. \& Caftrenfis n.9. Bartolus in $l . j \mathrm{~m}_{-}$ fo, S. non mutat, ff.de ufucapionibus, \& in l.3.S. ex contra= rio, n.3. If. de acquirenda poffefione, ubi dicit comunem fententiam Jafon $n .27$. © feqq. \& fequuntur Cacpola de Servitutibus urbanor. cap. 19. n.9. verf. Quartus cafius, \&\& cap. 20. n. 6. Balbus de prafcriptionibus, 2. part. 4 part, principalis, quaft. 2. n. 6.7.é 3. folio mibi 290. Padilla in l.2.C. de fervitutibus, $n .24$. verf. Quartum intellectum, d. n. 30. Anton. Gomezius tom. 2. variar. cap. 15 . de fervitutib. n.26. verf. Servitus veró mixta, , qui benè fundat, \& nonnullis fundamentis pro contraria parte urgentibus, fatisfacit. Denique tractat, ex qua poffit u-3 fufructuarius preffcribere poffeffione, vel quafi: de quo etiam agit Padilla ubi fupri, num. 3 1.
Secundò conftituendum eft, ex hac refolutione in-4 ferri poffe ad nonnulla, ad quæ Neoterici hucufq; frribentes non fic animadvertunt. Primò adversùs Cini, Bartoli, \& aliorum fententiam relatam fuprà, nihil urgere, quod nonnulli putarunt, fed malè quidem, text. in dict. l. wlt. C. de praforiptione longi temporis, in illis vesbis: Nulla Ccientia vel ignorantia /pecifanda, junctis fequentibus: ubi ftatim dicitur, idem obfervandum elfe in ufufructu, \& cæteris fervitutibus realibus: quæ verba denotare videntur, quod loquatur ille textus de prefcriptione ufusfrutt' extinctiva,\& non acquifitiva; nam quafi poffeffio, qua prafcribiturjus ufusfructus, \& jus fervitutis realis, nihil aliud eft, quàm adverfarij fcientia, \& patientia, l. quoties, ff. de fervitutib. L.3. §. dare, ff. de ufufructur, l. 2. C. de fervitutibus, ubi Padillan. I. Et fic requiri videtur, quod adverfari ${ }^{\circ}$ fciat, \& confequenter text. ille, dicens quòd ibi currit preferiptio ignoranti, ficut fcienti non poteft intelligi de prafcriptione acquirendi ufumfructū. Verumenimverò facillimá erit argumentationi huic refpondere; nam ubi quis habuit titulum ufusfructus ab eo, qui dominus non erat (quo cafu propriè tractatur de prefcriptione) ut praefcribere polfit, fufficit titulus, \& bona fides, nec requiritur fcientia, aut patientia veri domini : in quibus terminis, in ufufructu, \& cateris fervitutibus prediorum, loquitur textus in diaf. l. ult. cujus decifio confirmatur ex text. fingulari in l. fi ego S. I. ff. de publiciana in rem actione, ibi: Traditis, vel per patientiam conffitutis. Quis eft textus apertus ad hoc, quòd ifte fervitutes acquiri poffunt per traditionem factam à non domino, vel per patientiam veri domini, quia titulus vel haberur à non domino, vel acquiritur per fcientiam, \& patientiam véri domini, ut fingulariter dicit Cinus in dief. l. 2. C. de fervitutib. quefl. 7 . \& cum Caftrenfi, \& aliis fequitur Jafon in l. 3. S. ex contrario, ff. de acquirenda poffefione, $n$. 30. verf. Sed adverte tu ultra alios. Cùm igitur fuperior refolutio in eo principaliter fundetur, quòd titulus habeaturà non domino, qui tamen tanquam domin' conftituit ufumfructū in aliquare; predicuum fcientiæ, aut patientiæe fundamentum nihil obftarepoterit in contrarium : Intellige tamen (quod aperte fuppofitum eft) fcientiâ,aut patientià interveniente, titulun neceffarium non effe, vel faltem fcientiam, \& patientiam pro titulo habendam, ut dixim' fuprà, \& vide infrà n. 16. む́ 17.

Secundò infertur ad explicationem limitationis, \& doctrine communis Doaforum, in qua continue, vel
quafi, \& difcontinuæ fervitutis appellatione frequenter utuntur, \& earum materiam plene explicant, ut ex referendis infra conftabit: \& noviffime Auguftin. Morla emporij 1.part. tit. 6. ff defervitutib. I part. num. 48. per
$\sigma$ totum. Conftituuntq ; primò; Quod fervitus habens caufam continuam, prefcribitur eodem temporis fpatio, quo ceteræ res iminobiles prefcribuntur, decemannis inter prefentes, \& viginti inter abfentes cum bona fide; titulum tamen non requirunt, l. 2. C. de fervituti7 bus $L$. . 1 quis diuturno, ff. $f$ I Cervitus vendicetur $l$. foramen, If. defervitutibusurbamor. L. 15 . \& 16 .tit. 3 1. part. 3. Servitus verò realis merè difcontinua, five quae caufam difcontinuam habet, non prefcribitur ordinario tempore, fed ińemoriali, cujus initij in contrarium memoria non exiftat, ut per illum textum declarant Gloff. Bartol. Caftrenf. \&omnes in I. Servitutes, 14. f. de fervitutib. \& in l. 2. C.eod. tit. inl. 1. S. finali, per illum text. ff. de aqua pluvia arcenda: \& effe comnunem omnium refolutionem firmant, \& latius declarant Covar. refolut. lib.1. cap.17.n. 1 I. Corrafius in did. L. Servitutes, n.30. Balbus de prafcription. 2. part. 4. par. principalis, q. I. per totam, folio mibi 274. videndus etiam quinǵs quaff. feqq. Padilla in d.l. 2. C. de fervituribus, ex n. 2 ₹. cum multis feqq. Anton. Gomez. tom. 2. variar. cap. 2 5. de
8 fervitutibus, $n .27$. $\mathrm{E}^{28}$. Deinde diftinctionem hanc comunem inter fervitutes continuas, \& difcontinuas limitant, ut non procedat in fervitutibus perfonalib, qualis eft ufisfructus, quæ etiamfi difcontinuæ fint, ordinario tempore prefcribuntur: \&ita in terminis poftalios ex comuni limitat Padilla in d. l. 2. C. de fervitutib. $n$. 30 . in quo quidem errore manifefto lapfifunt Doctores cominuiter, propterea quòd cùm textus in diă. l. ult. C. de prafcriptione longi temporis, \& alia jura, ex quibus contendunt, quòd ufuffuctuarius prefcribere poflit ufumfructum, loquantur, \& procedant ubi 9 adeft titulus, \& bona fides: nihil fpeciale poteft effe in ufufructu, quia licet fervitus difcontinua non præfcribatur nifi tempore imemoriali; tamen ubi prefefribens habet titulum, \& bonam fidem, jure poteft tempore ordinario fervitutem prefcribere, hoc eft, decem, vel viginti annis, etiam nulla interveniente fententia, \& patientia adverfari), contra quem prefcribitur, ut clarè colligitur ex textu in dict. l. ult. in verf. finali, C. de prefcriptione longi temporis; \& ita tenet, \& magiftraliter declarat Caftrenfis in diat. L. fervitutes, 14 - col.penult. \& cum aliis fequuntur Balbus de prafcriptionibus, $d$. quaff. 1.n.4. folio 277. Padilla in d.l.2. C. de fervitutib. num. 33. Covar. did. cap. 17. num, 11. circa finem. Antonius Gomez. dicf. cap. 15 .num. 28 . verf. advertendum tamen. Igitur cum intervenit titulus, nulla differentia eft, quia fervitus realis difcontinua ita preferibitur cum titulo ficut fervitus perfonalis; \& in utraq; fufficit titulus habitus à non domino cum poffeffione, vel quafi, longi temporis. Quòd fi titulus non interveniat, nihiletiam fpeciale effe in ufufructu dicendum eft, licet contrarium expreffim affirmet Cæpola de fervitutibus urbanor. cap.19. col. finali: ubi refolvit, quòd non interveniente titulo, ea differentia eft inter fervitutem predialem difcontinuam, \& fervitutem perfonalem ufusfruttus; quòd fervitus realis non prefcribitur nifi per tantum tempus, cujus non extat memoria in contrarium, fed in perfonali fervitute fufficerent triginta annicum bona fide: \& f fequuntur Balbus diaf. 2.part. 4 - partis principalis, num. 6. fol. 290. Anton. Gomez. ubi fuprai, num. 26. verf. Servitus verò mixta.

10 Unde \& tertio loco infertur, non male dixiffe gloffaminl. juffo, §. non mutat, ff. de ufucapionibus, in verbo, non poteff, quòd ufinsfructus non poteft ufucapione acquiri, cum fit res incorporalis, $L$. fervitutes, 14 . ff. de fervitutibus: \& fequuntur Parladorius rerum quotidianar. lib. 1. cap. 1. 9. 7. num. 5. Tiberius Decianus in confil. 22. n. 23. vol. 2. fed reprobat Padilla in diff. 1.2. C.de

II fervitutibus, num. 30. ex eo quòd pro fervitute ufus-

ff. de publiciana in rem actione: ergo prefcribi potelt, l. cumm qui, ff. de publiciana in rem actione. Quia pro his, 12 quæ non prefcribuntur, Publiciana nou competit, $l$. traditionem, ff. de publicima in rem actione.
Sed huic argumento non erit multum difficile fatisfacere; ideò pro folutione ejus animadverto, quòd jura hrec: \& Authores in principio hujus capitis, in contrarium adducti, loquuntur ubi adeft titulus, \& bona fides : quo cafu ufusfruct ${ }^{\prime}$, \& cæeteræ fervitutes, etiamfi difcontinuæe fint, ordinario tempore prefcribi polfunt, wt fis prà probavimus; \& fic nihil ppecialitatis ufufructui tribui poteft: Quod fi titulus abfit, ead. ratio in utraque fervitute \& perfonali, \& preediali militabat olim, nifi cuitione Pratoris ufucapio, aut prefcriptio procederet, ut ftatim dicam. Nec verba generalia predi-13 \& $\mathfrak{m}$ gloffæ ufucapionem excludentia, immemorialem prefcriptionem excludunt, ex fententia gloffe in atithent. ut de catero coninutationes Ecclefiaficar, rerum, verbo, prafcriptione, collatione $\varsigma$. que etfi loquatur in centenaria, à fortiori tamen procedit in imúnoriali prafcriptione, ut ibi añotavit Angel', ${ }^{2}$ Jafon in l. $1 . n .4$ r. C. de Ser uis fugitivis, Modernus in confuet. Parienf. I.part.tit.I. 9.7.n.14. Quia innemorialis prefcriptio non folam 14 centum annos, fed etiam mille, atq; infinitum tempus comprehendit $; \&$ fic centenaria proefcriptione potentior eft, ut dixit Oldradus in conf. 254, n.18. \& poft infinitos alios fequuntur ftatim referendl Molitia de Hi/panor. primogenius, lib. 2. cap.6. ex num. 45 . ufig adn. 5I. maximosque effectus producit, \& per eam omnis titulus neceffarius praffumitur. Rolandus in conf. 3.n. 15 97. lib I. Marcus Anton. Eugenius in conf. 40 ex num, 20.lib. I. Craveta in conf. 238 . nRm. 8. ह5 9. Meuoch. lib. 3. prafumpt. 131. ex num. 42. cum feqg. Aviles in capitulis pratorum, cap 8 -gloffa, coltumbre verf. Octavò limita. Mieres de majoratu, part. 4 . quafl. 20 , num. 47 . Burgos de Paz in conf. 15 . num, 10 . cum plaribus jeqq. Malcardus de probationibus, tom.2. concluf 2372. n. 24. Joannes Gutierrez practicarum lib. 3. quag. 14. numm. 69. ufg ad num. 84. Achilles Pedrocha in conf: 36. ex num. 348 . cum multis fequentib. Gironda de gabellis, I . part. ex num. 39. cum multis feqq. fol. 15. © 19 . eo precipuè, quòd in fervitute difcontinua ad conciliationem multorum jurium, ita obfervavit gloffa in dict. l. Servitutes, 14 . verbo, certam, verfic. ut tamen plene; ; \& fequuntur infiniti relati per Covarr. in regul.poffelfor. in initio, 2. purt. n. 6. \& lib. 1. variar. cap. I 1. n. 11 . Padilla in dif. l. 2. de fervitutibus, num. 26.

Quartò infertur, veram effe comunem Doctorum ${ }^{16}$ traditionem, in acquifitione, aut prafcriptione fervitutum, titulum neceffarium non effe: quod docuit gloff. in d.l. . ervitutes, 14 .ff. de fervit. dicfo verbo, certam, verf. © 'f forté, \& inl. 2. C. cod tit. ubi Padilla comunem omnium fententiam profitetur, \& gloffas, Dinum, Baldum, Butriū, Abbatem, Felinum, Bellamer.Bartol. Flo. rian. Salicet.Corraf. Cæpol. Corneum, Balbum, Covar. Jafonem, \& Igneum fic tenentes congerit in unum, \& confirmat $l$. 15 . tit. 31 . part. 3 . à qua recedendum non eft, licet contrà voluerit Fulgofius in l.fi fuis diaturno, n.3.ff. II Servitus vendicetur.Duarenus lib.1. dijp. cap. 34 . ${ }^{1}$ Idemq; procedit de jure antiquo in acquirenda perionali fervitute ufusfructûs, quamvis contrarium afferuerit Comunis relata per Corrafium in d.l. . ervitutes, $n .30$, Quæ tamen vera non videtur ; dum conflituit differentiam inter preediales, \& perfonales fervitutes : nam ficut in acquirenda prediali fervitute, quæ fiebat olim tuitione Pretoris, non erat neceffarius titulus; ita fimiliter neceffarius non erat acquifitione ufusfructus, in quo æqualiter non procedebat vera ufucapio propter defectum poffeffionis, ex fententia gloffe fic intelligend $æ$, quæ relata fuit $f u p r \dot{a}, n$. 10. Hodie tamen in utraque titulus neceffarius erit cum bona fide, nec adverfarij fcientia, \& patientia neceifaria efl, ex textu in dig. l. ultim. in verfic. finali, C. de prafcriptione longi temporis, nifi ubi titulus deficiat: quo cafu buna fides inter-

248 11) Quotidianarum Controverfiarum Iuris, Lib. I.
venire debebit, ex dictis fuprà, juxta quar refolutio hæec in telligenda eft, nifi dicamus quòd ex illa lege omnino titulus neceffarius eft hodie, ficut in aliis rebus immobilibus.
Quintó infertur, deceptos manifettè nonnullos juris Aut lores, qui exittimarunt, jus pafcendi in pratis, five aruis alienis, ordinario tempore prefcribendum, eo quòd fit velut perfonalis fervitus ufusfructûs: in qua fententia fuit Paulus Caftrenfis in conf. 11 3.n.3.lib.2. \& alij, quos referunt ftatim citandi, qui cónvincuntur manifefte'; primò, quia jus pafcendi non eft fervitus perfonalis, fed realis, cum ad fucceffores etiam particulares pertranfeat, per textum in l. teffatrix, §. plures ex municipibus, ff. fi fervitus vendicetur, l.3.1. pecoris, ff. de fervitutibus ruflicorum, l. 6. tit. 31. partit. 3. Et fic cum thec fervitus fit realis ac difcontinua, non potelt quæri, nifi tempore immemorali : quod ita tenuesunt Guid. Pap. Paulus Parifius, Decius, \& alij multi, quos referunt \&fequuntur Covar. refolut, lib. 1. cap. 17. num. I 1. Padilla in dict. L. 2. C. de fervitutibus, num. 32. Ultra quos, \& fecundò, ex eo convincitur Caftrentis fententia, quòdufusfrucqus non quæritur tempore or\#dinario, nifi concurrentibus iis, que in reliquis fervitutibus defiderantur, ad hoc ut ordinaria prefcriptio fufficiat, ut $f$ upri vidimus. Unde conftat quòd etfijus pafcendieffet velut perfonalis fervitus, ut Caftrenfis exiftimabat, noń ideò fequeretur, quöd ordinario tempore prefcribi poffet," nifi predicta concurrerent, quæ in initio bujus capitis, \& numeris pracedentibus diximus.
19 Sextò \& ultimò infertur, ufufructuariū, vel ejus hæeredem proprietatem prafcribere non poffe, etfi ufumfructum poffideat, per textum in $l$. neque fructuarium, C. de ufufruçu: Tum propter malam fidera, quam habet, qua fcit poffidere rem alienam : Tum etiam, quia deficit illi omnis titulus, ex quo poffit prefcriptionem inchoare, \& perficere, ut notarunt $i$ ibidem gloffa, Bartolus, Salicetus, Baldus, \& omnes Doctores comuniter. Menochius in conf. 201. num. 124. lib. 3. qui $n$. 125. fingulariter limitat, \& declarat.

## C. APUT LXIX.

Ufusfructus utrùm ceffionein jure, five alienatione ufufructuarij amittatur, \& cum proprietate confolidetur: ubi quæ hucufque in toto Mundo fcripta funt ab aliis, recenfentur in unum, quamplurimorum traditiones in hac materia noviter, \& verè confutantur, \& resifta accurata, atque abfoluta refolutione explicatur.

## S U M MARIUM.

1 Ufurfructus ceßione in jure qualiter amittatar? \& num. feqq.
2 Ceßio in jure qualiter fieret olim? © ơ de forma ejus, remißive.
Doctor Felicianur de Solis laudatus ab Autbore.
UJugructus fi extraneo cedatur, quare nibil agi dicatur? © vide infrà, num. 21. \& feqq.
5 Ufufructuarius alienare non potest ufum fructum, alias amittit illum, ex Sententia multorum.
Adversìs quos quamplerima jura expenduntur, \&o contraria pars multorum Autborum authoritate fulcitur, \&े probatur infrà, num. 15.
Ufufručuarius alienare non potesft, nec cedere ufumfructum, five jus ufūfructès; commoditatem verò fic, ex fententia communi, qua improbatur infra, num. II. के vide num. 17 .
8
Ufufructuarius alienams uf um fructum fimpliciter, vel jus ufuffructios, intelligitur in dubio alienare comioditatem tantùm, licet fe vendere ufumfructum, vel jus ufusfructiss dicat; idque ex fententia quorun-
dam, ut actuw valeat, \& b pana evitetur, vide infrâ numero 17.
9 Contrai tamen ex fententia quorundam, de qua vide infrà, dicto num. 17 .
10 Novelli confideratio in bac materia noviter explicata.
II Diflinctio comunis relata fuprà, num. 7. confutatur.
12 D. Francifci Sarmienti confideratio nova in bac materia, noviter, \& vere convicla.
13 Dominici Martutij Neapolitani conciliatio quadam in fuperiori difficultate, noviter adducta, atque improbata per Autborem.
14 Author ut totam banc materiam juxta Scriptor. Sententias declarat, atक्g, multorum contrarietates componat, nonnulla conjtituere neceffarium duxit.
Is Ufufructuarium impsne poffe, ac jure ipfo uffumfruCtum, quem babet, ive jus ufusfructus alienare, iv contra docentes legibus ipfis contrarios exiftere.
16. L. ufufructu, 9. C. de ufufructu, explicatur, \& $\mathrm{Pi}_{\mathrm{i}}$ nelli interpretatio noviter confutatur.
17 Ufusfructus cimm venditur, utrum jus ipfum ufusfru¿̈ùs, an commoditas tantùm vendi intelligatur: $u$ bi abfoluta, of vera traditur refolutio; quorundam traditiones confutantur, \&o res iffa meliks quàm bac̃̃enus explicatur.
18 Fabij Acoromboni laborem in bac materia, inanem, $\mathfrak{c}$ fruftratorium, nove confiderat Autbor.
19 Ufusfructus quare vendi poffit extraneo, cedi verò non polfit : ubi connunis Neotericorum ratio probatur.
20 Arij Pinelli, ©े. Martini Monter à Cueva traditiones in bac materia improbantur.
21 Ufuffuctus amittitur, \&े cum proprietate conjolidatur, cùm extraneo ceditur, ex fententia Neoserica. rum quorùadam.
22 Contrà ex fententia glo $\int a$, \& aliorum, que ab $A \mu$ thore probatur.
23 Et pro ea fortiter, ac concludenter ponderatur textwo in $\S$. finitur, Inftitut. de ufufructu.
24 Jus ceffum, vel translatum fi ex aliqua carrfa ad cefionarium tranfire nequit penes cedentem remanet.
25 Lex, fi ufusfructus, 67 . ff. de jure dotium, explicatur.
26. Ufumfruçum locari poffe: idque latifime dechrratum remijlive.

PRo expedita hujus Capitis explicatione conflituendum erit in primis: Quod ufusfructus finitur etiam, five amittitur ceffone in jure, hoc eft, cum ufufructuarius domino proprietatis ufumfructum cedit, per textum in $\S$. finitur, In/tit. de ufufructu, in illis verbis: Item finitur ufusfructus, fi domino proprietatis $a b$ so Sufructuario cedatur, I. fi ufusfructus, 67 . If. de jure dotium, ibi: Quoniam dicimus ufumfructum a fruçuario cedi non poffe, nifi domino proprietatis, 1. unica, §. frn autem ufufructuarius, C. comunia demanumiffionibus, ibi : Siquidem hoc modo, ut cedat, ufumfruItum proprietario. Paulus lib. 3. Jententiarum, titul. 6. verf. ufusfruçus. Ulpianus in fragmentis, tit. 19. verf. in jure cefilio, \& $i b i$ dem. Cujacius, Hotmañus, Brifonius, \& Prateius de verbis jurisis, verbo cedere, \& verbo, ceßio. Eguinarius Baro, ad tit. Infit. de ufufructu, in fine, verf. in jure ceßione. Francifc. Hotmannus ad tit.ff. quibus modis ufisfructus amittitur, num. 6. ubi etiam Cujacius, Brifonius lib. I. JeleCtionum, cap. 7. Sarmientus lib.3. Selectar. cap.9. Et cef-2 fio in jure, qualiter fieret olim, \& formam ejus explicant Ulpianus, Cujacius, Hotmañus, \& Brifonius ubifuprà. Revardus ad leges dziodecim tabular. cap. 16. ©f de autborit. pridentum, cap. 5. \& cum Budeo, Sigonio, Guevara, \& aliis optime explicat concivis nofter D.Fe. licianus de Solis, \& eruditus quidem vir, \& propter eximiam virtutem, affiduamq; legendi, atq; fcribendi diligentiam quacunq; laude dignus, tractatu de cenfibura, lib. 2. cap. 4 num. 4 . \& 5 . Petrus Auguftin. Morla emporij, 1. part. tit.6. If. de fervitutib. quaeft. 1. num. 1 s:Sed fi extraneo ufusfructus cedatur, ihit agi, refpondet $\mathrm{Ju}-{ }^{3}$
ftiapus
ftinianus in $\mathbf{d}$. 5 . finitur; idq; variis modis exponi folet per Doctores com̄uniter, qui mirè variautin explicatione ejustextus, ut conftatex his, quex in propofito fcripferunt Arias Pinellus, Joan. Garlia, Emanuel Mendez, \& alii, quos ftatim referam, \& novifiimè Petr. Auguflinus Morla tit.6. de fervitutibus, d. quadt. 1. num. 15. ad finem. Petrus Ricciardus ad d. S. finitur, num. 28 . ©̌ 32. Martinus Monter-à Cueva caufarum civilium Regni Aragonum, decif.46. ex num. 9. cum feqq. fol. 553 . Noñulli enim exiftimant, cedendo extraneo nihil agi, refpeAtu ejufdem extranei, cui nihil ea ceffione quæritur;agi tamen aliquid exparte cedentis, \& ipfi fatis damnofum, quia per ceffionem amittitur ufusfructus, \& cum proprietate confolidatur, per eundem textum fic intellectum, \& $1 . f i$ uf iufructur, 67 .ff. de jure dotium, in verfic. quoniam : ubi hec pars ex fententia multorum, veluti expreffim probari videtur ; dicit enim Pomponius in hunc modum: Quoniam dicimus ufumfructum à fructuario cedi non poffe, ni/i domino proprietutis : © Ji extraneo cedatur, idest ei qui proprietatem non habeat, nibil ad eum tranfire, fed ad dominuan proprietatis reverfurum $\lceil u f u m f r u t u m$. Unde quamplurimi, \& maximi nominis Authores deducere folent, quòd ufufructuarius alienare non poteft, nec cedere ufumfructum, quem habet aliàs amittit eum, \& ftatim cum proprietate confolidatur ; \& confequenter inter modos amittendi ufumfructum, is etiam connumerari debet ex dictis juribus, \& textu in $l$. ufufructu, 9 . C. de ufufructu, in illis verbis: $U$ fufruču matri tua pradiorum, ©ै mancipiorum relicto tam alienatio, quam manumifio interdicfa eff: per quæ fic obfervant glofla in d. I. $\mathrm{f} u \mathrm{ufusfructus}, \mathrm{verbo}, \mathrm{ufumfructum}$, \& in d. §. finitur, verb. cedendo. Azo in fumma, C. de ufufruc̣̆u. Albericus, Caftrenfis, Alexander, Socinus, Ripa, Jafon, Corneus, Alciatus, Loazes, Negufantius, Covarru. Parifius, \& alij, quos congefferunt in unum Arias Pinellus 3.p.l.I. I. C. de bonis maternis, nemm. 38 . verf. Gloffa in d.S. finitur. Joannes Garlia de expenfis \& meliorationibus, cap. 10. num. 28. Sarmientus Jelecta* rum, lib.3. cut.9. num. 1. Lara in l. fiquis à liberis, §. parens num. 60 .ff. de liberis agnof cendis. Redoanus tracta$t u$, de rebus Ecclefice non alienandis, quaft. 15. ex num. 2. ufque ad num. 12. fol. 69. \& quaft. 79. cap. 10. fol. 449. Emmanuel Mendez in repetitione l. cum oportet, C. de bonis qua liberis, 2.part.num. 1 19.fol. mibi 38. D. Felicianus de Solis tractat. de cenfibus, lib. 2. cap. 4. num. I Barbofa in l. ufufructu, 58 . f. Soluto matrimonio, num. I. verfic. Preterea, of ex eadem ratione, fol. 931 . \& hanc partem probarunt Cujacius in d. §. finitur, \& ad Ulpianum, in fragmentis, tit.19. \& ad Paulum, tit.6. verf. in jure celfio. Menchaca de fucceeffionum creatione, lib. 1. S. 7. num.40. verf. fedquam ipfi \& comuniorem, atque receptiorem profitentur Antonius Gomezius tom. 2. variar. cap. 5 ¢.de fervitutibuss, num. 1 5 . Joañes de Matienço in l.13. tit.II. glofla 3. numi 4 4. lib. 5. nove collectionis Regie: ubi poft alios expendit $l$.24. tit. 3 I partit. 3 . in illis verbis: Otrofi dezimos, que $f_{i}$ aquel a quien fue otorgado el ufofruto, oelufo en alguna cofa otorgafe defpues a otro alguno el derecho que avia en ella, que fe defata por ende el uffruto, oel ufo, etornafle por ende al fennor de la propriedad, e de alli adelante non la deve aver, nin el otro a quien lo el otorgo. Sequuntur etiam eandern partem Borgninus Cavalcanus de ufufructu mulieri relitto, num. 65 . in fine. Fabius. Acoromboni in repetition. 1. naturaliter, $\mathbb{\$}$ nibil commune, num. 32 . If. de acquirenda poffeffione. Hieronym. Gabriel in conf. 192. n.11. \&' 14. vol. 2. Cephalus in conf. 436. num. 109' lib. 3. Hyppolitus Riminaldus in conf.436. num.12. volum.4. \& noviffimè, fecurè \& conffanter hanc fententiam tuetur Martinus Monter-à Cueva decifionum Kegni Aragonum, decifione 46. ex nam. 9. \&f num. 22. © 55.
6 Verùm in contrarium, imò quòd ufufructuarius poffit impunè alienare jus ufusfructus, vel ufumfructum ipfum, nec per alienationem confolidatio contingat, adeò expreffim nonnulla jure urgent, ut revera cavillati - Joan. del Caffillo Quotid. Controv. Juris, Tom. I.
not poffint: in primis enim Ulpian. inl. arboribus, 13. §. ufufrucluarius, ff. de ufufructu, id apertè probat, dicit enim: UJufructuarius velipfe frui eare, vel locare, vel vendere, vel aliis fruendam concedere potesf. Nam कठ qui locat utitur, \& qui vendit ; Jed \&f fi alij precario concedat, vel donet, puto enm nti, atque ideo retinere ujumf ructum. Ergo patet, ufufructuarium poffe alienare ufumfructú, necideò amittere illum. Deinde Martian. in l. non wtitur. 45 .ff. eodem tit. de ufufructu, fic fcribit: Non utitur ufufructuarius, fi nec ipfe utatur, nec nomine ejus alius, puta qui emit, \& in 5. plane, ejufdem l. fic ait: Pland illud intereft, quod fi vendidero ufumfructum etiamfí emmptor non utatur, videor ufumfructum retinere. Ergo fi retinetur ufusfructus, non revertitur ad proprietatem propter alienationem. Julianus etiam in l. cui ufusfructus, 74. ejufdem tituli inquit in hunc modum: Cui ufusfruaus legatus est, etiam invito barede eum extraneo vendere potest. Preterea Juftinianus ipfe minime negavit hoc; expreffim potiùs conceflit in $\$$.I. Injfitut. de ufit \&े babitatione, fic fcribens: Minus autem juris est in ufis quam in ufufructu; nam is qui fundi nudum babet ujum, nibil ulterius habere intelligitur, quam ut oleribus, pomis, floribus, 家 aliis ad ufum quotidianum utatur; nec alij jus quod habet, aut locare, aut vendere, aut gratis concedere poteft, cimm is quiufumfructum habet, polfit hac omnia facere. Denique eandem doctrinam apertè docuerunt \&\& alij Jureconfulti in l. in venditione, ff: de bonis authoritate judicis poffidendis, l.ufufruçus, 58. ff. Joluto matrimonio, l. ultima, ff. de ufuris, l. fi io qui bona, §. ufingruClus , ff. de pignoribus, l. neceffario, 8. 9. finali, ff. de periculo \& commodo rei vendita. Ex quibus juribus, ufumfructú liberè alienari, vendi, pignori dari, aut alio modo diftrahi poffe, tenuerunt glofla in dift. l. arboribus, §. 1. verbo, donare. Balduinus, Theophilus, Hotmannus, $\&$ Minfingerus in dict. §. finitur : ubi conftanter defendit, \& late fundat Petr. Ricciaid, num. 30. 3 1. ह5 32. Aretin. in I. qui Roma, S. duo fratres n. 28 , ff. de verl. oblig. Alberic. fibi contrarius in l. I. C. de bonis maternis, Pinel. 3.p.l.1. C. de bonis maternis n.39- per tot. \& n. 40 . Mod. Parif. in labiryntho fexdecim legum, ad L. II ufinfruct ${ }^{\text {s }}$ ff. de jure dotium, n. ult. fol. mibi, 179. Eman.Suar. Lib. I. objervationum, cap.6. Hugo Donel. de pignoribss, tit. an in omnibus rebus qua in bonis funt, pigno ris obligatio confijat. Cujacius fibi cōtrarius lib. 15. objervation. cap. 6. Pratejus in thefauro juris civilis, verbo, ufiwfruct Lara in d.§. parens n.6o. D. Felician. trať. de cenfibus, lib. 2. d. cap.4.n. 4 Petr. Auguftin. Morla emporij, 1 . part. tit. 6. ff. de Servitutibus, quajf. i. n.14. \& 15 . \& ut certum admittit Petr. Surdus in conf. 1 55.n. 5. \& in confil. 184num. 5.lib.2.Cephalus in conf. 20. n.21. lib. 1.
Aliis verò magisplacuit, diffinguendum efie inter u-7 fumfructumipfum, aut jus ufusfruct*, \& inter facultatem aut comoditatem percipiendi fructus: ut fcilicet ufusfuctus, vel jus ufusfructus nequeat cedi, nec alienari, ipfa verò commoditas, aut facultas percipiendi fructus alienari, aut cedi poffit ; illa enim diverfa judicatur abipfo ufufructu, extinguiturque morte ufufruCtuarij alienantis, non illius in quem alienata eft : \&fic dicunt prediça jura contraria cócilianda glof. Baldus, Bartolus, Alexander, Antonius Gomezius, Covarruvias, Fabian. \&alijquamplurimi, quos in unum congefferunt Arias Pinellus diif.3. part. l. 1. C. de bonis maternis, $n .3$ 8. verf. alij diftinguunt. Lara in diez. S. parens, num. 60 . \& 61 . \& fequuntur Orofcius in l.fi tibi decem, §. paçum num. 2.ff. de pac̆tis Cavalcanus de ufufructu mulieri relicto, n. 66. in princip. folio mibi, 23 1. Joannes de Matienço in diç. l. 13 . tit. 11 . lib. 5 . glof.3. numm. 15 . Hieronymus Gabriel in conf.162. ex num I I. ufque ad num.17. vol. 2. Quefada diverfarum quafionum juris, cap. ultim. num. 16. \& poft longá difputationem magis probant Joannes Garifa dič. cap. 10. ex num. 28. ufque. ad num.45. Sarmientus felefiarum, lib.3. cap.9.N. 2.qui interpretaturtextum in did.S.S. I. de ufiu \& bsbitatione, intelligendo, quad leges quae permittunt uliufructuario intelligendo, quod leges quax pern

Ii
alienart,
alienare, hoc ei tribuunt, ut oftendant eum plus juris habere, quam habetufuarius, qui nee vendere, nec locare, nec donare potelt comoditatem, quam ipfe habet, nedum jus fuum ad alium transferre; \& fic fecundum eum verùm eft, ufufructuarium poffe alienare ufumfruCtum, ficum ufuario conferatur, vel cum aliis, qui cōmoditatem alienare non poffunt, quàm ipfe poteft: fi verò conferatur ufafructuarius cum proprietatio, tunc etiam verumelt ipfum alienare non poffe, hoc eft jus ufusfructus in alium transferre, quod in fua perfona eft, eo modo quo dominus proprietatemalienare poteft, quamvis polfit eo modo, quo ufuarius non poteft : fequuntur etiam fuperiorem diftinctionem D. Spino in Jpeculo, gloff. 13 . principali, de legato ufinfruclus, num.61. Peregrinus de fideicommi/Jis, articul.40, num.117. Petr. Surd de alimentis, tit. 9. quaft. 22. num.9. fol. mibi398. Barbofa in dict. l. ufufructu, ff. foluto matrimonio, difputans ex num. I. verf. protered है ex eadem ratione, ufque ad num. y 0 . \& noviffimè hanc diftinctionem comunem coniltanter defendit Martinus Monterà Cueva caufaruin civzlium Regni Aragonum, decif. 46. per totam, maximè 8ex num. 22. \& num. 55. Qui inde conftituunt, \& in praxi comendant, ut fcilicet ufufructuarius alienans ufumfructum fimpliciter, vel jus ufusfructus, intelligatur in dubio alienare comoditatem tantùm, licèt fe vendere ufumfructum, vel jus ufusfructus dicat, idque ut actus valeat, \& peena amiffionis ufusfructus evitetur : quod poft Baldum, Socipum, Curtium juniorem, Cravetam, Imolam, Aretinum, \& alios referunt Pinellus diat. 3.p. l.1. C. de bonis maternis,num. 38. verf.alij autem ex proximis. Barbofa in dict. I. ufufructu, n. 5. in fine Ricciardus in d. 5. finitur, num. 33 . in finalibus verbis. Joann. Garfia de expenfis \& meliorationibus, cap. 10.n.28. qui fuppofito procerto, quòd in praxi fit fervanda decifio d.l.24. tit. 3 1. partita.3. que juxta preedictam diftinctionem debet intelligi, ut ipfe exiftimat ibid. num. 33. Antonius Gomezius etiam tom. 2. variarum, cap. 15 . de fervitutibrs, num. I7. D. Spino ubi fuprd̀, n.6I. Inde infert num. 4I. quòd fi quis hodie vendat fimpliciter ufumfructum qué habet, etiam ftante ealege non amittet ufumfructum, quia potelt venditio verificari in facultate percipiendi fructus, ita ut interpretari debeamus in dubio de com9 moditate, \& non jure ufusfructus actum. Secus verò fi vendat univerfum jus ufusfructus, quod habet, vel totum jus ufusfructus, quòd habet, vel quicquid juris habet, quia tunc fumus in claris, \& manifeftè apparet voluiffe fructuarium jus ipfum ufusfructus vendere, \& fit locus dictre legi Partitie, amittiturque ufusfructus, \& ad proprietatem revertitur:quòd in terminis juris communis docuerat prius Baldus in conf. 33 5. num. 1. vol. i. \& cum Beroo, Vivio, \& aliis fecure probat Martinus Monter-a Cueva d. decif.46.num. 16.f 17.qui, cum in claris fumus, \& jus ufusfructus vendi expreffumeft, preedictam interpretationem nullo modò admittendă putat. Quo modo (ut obiter dixerim) falvari poterunt, 10 que in propofito añotavit Novellus in l. I. ff. foluto matrimonio, num. 364 . dicens fpeciale effe in cóceffione ufusfructus dati indotem, ut ipfius dotis favore talis interpretatio fiat, inferensque ad textum in d.l. fi ufusfruçus, ff. dejure dotium, juxta comunem ejus intelleAtum probatum in diat l. Purtite, \& inl. ufufructu, 58 . ff. Soluto matrimonio, ut in feccie earū legum non amittatur ufusfructus, nec fervetur poena comunis fententiæ, licèt maritus in reflitutione dotis jus ipfum ufusfructus, non comboditatem mulieri cederet; idque favore dotis, ne mulier eo modo ufufructu carensindotata maneat: \& fimile in cedente penfionem, ad limitationem alterius fententiæ communis tradit Rupellanus in enchirid jurris, pag. 265. Nam, ut vides aperte, anegari non poteft, quin aliquid fpeciale fit in dote juxta fecundam hane opinionem; qua, cum in claris fumus, fuperiorem interpretationem improbat. Sed juxta primam fententiam nihil fpecialitatis in dote effe poterit, cum regulariter in omaiconceffione, aut ceffione ufus-
fructus, prefati Authores eam interpretationemadmittant.
Verùm de communi hac diftinctione, \& eruditè, \& II meritò dubitavit Pinellus diZ.3. part. l.1. num. 39. ubi contra gloffam, \& communem opinionem verius exiftimat, Ufufructuarium non folum commoditatem alienare, fed \& jus fuum impunè diftrahere poffe. Quod probarunt alij quamplurimi relati fuprà num. 6. Deinde falfum, \& erroneum affirmat, quod Communis probat, nempe jura relata Suprà num. 6. de alienatione commoditatis intelligenda, non de ufufructu, vel jure ipfius vendito.

Moveturq́; concludenti, \&vera ratione: Quòd generaliter, inquam, loquantur, \& fine tali diltinctione vendendiufumfructum, facultatem fructuario concedant ; fruftra enim prohiberetur ufufructuario ufusfiuCtus alienatio, fi poffet ipfe commoditatem alienare, cùm idem effectûs fequatur, quem, ¿non nomina ufusfructus, vel comoditatis confiderare debemus: vel, ut ego confidero, malè in eis legibus alienandi ufumfructûm poteftas concelfa effetulufructuario indiftincte, fi coḿoditatem duntaxat alienare poffet, atque alienando ufumfructum à jure ipfius caderet. Quare eandem diftinctionem comunem improbantetiam D. Felicianus de cenfibus, lib.2. diat. cap.4. num.3. Auguftin.Morla emporij, diag. tit. 6.ff. de fervitutibus, quaff. I. num. 14. Ricciardus in dict. §. finitur, num, 3 I. \& 32 . qui nonnuila confiderat, exquibus omninó dilui poffunt ea, quæe in favorem Communis fcripfit noviffime Martinus Monter - à Cueva dif. decif. 46. ex num. 22.

Diluituretiam D. Francifci Sarmienti confideratio, 12 de quà fuprà num. 7. ex iis juribus, qua adducebamus Suprì diç. num. 6. Quæ indiftinctè probant, poffe fructuarium vendere,\&ditrahere quoquo modo ufumfructum quem habet, nec conferunteum cum proprietario, aut ufuario, nec ab illis diftingaunt, \&à mente Imperatoris in dič. S. I. Infit. de ufis \&' babitatione, adeo alienum eft, probare diftinctionem commoditatis, aut juris ufusfructus, ut potius probaverit contrarium apertè in illis verbis: Nec ulli alij jus quod babet, aut locare, aut vendere, aut gratis concedere potef, cum is qui uf fumfructum babet, peffit bac ommia facere. Quæ verba cavillari non poffunt, nec congrue præfatam interpretationem admittunt: licet enim Juftinianus coñferret ufufrucuarium cumufuario, non tamen diceretlicerefructuario jus fuum vendere, aut locare, fi tantum comioditatem alienare eidem permitteret; fed \& conferendo jus fructuarij cum jure proprietarij, ad quod nullus animadvertit, inquit expreffim Julianus jureconfultus in l. cui ufukfructus, 74- \#f: de ufufruclu, quod is, cui ufusfructus legatus eft,etiam invito hærede,eum extraneo védere potert: Quocirca dominicus Martucius Neapolitanus, quem hactenus nullus in propofito retulit, variarum explanationum juris, lib.3. cap.90.num. 5. aliter predictam contrarietatem componit, dicitque, ejus interpretationem effe, ufumfructum non poffe alienari in extraneum, itaut in perfona ufufructuarij definat, \& novus ufusfructus incipiat in perfona extranei, in quem fitalienatio, \& hoc modo procedat textus in dict.5. finitur, in verf. item finitur: Aut verò loquimur, quando ufufructuarius ita alienat ufumfructum, ut perceptio fructuum fit penes extraneum, jus verò ufusfructus nб finiatur in perfona fructuarij, fed apud ipfum remaneat, itaut in ufufructu finiendo ejus vita infpiciatur, qui alienat, non autem in quem fitalienatio, \& morte ipfi ${ }^{\text { }}$ ufufructuarij finiatur, quia refoluto jure dantis, refolvitur jus accipientis; \& ita procedantea, quæ habétur in d.S.I. Inflit. de uffu, © habitatione, cum concordātib? Verum hæc concordia continet in effectu idem, quod Comunis, quæ diftinguit inter jus ufusfructus, \& commoditatem, folùm exprimit ufusfructûs finiendi tempus, hoc eft, ut finiatur morte ufufructuarij alienantis, non verò ejus, in quem alienatur;quòd etiam fupponit pro indubitato dicta Cominuis, necullus unquam de
hoc dubitavit: facto fiquidem ufufructuarij alienantis - non deberet plus durare ufusfuctus, nec proprietario prajudicium fieri. Dubium ergo non verfabatur in tempore, quo ufusfructus finiri debebat, fed in hoc, an ufiusfucuus alienari poffet, necne. Deinde textus in ditit. S. finitur; predictam conciliationem non patitur; indiftinđtè enim dicitur, ufumfructum domino tantüm proprietatis cedi poffe, quòd fi extraneo cedatur, nihil agi: nec diftinguitur, an ita cedatur, five alienetur, ut finiatur morte alienantis, aut ejus in quem alienatur, utroque potiùs cafu nifili agi dicendum eft ex natura ceffionis, de qua infria.
14 Quapropter ut totam hanç materiam juxta Scriptorum omnium fententias declaremus, \& tot contrarietates componamus, five quid de jure verius nobis videatur, in medium proferamus; Conflituenda erunt nonnulla, quibus dubium hoc in futurum fublatum videbitur, aut faltem dilucidiuius, \& meliùs quam haAtenus declaratum.
1s In primis, ufufuctuarium impunè poffe, ac jure ipfo ufumfrutum quem habet, five jusufusfrutus alienare,
 non utitur, 45 . l. cui wfinfructus, 74 . ff. denufuructu, in 5 . 1. Inflitut. de ufut bablitatione, cum aliis adductis fuprà, num. 6. \& Authoribus relatis ibi: inter alios autem libenter probarunt Pinellus 3. part. L. 1. de bonis mater ${ }^{-1}$ nis, nuzm. 39. Em̌anuel Mendez in l. cum oporret, C. de bonis liberis, 2 .part. num. I19. verf. mibi autenn videtur. Felicianus iib.2. de cenfibus, cap. 4. num.4. Morla em_ porij, 1. parte, tit. 6.ff. de ferviturtibus, queff. 1. num. I4. © 15 . Ricciardus in diaf. $\$$ finitur, num. 32. Inde confequenter falfam effe acjuri ipfic contrariam opinionem exiftimantium, ufumfructum nec alienari poffe, \& deteriuls quidem ejus partis fequaces, non folum alienationem negaffe, fed etiam fructuario alienanti pcenam adjecifíe, ut inter alios multos relatos fuprí numm. 5. noviffimè adjecit Martinus Monter- - à Cueva dič. decif. quadragefima fexta, ex. numero nono.
16 Nec contrarium probat textus in diat. L. L. Jufructu, 9. C. de ufufrututu, ubi tamı alienatio , quàm manumifio ufufuctuario prohibetur: nec fatisfaciunt aliquo mos do Neoterici omnes in hac materia fcribentes, folus Pinellus wbi iuprà, num. 40. verf. inde fimul, refpondet, ideo in eo textu ditaum fuiffe, ufumfructum in aliami perfonam alienari non poffe, ut fignificetur, talem alienationem nocere non debere proprietario, quia effect, \& tempus, quo ufusfructus durare debet, non attenditur, nifi ex perfona fructuarij alienantis; \& ita negotiumipfum, ac jus fic manet, ac fialienatio nion fieret: idemdं probat, \& latius explicat, fed Pinellum tacet, Petr. Ricciardus ind $d$. f . fnitur', num. 33 . Verum hec interpretatio non modódivinat ad illum textum, in quo effectus talis nullo modo confideratus eff; imò violat etiam, \& defltruit apertè mentem ejufdem, quippe cùm indiftinctè traditum fit, quod ufufuctu prediorum, \& mancipiorum relíto, tann alienatio, quàm manumiffio interdi\&a ef. Quee verba evidenter demonftrant, in eo textunon agideufufructuario ufumfructum tantùm alienante:tunc enim non diceretImperator alienationem interdiftam effe, que tot legibus permiffa eft, fed actum fuiffe, ut reatiffimè obfervavit Odofredus ibidem, de ufuffuctuario alienante ufumfructuri fimul cum proprietate; \& ita nor adverfatur quod colligitur ex textuibi : Alienatio interdiza eff, fcilicet prediorū, \& mancipiorum, de quibus dixerat, ut ficut predia in totum alienari non poffunt,, . res que, 17. C. de jure dotium : fic nec mancipia in totum manumitti; fed tunc fervabitur decifio leg.I. ver.f fin autem ufufrultharius, C. communia de manumiffionibus.
17 Secundò \&principaliter coinfituendum eft, precedenti refolutioni proximum dubium effe, utrum fuperiora jura, quæ exprefsè dicunt ufumfructum vendi, alienari, donari, ac alio quocunq́; modo diftrahi poffe, fic debeant intelligi, ut fcilicet ufufuatuarius poffit
Joam, del Cafillo Quot, Contr. Juris , Tom. L.
alienare, doriare , \& locare ufumfructum ; fic ut in ento pto em tranfeat duntaxat coñoditas quädam, five fao cultaspercipiendi fucutus; an verò fic alienare permittatur eidem, ut in emptorem tranfeat jus utendi, $\hat{\alpha}$ fruée difive jus illus ufusfruet primùm quoquifq; uffufuctuad rius conflitutus eft; \& cùm in dubio fiminis vendito fimpliciter ufufructu, quid ex natura ipfius, \& juris difpofitione in emptorem tranfire dicendumn fit : in qua animadvertendum erit, primò, quòd ferè omnia jura ; quee alienandi poteftaté ufufuctuario concedunt, preediễa dubitationé non declarant apertè, fed potius miodò denotant unum, modò aliud: nam in dị̛. l. arbori-
 de ufufrututu, cum aliis adductis Jupria numi. 6. ufumfrua Atum vendi, \& aliis modis concedi poffè dicitur gediera* liter ; quod non minus propriè intelligi pofiet de jute ipfoufusfructus, quàm de comoditate, nifi poftmos dum expreffim ditum effet, quod ufufructuafius verns ditum, five donatum, five alio quovis modo conceffit à fe ufumfructum retinet, \& uti videtur, fiipfe utatur', five is cui conceffio facta elt. Ex quo dennotari videtur, jus ipfum ufusfructus vendi non poffe, nec venditum cenferi, cùmufusfructus fimpliciter venditur; nam fif vendi poffet, \& revera venderetur, \& traderetur, tuillo modo poffet ampliuts retineri : pratereá in 1. neteflario, 8 . §. finaliff. de pericullo, \& conimodo rei vendite, ex quo fcribit Paulus: Interesf utrium jus utendi \&' fruendi; quod jolum turan fit , tendass, videretur exprefsè decifum in favorem fructuarij, ut jus ipfum ufusfructus vendere poffit, nifif fatim ea differentia proponeretur, que ut procedere poffit, jus ipfum remanere penes fructuariuma neceffarium fite diftinguit enim idem Paulus jureconfult tus, an is, quifolum habet jus fruendi, hoceff, folum ufumfructum, vendateum, ut tunc fivéditor mơriatur, extinguatur venditio ufusfructus, nihilq; debeatur emiptori; fiverò emptor mioriatur vivo véditore, debeatur ufusfruct ${ }^{\circ}$ haredibus emptoris; quia düm venditor viA vit, durat ufusfruct in perfona ejus, \& fic non poteft finiri morte emptoris : An verơ is, qui vendit ufumfrua Cctum, fit domin proprietatis fundi, cuijus ufumfructum vendit; \& tunc morte venditoris non extinguitur ufusfructus venditus: ideoे hixres ejus tenebitor emptori, morte tamen emptoris extinguitur, ita ut hacredi ejus nihil debeatur', ut poft alios ratione fundat Martinus Monterà Cueva caufaruhin civilium Regni Aragonum, decif. 46 . ex num. 2. cum tribus feqq. In fiumma igitur, ufusfructus finitur in eo textu, morte ejus, quii vere frue Ctuarius elt; fiergo in prima parte expectatur mors vêditoris, hoc eftejus, qui ufumfrutum folum venditum habebat, patet apud ipfumi effe aliquod jus, \&ufumfructum adhuc retineri poft venditionem, alias morfe emptoris ufusfructus extingueretur, fruftràque mors venditoris expectaretur, ut recte, \& fubtiliter confiderabat Joannes Garfia de expenfis, © meliorationitious, d. cap. 10 . exnum. 3 3. ufque ad num. 37 . \&illum non referens Barbofa in dit. l. iufufructu, num. $\{$ :
Vides ergo prafatajuura, \& alia plura, miodò in unant, modò in aliam partem induci poffe, nifí ratio juris in hac re, atq; earum legum intentio radicituis magis perpendatur; quà tamen rectè, \& maturè confideratà̀, parùm, aut nihil refragari poffunt predicata: verifimumi enim eft, quod diximus fiuprà, num. 15 . Ufunffuctum ipfum, five jus ufusfructus vendi poffe, ac vendituni cenferi fimpliciter, non comioditatem tartumı: quod ex juribus relatis suprà num. 6.adeò expreffim probatur, ut negari non poffit,maximè ex textu, in §. t. Infititut.de
 Cluariuss, L. cuiinfusfructus f. de ufiffuiz?. Ex natura tamen ipfius rei, hoc eft ufusfructus, etfi ufusfrutus ipfe, vel uffusfructûs jus alienati permittaturà jure, five à fructuas rio fimpliciter alienatur, adhuc tamen perfona a alienantis infpicitur, cujus vita jus quantumcunque generaliter alienatum reltringitur, ut non amplius extet penes eum, in quem fructuarius alienat, quàm extaret penes $\begin{gathered}\text { if } 2 \\ \text { ip fum }\end{gathered}$

## 252 Quotidianarum Controverfiarum Iuris, Lib. I.

ipfum alienantem, nec novus ufusfructus conftituatur, ob rationem dif. L. necef(Jario, §. finali, ff. de periculo, iv commodo rei vendite. Deinde ut fructuarius utifrui fic videatur, vendito, vel conceffo alteri ufufructu, ad effectum retinendi, vel non amittendi illum, ac finonvendidiffet: Non ergo transfertur novum, nec potentius jus in perfonam emptoris per venditionem ufusfructûs; conceditur tamen idem jus, quod ufufructuario competit, provita ejufdem limitatum, \& reftrictum, five ut duraturum erat penes ipfum venditorem: Non enim poteft ipfe plusjuris; quàm quod habet, in alium transferre; Id autem non impedit, quin jus ufusfructus, aut ufumfructum ipfum alienari dicamus, cùm eadem facultas, idemque jus in emptorem tranfeat, quod penes fructuarium erat, licèt cum perfona ejufdem, non emptoris, quoad effectus juris accipiendum fit. Quo modo, \& verè quidem, fuperiores contrarietates poffunt ad concordiam reduci, nec erit neceffe verba violare, aut contra proprium fenfum interpretari, cum ufusfructus, aut jus ufusfructus venditur, \& intelligere non de jure ufusfructus, fed de comoditate actum, ut intelligebant relati $\int u p r a$, , n.8. cum \& jus ipfum ufusfructus impunè vendi, ac in emptorem tranfire jure poffit, per textum in diç.S. I. de ufu of babitatione, cum aliis multis; nec ideò amittatur, quod claris, aut expreffis verbis alienatum fit, ut crediderunt, fed malè quidem, relati fuprà, num.9. rectius explicavit Pinell. dicta 3-part.l. r. C. de bonis maternis, num. 4 . verf. inde infertur quartó, \& verf. infertur feptimo. Et fic intelligendo ceffabunt omnia, quæ contra eundem Pinellum, ac fequaces ejus confiderarunt Joañes Garfia de expenfis, dict. cap. 10. num.36. Barbofa in dict. l. ufufructu, num. 3. per totum. Lara in dict.5. parens, num. 68. \& noviffime Martinus 18 Monter-à Cueva dicta decif. 46. ex num. 9. cum fegq. \& num. 22.cum feqq. Denique ceflabit inanis labor Fabij Acoromboni in repetitione l. naturaliter, $\$$. nibil commune, num.32. \&ั $33 \cdot f f$. de acquirenda poffeffione, quæ habetur repetitionum juris civilis, volum. $5 \cdot$ fol. mihi 230. Ubi multum laborat in inquirenda ratione, quare $u^{-}$ fusfructus alienari non poffit; nam cùm Affumptum falfum fit, \& juris decifioni contrarium, rationem ejus inquirere, fruftratorium eft.
Tertio, \& principaliter conftituendum eft, ufufruatuarium non poffe cedere ufumfructum extraneo, quamvis poffit illum vendere, aut alio modo concedere, ut $\int u p r d$ diximus. Difcriminis ratio confiftit in eo, quòd cedere in jure dicebanturilli, qui dominium rei fuæ inalium transferebant, itautà fe omninò abdicarent, ut ftatim referendi annotarunt: ideò ufusfructus cedinon poterat, nam perceffionem jus illud incorporale utendi,\& fruendi transferendū erat, quod fieri non poterat citra domini confenfum; ufusfructus namque fervitus perfonalis eft, \& perfonæ cohæret, ac cum ea extinguitur, ut feepe dictum eft, \& probatur in l.I.ff.de fervitutibus, l.3.§. finali, ff. quibus modis ufusfructus amittatur, l. non folum, $\$$. tale, verf. quoties, ff. de liberatione legata: jura autem perfonalia regulariter cedi non poffunt, l. ex pluribus, 43. If. de adminiftratione tutorum, $l$. non folum, 97. 9. puella, ff. de ritu nuptiarum. V endi verò, autlocari, veldonari poterat, quia per venditioné ufusfructus ipfe, five jus ufusfructus fructuario cópetens, fic in alium transfertur, ut fructuarius ipfe tale jusà fe non abdicaret, retineret, potius per emptorem, nec exvenditione omnino amitteret eum, imò ex ejufd. perfona, ac dum vivit emptor, uti videtur, ut poft Cujacium, \& alios, rectè animadvertunt, \& prefatam differentiam admittunt Lara in diçal l. fı quis à liberis, §. parens, n. 68 , in fine. Emanuel Mendez in l. cum oportet, C. de bonis que liberis, 2. part. num. I 19. verf. mihi autem. D.Felicia. lib. 2. diff. cap.4. num. 4- per totum. Auguftin. Morla emporij. diflo tit. 6. de fervitutibus, quaejl.1. num. 15 . Antonius Pichardus in dict.S. finitur, num.14. videtur etiam probare Joannes Garfia d. cap. 10. num.38. \& ufumfructum cedi non poffe cum nonnullis antiquis admittit

Barbofa in dicf. leg. ufufructu, numer 1. in fine.
Unde apparet, \& mihi quidem certum eft, hac in re 20 deceptum eruditiffimum Pinellum 3. part. d. l. 1. C. de bonis maternis, num. 40. verf. ex eijdem juribus. Quatenus gloffam, ac alios antiquos improbat, \& fuperiorem diitinctionem impugnat, nec prefatam differentiam inter venditionem, \& ceffionem, admittendam putat, cum longè diftet unum $a b$ alio re ipfa, \& effectu, ex dietis fuprà, quidquid ipfe contra contendat, dum ad fuperiòrem antiquitatem non animadvertit; quâm etiam non fuit affequutus, \& male fequitur eum Alvarus Valafcus confultat. 66, num. 25. ©f 26.

Apparet etiam errore lapfum Martin. Monter - àCueva d. decif.46. num.9. © feqeqq. malè æquiparaffe, aut cójunxiffe fimul terminos hos alienationis, \& ceffionis; conftituens indiftincté, ufufructuario necalienationem, nec ceffionem permiffam effe, cùm inter unùm, \&alterum ex precedentibus longa, maximáq; differentix ratio fit, alienatiò ; permittatur eidem, feu venditio, cui cedere ob rationem predictam prohibitum eft.

Quarto deinde loco conftituendum eft, proximum $2 \pi$ effe, \& necerlarium dubium inquirere, utrum ceffione admittatur ufusfructus, \& cum proprietate confolidetur, cum extraneo ceditur ? Etufumfructum amitticeffione facta extraneo, ex gloffa in d.S. finitur, verbo, cedendo, admittunt quamplures, quos in initio hujue capitis adduximus : Mendez etiam Lufitanus in d. l. cum oportet, 2. p. num. I 19. verf. \&ै ideo dicit Juftinianus. Lara ind. §. parens, num. 70. E' $^{1}$. D.Felician. de cenfib ${ }^{\circ}$, lib. 2. cap.4 - n.4. in fine. Petr. Augultin, Morla emporij), I. part. tit. 6. If. de fervitutibus, quaft.1. num. 15 . in finalibus verbis. Martinus Monter-a Cueva caufarum civilium Regni Aragonum, decif.46. ex num. 9. cum multis feqqqui fundantur dumtaxat ex verbis textus in d. S. finitur, Injiitutionibus de ufufructu, \& leg. $\sqrt{2} u$ uiufructus, 67 . ff. de jure dotium.
Contrarium verò, imo propter ceffionem extraneo 22 factam, ufumfructü non amitti, tenet gloff, in $l$. arboribus, §. ufufructuarius, verbo, donare, 抽. de ufufructu: cujus fententiam veriorem effe cum aliis teftatur Barbofa in d. l. ufufructu, ff. Joluto matrimonio, num. 4. \& ejufdem fententiæ fuiffe videntur Borginns Cavalcan. de ufufruct. mulieri relicto, poft num .67 . Joañes Garfia de expenfis és meliorationibus, cap.10. num.37. in princip. \& circa finemr. Et pro hac parte concludenter urgent fundamenta fequentia;
Primò textusin d. §. finitur, in verf. item finitur, ubi 23 dicit Juftinianus, quod finitur ufusfructus, \& confolidatur cum proprietate, fi domino proprietatis cedetur: planè fi extinctio, \& confolidatio contingeret, cum extraneo ceditur, diceret Juftinian. Item fi extraneo cedatur; vel fimul diceret, quòd finitur, fi domino proprietatis,vel alij extraneo cedatur, nec adjeciffet verba illa : Nami cedendo extraneo nibil agitur. Quer impropriiffima effent, fi denotare vellet, a mitti ufumfructum per ceffionem hujufinodi, maxime volens docere modos, quibus finitur ufusfuctus: Unde verba illa maximo cum mytterio adjecta fuere per Juftinianum, atque ut declararet, talem ceffionem nullam, \&inutilem reddi, nec ufusfructûs extinctionem, aut amiffionem inducere adhuc enim polt celfionem ufusfructûs durat: \&hoc intendit Imperator ibi. ut rectiffimè intellexerunt Theophilus in eodem $\$$. finitur, Contius lib. I. di/put. cap. 12. quicquid aliter contendant explicare Cujacius in $\$$. I . Infitut. de ufu s. babitatione, Lara in d.S. parens,num.71. Martinus Monter-à Cueva d. decif.46. ex num.9. Quorum interpretatio ultra fuperiorem inductionem, evidenter deftruitur ex eo, quòd fí cedere extraneo, effer modus amittendi ufumfructum, non omitteretur à Paulo receptarum, lib.3. tit. 6. ubi exponens, quomodo in jure ceffione amittatur ufusfructus, inquit: Quoties domino proprietatis fructuarius eum in jure ceflerit. Quibus verbis innuit apertè, quòd cedere extraneo, non eft modus amittendi ufumfructum.

Deinde, quia ut fupra dicebamus, ufusfructus cedi non poteft extraneo, propter naturam ipflus, que non patitur, ipfumà perfona feparari; \& fic cum ceffio fit nulla, \& inefficax, non debet ufufructuarius propter alienationem, five ceffionem in fe inutilem, amittere jus fuum, ex doctrina Baldi in l. 2. num. 3. C. de Epifcopali audentia.
Item ex juribus, quæ expreffim dicunt, ut fi jus ceffum, vel translatum in alique, ad ceffionarium tranfire, velaliqua ex caufa ei acquiri non poteft, remanere debeat penes ipfum cedentem, vel transferentem, l. nee utilem, in fine, cum glof. verb. oblatum, ff. ex quib cauf. majores, L. cum quit, §.1. \& ibi notant Bartol. \&Caftrenfis ff. de folutionibus, ibid. Bart. in l. qui Roma, S. duo fratres, If. de verborum obligationibus, quaf. 10. n. 24. in fin. \& ibid. Aretin. num. 28. \& jafon num. 79. Cremenfis fingulari 113. Ergo non potuerunt Dotores abfque errore manifefto pœenam adjicere, quæ exprefla non erat, cōtra tot jura fuperius adducta, \& contra text. in authent. de non eligendo, $\$$. cum igitur, verf. ficut enim, collat. I. L.at fi quis, $\mathbb{S}$. divus autem, ff. de religiofis © f fumptibus funerum: qua dicunt panam privationis non habere locur, nifiin cafibus à jure expreffis \& multis probarunt $\mathrm{Ri}-$ minaldus in l.precibus, num. 143. C. de impuberum. Craveta de antiquitate temporum, 4.part. num.18. Ex quibus diluuntur omninò, quæ in contrarium confiderat noviffimè Martin. Monter-à Cueva d. decif. 46 . ex n. 9. cum feqq. ©f num.28. ufque ad num. 32. Negamus enim talem pernam amiffionis à jure inductam; aut jus civile, vel naturale, ita ceffionis actui refiftere, ut in peenam ufumfructumamitti, ac confolidari cum proprietate voluerit; cùm potiuls factum ipfum annullare, non confolidationem inducere intenderit, ut ex d. §. finitur, conftat apertè , \& fupra probavimus.
Deniq; fatemur ufusfructûs naturam eam effe, quod jus illius ad extraneum per ceffionem tranfire non poffit, negamus tamen inde confolidationem, aut amiffionem inductam, nec factum adeò improbum effe, ut predicuus Author exiftimavitibid. num.30. quòd amiffione ufusfructus puniri debuerit, fatis potius fuiffe, ejufdem facti nullitate inducta, ufufructuarij actum, \& voluntatemirritare. Nec in predicto cafu variatio aliqua ex parte fructuarij confiderari poteft ; enimverò fructuarius ipfe ufumfructum ceffit, lex verò ceffionis actum improbat, nec factum aliquod, aut variationem ejufdem feectat, ut certum eft.
Nec obftat predictis text. in d. l. fi ufusfructus, 67. ff. de jure dotium, in illis verbis: Quoniam dicimus, Ejc. Que nullatenus probant Communem, fi rectè \& maturè perpendantur, quoniam fiufusfructus extraneo cedatur, id eft non habenti proprietatem, non inquit Jureconfultus, Ufumfructum ad proprietatem reverti flatim, \& de præfenti ; utitur, potius verbo, reverfarum, quod eft futuri temporis, ut intelligamus eam reverfionem non contingere ftatim celfione facta, fed in futurum cedentis morte, vel aliis modis à jure expreffis, ut reà̀ intelligit Arias Pinellus 3. part. d.l. r. n. 39: in fine, \& fequuntur Joannes Garfia d. cap.10. num. 37. Barbofa in d. l. ufufructu, num. 4. verf. neque repugnat. Ricciardus ind. §. finitur, num. 3 2. quicquid contra, fed male repugnet Martinus Monter-à Cueva d. decif. 46. ex n. 32. Et fic verba illadumtaxat adjecta funt, ut oftenderetur, nihil nocere proprietario, nec ufusfructus naturam alterare ceffionis actum, non verò quafi in pœonam fructuarij cedentis ufumfructum extraneo, etfi aliter intellexerunt conditores d.l. 24, tit. 3 I. partita 3. qui fequati funt errorem comunem, \& falfum intellectum d.l.fi ifusfructus, approbantes, prout fui moris eft, opinionem Azonis, de quo in alio propofito valdè conqueritur Peralta in l. I quis in principio tefam. If. de -legat. 3. num. 38. fol. mibi 399.
26 Deniq; , \&ultimo loco conftituendum eft, ufufructuarium locare poffe ufumfructum, \& confequēter ufumfructum ipfum fui naturà locabilem effe: quòd expref.
sè probatur per text. in $L$.arboribus, 13. S. ufufrualuaritss ff. de ajufructu, l. fi quis domum, S. I. locari, S. 1. Infititde ufu \& babitatione. Ex quibus fic refolvit, \& hanc materiam latiffimè profequitur, (idcircò confultò præetermitto eam) Vincentius Carocius de locato ef condrtCo, gradu 3.perfonarum, quaft. 1. 'E duodecimjeqq. \& vide Pinellum 3. part. l. primice, C. de bonis maternis, ex num. 63. cum feq. Molinain de Hipanorum primogeniis, lib.1. cap. 2 1. ex num. 2. cum multis seqq. Mieres de majoratu, 4. p. quaft. 25 . per totam.

## CAPUT LXX.

Ufusfruct utrùm obligari,pignorive, aut hypothece dari poffit?Itê in fervitutib' realibus,urbanis\&rufticis,anidem, diverfumve jus conftitutum fuerit: ubi', us qui, 1t. §. \%fusfructus, \& \$.jura pradiorum, cum . Fedan vie, I2. ff. de pignoribus, explicatur: Quae hucufque fcripta funt ab aliis, in medium proferuntur, \& materia hæc dilucidé \& accuratè magis, quàm hactenus, enucleatur.

## SUMMARIUM.

I Uwufructus ficut vendi, of locari potesf, utrium fic obligari, pignorive, aut hypothecie dari potest?
Author poffquam in bac materia evolverat infinita, \& Antiquorum, Neotericorum etiaim fcripta, © refolutiones attenté, atque originaliter pralegerat, pro accurata bujus capitis explicatione nomuulios cafius dijfinguere, aut conftituere neceffirium duxit.
3 Fructus obligari poflumt, tam a domino proprietatio, quam à fructuario.
4 Ufusfructus obligari, pignorive', five bypothece dari potesf à domino proprietatio, quamvis de boc altercatum fuerit : $\mathcal{*}$ de ratione altercationis, temiffive.
5 Ufiufructus ex caufa pignoris creditori confitutus a domino proprietatis, utrùm fit verus, ©́ formalis ufiufructus.
6 Ufirfructus pignori, bypothecave dari poteff ab ufiufructuario.
7 Ufufructuarius quantum vendendo ufumfructum in alium transferre potest, tantùm per oppignorationem in creditorem trimsferret.
8 Ufusfructus $f_{2}$ vendatur per creditorem, vigore pignoris, \& hypotbece in eo confituta, ex boc nonamittitur, nee ad proprietatem revertitur.
9 Ufusfructus pignori datus, tamdiu durat, quandius usufructuarius vivit, eoque mortuo pignus extinguitur.
10 Ufus perfone coberet, nec vendi, cedi, locari, aut gratis concedi potest.
II Nec etiam pignori aut hypotheca dari.
12 Habitatio pignori, five hypotbeca dari potesf, \& f super ea cenfus conftitui.
13 Connani fententia circa fervitutem Ufus relata, \& noviter improbata per Authorem.
14 Fundus, cui jervitus debetur, cùm pignori datur, non eft dubium fimial obligari Jervitutem, ejusque jervitutis utilem petitionem creditori dari.
15 Servitutes urbanorum pradiorum, \&ं rufticoram, ant per fe pignori, five hypotheca dari polfint: © de intellectul. fi is qui, 11 . §. jura prediorum, cum 1 . fedan viæ, 12.ff. de pignorib. \& numeris feqq.
16 Solas rufficas fervitutes oppignorari poffe ex fententia communi, urbanas non poffe.
17 Et communis Sententia differentia relata.
18 Francifci Balduini primum argumentum contra comemunem.
12 Secundum argumentum contra Communem.
20 Ter.

20 Tertium argumentum contra Communem expenditur, conflituiturque, \& urbamas, \& rufticas fervitutes precario concedi poffe.
21 Hugonis Donelli fortiJimum argumentum contra communem diftinctionem addustum.
22 Jacobi Cujacij opinio relata, juxta quam communis differentia urbame, \&5 ruftice Servitutis defendi potest, \& num. feqq.
23 Pignus inutile eft, quod alteri vendi non potest.
24 Cenfus utrum in Jervitutibns conftitui poffit?
25 Cujacij Sententiam, qui tueri velit, of comunem diftinctione $m$ probare, qualiter refpondere poffit ad nonnulla, que in contravium excitari poffunt.
26 Cujacij opinio convifla.
27 Servitus tam ruffica, quàm urbana fui naturâ perpetuitatem defiderat.
28 Pignori ea dare poffumus, qua in bonis noftris funt.
29 Connani refolutio, five concordia in bac materia, noviter relata, \& confutata por Autborem.
30 Servitutes etian rufticas oppignorari non poffe, fedearum commoditatem dumtaxat, ex fententia quorundam, que improbatur.
3I Ripe, © aliorum traditio circa alienationem ufusfructus rejectd.
32 Neotericorum difinctio in fuperiori dubio recipitur, multum interefle, utrum de fervitute confituta jamt agatur, an de Jervitute conflituenda: \& ipforum interpretatio ad 1. fi is qui, II. 6.jura preediorum, cumi. fed an viæ, 12. ff. de pignorib. approbatur.
33 Fecentiorum interpretationein ad prafata jura, de mente Bartoli fuife.
34 Contra fuperiorem refolutionem duplex argumentumt propofitum.
35 Et utrique fativfactum.
36 Inter ufunfruchum, é fervitutesurbanas, ac rufticas, vera differentice ratio propofita.

${ }^{2} \mathrm{P}$PRæcedentis Capitis refolutioni opportunè añectitur prefens dubium: utrùm fcilicet ufusfructus, (qui vendi \& locari poteft) \& obligari, pignorive, aut hypothecæ dari poffit? Item in fervitutibus realibus, urbanis \& rufticis, an idem, diverfumve jus, quod in ufufructu, conftitutum fuerit: quod pertinet omninò ad explicationem textus in l. fi is qui, II. §. ufufrudus, © © jura pradiorum, cum l.fed an via, 12 .ff: de pignori2 brs. Et ut clarior predictorum refolutio habeatur, quae intricatè nimis traduntur ab aliis, ego poftquam in hac materia evolveram infinita, \& Antiquorum, Neotericorum etiam fcripta, \& refolutiones attentè, at $q$; originaliter prælegeram, pro accurata, \& folida hujus capitis explicatione, fequentes cafus diftinguere, aut conftituere neceffarium duxi.
3 Sit igitur primus cafus, cum quæritur an fructus obligari poffint: Et quidem non eft dubium, quin fructus obligari poffint, tam à domino proprietatis, quàm ab ufufrucuaario, l. potior, §. fi de futura, ff: qui potiores in pignore babeatur, l. © qua nondum in principio, ff: de pignoribus, in illis verbis: Idque fervandum esf, Jive dominus convenerit, aut de ufufrualu, aut de bis, que nafcuntur: five is, qui ufumfructum babet, ficut Julianus Cribit.
4 Secundus cafus fit, cùm quæritur, an ufusfructus obligari pignorive, five hypothecre dari poffit à domino proprietatis: quod dubium eft \& apud ipfofmet Jureconfultos altercatum; altercationis autem, \& dubitădirationes rectè expendit,\& confiderat Gabriel Mudæus tract. de pignoribus \& bypothecis, cap.qua res obligentur, velobligate intelligantur, num.10. per totum. Nihilominus tamen decifum eft, in ufufructu \& pignus, \& hypothecam confiftere, \&à domino proprietatis poffe obligari per textum in d. l. fi is qui, 1 i. §. ufus fructus, ff. de pignoribus: ubi pro certo tradunt omnes Doctores comuniter, Mudæus ubifuprà, d. num.10. Negufantius de pignoribus 3. membro, 2.part.num. Io. \& II . Fran-
cifcus Balduinus eodem trait. cap.12. colum.6. verf. ipfum itaque ufumfructum, Francifcus Connanus commentariorum juris civilis, lib.4- cap. I4. num. I. in principio, folio 296. Ludovicus Charondas vero-fimiliusm lib. 1. cap. 5. Et effe verum, \& formalem ufumfructum ex caufa pignoris creditori conftitutum àdomino proprietatis,docuerunt Baldus, \& Salicetus in l. I. C. $f_{2}$ pignus pignori datamn fit. Contrarium tamen tenuit Fulgof. in d.l. $\sqrt{2}$ is qui , §. ufusfructus, dicens, quòd eft ufusfructus quidami fub dominio, \&non verus ufusfructus, quem vocamus Formalem, ut refert, \& latiùs declarat Mudæus pracitato numero decimo.
Tertiùs cafus fit, cum quæritur, utrùm ufusfructûs 6 pignori, hypothecæve dari poffit ab eo qui ufumffuctum tantùm habet: Et omiffa difputatione Mudæi d. num. 10 . in fine, do num. 1 1. Neguáantij de pignoribus, 3. membro, 1. part. num. 9. 'ै' quatuor Seqq. Dicendum eft, ufumfructum pignori dari pofie, quia \& vendi poteft ab eo, qui ufumfructum habet, ut capite pracedenti refolutum eft.
Et fic quantum vendendo in alium transferre potelt 7 ufufructuariùs, tantū per oppignorationem in creditorem transferet: quod optime annotavi, Hugo Donellus tract. de pignoribus, cap. 8. col. 3 . inprinc. verf. de fervitutibus perfouarum. Connanus commentariorum lib. 4. cap. 14 in princ. Petr. Auguftinus Morla emporij 1 . part. tit. 6. ff.de fervitutibus, num. 20. Cujacius lib. 15.obfervationum cap. 6. \& probatur expreflim in d.l. fiis qui, II.S. ufusfructus, ff. de pignoribus, in illis verbis : Sive il le, quifolum ufumfrutum babet? Et fcribit Papinianus 8 lib. 11 . Refponforum, tuendum creditorem. Et fi ufusfuctus vendatur per creditorem vigore pignoris,\& hypothece in eo conflitutre, ex hoc non amittitur, nec ad proprietatem revertitur, quia licitè fit alienatio ex permiffione legis, ut multis probant Negufantius wbi fuprà , num. I 3. © 14. Mudæus num. 1 I. \& concludenter fundatur ex his, quee capite precedentiannotavimus.

Tandiu tamen durabit ufusfructus pignori datus, 9 quandiu ufufructuarius vivit, eèque mortuo pignus extinguitur argumento text. in l.neceffario, s. finali, $f$. $d$ e periculo, és commodorei vendita, cum adnotatis $\int$ upra, cap.preced. \& ita declarant Balduin. d. col. 6. verf. dif. crimen esf tamen notandum. D. Felicianus deSolis tract. de cenfibus lib. 2. cap. 4 num. 4 circa finem, \& num. 5 . Quartus cafus fit, cum quæritur, utrum ufus pignori, 10 hypothecæ dari poffit: Et cum ille perfonæ cohæreat, nec vendi, cedi, locari, aut gratis cōcedi poffit, per textum in 5 .I. Infitut. de uffe \& babitat. nec etiam pignori in alium transferri poterit, ut refolvit Hugo Donellus 1 d. col.3 in princ. verf. ufum nullo modo, qui ad hoc fimpliciter allegat textum in d. L. $f$ i is qui, s. ufusfrucus, ff.de pignoribus: ubi Martianus Jureconfultus de fervitute ufus nihil dicit, quafif fentiens aperte, in eo diverfum jus conftituendum, quàm in ufufructu nec aliter induci potelt ille textus in eam partem, quam etiam tenuit Cujacius obfervationum lib. 15. cap. 6. \& eum referens Felicianus de cenfibus, lib.2. d. cap.4 num.6. ubi num.7-12 de habitatione tractat, refolvitque, illam pignori, five hypothecæ dari poffe, \& fuper ea cenfum conflitui per text. in l. cum antiquitas, C. de ufufructa, ubi Antiquorum controverfiâ fublata, Juftinianus ftatuit, eum, cui habitatio relicta eft, poffe vendere eam, donare, locare, aut alteri concedere : \& confirmat L.alt. tit. 31. parti.3. Unde protermittendum non erit (ad quod nullus ha- 13 \&enus animadvertit) duram videri, \& juri contrariam Francifci Connani fententiam commentariorum juris civilis, lib.4. d.cap.14.num.2. in verf.idem dicendum in ufis. Quo loco fervitutem ufus rufticis fervitutibus æquiparat, exiftimatq; ineo, ficut in illis, à fummo, ftrictóq; jure recedendum, ut obligationem, ceffionemq;; aut alienationem permittamus, quoniam quæ ex illo percipitur comoditas, aliis quoque utilis eft, \& fine debitorisdamno conceditur: quodtamen, \& fuperioribus repugnat, \& deftruitur expreffim per text. in d. l. fi is is,

De Ufufructu.
qui, s. ufuffruCus, ff: de pignoribus, inducendo eum, proutinducebam fupra, num. II. pertextum etiam in S.1. Imfitut. de ufu $\dot{\text { e }}$ babitat. qui venditionem, locationem, aut conceffionem quamcunque prohibet indiflinctè, alia \& longè quidem diversà ratione, non eà, quöd contrahentium nulla poffit utilitas effe, ut ex illo textu conflat apertè, \& agoovit ipfe ibidem dizto num. 2. in principio.
Quintus cafus, \& magis dubius fit, cuin quarritur, utrüm fervitutes urbanorum prediorum, \& rufticorü, pignori, five hypothecæ dari polfint: Et cum fundus 4 pignoridatur, cui fervitus debetur, atquefui ipfius natura adhæeret, non eff dubium timul obligari fervitutem, ejựq; Cervitutis utilem petitionem creditori dari, 1. ei qui ipignori. ff. de fervitutiburs, $l$. creditori, ,ff. de novi operis nunciatione: ubi fic adnotarunt glof. Bartolus, \& omnes Doctores coñuniter, Balduin. de pignoribus, cap. 12. col. 6. verf. quarendum eff generaliter. Mudaus eod. tradath, cap. qua res obligentur vel obligate intelligantur, num.12. Sed an per fe pignori, hypothecreve dari poffint; dubitatum eft; \& de fervitutibus urbanorum prexdiorum extat Confulti Martiani refponfum in d. l. T. $\overline{\text { i is }}$ qui, II. S. jura pradiorum,ff. de pignoribus, ubi exprefsè probat, jura hecc oppignorari non poffe, ac nec convenire, uthyptheca fint; frribit enim in hunc modum: Jura pradiorum urbamorump pignori dari non poflunt, igitur nec convenire poffient at bypotbecafint. E contra vero Jureconfultus Paulus in L. Jed an via, 12. flatim Sequenti, probare videtur contrarium in fervitutibus rufficorum prediorum, hypothecimque, five pignus in eis propter uxilitatem contrahentium admittendam, \& fribit in heccerba: Sed an vie, itineris, actus, aquaductus pignoris conventio locum babeut, videndum ejle Pompopiss ait ; ut $f_{\mathrm{I}}$ talis pactio fant, ut quandiu pecumia Soluta non fit, bis fervitutibus creditor utatur, Scilicet $\mathrm{f}_{\mathrm{I}}$ vicionum fundum babeat, © fir intra diem certum pecunia foluta non fit , vendere eas vicino liceat? Que Sententia propter ${ }_{\text {utilitatemi contrabentium admittenda e esf. Ex hoc Marti- }}$ ani, Paulique loco, paffim, atque communiter colli-
36 gere folentScribentes in mille locis, urbanas fervitutes pignori, five hypothece dari non poffe, rufticas verò poffe: $\&$ hanc differentiam inter urbanas, \& rufticas fervitutes traduntglofla, verbo, utatur, in d. l. . .ed an via. Odofredus, Bartolus, Angelus, \& Fulgofius in d. l.f. its qui, 5 . jura pradiorum, Cxpola de fervitutib. urbanorum, cap.12. num.4. Gomez. in §. item ferviana, num. 5 I. Infitut. de açionibus: ubi receptam, \& comunem fententiam profitetur Jafon num.117. Negufantius de pignoribus, 3. membro 2. part. num, 17. Ripa in L.obligatione, num. 6. If. de pignoribus, \& cumm Cujacio fecurè hanc partem probavit D. Felicianus tract. de cenfibws, lib. 2, cap. 4 num. 8. Gloflia autem in d.S. finali, 及x in d.l. I. Fed an via, in fuperiori differentia firma non eft; aliquando enim intelligit ea jura in fervitute confituta, aliquando in conftituenda, aliquando ̀̀ domino preedij pignorata,

- aliquando à domino fervitutis, ideff ab eo, cui debetur fervitus: quòd reatè advertit, \& eos cafus declarat Nicolaus Bellonus in diz. .s. item ferviana, num. 52. infine, intelligendo tamen juxta communem Doctorum differentiam: Accurfius ideo putat diverfum jus fatu-
7 tum inter urbanas, \& rufticas fervitutes, ne urbes deformentur ruinis, quod futurum erat, fi fervitus urbana, verbigratia, tigni immittendi, poffet dari pignori; nam foluto debito a debitore, talis fervitus celiare deberet, atque teneretur creditor tignuminififum tollere: Quæ satio ceffat in rufticis fervitutibus, que facilius ad fuă naturam redeunt, ac in nullo deformatæ remanent, fi creditor ire, agere, aquam ducere, aut fimilia facere defierit : inde ex hac ratione Bartolus in diaz. leg. $\sqrt{2}$ is qui, S. ultim. deducit, quöd fi fervitus urbana ejus nature, \& qualiatis fit, ut in ea ceffet fupraditum inconveniens, pignori, aut hypothecx dari poffit; \& proponit exemplum in fervitute altius non tollendi, que licèt urbana fit, atqं; foluto debito extin-
gui debeat, non tamen proptereà urbes deformari cotingeret. Verùm hanc, \& aliam tationem Accurfij erudité confutavit Coñanus lib. 4 d. cap. 14 . num. 1. in verf. Accurfurs putat, \& num. 2. confutarunt etiam, \& communem differentiam improbant Ripa, Modern, Parif. Mudæeus, Charondas, Duarenus, Donellus, \& Balduinus quos in unum congeffit D. Felicianus lib.2. d. c.4. num. 8. veffic. eam autem rationem. Petrus Augultinus Morla emporij 1.p. tit. 6. ff de fervitutibus, num. 27 .
Et vere pro illis fortiter urgere videtur, in primis, 18 quöd quàm rationem Paulus adfert, ut probet rufficas fervitutes pignoori dari poffe, eandem trahere \& ad urbanas poffumus fiquidem quöde diverfode urbanis dicit Marcian. de rufticis quoque poffe dici videtur.Idautem ut ruffice fervitutes facilius, quàm urbanæ pignori dari poffunt propter fuperiorem rationem, vel quod ille facilius quam he videantur alteri utilis effic, \& rufticis alterius fervitutibus uti magis poffimus quàm urbanis, perpetuum non eft, neque enim, aut ruftica, aut urbanæ omnes funt unius generis, ut in propofito contra Coñunem argumentatur Balduinus d. c. 12.colum. 6 . in verficul. fed dijcrimen non temere admitto.
Secundò, quia nature pignoris, \& \& hypothecre repu- 19 gnat omninó, perpetuam habere caufam, cùm folum dentur quoad pecunia foluta fit: fed jura prediotrum, five fervitutes proofus contrarix nature funt, quex ipfo quidem jure, neque ex tempore, neque ad tempus, neque fub conditione, neque ad certam conditionem dari poffunt, l. 4.ff. de fervitutibus, \& non urbanorum tantum, fed omnium prediorum fervitutes fui naturà perpetuas caufas habere debent, l. foramen. ff. de fervitutibus urbanarum, $l$. certo generi, ff: de fervitutibus rufficorum : quare videtur, quod nuille fervitutes oppignorari poffint, ut contendit Mudeus $d$. cap. que res obligentur, vel obligate intelligantur, num. 12. \& 13 .

Tertiò, quia fequeretur ex communi differentia, ur- 20 banam fervitutem precario dari non poffe, cujus adhuc major eft inftabilitas, cum ex voluntate concedentis depedeat, \& ad libitum ejus revocari poffit, $l$. i. ff. de precario, cap. ultimo ejuyddem tit. quod utique fallum eft, quia \& urbana, \& ruftica fervitus precario concedi potelt, l. . . L. 3. . . ' b habet, S. precario, ff. de precario, I. $\overline{6}$ quis Sepulchrum, ff. de religiofis \& fiumpibus funerum: quo argumento utuntur ferè omnes, qui communem diftinctionem improbare folent.
Quartò denique, nam quarcunque fervitus predij $2 x$ eff, ea predio coheret, nec poteft, quandiu predium apud debitorem manet, fervitus in alium transferri, ut eà utatur, quia non perfone eft, fed predij; \& predij), non cujuslibet, (ed predij debitoris, a quo ipfa feparari non poteft, $l$, via, $l$, umus, ff. de fervitutibisis rufficorsm. Quo fit, ut debitor alij vicino eam vendere non poffit, nifi unaqueque pradium fuum diftrahat; quam venditionem fi prator non tuetur, nec pignorationem quidem tuebitur, quia he res oppignorari reate dicuntur, qua vendi poffunt, l.9. If. de pignoribus. Prectereà fervitus creditori fit inutilis, quippe, que non ipfi poffit deberi; non enim perfonæ fervitus eft; ; neque ejus predio, quia alij predio coharet, a quo invito dominofundi fervientis in alium transferri non potett, \& ita contra Communem, ac fortiffimè quidem argumentatur Hago Donellus de pignoribus, d. cap. 8. colum. 3. verf. qua jententia mibi verifima.Vides ergo inter urbanas, \& rufficas fervitutes vix aliquam differentiam affignari poffe, que firma fit, aut concludens.
Attamen Cujacius $i$ ib. 15 . objervationum, cap. 6. com-22 munem differentiam inter urbainas, \& rufficas fervitutes non fuperiori,\&communi ratione, fed nova confideratione conatur defendere, fubtilemq; excogitavit inter eas diverfitatis rationem, fcilicet contrahentium utilitatem, in qua fundatur Paulus in diz. l. Sed an via, non poffe conliftere in urbanis, ficut in rufticis $;$ na ut fervitutis pignus utile fit, neceffe eft, ut non folum utile fit creditori habenti predium vicinum, fed etiā alteri vicino, cui fervitutem venderepoffit, inutile enim eft pignus, quod alteri vendi poteft, l.4 l.fi convenerit, ff.de , pignoratitia attione, l. mulier, C. de dijlractione pignoris: quod in urbanis fervitutibus contingere nō poteft, quia fervitus, quam creditor habet, vicino ufui effenon poteft; fiquidem fervitutis tigni imittendi ex ædibus creditoris in ædes debitoris, nulla poteft effe utilitas alteri vicino: \& ideò nullus vicinus id empturus eft, \& non vicinus emeret fruftrà s ergo inutile foret hujus fervitutis pignus. In rufticis tamen longè diverfa ratio eft, quia uno itinere pluribus patere poteft aditus ad fuos fundos, nec debitoris magis intereft: unde alteri vicino utiliffimum effe poterit, eaque ratione ire, agere, aquă ducere, vel haurire, pecus ducere, pafcere eadem viâ, pariter poterit creditor, \& vicinus : \& ad hanc utilitatem habuiffe refpectum videtur Paulus in d. l. Sed an via, dum dicit: ofice fententia propter utilitatem contrabentium admittenda esf. Nec repugnat, eam differentiam non confiderari à Jureconfultis, inter fervitutes urbanas, \& rufticas in precario, per textum in dict.l. 3. l. है habet, §. precario, If. de precario, quia precarij utilitas in ufu dumtaxat poffeffionis, vel quafi confiftit, $l$. 1. cmm feqq. If. de precario: idcircò idem eft poffeffionis ufus in rufticis, \& urbanis; at in pignore non folumin poffeffione, vel retentione, fed \& in diftractione utilitas confideratur, l.4.ff. de pignoratitia actione, \& in dity. I. fed an via; quod in urbanis obtinere non poteft ex ratione pradicta : \& Cujacijfententiam ex omnibus, quos adhuc preelegi, dumtaxat retulit, \& probavit D. Felicianus de Solis tract. de cenfibus, lib. 2. cap.4. num. 8. in fine,
24 ubi infert ex ea ad refolutionem quaitionis, quam traCtat ibi exeodem num. m princ. in fervitutibus, inquàm, urbanis cenfum, fivejus annui redditus non poffe conftitui, quia pignori, velhypothecæ dari non valent, poffe tamen in fervitutibus rufticis juxta communem differentiam fuperiús propofitam, que tamen cum omnino tuta non fit ex dictis $\int$ uprà, \& dicendis infrá, nec etiam prefata refolutio certa erit omnino.
25 Si tamen difputationis gratia quifpiam vellet Cujacij confiderationem admittere, ut communem differentiam defendat, ad argumentum deductum ex diaf. l. 3 . ff. de precario, ultra fuperiorem declarationem, poffet refpondere cum Alciato di/punCionum, lib. 2. capit. 7 . Mudæo de pignoribus, dict. cap. que res obligentur, vel obligate' intelligantur, num. 14. ad aliud verò argumentum, quod adducit Felicianus ubi fuprà, quod fervitutes neque ex tempore, neque ad tempus poffunt conftitui, \& adillud refpondet, poterit etiam, \& aliter refpondere, cum Mudæo ubi fuprà num. decimo quinto.
26 Verum in puncto, \& rigore juris, fuperior obfervatio nec concludenseft, nec rationi dictorumjurium conformis : Durum enim eft, \& rationi juris contrarium, conftituere nullam effe fervitutem urbanam, quar vicino utilitatem adferat, ficut \& ruftica adferre potef, quoniä fervitutes $l$. If fiffula, 1 . If fiftulam, $l$. ervitutes, 20 . cum $\int$ eq. If. de fervitutibus urbamorum, urbanæ quidem funt, \& vicinis utiles effe poffant: in aliis etiam cafibus earú utilitatem confiderat Coñan lib.4.d.c. 14.n.3.Ergo \& in rufticis, \& urbanis eadé utilitas confiderari poterit. Preterea nố indiftinctè dicipoteft diverfam effe utilitatè in urbaris, quâm in rufticis, ex eo quòd fervitus tigni imittendi, vel altius tollendi, creditori conceffa, non poteft effe utilis alteri vicino: quiaimò fimilis effe poterit, fianimadvertas, fervitutem pignori datam ea lege, ut fi pecunia intra certum tempus non folvatur, vendi, vel diftrahi poffit, ut dicitur in d.l. Sed an via, ita accipiendam efle, ut vicino vendatur illius fervitutis poteflas, non eadem fervitus: Ineptum enim foret credere, Jureconfultum cogitaffe, vicinum empturum effe fervitutem in creditoris perfona manentem;ergo neceffe eft intelligere ufum fervitutis pignori datumcreditori, ab ipfo, pecuniá non foluta, polfe vendi vicino :quæ cбventio ita poteft urbanis, ficut rufticis, \& è contra cóvenire. Quapropter non folùm Neoterici relati fupra,
\& infrà referendi, fed etiam \& Antiquiores nonnulli, hoc eft, Jafon \& Gomezius ubi fuprà, Ripa in d. l. obligatione, nuan.6. Negufantius d. 3 .membro, 2 part.num. 19 . Bellonus in d. $\$$. item ferviana, num. $\{3$. fecurè affirmât, neque urbanam, neq; rulticamfervitutemi pignori dari poffe, repugnante fervitutis, pignorifque naturá: Servitus enim tam ruffica, quàm urbana, fui naturà perpetuitatem defiderat, ut Juprà diximus : Pignus verò fui naturâ, ex tempore, \& ad tempus conftituitur. Deinde, quoniam pignori ea dare poflumus, quæ in bonis noftris funt, $l$. qua predium, C. fi res aliena pignori data fit : fervitutes autem neque in bonis noftrisfunt, ne-28 que extra bona l. I. ff. de ufufructu legato.
Ex his etiam dubiaredditur, etfi nullus hactenus im-2 probat eam, Francifci Coñani refolutio, five concordia in propolito dubio; is enim comentariorum juris civiliss, lib.4. c.14.à princip. ufque ad num. 5 . in primis tradit, ufunfructum \& vendi, \& quocunque modo alienari, \& fic \& pignorari poffe, quòd verum eftzat reliquas omnes fervitutes non poffe, fi juris civilis regulas, \& artis noftre precepta fequi velimus, quòd etiam verum eft, ex rationibus ibidem confideratis, quae non leviter urgent contra fententiam Cujacij fupra relatam, \& ejufdem Coñani opinionem aliquantulum labefactant. Deinde conftituit, quòd utilitas humanæ vite, quæ in comerciorum ufu, magna ex parte confiftit, aliud fuafit, ut eorum omnium, quæ fructum aliquem, comoditatemque, afferunt poffidenti, \& venditio fit, \& obligatio conceffa. Ex fervitutibus ruiticis emolumentum percipimus, quod ad alios transferri poteft; elt enim utile vicino, item ut mihi, ire, agere, aquam ducere, \& haurire in alieno fundo, nec interelt ejus qui eam fervitutem debet, egòne, an vicinus, eo jure utar : \& fic. ratio utilitatis comunis poftulat, ut à fumio jure recedamus aliquantulum, \& horum jurium ceffionem, alienationem, \& obligationem admittamus: At urbanorum prediorum jura ejufmodifunt, ut aut non poffint omninò, aut certè inutiliter aliis cedi; quoniam in fola debitoris patientia pofita funt, nullumq; ejus, cui debentur, factum, nullam operam requirunt, nifi in initio tantum, ut conitituantur: quod exemplis probat latiffımè ibid,n.3. per totum. Idcirco ex differentia utilitatis, diverfum jus in eifdem conftituitur, five in urbanis aliudftraditum eft, quia nulla inde utilitas proveniret ad eos, qui contrahunt: unde fatim num. 4 . conftituit, quod fi ruffice effent fervitutes hujufmodi, ficut nulla inde effet futura contrahentium utilitas, nec etiam pignori dari poffent; \& è contra urbanæ pignori dari poffent, fi ejus qualitatis fint, ut inde utilitas contrahentium effe poffit, ut exemplis oftendit. Id tamen, ut vides, \& fuperiorib' rationibus, \& verbis generalibus d. l. f is qui, §. ult. repugnat omninó, nec jure aliquo prefata refolutio fulcitur, adhuc potius, \& concludèter militat Donel. argumentum adductum $\int u p r \dot{a}, n .21$. Ripa verò \& Negufantius locis relatis fupra, Bellonus in d. §. item Serviana, num. 53. ad finem, Iv/litut. de actionibus. Mudæus loco fæpè repetito, mediam viam eligendam putant, interpretãturq; non de fervitute ipfa pignoranda, fed de commoditate fervitutis loquatum fuiffe Paulum in d. l. fed an vie, ut fic quemadmodum ufusfructus vendi non poteft, ut ipfi putant; venditur tamen ejus commoditas, ita \& fervitutis comoditas pignori dari poffit. Quæ diftinctionec vera eft, nee in dictis juribus probatur, meritóq́; difplicuit Recentioribus, ut conffat ex his, quæfcripferunt Duarenus anniverfarium dijputationum, lib.2. c. 13. Modern. Parif. in explicatione labiryntbi, num. 330. Charondas verofimilium, lib. 1. cap. 5.pag. 25 . Forner. Selectionum, lib. 3. cap. 14. Hugo Donellus de pignoribus, cap.8. verf. fed Francijco Duareno, colum. 3. Balduinus eodem trą̌.c.12. colum. 6. Rufardus infcholis. ad d. l. Ji ì qui, s. ult. \& l. Sed an vie, ff. de pignoribus. Connanus commentariorum juris civilis, lib. 4. cap. 14. num. I. © 2. Nec etiam 3 I verum eft, quod de ufufructu dicunt prodicti, cum ven-
di poffit ufusfructus ipfe, ton folùm commoditas, ut capite pracedenti probavimus. Incirco in tanta difficultate fecurior videtur Duareni Rufardi, Donelli, Balduini, \& alioruin Recentiorum interpretatio relata Juprà: Servitutes, inquam, nec rufficas nec urbanas oppignorari poffe, ex rationibus adductis num. 18. ©' feqq. fcilicet, quia fervitus predio cohzeret, nec feparari potef, vel ad tempus conffitui, nec eả utendum eft, aliter quàm concefilim fuerits $\&$ confequenter Martianum in $d .7$. fî is qui $S$. ult. loquutum de fervitute jam conifitüta, fuudidoq; impofita, quæ pignori dari non poteft; ob fuperiores rationes, \& ra7 tionem Donelli relatam fupria, nimm. 21. quax fortiter, \& concludenteradfrringit: Paulum vero in d. $L$. Jed an vic, loquutum effede fervitute fiondüm cannfituta, tec predio acquifita, quă praedij döminus creditori pignoori dare contendit, ea leg gi, ut quandiu pecunia foluta non fit, ea fervitute creditor utatur, \& fí intra diem certum pecunia foluta non fit, alteri eans vendere poffit :Tunc atitem licet friito, fiumóquue jure ea conventio valere non debet propter fuperiores rationes, \& traditiones comiunes; tavien propter utilitatem contrahentium funtinetur, ut reffodditPaul. ind.l.l. .ed an vie, qui non ob-
fcurè fignificat, multùm intererfe, utrùm de fervitute conffitutajamagatur, an de fervitute conflituenda: \& 33 in hunc fenfum, ante Duaren. \& reliquos citatos $\sqrt{\text { uppra}}$, accepiffe videtur Pauli refponfum Bartol. in 1 . 1. num. 5.ff: de ufiufruct. legat. Baldus in d. S. ult. d. 1.finis qui, \& noviffime fic declarat Petrus Auguttinus Morla emporij, 1. part. tit. 6. ff. de fervitutibus, num. 28.

34 Nec obftat huic interpretationi, quod Martin. in d.l. fisis qui, 5 .jura prediorum, non generaliter de omnibus dixerit, fed de êervitutibus urbanis nominatim egerit: unde conjectura fumi potef, aliter de rufticis fenfiffe. Deinde quod è veftigio de fervitutibus rufticorum prexdiorum per adverativam fed in d. l. . Jed an vie, fubjungitur quarritirque an in his pignooribus conventio locum habeat; \& inquit Paul. conventionem propter utilitatem, tuendam: quod non diceretur eodemloco per adverfativam, nifi diverfum jus in utroque intelligere voluifiet Jureconfultus. Quo folo argumento ex dictione adverfativadeducto, à prediça Neotericorum doarinareceffit Felicianus tract. de cemfibus, lib. 2. cap.4. num.8.verf. que tamen fententia; qui tamen non ani5 madvertit, unam, ac alteram difficultatem eleganter perpenfam, \& optimè diffolutam per Donell. d. traf: de pignoribus, (̛' bypotbecis, cap. 8. col. 3. verfic. \&ै plerizs omines putant, \& in verfic. quod aistem Paulis. Duarenum lib. 2. difputation. d. cap.13. qui reetiffimè adnotarunt ind.l. Jed an vie, non hoc querere Paulum Jureconfultum, an ruftice fervitutes pignori dari poffint, itaut eas ab urbanis feparet: fed illad, an dominus fervitutem conflituere poffitin fuo, creditori, pignoris loco, ut eâ creditor utatur, quandiup pecunia foluta nơ fits, illud verò dominú facere poffe Paulus ait, non ur jure ipfo valeat fervitus, fed propter utilitatem contrahentium ut fupra diximus. Adverfativa autem, quâ Paulus utitur, non eò pertinet, ut prediorum urbanorumfervitutesà rufficis feparentur, fed ut doceamur, ipfa quidem jura,que inalienis prediis nobis debentur, pignori dari nonpoffe: Cererum in noftro ea conflitui poffe pignoris loco,nб́tantùm ut creditor; quivicinum predium habet, ea fervitute utatur; fed ectiam utalij, qui vicinum predium habebit, voluntate noftra eam fervitutem vendat, nobisque vel invitis, imponat in perpetuü; in probationem verò prediêtorum, nempe quòd textus in d.I.. ed an vie, loquatur de domino fundi, qui temporis causà in fuo fervitutem imponit, expendit Donellus illa verba: Ut talis pactio fant ut quamdia pecunia foluta non fit, iis fervitutibus creditor utatur: fcilicet $f$ iv vicimum fimdum babeat, \& $f$ fis intra diem certume pecamia foluta non fit, vendere eas vicino liceat. Quia talis pactio de fervitute, quæ nobisin alieno debetur, recipi non poteff:femper enim dominus fundi fervientis rectè Joan. del. Caffillo Quot. Controv. Juris, Tom. I.
negavit, fe creditori, aut ei, cui creditor vendiderit, fervitutem debere, nec quifquam cui fervitus debetur, lervientis fundi caufim deteriorem facere poteft, $l$. Servitutes, S . ultimo, If. de fervitutibus ith amoram.
Ex diatis adhuc facile deduci poterit vera differentix ${ }_{3} 6$ ratio inter ufumfructum, qui pignori, \& hypotheca dari poteft, ut initio hryjus capitisi probavimus, \& fervitutes urbanas, \& rufficas, quee oppignorari non poffunt: omnia enim, quac iis fervitutibus impedimento fuñt, ut pignoori, hypotheceve dari non poffint, minimè ufufraAtui obflant, utpotè cùm ufusfructus nion prediji fit, fèd perföne, nб predio,fed perfonx etiam cohereat, noh predium vicinum requirat at $q$; ex tempore, \& ad cem² pusconffitui poffit, \& fic quoq; quoad pecunia foluta fit, pigignori dari : quodfecas elt in fervitutibus ; ut ex omnibus in hac materia Scribentibºlol us Mudeus aninotavied. cap.qua res obligentur, vele obligate intelligantur, num:I3. nec concludit Pet.Augufte: Morla ratio emporij 1. part. ctit. 6.ff. de ferviututibus, num. 27. Et de hiis häcenus, quex, ut vides, nullibe erantanted fic explicata.
ctenus, que, ut vides, nuifibs erante antea fic explicata.

##  <br> 2math P P LXXI.

## Ufusfrictus, ac alia êrvitus quxcunq; quo-

 modo confundatur, five qualiter dominif acquifitione amittatur? ubi nonnulla jura, quæin propofitofunt, optimé,\& verè enucleantur, \& materia hec breviter, diftinctè tamen, \& dilucidè declaratur.
## SU MMARIUM.

I Debiti confuffonem fucceffione feeri, quoties creditor debitori, aut e diverjo debitor creditori juccedit.
2 Debiti actionem aditione, \& furceeffione in totrim confundi, fi in Jolidum fuccedatur; vel in parte, $f_{i}$ in parte ficcedatur.
3 Ufiffruduarius onnium bonorinm, agere non poteff contra beredem whiverfaliter inflitutum, ad exigendumn quod iffe bares teflatori debebatt, nec uf iumfru-
-34 Elum ejus.
4 Servus fuii ficut nemo effe potesft, ita nec fundus fibi debere fervitutem.
5 Servitutes pradiorum confundi, $f \hat{f}$ idem utriufGue fundi, of dominantis, © © Jervientis dominus efe caperit.
6 Ouod intelligi debet, fi dominium utriuGque pradijin totum quafierit; nam fi pro parte, ciem perpartes? retineatur fervitus, non confindetur.
7 Ufimfructum amitti acquifttione proprietatis, ,ideft, $\sqrt{2}$ fructuarivs proprietatemn acquijeritit, qua res Con-- m . Jolidatio appellatur, \& Confiufo.

8 L.fi fervus, 27. ff. de ufufructu, vera ratio redditur.
9 Ufinfructuw alium cunfame effe, quam ferviturtis pradi-
orum quoad confuffonem, ©́ deratione differentic.
10 Proprietatem fundi if teflator pure legaverit, of ejusdem fundi ufiffuçuarium baredem foripferit; proprietas nuda cenfetur tuntionn relīa, nec iffusfru-
 CTS lex 4. If. de ufufrutu legato, fingulariter enucleatur.
II Ufunfructum confuforone extingui, $\mathrm{f}_{1}$ Jub conditione proprietate erlitata, fructuarius bares inffitutus finerit, prout hoc numero explicatur : : le legis, fiffu-
2ubb atuarium, 7. ff. de manumiffis teflamento, vera nen ratio redditur.
12. UfumfruClum diffare à fervitutibus urbanorum prediorum, © rufficorkm, cimm barede infituto eo, cryjus 8 P7. pradio predium hareditarium fervit, pradium ba--04 reditarium, vel ejus predijj proprietas jub conditione legatur alij.
13 Servitutes non onmes alitione confindi, prout remijif 13 fivé explicatur.

K k

PRO brevi, diffinda carnen, atque abfoluta hujus Capits explicatione in primis conftituere neceffariI um duxi, debiti confufionem fucceffione fieri,quoties creditor debitori, aut è diverfo, debitor creditori fuccedit, per textum in 1. Stichum, 5 . aditio, ff. de folutionibus, l. fi debitori, ff. de fideijufJoribus, 1. debitori. C. de pactis, l.3. C.de fidecicommifis cum infinitis alis.Ratio eft, quia hares defunctum reprefentat, five fitione juris, eadem perfona cenfetur cum defuncto, §.1. in authent.de jurejumando i moriente prasfito; atqui nemo fui ipfius creditor effe, aut debitoris, \& creditoris perfona fungi poteft, l.8. ff. de fipulatione fervorum, L penultima, ff: de receptis arbitrie, cùm actio, \& paffio in eodem fubjecto non concurrant, $c$. finali, de inffitutionibus, cap. debitum, de Baptijmo: quod fingulariter animadvertit Joañes Corrafius in $l$. Papinianus, $f f$. de Servitutibus, num. 1. © 2. Lui etiam rectè advertit, quòd cumm predita ratio pro ea parte dumtaxat, locum fibi vendicet, pro qua haxres fuccedit, cùm non in plus fingat lex ab harede, defuncti perfonam reprefentari, $l$. cium ì matre, C. de rei vendicatione, gloffa in l.2. S. finall, If. de pratoriis fipulationibum, in verbo, ex parte, in verficulo, Jed buic potesf dici: quam fequuntur Bartolus, \& omnes Doacores communiter : idem Bart. in L.frater $\alpha$ fratre, num. 39. ubi comenendat Jafon lectura I. n. 9. \&. 14. If. de condizione indebiti, $\&$ dicit notabilem idem Jafon in l. 2. S. ex bis, num. 1. ff. de verborum obligatio${ }_{2}$ nibus. Dicendum eft, debiti actionem aditione, \& fucceffione in totum confundi, fion folidum fuccedatur; vel in parte, $f$ in in parte fuccedatur, aut denique tantummodò, quatenus qui fucceffit, eff hæres pro rata, diłc. L. fi debitori, diä̆a L. 3 . © l.fi adulta, C. de hareditariis actionibrs, cum Communi refoluta pet Rolandum in conf. 71 . num. 60 . verficul. Et ratio eff, volum. 2. Cavalcanum de ufufrultu mulieri relifoo, numero 73. fo-
3 lio 239. qui pof Beroum in quaft. 13 . fí alicui relitus fit ufusfructus, reate probat, ufufructuarium omnium bonorum agere non poffe contra heredem univerfaliter inflitutum, ad exigendum quod ipfe heres teffatori debebat, nec ufumfruttum ejus, ex ratione predita, neminem fcilicet fuii ipfius debitorem, \& creditorem effe poffe, \& creditum, aut debitum refolutum fuiffe.
4 Secundo \& principaliter confituendum eft, fervitutes prediales, iis fere modis amitti, quibus $\&$ ufusfrutus. Idcircò, ficut nemo fuil ipfius fervus efle potef, $ફ$, ita necfundus fibidebere fervitutem poteff, ut utrumque probat Coñanus comimentariorum jurù civilis, lib. 4 cap. \$12. num. I. Ex quo fequitur, fervitutes prediorum cơfundi, fi idem utriufque fundi, \& dominantis, \& fervientis dominus effe caperit,, l. prima $f$. quemadmodum Servitutes amittantur, I. quicquid, in fine, if. communia pradiorum, cumm nemini res propria fervire polfitit $L$. utifrui, ff. ufiusfuctis petatur, $L$ in re cominui, ff. de fervitutibus urbanorum: Quod intelligidebet, fi dominium 6utriufque predij in totum quefierits nam fi pro parte, cùm per partes retineatur fervitus, nō confundectur, $l$. ut pomum, S. finali, f: de fervitutibus, 1. .f iquis ades, S.I. $f$. defervitutibus urbanorum, ,. ficum jervitus, 15 -ff. quemadmodum fervitutes amittantur, Corrafius in dieq. .1. Papinianus, num. 5. Coñan. Lib. 4. dizf. cap. 14. n. I. fol. 279. ${ }_{5}$ Similiter \& ufusfuctus acquiftione proprietatis amit${ }^{\text {titur, idetf, fif fuctuarius proprietatem acquifierit; }}$; que res confolidatio apellatur, \& confufio: quod inter modos amittendi ufumfructum rectè annumeravit Cu jacius in paratitla, ad titulumm $f$. quibus modis ufunfrữus amittatur, folio mihi 43 . atque elegantiffime explicat recitationumm folemmium in 1 libros Digestorum, ad $l . f i=1 i_{7}$ $8^{b i, 4} 4$ denufufrucitu legato, in principio, ubi allegat cextum in L.fi fervus, 27 . quibus modis y fisfruícus amittatur: quo loco meritò frrip fit Jureconfultus, quòd cum proprietarius dat pro noxa fervum frutuaxio, liberatur à noxali, \&extinguitur ufusfructus. Ratio eft, quia cum proprietas fit frutuario quafita, non poteft habers
jus in re propria, prout refidebat prius, per textume in d. l. utifrui, cum fimilibus.
Eft tamen alia, \& longè diverfa caufa ufusfructûs quàm fervitutis preadiorumq quoad confufionem: Nam , fi teftator prexdium habeat, quod fundo alterius, iter,aut aliam fervitutem debeat, idq; ab harede fcripto purè, aut fub conditionelegaverit, $\&$ poftmodum hareditas
adita fit, liciet mers adita fit, licèt merò \& fummo jure, liberum fundum hre. res preflare deberet legatario, proptereá quòd confufione dominij fervitus evanuit adita hareditate, ex $x$ quitate tamen, quax evincit, ut talem fundum teneatur dare hareses, qualis i teffatore relitus eft, non alium, leg. legatume eff, S.f fnali, ff. de legatis primò, nifi legatarius imponi fervitutem patiatur, petenti ei legatum, doli mali exceptio oppofita nocebit, per text. inl. Papinianus ff. de lervitutubus, de cujus intellectu noanulla fcriplimus fupra, boceodem lib. ©fpp.9. exn. 23 . ufque ad num. 29. Diverfum jus in ufuffletu obfervatur; nam fi dominus fructuario harede inflituto, fundum alicui legaverit, \& legatario fundum vendicante, heres ex caufa ufusfructus emolumentum retinere voluerit, doli mali exceptione oppofita repellendus erit, $l$ is is cujus, $l$. cirmm filius, $\S$. dominus, ff. de legatis 2. ubi Ba:tolus in principio, opponit textum in d.i. legatum, 5 . finali, If. de legat. 1. \& ©olvit dicens, diftinctionem ejus 9 . tollere contrarium, quia aliud eft in ufufructu, aliud in ceteris fervitutibus: Nec rerdit differentix rationem, quam tamen expreffit Papinianus in d. 5 . domimus, quoniam inquit: UJusfructus portionis inflar obtinet. Quafi velit, eum qui fundum fimpliciter legat, totum fundum, atque ita fingulas ejus partes cenferi legare, meritóque legatarium ufumfrutum, qui portionis infar obtinet, vendicare, 1. Mevius, S. fundo, ff. de legatis 2 . quem idcircò herres non jure retinere contendit, cum ufusfructus etiam fub Fundi nomine includatur, $L . / \mathrm{f}$ a aij, $f$, de enfufructu legato; \& fictotum fundum oporteat eum praflare,quod in fervitute pradiorum confiderari nequit, ut erudité, atq; fubtiliter declarat Corraf. in d. l. Papinimuus, If: de ferviturtibus. n.9. ' I ro. \& concordat Cujacius in d. L. 4. If. de ufiufrudua legato, per totam.

Tertio \& principaliter conflituendum eft, in fuperi- 10 ori cafu ufusfuctus propofito, mulcùm intereffe, an fundum teffator legaverit: quo cafu obtinent fuperius dieta; an proprietatem purè reliquerit, quod optimè animadvertit Bartolus in d. 5 . dominus, oppofitione fecunda. Nam fi cùm fundi mei ufusfuctus tuus eflet, ego moriens te herredem frripfi, \& ejufdem fundi proprietatem, quam habebam , alteri purè legavi, proprietatem nudam duntaxat legaffe videbor, nec hares veluti confufione ufumfructum amittet, fed illum potius
 cujus dubitandi ratio confiftebat in hoc, quod ficut catera legata ab herede proficifci dicuntur, \& ab hacrede praflari: ita hoc legatum ab harede praitari dicamus, quali quafita proprietate fundi primum haxredi, deinde praftita legatario, hoc genere, ufumfruatü heres amicteret ex dictis $\mathrm{u}_{\mathrm{p}} \mathrm{pri}$, ufumfructum feilicet confufione, five proprietatis acquifitione amitti. At ne ufusfructus harredi pereat contra voluntatem teftatoris, qui nơ fundum legavit, quo nomine fignificaretur plena proprietas fundi, ut di\&um eff; fed legavit proprietatem limpliciter, melius erit dicere, hoc cafu proprietatem protinus à teftatore ad legatarium pervenire, nec ullo modo confiftere in perfona haxeredis, neque igitur veluti confufione haredé ufumfruatū amittere. Quod certius etit,fiv vendicationis genere proprietas fuiffet le$g^{\text {ata }}$, ex dictis supra, boc eod. lib. cap.9. num. 27. © 28. \& utrumq; elegantiffimè tradit Cujacius in eadem 1.4. in principio, qui\& verè, \& optimè advertit, in propofita Specie, ufumfructum confufione extingui, fí fub conditione proprietate relifa, proprietarius haeres inflitutus fuerit: \& fic dicit explicandum textum in $L . \int_{i}$ frm G̈uarium 7. If. de manumifis tefamento, \& conjungen. dum cum d. L. $4 . f$ f. de whifruich legato, utheres, qui pen-
dente conditione fervi, vel fundi, adita hæreditate dominium acquifivit, pofteà exittente conditione, beneficio exceptionis dolimali obtinere non poffit, ut ufusfructus qui in fua perfona confufione extinctus eft, reftauretur vel redintegretur, quia obftat voluntas defuncti, quem, fub conditione, fundo legato, aut proprictate fundr, verifimile eft fenfifife de plena proprietate transferenda in legatarium. Nec poffumus negare confufione ufumfructum fublatum, quoniam proprietate fub conditione relicta, fundus interim fit haredis pleno jure; ac proinde exitente conditione legatum plenam proprietatem habiturum eft.
12 In quo etiam ufusfructus diftat à fervitutibus urbanorum preediorum, vel rufticorum; nam fi hærede inflituto eo, cujus prædio predium hæreditarium fervit, predium hæreditarium alij legatur, vel ejus predij proprietas fub conditione, \& hæreditas adita fit, exiftente poftmodum conditione legati, petenti legatario predium, obftabit exceptio doli mali, nifi iterum patiatur confufam fervitutem imponi: rationem af fignat Cujac. ubijuprà, in finalibus verbis, quia non apparet voluiffe teftatorem, ut fundus liber, \& optimo jure pervenitet ad legatarium, l. Servo legato, $\$$. $f i$ fundus, $\mathbb{f}$. de legat. I. \& ideò non aliter fundum legatario praftabit hæeres, quàm fi iterùm legatarius patiatur eidem fundo priftinam fervitutem imponi, ut in l. Papinianus, If. de fervitutibus, l. fi fervus Titij, 70. l.legatum, 116 . S. ult. ff. d. legat. 1.
13 Quartò \&ultimò conltituendum elt, fervitutes non omnes, aut non continuò aditione confundi: quod apertè indicat text. in diac. l. Papinian, ff. de fervitutibus,
2 in illis verbis: In omnibus fervitutibus, que aditionibus sonfufe funt. Prout eum textum expendi, \& latius declaravi fupraboceod. lib. cap.9. n.27. \&' 28. ubi noñulla diximus ex num. 23. quæ huic capiti conjungi poffunt.

## CAPUT LXXII.

Ufusfructusan, \& qualiter rei mutatione extinguatur?ubi agitur de ratione diverfitatis inter fervitutes perfonales, \& reales. Lex, fervitutes, 19. §. fo fublatum, ff. de fervitutibus urbanorwm, l. repeti, §. rei mutatione, l. S. If. quibus modis uffosfructus amittatur, $l .4 \mathrm{I}$. §. univerforwm, l. fi cui infule, 53. ff. de ufufruetu, l. domo $21 . f$ f.de pignoratitia actione, cum aliis fimilibus, fingulariter enucleantur, \& materia hæc accurratè, \& dilucidè magis, quàm hactenùs declaratur. Demùm agitur, utrùm pretium rei, quæ poftmiortem teftatoris fuit reempta vigore pacti tempore venditionis celebrata, ufufructuario pertinere debeat? \& Joañis Cephali, \& PetriSurdi confilia fingularia in propofito noviter expenduntur.

## SUMMARIUM.

1 Ufwmfructwm rei mutatione extingui, \& cum proprietate confolidari.
2 Qusod procedit ; quando domus, vel res fuper qua confflit ufiufruchus, in totum extinguitur ; fecus tamen, $\sqrt{2}$ pars aliqua rei remaneat, quia per partem revnanentem ufusfructw totus retinetur.
3 It verbal. 25 . tic. 3 I. partit. 3. in id ponderata.
4 L. excepta, ff. quibus modis ufusfructus amittatur, explicatur.
5 Ufinfructiw adeo rei mutatione extinguisur, ut nec area ufinfructw debeatur.
6 Ufusfruchur rei mutatione femel extinčus, non reviuifcit, etiam rebus fructuariis denuò erectis.
Joan. del Caftillo Quetid. Controv. Juris Tom. I.

7 Uufructuarius reficere non poseff opus defrictum; aut exuftum, ut ufufructu utatur, aut fruatur. © immobilium fi alicui relinquatur, \&े poftea fundus, vel domus ab altero reematur vigore pacti tempore venditionis celebrate, utrùm ujufructuario rei fic empta pretium pertinere debeat?
 necefitate vendantur, an ufusfructus extinguatur. Pecuniam inter mobilia computari.
Ufufructu univerformm, aut omnium bonorum reliffo, etiamfir res aliqua quocunǵs modo perierit, aree tamen ufuffuctus retinetur. Etredditur vera ratiol. quoties, 4 r. §. univerforum, If. de ufufructu.
Ufusfructus mobilium \&ै immobilium, vel iñobilium tantùm cìm relinquitur, utrìm procedut decifio textus dict. leg. quoties, §. univerforum: ubi Petri Surdi refolutio in conf. 26. num. I 1. lib.1. no viter expenditur, © probatur per Autborem.
13
Jacobi Cujacij argumentatio, in hac materia propofita, © ejusdem refolutionum. fequenti probata.
14 Ufumfructum adium retineri, quandiu qualibet portio fuperficiei manet, quia tunc ades falvae funs aliqua ex parte; Juperficie autem in totum fublata, ufirsfructus non retinestur, quia falva non funt ades: Id enim non eff falvum, cujus pars integralis defideratur. $\mathfrak{c t}_{0}$, five mutatione rei extingtuantur, ${ }^{\text {of } \int \text { emel ex- }}$ tincta, an \& qualiter reflituantur? \& num feqq. Servitutes reales quare a perfonalibus diftinguantur in fuperiori dubio, \&f ibid. quorundam rationes confutate cum Corrafio.
17 Joamnis Corrafij Sententia probata.
18 Jacobum Cajacium in propofito dubio, cateris omnibus elegantiùs loquutum, \&ं ejusdem refolutionems cum Jententia Corrafij convenire. Pignus rei mutatione non perire, fed in area confffere, ad explicationem textus in 1 . domo, 21. If. de pignoratitia actione, of num feqq.
20 Ufusfructus, \&f pignus, quare in propofito difinguawe tur? © Jojonis ratio convilita.
21. Ufusfrutuus, pignus, \&o dominium quando extinguantur, fires tranfeat in aliam materiam, vel formam, remiffive.
22 Fabri rationem in dubio propofito fuprà, num. 20. probatam, \&ं declaratam.
23 Aliam item rationem redditam.
24 Ufufructu fundi logato, $f$ villa diruta $f i t$, ufusfructum non extinguitur, quia villa fundi acceffio eft.
25 Idque procedit etiamfi ville ufusfructus datus fit.
26 Ufüsfrullus vinee, utrùm excisâ vineâ pereat? item? aree ufus fructus an extinguatur, fi poftea in ea visea infituatur : denique relicto area ufufrula, ut tollatur vinea, utrùm remaneat ufusfruçus in area? remifive.

PRO abfoluta hujusCapitis explicatione cóflituendum erit in primis, ufumfructum mutatione rei extingui, \& cum proprietate confolidari per text. in l., repeti, §. rei mutatione, I. quid tamen, 10. in principio, \&iz S. I. © S. navis, ff. quibus modis ufusfructus amittatur, $\$$. finitur, Infitut de ufufructu, in illis verbis: Eo amplius conftat, $\sqrt{i}$ edesincendio confumpta fuerint, vel etiam terra motu, vel vitio fuo corruerint, extingui ufumfructum, \& ne aree quidem ufumfrultum deberi, 1.25 . tit. 31 1. partit. 3. Doctores communiter in diatis juribus. Petr. Gregorius in Jyutagmate juris, lib. 4. cap. 5. num. 4. r. part. ${ }^{\text {Petrus }}$ Coftalius adverfariorum' juris, in d. l. repeti, is princip. Francilcus Coñanus commentariorum juris civilis, lib. 4. cap.7. num.7. in verfic. rei etiam peremptione, \& num. 8. \& 9 .per totum, fol. 247. ©'s' 248. Francifcus Hotmanuus ad titulum ff.quibus modis ufusfructus amittatur, num.3. Jacobus Cujacius recitationwn folenviwn in

Kk 2
libras

## 260 Quotidianarum Controverfiarum Iuris, Lib. I.

$l_{\text {jbros }}$ Digeftorum, ad l. . ervitutes, $\delta$. fi fublatum, per tot. ff. de fervitutibus urbanorum. Antonius Goveanus lib. I. leCtionum juris variarum, cap.38. Joannes Corrafius, Joannes Cephalus; \& Petrus Surdus in locis referendis infra : \& nullo ex his relato, Joannes Garfia de expenfis ebs meliorationibus, cap. I1. num.18. ©f 19. Antonius Pichardus breviter nimis feribens in d. \$. finitur, in finalibus verbis, \& ibidem Petrus Ricciardus num. IO. © II. num. 34 \& 38 .
2 Quod procedit, quando domus vel res fuper qua confiftit ufusfructus, in totum extinguitur; fecus tamen fi pars aliqua remaneat, etfi alia perierit, quia per partem remanentemufusfruć totus retinetur, $l . f \frac{\mathrm{~F}}{\mathrm{c} u i}$ infule, 60 . ff. de ufufructu, ubi Javolenus Jareconfultus feripfit in hunc modum: Si cui infule ufusfruCtus legatus esf: quandiu qualibet portio ejus infule remanet, totius $\int$ oli uf fumfructum retinet. Et ibid. gloff. r. adnotavit, per partem retineri ufumfructum totius. Alberic. etiam, Baldus, Florian. \& alij comuniter, Coñan, \& alij wbi fuprd, \& comendat Angel. in d. S. finitur, $n$. 4. atque expreffim fentit d.l. partitee 25 . quæ femper utitur,verbo toda:quafi fentiés aliud effe, fi pars tantum 3 deftruatur, vel pereat, ut conftat ex illis verbis: oue mandofe toda la cafa, o el edificio en que fueffe otorgado a alguin ome el ufofructo, o elufo tan folamente, o derribando fe toda por terremoto de raiz o de otra guifa, pier deffe porende el uJofructo que havia en ella.
4 Nec in contrarium urget textus in $l$. excepta, ff. qui${ }^{4}$ bus modis ufusfructus amittatur, qui dum dicit, quod excepta capitis diminutione, vel morte, reliqua cauf $\int_{\text {e }}$ vel proparte interitum ufusfructus recipiumt, denotare videtur quòd mutatione rei pro parte contingente, pro parte finiatur ufusfructus, contra textum in d. l. fi cui infule. Sed refpondetur quòd domo exufta, aut diruta pro parte, per partem remanentem retinetur ufusfruct* totius, hoc eft, totius foli, vel fundi, \& partis non dirutæ; fed partis dirutæ ufusfructus retineri non poteft, qui revera eft extinctus, fic ut fuperficie ejus partis ampliùs uti aut frui fructuarius non poffit, ut rectè declarat Petrus Ricciard in d.9. finitur, num. 34. \& confirmatur ex dicendis infrà num. 14

5
Eft autem adeò verum, ufumffactuın rei mutatione extingui, quòd nec areæ ufusfructus debeatur, ex'd. $\S$. 6 fritur, cum ceteris juribus fuprà adductis. Nec revivif citufusfructus femel extinctus, etiam rebus fructuariis denuo erectis, hoc eft, etiamfi femel exuftas, \& collapfas, foloq; dirutas ædes, ex integro hæres, aut proprietarius refecerit, l. quid tamen, §. non tantum, \& §. penultimo, ff. quibus modis uf fusfruct. amistatur, \& nonullis сбprobant joann. Garfia de expenfis is meliorationibus cap.
$711 . n u m$ 19. Cephalus in conf. 20. num. 16. 17. \&f 18. lib.1. Surdus in conf. 155 .num. 5.6.6. 7.lib. 2. Nec etiam poteff fructuarius opus dirutum, aut deftructum reficere, ut ufufructu utatur, aut fruatur; quia femel extincto ufufructu, jus ejus in perpetuum periit, $l, u f_{u}$ fructuarius novum, §1. l. ufufructuarius, 68. If. de ufufru$\mathfrak{C l} u$, \& probat exprefsè d.l.z 5. tit. 3 I . part 3 . in illis verbis: Maguer aquel que aviael ufofructo, o el ufo qui $\sqrt{2}$ ere fazer dejpues de fola cafa, o el edificio en aquel fuelo mifmo, nön ban poder de lo fazer, fueras ende $\sqrt{\mathrm{I}}$ el Jemnor de la propriedad le otorgafe poder de lo fazer. Quòd fi domus ex vetuftate, aliqua ex parte corruerit, non poteft heres compelli reficere, \& reparare: Si autem hæeres, vel proprietarius libens, \& volens refecerit, impedire non poteff fructuarium, quin fruatur: Nec etiam prohiberi poteft ufufructuarius, fi velit reficere, expensàm $q$; magnam refundet proprietarius, ut per textum in $l$. bactenus, ff. de ufufructu, alio capite declaravimus $\int u p r d \dot{j}$; fic in terminis optimè declarat Joannes Garfia dict. cap. I I. num. I3. ©f 19.
8 Ex his inferri poteft ad explicationem fingularis, \& non vulgatæ quæftionis, fi ponamus quòd ufusfructus fundi, vel domus, vel bonorum mobilium, \& innobiliumalicui relinquatur, \& pofteà fundus, vel domusab
altero reematur vigore pacti tempore venditionis celebrati, utrùm ufffructuario rei fic reemptæ pretium pertinere debeat? quam quæftioné in terminis proponit, atq; eruditè, \& eleganter tractat eam Petr. Surd. in confil. 26. per tot. lib. I \& tandem poft longam difputationem verius exiftimat, pecuniam, five pretiom domûs, vel fundi fic reempti, fpecfare debere ad ufufructuariū, non ut fit fuum, tanquam fructus, fedut illo uti, \& frui poffit ; poftmodùm verò finito ufufructu reftituathæredibus, idq; rationibus, \& fundamentis adductis $i b j$. ex num. 4. ufque ad num. 9. Nec obftat, quòd ufusfruCus finitus videatur propter mutationem formæ, ex quo converfus eft fundusin pecuniam / \& fic mutatio formæ debuerit extinguere ufumfructum: quia huic difficultati, \& aliis concludenter fatisfacit idem Surd, ubi Jupra, num. 8. ver.. nec obfat, \&f num. I I. ubi latius 9 videri poterit, ne ab alio refoluta plenè repetamus hic. Secus tamen erit, fi ftabilium ufusfrutus alicui legatus fit, quia fif fabilia ex neceffitate vendantur, ufusfructus extinguitur, ut in terminis confaltus, poft lógam difputationem refolvit Cephal. in conf. 20 . per tot. lib.1. \& fequitur Surdus dif. conf. 26. ubi in fine affi- 10 gnat rationem, quia pecunia, quæ ex venditione ftabilium comparatur, non eft ftabilis, fed mobilis; quippe cum pecunia inter mobilia computetur, l. r. S. fuis quafitum, ubi notant Doctores ff. ad Trebellianum, $1 . \sqrt{2}$ chorus, §. 1. ff. de legatis 3 . Decius in conf. 381 num. 2. \& referens alios Cephalus ditfoconf. 20, num.13. Ided non venit in ufufructu, nec includitur fub verbis legati, nifi fecundùm eum, nedum ftabilium, fed mobilium quoque ufusfructus effet relictus.
Secundò \& principaliter conftituendum eft, fuperiùs $\mathbf{I I}$ dicta intelligenda procedere in legato particulari ufusfructus, veluti cum domus, aut fundus legatur: quo cafu rei mutatione fic extinguitur ufusfrucus, ut nec areæ ufusfructus debeatur; fecus tamen eft in legato generali ufusfructus, veluti cumuniverforum, aut omnium bonorum ufusfructus relinquitur: tunc enim areæ ufusfructus retinetur, aut peti poteft, per text. inl.quoties, 4 I . S. univerforum, ff. de ufufruव̆u, ubi Julianus Jureconfult. fic fcriptum reliquit: Univerforumz bonorum, an fingularum rerum ufusfructus legetur, battenùs intereffe puto, quod fi ades incenfafuerint, ufusfructus adium $\beta$ pecialiter legatus peti non potest; bonorum autens ufufructu legato, aree ufusfructus peti poterit, \& ibidem notarunt, Gloffa, Bald. Angelus, Albericus, \&Florian. Azo in fumma, C. de ufufructu, num. 32. Corrafius inh fi iter, num. 3.ff.de fervitutibus Petrus Coftalius in dig. l. repeti. Petrus Surdus in confil. 155. num. 5. lib.2. \& in cenf.26. num. 1o. lib. 1. Ratio veriffima eft, quia is, qui legat univerfalé ufumfruĉum, non videturparticularem aliquam rem refpicere, fed videtur legare omnis fubftantiæ ufumfructum, \& area dicitur effe in fubflantia bonorum: quæ ratio ceffat, cum particularis rei ufusfructus relinquitur, ut apertè demonftrat Julianus in dif. S. univerforum, in illis verbis: Quoniam quibonorum fuorum ufumfructum legat, non folien corum, que in ßeciefint, Sed \& jubfantie ommis ufumfructum legare videtur: in fubftantia autew bonorum etiam area eff. Ex 12 quibus verbis optimum poffet excitari dubium, utram ejus text. decifio procedat dumtaxat, cùm ufusfructus univerforum bonorum relinquitur, an etiam cum certarum rerum, hoc eft, mobilium, \& imobilium, aut immobilium tantùm ufusfructus relinquatur. Et videtur dicendum, eum text. habere etiam locum in predicto legato, quia quod ibid. dicitur de legato univerfali, videtur poni ad differentiam rei alicujus particularis legatæ, \& quia dicitur: Quoniam qui bonorum ufumfruGum legat. Quæ verba æqualiter conveniunt legato mobilium \& imobilium, ficut legato bonorum. Quod in facto confultus, fingularem rationem affignans, \& latius, noveq; declarans, firmavit Petr. Surdus in conf. 26. num. 1 I. lib.1. quiin verf. fuifficit, in ea opinione elt, ut exifimet, fufficere, ut procedat decifio diç. §. mi-
verforum, factum effe legatum per nomen generis, dumsmodò fubftantia, quæ remanet, includatur in illo genere: Ideò licet non fit genus generaliffimum, fi tamen fit fubalternum, fat erit, quia idem comprehendit genus fubalternum refpectu rerum fingularium, de quibus predicatur, quòd genus generaliffimum, \&ponit exemplum, quia fub legato bonorum, immobilium comprehenditur area, non minùs quam fublegato univerfali omnium bonorum, quod fecus eft, quando legatum fit fub nomine fingulari domus; vel horti vel ftabuli, quia area, qua remanet, non venit fub legato predietis verbis concepto.
3 Ex eifdem etiam verbis, atq; fuperiori refolutione deduci potelt vera folutio argumentationis cujufdă, quam excitavit, atq; optime diffolvit Cujacius in l. .ervitutes, 9. fifublatum, ff. de fervitutibus urbanorum : is enim in finalibus verbis, contra ea, que fuperiüs diximus, ufumfructum extinguifublato ædificio, fic argumentatur : Ufusfructus totius foli retinetur quandiu qualibet portio ædium manet, per text. in d. I. fi cui Infula. At collapfo ædificio manet area, quæ eft pars ædium, \& ea quidem maxima, l. eum qui, 23.ff. de ufucapionibus, $l$. qui res, Y. aream, ff. de folutionibus; ubi, fublato ædificio manet area, ergo ufusfructus manet. Sed refpondet, hanc argumentationem captiofam effe, \& proptereà diftin14 guendum, $æ$ dium ufumfructum retineri, quamdiu quælibet portio fuperficiei manet, quia túc ædes falve funt aliquaex parte; fuperficie autem in totum fublata, $u$ fusfructus non retinetur: hoc idè, quia falvæ no funt ades, id enim non eft falvum, cujus pars integralis defideratur: fi ergo fublata fit fuperfcies, quamvis maneat area, æedes tamen dici non poffunt; proptareà tunc extinguitur ufusfuctus, nec reftituitur: quæ folutio ex diătis uprà confirmatur apertè, \& magis concludit, quàm alia Ricciardi in d. S. finitur, num. II. qui tamen Cujacij nullam mentionem facit.
Tertio \& principaliter conftituendum eft, fuperiora procedere in ufufructu, \& fervitutibus perfonarum ; in fervitutibus verò rerum, vel prediorum, minimè obtinere, \& confequenterfervitutes reales, aut prodiales, mutatione rei non perire, five peremptas femel ex $\mathfrak{Z}$ quitate reftitui reftitutoædificio, $l$. eum debere, $l$. Fi tefament. ff. de fervitutibus urbmorum, $l$. \& $\sqrt{2}$ forte, $\$$. etiam, ff. $\int_{1}$ Servitus vendicetur, 1. . ervitutes, 19. §. II Jublatum, if. de fervitutibus urbanorum, ubi dicit Bartolus in fummario, quantum ad jura fervitutum realium, xdificium deftructum \& reftitutum idem videri, fecus quoad perfonales fervitutes. Petr. Surd. in conf. I2 I. num. 5 lib. I. Joañes Corrafius in contextul. prima, ff. de Jervitutibus, $n .49$. © so. \& $n$. $\varsigma 1$ verficulo, hic libenter, quærit 6 differentiæ rationem inter perfonales, \& reales fervitutes, cur illæ mutatione rei extinguantur, hæ non: \& quorundam rationes rectè, atque concludenter convin7 cit: poftmodum novam rationem confiderat num. $\varsigma 2$. 7 demum num. 53. illam magis probat fententiam, quód quemadmodum interit ufusfructus fublato ædificio; ita etiam \& realis fervitus extinguitur, cum non habeat fubjectum in quo confiftat: \&hoc vult textus in d. § fi fublatum, dum dicit exprefsè, quòd utilitas exigit, ut rep ofitum ædificium idem intelligatur, quibus verbis fignificat Jureconfultus quòd licet ftricio, fubtilique jure interierit filicidij avertendi fervitus disuto ædificio, quia tamen Reipublicæ intereft urbanas fervitutes non extingui, leg. bac autem, ff. de ferfervitut. urban. gloff. in l. jed an vie, ff. be pignoribus, hac fictione ex equalitate confervatur, quia lex interpretatur, \&\& fingit, repofitūædificiǔin eadem fpecie, \& qualitate idem effe cum primo, licèt verè non fit, quod in ufufructu dici non poteft, in quo folumnodò intervenitutilitas privata, nec poteft ulla utilitas publica confiderari; atq; ideò fictio locum habere non poteft, zquitate non fubfiftente, $l$. ciendum, ff. ex quibus caufis majores, idq; non obfcurè prefentire videtur Bastol, in fummarie digi. S. $\sqrt{5}$ fublatum, quatenus do-
cet, quòd in fervitutib ${ }^{9}$ realibus æedificium deftructum, \& reftitutum videtur idem, quafi fentiens, in eo fundari principaliter æquitatem, \& rationem illiustext. \& utitur verbo, videtur, quia verè ædificium reflitutum, non eft idem cum primo, ut dittum eft. Expreffim tamen, \& cæteris omnibus elegantius, Corrafij refolutionem có- 18 firmat Cujacius recitationum Solennium in libros Digeforum, ad diaf. l. fervitutes, 5 . fifublatum. Is enim prio mùm quærit, an mutatione ædificij fervientis fervitus extinguatur, \& an reftituto edificio, etiam reftituatur ead. fervitus? Et refpondet, quod ipfojure non reftituitur fervitus; nam fublatis ædibus fervis, extincta eff fervitus : reflitutis autem ædibus non potef reftitui, quoniam non funt eredem, quæ reftituuntur, fed funt aliæ ab his, quibus eft impofita fervitus: Et fic fumo jure, opus eft nova ceffione; propter ucilitatem tamen, ex æquitate, reftituto adificio, utilis vindicatio fervitutis datur, quiaidem effe ædificium cenfetur propter utilin tatem. Deinde conftituit, idem dicendum effe, fi ædes dominantes corruant ; nam his reftitutis, \& fervitus reflituetur. Deniq; querit, quæ fit diverfitatis ratio inter perfonales, \& reales fervitutes: Et refpondet, quòd in ufufructu frictum jus fequimur, quoniam agitur de frutibus æedificij lucrandis; at in fervitutibus fpectamus nontam jus, quam utilitatem rerum : Utilitas autemt rerum exigit, ut vicinus hæc jura aliis tribuat, id vicina predia exigunt, \& quoniam magis neceffaria funt jura, in his fequimur utilitatem.
Sed \& alia poterit ultra prædictos Authores differen-19 tiæ ratio reddi, fi anteà conftituamus, in pignore etiá diverfum jus conftitutum, quàm in ufufructu: in eo enim Paulus Jureconfultus in l. domo 21. ff. depignoratitia actione, fic fcripfit: Domo pignori data, © area ejus tenebitur: eff enimp pars ejus; \&ं è contra, jus Joli foquitur adificium, \& ibidem Accurfius Jcholio 1. Bartolus, Cafrenfis, \& alij adnotarunt comuniter, rei mutatione non perire pignus, fed in area confiftere: de ratione dif. 20 ferentiæ inter ufumfructum, \& pignus quærendum eft; \& Jafon in addit. ad Portium, in dial. S. finitur, num. 5. infine, dicit, quòd fervitus ufusfructûs extinguitur mutatione formæ, nec durat, five non revivifcit ædificio re ædificato, ne proprietas reddatur inutilis; quod non eft propter jus pignoris, quia etiam durante jure pignoris, nihilominus proprietas eft utilis. Quæ ratio revera parùm pungit, \& convincitur manifeftè, Primò, quia etiamfiufusfructus revivifceret, five duraret æedificio iterùm repofito, non ideò fequeretur, quod proprietas inutilis efiet, quippe inutilis judicatur proprietas cum in univerfum inutilis effe poteft, femper abfcedente ufufructu, ut dicit Juftinianus in $\$$. I in in fine, Infitut. de ufufructu: fed in propofita fpecie,tametfiduraret ufusfruAus, denuò erecto, aut repofito ædificio, non effet inutilis proprietas: enimverò finiri poffet ufusfructus, \& cum proprietate confolidari, morte ufufructuarij, capitis diminutione, non utendo per modum, \& tempus \& aliis modis à jure conftitutis. Deinde \& fecundò, quoniam Paulus Jureconfultus in ea lege, fundatur in eo, quòd area, que remanet, fitparsdomûs defructre, five combufte, non in eo, quòd proprietas utilis, aut inutilis remanere poffit propter jus pignoris.
Bartolus verò in leg. İ convenerit, S. fi quis caverit, 21 num.3.ff. de pignoratitia actione, licèt magiftraliter difinguat in propolito, quando fcilicet ufusfructus, pi gnus, \&dominiumextinguantur, fi res tranfeat in aliam materiam, vel formam, ad quem confugere neceflariú erit, cùm occafio fe offerat; nullam tamen reddit differentiæ rationem in predictis; \& nonnullas rationes improbat, traditq; novam rationem Petrus Ricciardus in dice. S. finitur, ex num. 38. Dici tamen poffet dupliciter: Primum, quòd ufusfructus', qui eff fervitus perfonalis, non imprimit charaterem in re ipfa; neque ei inhæret,quoniam ufusfructus exercetur circa fructus rei, non circa rem ipfam, five proprietatem, ut dicit Ca -
de Hi/panorum primogenius, lib.1. cap.19. num.22.Ideòq; facilius fublato ædificio, live rei mutatione extinguitur omninò, nec revivifcit, etfi ædificium reftituatur, ex dietis juribus: in pignore verò, \& in fervitute prexdiali contrà obfervaturs per text. in d.l. domo, 21.ff. de pignoratitia actione, \& in d.l. Servitutes, 19.S.fí fublatum, ff. de fervitut. urb. quia fervitutes reales charaterem imprimunt, ac per eas incomodatur, \& deterior redditur iplà res, quæe fervitutem debet, ut docet Caftrenfis loco relato fuprà. Similiter obligatio pignoris rem cócernit principaliter, 1. \&' que nondum, 15.5 . 6 quod dicitur, ff. de pignorib. Ideò idem jus conflituitur in pignore, quod in fervitute prediali: quonia jus reale eft plus radicatum, quàm fit jus perfonale, ut cum Fabro, \& Aretioo, probavit Nicafius in eod. 5. finitur, circa finem. 3 Deinde \& fecundò, aliter \& melius dici poffet, quòd in pignore \& hypotheca fecuritatem debiti principaliter fpectam', §. ult. Infit. quib modis re contrabitur obligat. Quæ femper effe poteft, ac æquum eft ut fit, re etiam quantumcunq; mutata; nam in pignore \& hypotheca res tota obligatur, fed area pars domus eft pignori datex, ut dicit textus in ead. l. domo: ergo etfi domus pignori data, diruta, aut deftructa fit, area tamé remanere debet obligata: ufusfructus verò interim manet, dum falva elt fubitantia rei, l. 1. If. de ufufruct. in princip. Inflitut. eod. titul. At mutata formarei, non manet fubftantia, l. ufufructuarius novum, $\varsigma 1 . l$. ufufructuarius, 68. If. de ufufruçúu. Idè non mirum, fi ufusfructus extinguatur etiam in area, quia dirutâ domo nó manet fubitantia rei, cujus ufusfrut? legatus fuit; \& ad hæec redaci poffunt, que in propofito confideravit Ricciard. in dict. 5. finitur, num. 38. verfic. ulterius ego rejponderem, ubi dicit, quòd ideo deltructà aut diruta douno, remanet jus, \& obligatio pignoris in area, quia domus fuit pignori data, \& quoad redificium, \& quoad fuperficiem, \& quoad folum \& aream etiam; ideo cùm remanear area, \& pignoris obligatio remanet: ufusfructus veró conceffús cenfetur ratione ædificij \& fuperficiei, ut fcilicet inhabitaretur, \& fic propter ufum habitationis ; ideo domo deftructa, non durat ufusfructus in area, quia non durat ille ufus, ad quem fuit conceffa domus, cum domus diruta amplius habitari non poifit. 24 Quarto \& ultımoloco conffituendum eft, quod fundi ufufructulegato, fi villa diruta fit, ufusfructus non extinguitur, quia villa fundi acceffio elt, non magis quàn fi arbores deciderint, per text. in $l$. fundi, 8. ff.
25 quibus modis ufiufructus amittatur. Que procedit, etiáfi villæ ufusfructus datus fit, quoniam villæ appellatione, etiam ei adjunctos agellos comprehendere folemus, ut firmat Cońanus comentariorum juris civilis, lib.4. cap. 6 num. 8. fol. 247. ubi num.9. de areæ, \& vineæ ufufru-
26 ctu movet dubium, utrùm, inquàm, vineæ ufufrucu relctoo, ea excisà pereat ufusfructus. Item areæe ufufruAtu relicto, fi pofteà in ea vinea inftituatur, ufusfructus an extinguatur? Denique relicto areee ufufructu, ut tollatur vinea, utrum remaneat ufusfructus in area : \& rectè prefata dubia diffolvit, ut fi aliquando occa. fio fe obtulerit, ibidem videri poterit.

## CAPUT LXXIII.

Ufffructufinito, utrùm proprietari ${ }^{\circ}$ fare debeatcolono ufufructuarij: Item fructuari ${ }^{9}$ iple an proprietarij locationi ftare teneatur: ubil., ípendentes, $\mathbb{S}$. §i gua fervisus, l.arbores, S. I.ff. de ufu fructu, '. cum antiquitas, C. eot. tIt. . . fiquis domum, S. I. f. locati, dilucidè, \& veré explanantur:quorundam traditiones in propofito,\& noviter,\&concludenter confutantur, \& materia hæc accuratè, \& meliùs quàm hactenus declaratur.

## SUMMARIUM.

1 Ufufrucfuarius locationi authoris faare non tenetur; imò conduCforem expellere potest, करे numero fequenti.
2 Emptor, ac alius imgularù fuccefor colonum venditoris, vel authoris expellere potesf, nec locationi ejufdem fare tenetur : quod latius explicatur remifive.
3. Proponitur difficultas l. fi pendentes, 5 . fi qua fervitus, ff. de ufufructu, cum L. arbores, 66. 5. 1. eodem titulo, © num. fepq. explicatur.
4 Baldum, Alexandrum, Angelum, \& Socinum nequaquam probare id, ad quod citantur per Caballinum.
5 Caballini diffinctio in propofita dificultate rejecta.
6 Glofle fententia in eadem dificultate damnata.
7 Vincentij Carocij dijtinctio in eodem dubio refellitur.
8 UJufructuarium non teneri fare colono proprietarij, Jive ufufructuarius fit particularis, jive omnium bonorum, \& vide num. preced.
9 Veratraditur interpretatio ad textum in dict.l.fi pendentes, 5 . fi qua fervitus, ff. de ufufructu, ©゚ OJtenditur, lapfos Doctores communiter exjitimantes eum textum contrarium effe textui, in d. I. arbores, §. I. ff. de ufufructu, of num. feqq.
10. Fundus tranfit in quemcunque poffeforem cum fuo onere, \& fervitute.
II Onera realia ad ujufructuarium pertinent durante ufufructu.
12 Penfiones rerum locatarum, ubi conventum eff, quod pertineant ad ufufructuarium, fructuarius cogitur ftare colono.
13 Penfiones jam ante locatorum agrorum, non alias pertinent ad ufufructuarium, quam $f i$ ipfe quoque Jpecialiter comprebenfe fint.
14 Et circa id dubitandi ratio proponitur, \&o vera refo. Iutio traditur.
Is UJufructuariuw fi incipiat exigere, vel recipere penfio. nes, ex boc fibi prajudicium generat, ©s per factiom, aut tacitam acceptationem cogetur fare colono.
16 Ufufructuarius, ac alius fimgularis Jucceffor locationi authoris ftare tenetur, ex quo penfiones debitas reseperit, quia eo ipfo videtur locationi confenfum accommoda $\sqrt{\text { e }}$.
17 Ufufructu finito, proprietariss non tenetur fare colone ufufractuarij, jed potesf expellere illum, prout latius hoc numero explicatur.
18 Ufufructuarius poteff locare alteri ufumsfrutum, vel res fructuarias.
19 De uffufructuario locante res fructuarias, \&o mortuo co pendente tempore locationis, ad quid, \&े qualiter poffit adversius haredes ejus agi : qualiter etiam fuccurratur conductori sirca expenfas, \& multis alis quaftionibus in propofito neceflariis, atque de materia l. fi quis domum, 6.1. ff. locati, latiffimè açum remifive.
20 Ufinsfructùs locatio an extinguatur ex parte conductoris, per mortem ipfuw? remiffive.
21 Is, cui babitatio relicta est, potest illam alteri locare. 22 Quod procedit, five babitatio relinquitur in ultima volumtate, five inter vivos concedatur, vel aliis quibufcunque modis.
23 Proponitur difficultas 1. fi habitatio, 10 . ff. de ufu \& habitatione, © num. feqq. explicatur.
24 Ufuarius locare non potesf jus, quod babet.
25 Neotericorum folutio circa difficultatem propofitans fuprà, num. 23. rejicitur.
26 L . cùm antiquitas, C. de ufufructu, eleganter, ac melius quam bactenus declerasa.
27 Habitatio est $/$ pecies alimenti.
28 Baldum affequutum friffe veram rationew l.cum antiquitas, C. de ufufrucu, ङ'verba eju/d. inid relata.

PDR O abfoluta atgue diftincta hujus Capitis explicatione, ut ab ufufructuario ipfo exordiamur, conftituendum erit in primis, in favorem ejufdem fructuarij textum videri expreffum in l. arbores, 66. S. 1. If. de ufufructu, ut fcilicet ufufructuarius jure poffit locationi Authoris non flare, \& conductorem ejufdem expellere, exemplo contractûs venditionis; in quo conftat quòd emptor, ut \&alius fucceffor fingularis quicunque, colonum venditoris, vel authoris expellere poteft, nec ejus locationi ftare debet, per textum in 1 . emptorem, $C$. de locato of conducto, l. 19. tit. 8. partit. 5 . \& latiffime declarant Tiraquell. de retractu conventionali, 8.3 .glof. I. के unica, num.13. \&ै feqq. Socinus regula 487 . Dueñas regula 24o. Covar. refolut. lib.2. cap. 15. Antonius Gomezius tom.2. variarum, cap.3. de locatione of conductione, num.9. per totum. Alvarus Valafcus confultat. 40.76. ©̌ $7^{8}$. latiffimè Barbofa in l. Ji filiofamilias, s. fi vir in quinquennium, if. foluto matrimonio. Joannes Gutierrez canon. quaff. lib. 2. cap. 8. per totum. Surdus decif. 172. 225 . © 265 . \& in terminis fuperiorem fententiam, fructuarium, inquàm, authoris locationem oblervare nó teneri, defendunt Romanus num. 13. \& Alexander numero $\mathbf{1} \mathbf{O}$. in $\mathbf{d}$. $\S$. Ji vir in quinquenmium. idem Alexander in confil.122. num. 8. lib. 5. \& de comuni teftantur Borgninus Cavalcanus de ufufructu mulieri relifto, num. 177. fol. mibi 370. Antonius Gomezius d. cap. 3. de locatione of conductione, num. 9. in princ. verf. imo babet etiam locum. Barbofa in d. S. fi vir in quinquennium, num. 5. virf. unde vidimus.
Sed in contrarium videtur urgere textus in l. fi pendentes, §. fi qua fervitas, ff. de ufufructu, ubi fcribitur, quòd ufusfructus tranfit cum onere rei impofito; \& fic ufufructuarius tenetur uti \& frui re in ufumfructum fibi conceffa, eo modo, \& forma, quo doininus utebatur: ideò fi qua fervitus impofita eft fundo, neceffe habebit fructuarius fuftinere eam ; \& idem dicendum eft, fiftipulatione fervitus debeatur, fed etfi fervus fub poena emptus fit interdictis certis quibusdam, \& ufusfructus ejus legatus fit, hæc omnia obfervare debebit fructuarius, ut in eodem text. exprimitur: ex quofolent nonnulli argumentum deducere, ut ead. ratione teneatur u4 fufructuari' obfervare locationé à proprietario, five do4 mino rei factam. Caballinus autem milleloquio $\{25$. part. 2. prohuj ${ }^{9}$ difficultatis explicatione, primó quarit, an mulier ufufructuaria viri, colono ftare debeat: \& pro folutione dicit, quòd Bald. in l. 1. colum. penultima, verf. pone maritus, C. de fructibus \&s litium expenfis. Alexander in d. 5 . fi vir in quinquemium. Socin. in conf. 125. lib. IAngelus in conf. 244 . tenent, quòd mulier ufufructuaria fare debeat locationi facter per maritum: \& reddit rationem, quia mulier debet uti arbitrio boni viri; ideò debet Itare colono, $l$. ip pendentes, $\$$. $^{2}$ quid, $f f$. de ufjufructu: fed ubi ufufructuarius non debet uti arbitrio boni viri, nec etiam colono ftare debet, per text. in d.l.arbores, §. I. ff. de ujufruct. que fic conciliatur cum d. $S$. . $i$ qua Jervi $\iota^{\circ}$. 5 Verum hrec conciliatio vera non eft, \& predictus Author manifefte decipitur. Primò, quia Baldus in loco per eum allegato, quamvis referat Bartolum ita teneatem ; ipfe tamen contrarium tenet, \& fuperiori refolutioni accedit : quod expreffim colligitur ex fumario ejufdem Baldi ibidem, num. 17. ubi dicit, quod ufufructuarius poteft expellere colonos. Alex. verò in d.f. fi vir in quinquemium, contrarium etiam dicit ejus, ad quod citatur per dictum Authorem, ut fuperiüs diximus: Socinus denique, \& Angelus in dičis confiliis, de ufufructuario nihil tractant, \& falsò in eam fententiam precitati funt.

Deinde \& fecundò, quia conftituere differentiam in hoc, an ufufructuarius arbitrio boni viri uti debeat, necne, truffa quidem eft, \& juris rationi res contraria, quippe cumm ufufructuarius uti \& frui arbitrio boni viri femper debeat, quocunque modo ufusfructus conftitutus fit, oec aliquis cafus effe poffit, qui arbitrium boni viri excludat; eo maxime, quòd colonum expelli per
fructuarium, non alienum ab arbitrio boni viri judicat Paul. Jureconfult. in d.1. arbores, S. r. Imò ftricta juris rationem obfervans, ad exemplum venditionis poffe ufufructuariú conductoré repellere, refpondet expreffiom.
Glofla igitur ante alios in d. $5 . \int 1$ qua fervitue, aliter com- 6 ponit predictam difficultatem, conftituitq; , quædam efle, quæ non diminuunt de libertate fruendi, ut eft fervitus fundo fructuario impofita ; \& tune tenetur ufufruAuarius ea obfervare, alias non dicitur uti arbitrio boni viri : fic procedit textus in d.l. fi pendentes, §. fiqua fervitus. Quædam verò funt, quæ diminuunt de libertate ufisfructus, ut, non poffe expellere colonum, \& alia fimilia, \& hæc fructuarius obfervare non tenetur, per textum fic intelligendum in d.l. arbores, $\mathbf{Q}$. I. Heec tamen folutio, aut diftinctio, non folùm aliena eft à mente dictorum jurium, fed étia juris rationi contraria. Enimverò pati fervitutem in fundo, jus utendi \& fruendi, ac etiam libertatem ejus diminuit, \& maximan incomoditatem affert fundo, ut de le patet, \& apertius colligitur ex diffinitione fervitutis, quain tradit Bartolus in l. I. ubi probarunt Doctores comuniter, If: de fervitutibw. P-æterea non polfe uti fervo in omnibus locis, vel non poife illum ad loca excepta tranfinittere, quis negare poterit,quod mulcùm de libertate fruendi diminuat, ut rectè confideratVincent.Caroc. de locato है conducto, gradu 3. perfonarum, quafl. 18. num.6. fol. mibi 34 . Et tamen hec omnia, \& alia fimilia obfervare debere fructuarium, fatutum eft in dict. Y. fi qua fervitus, cujus decifio in alio quidem fundatur, ut fatim dicetur.

Quare ipfe Carocius ubi Juprd, num.7. in fuperiori 7 dubio diftinguen dum exiftimat, quòd quidam eft ufusfructus titulo particulari, ut emptionis, \& fimilium, \&e ufufructuarius talem ufumfructum obtinens, ad exemplum venditionis, non tenetur fare colono: \& ita procedit textus in d.l. arbores, §.1. Quidam eft ufusfructus, aut ufufructuarius titulo univerfali omnium bonorum ; \& itte tenetur itare colono: \& fic procedit textus in $\mathbf{d}$. 1. Ii pendentes, $\$$. fi qua fervitus. Sed nec iftadittinctio placere potelt. Primò, quia in ufufructuario omnium bonorum, licet eam opinionem tenuerit Bartol. in locis relatis per Alexandrum in diffos. $f$ I vir in quinquennium, num. 15 . tamen ipfe Alexander rectius firmat, fultineri non poffe ; \& confequenter ufufructuarium omnium bonorum ftare non debere colono proprietarij: quod tenuit etiam Angelus in difla l.arbores, S. I. Capella Tholofana decif. 420 . Secundö, quiatext. in diđ̆al. is pendentes, §. §i qua jervitus, non loquitur in ufafr au omnium bonorum, fed potius in ufufructu rei particularis, ut fundi, \& fervi, ut ex verbis ejus conftat apertè; \& fic deltruitur omninò fecundum membrum prafate dittinctionis : verba etiam difta l. arbores, S. I. ita obtinent, aut militant, cum ufusfructus omnium bonorum relinquitur, ficut quando ufus rei particularis legatur. Deinde quia ufufructuarius ideò poteft expellere colonum pofitum a proprietario, quia quafi dominium in re confequitur, ur firmat Barbofa in d. l. fo filiofamilias, $\$ . \sqrt{2}$ vir in quinquennium, num. 5 . in fine, folio 618 . qui cum Cumano, Cephalo, \& aliis, fecure probavit, in hac materia non effe confiderandum, utrum fucceffor particularis fit neceflarius, vel voluntarius, fed utrum confequatur plenum jus in re, vel non confequatur: nam primo cafu potelt expellere colonum, \& in fecundo cafu nó; quòd in ufufructuario omnium bonorum æqualiter, aut fortius, quàm in particulari fructuario procedere debet: eo maxime, quod ufufructuarius omnium bonorum, particularis, \& non univerfalis fucceffor dicitur regulariter, ut cum Menochio, \& aliis probavimus fupri, boc eodem lib. cap. 8. num. 26. \& in propofito,fucceflor etiam fingularis intelligendus eft, quoniam in hac materia ille tantum fucceff r univerfalis tenetur ftare colono, qui ejus perfonam reprefentat, ut eft hares, l. viam veritatio, C. de locato. Dueñas regula 240. limi.r. vel quifuccedit univerfaliter in ommbus bonis: Aliàs quantumcunque aliquo refpectu videatur fucceffor uni-

## 264 Quotidianarum Controverfiarum Iuris Lib. I.

verfalis; tamen non tenetur obfervare locationé preedecefforis, ut cùm Ruin. \& Pontano refolvit Barbofa in dict. S. ₹i vir in quinquennium, nam. 6. inprinc. Atufufructuarius omnium bonorum defuncti perfonă non reprefentat, nec univerfaliter fuccedit in omnibus bonis, fed in ufufructu tantùm: ergo non tenetur fare colono. Sonftat ergo ex dictis adhuc dubiam effe veram interpretationem diciorum jurium : re tamen vera firmandum, ufufructuarium non teneri fare colono proprietarij, five ufufructuarius fit particularis, five omnium bonorum, idq; propter generalitatem d. l. arbores, S.I \& rationes fuperius propofitas, quæ in effectu concludunt, propter authoritatem etiam Alexandri, \&\& Angeli fuprà relatä,quibus convenire videnturAnton. Gomez. Borgninus Cavalcanus, \& Barbofa inlocis relatis fupra, qui indiftinctè admittunt, fructuarium poffe expellere colonum proprietarij, \& diverfum jus in ufuario conflituunt, qui cum tantùm jus utendi habeat, colonum expellere non poteit, l. fi babitatio, $\S$. finali, $\$$. de ufiu, \&- babitatione. Duennas regula 240. in fine.
9 Nec obftat textus in d. l. $\int$ i pendentes, $\mathrm{S} . \mathrm{f}$ qua fervitus, ff. de ufufructu. Quoniam in eo textu fuperior dubitatio, an poffit ufufructuarius expellere colonum, nècne, nequaquam tractatur, Aliudenim eft, ufufructuarium debere uti \& frui re, cum oneribus eidem impofitis, hoc eff, fervitute, \& \& aliis fimilibus: que jura cum rem afficiant, cum ipfa etiam re tranfiredebent, argumento $l$. -Titius, ff. de fervis exportundis: \& fic tenetur ufufructuarius illa obfervare, ut ibidem dicitur. Aliud verò eft, ufufructuarium poffe repellere colonum proprietarij; fiquidem ex locatione non caufatur jus aliquòd reale, quod rem afficiat, fed tantum competit actio perfonalis colono contra locatorem, \& ejus hæredem, quæ perfonalis actio non tranfit cum re, nec ligat fructuarium, per textumin l. ultima, §. Lucius, ff. de contrabendaemptione. Quæe eft vera interpretatio addicta jura, \& fuit originaliter Alberici de Rofatis, ad quem nullus Neotericorum advertit, in d. L. arbores, S. I. ff. de ufufructu, ubin. 2. uno verbo prefatam folutionem tradit, inquit enim: Sed in contrario erat quoddam jus quod rem afficiebat. Idque comprobari poteft ex fequentibus. Primò per textum in l. via conflitui, 33. §. If fundus ferviens, \& in 1. cum fundo, 36. ff. de e ervitutib. rufticorum, l. neque, ff. quibus modis ufusfructus amittatur, ubi fundus tranfit in quemcunque poffefforem cum fuo onere, \& fervitute. Secundó probatur, quia cùm Jureconfultus in edI dem l. fi pendentes, $\S . f_{i}$ quid cloacarij, generaliter couftituifet, onera realia ad ufufructuarium pertinere durante ufufructu, ut ibidem adnotarunt Baldus, \& Albericus num. 2. \& poft Pinellum, ac multos alios infinita congeritV incentius Carocius de locat. \& conducto, gradu 3 . perfonarum, quaff. 19.per totam, fol. 87 . dicit flatim ipfe Confultus, quòd fi qua fervitus impofita eft fundo, neceffe habebit fructuarius fuftinere eam: Unde cum tractetur ibi de onere reali, apparet manifeftè, lapfos Doctores comnuniter exiltimantes, eum textum contrarium effe textui in dif. l. arbores, §.1. in quo jus perfonale tantum caufatur contra locatorem, ideò poteft ufufrứuarius colonum expellere.
12 Quod tamen limitatur, nifi exprefsè conventum fit, utpenfiones rerum locatarum ad ufufructuarium pertineant; tuncenim fructuarius tenetur flare colono, ut in dict. S.I. expreffum eft. Idq; , ut melius percipiatur, conftituendum erit, dubium effe utrum ufufructuarius poffit recipere penfiones? Et Jureconfultus inead.l.arbo-
$1_{3}$ res, 66. d. S. I. planè refpondet, quòd péfiones jam ante locatorum agrorum, non aliàs pertinent ad ufufructuarium, quàm Ii ipfequoq; fpecialiter comprehenfe fint, \& tunc tacitè videtur actum de nō repellendo colono: quòd fi exceptex non fint, minimè tenetur ufufructua4 rius fare colono. Sed dubitationem faciebat, nam videbatur, quod penfiones precedentes, etiamfi fpecialiter comprehenfe non effent, deberentur fructuario, quemadmodum fructus pendentes debentur, $l$. penden-
tes, ff. de ufufructu : Nihilominùs tamen, rectè refpondit contrarium Jureconfultus;nam fructus funt quid cohærens fundo, \& tanquam pars fundi cedunt ufufructuario, $l$. fructus pendentes, ff. de rei vendicatione: penfiones verò funt quid feparatum à fundo, \& ideò fructuario non debentur, nifi exprefsè agatur, ut in eo textu eleganter docuit Albericus num. I. \& eo non relato, fic ${ }^{\circ}$ in effecturefolvit Vincent. Carocius de locato \& condr${ }^{\text {Clo }} 0$, gradu 3 . perfonarum, quafl. 17. per totam, fol. 84 . ubi poft Fulgofium, \&Albericum exclamat, reputans valdè notabile in praxi, quòd eo ipfo, quod convenitur, ut fructuarius habeat penfiones, cogitur fare colono: \& inde num. 4. rectè infert, quod fi maritus faciat tefta- ${ }^{15}$ mentum, \& uxorem relinquat ufufructuariam omnium bonorum fuorum, acceptando fimpliciter ufumfruCtum, non per hoc cogitur fare colono, fed fi inccepiffet exigere, vel recipere penfiones, videtur in hocfibi prejudicaffe, \& per factư, aut tacitam acceptationé cogeretur ftare colono; quod prediftus Author necjure, nec alicujus Doctoris authoritate comprobat: veriffimum tamen eft, \& optimè confirmatur ex his, quæ 16 fcripfit Socinus in conf.125. ex num. 1. cum Sequentibus, vol. I , ubi in terminis, eruditè oftendit, mulierem ufufructuariam, ac alium fingularem fuccefforem teneri ftare locationi predecefforis, ex quopenfiones debitas receperit, quia eo ipfo cenfentur locationi confenfum accommodaffe : \& ita in facti contingentia aliquando vidimus obfervatum, \& judicatum. Et hactenus de ufufructuario, qui regulariter colono authoris ftare noń tenetur, ob rationem dictam fuprd, num. 7 . in verficulo, deinde quia ufufructuarius, aut ob alias adductas per Vincentium Carocium gradu 3. perfonarum quaff. 18. ex num. 3. 's num. 8. fol. 84.

Secundò \& principaliter conftituendum eft, quòd 17 proprietarius etiam finito ufufructu non tenetur flare colono ufufructuarij, fed poteft expellere illum, eadem ratione quá fructuarius poteft, quia plenum jus confequitur in re, l. Iquis domum, §. I, ff. locati: \& ita obfervant, licèt in ratione diffentiant Bartolus numero I. Alexander num. 20. Imola num.9. in dif\%. l.fi fili familias, §. Js vir in quinquemium. ubi Barbofa $n$. 6. fol. 618.Crotus in conf. 414 . num. 22. lib. 3. Anton. Gomezius toma 2. variarum, cap.3. de locatione, \&ै conductione, num.8. in ${ }^{\text {* }}$ fine, \& in l. 40 . Tauri, $n .84$ in fine. Borgninus Cavalcanus de ufufructu mulieri relicto, num. 176. fol.369. Cephalus in conf. 181. num. 20. © 21. lib. 2. Mieres de majoratu, part. 4 . quafl. 25 num. 2 . ef num. 4 . infine, Vincentius Caroc. de locatione fo conducto, dicto gradu3. perfonarum, quaff. 6. UJufruCtuarij, in principio, fol. 79. Qui dicitin hac re confiderationem habendam fecundum faeti contingentiam, \& com̄unem curfum caufarum: $\mathrm{fi}_{\mathrm{i}}$ enim ufufructuarius locaverit ad añum, \& infra eum feminaverit conductor,quiad manus proprias agrum colebat, \& fimiliter infra añum decefferit ufufructuarius, debetne privariconductor a utiq; non;ut ipfe exiftimat, \& fimili quodam de colono fundat : Inde $n .3$. flatuit, quod cum in hac materia locati \& conducti æquitas pre oculis habenda fit, bonus Judex arbitrari debebit, anlocatio fit de domo, \& rebus habitalibus, in quibus non requiritur aliquis fucceffivus labor, nec opera, aut induftria in fructibus percipiendis, \& colligendis , fed per breve tempus de alia habitatione provideri poteft: An verò locatio fit facta de fundo, $\&$ aliis, in quibus requiritur cultura, ut hoc fecundo cafu privari non debeat conductor laboribus \& impenfis, quas fecit habendo refpectum ad finem colligendorum fructuum: \& fic de aliis fructibus, in quibus inquit confiderandum effe, ne ex requitate, quæ attendenda eft, inaliquam iniquitatem incidarnus. Denique num. 5. eandem æquitatem attendendam effe dicit, fi quis conduxerit domum abufufuctuario, \& in ea fecit aliquam impenfam valdè neceffariam, quam verifimiliter quilibet habitare volens feciffet, ut fi poftea moriatur ufufructuarius, non debeat tam neceffario opere defraudari: \& refert

Borgninum in repertorio decif. in verbo, ufufrutuari ${ }^{\circ}$ locator, I. part. Vides ergo hac in re arbitrium difcreti, aut boni judicis multum facturum, \& juxta id temperandam fuperiorem refolutionem comunem ex dič.l. fi quis domum, §. 1. deductam, quam confirmat, \& fin18 gulariter declarat; $l$. 3. tit 8 -part. 5 . que pro certo fupponit, poffe fructuarium locare alteri ufumfructum, vel res frutuarias, \& de jure comuni probat apertè textus in ead. l. fi qui domum, S. I. \& in l. arboribus, S. ufufruEfuarius, ff. de ufufructu, prout cum comuni refolvim* fuprà, cap. 69. n. ult. \& tradit Borgninus Cavalcanus de 19 ufufructu mulieri relicto, $n$. 171 1. fol. 365 . In propofito tamen hujus materix, \& decifione d.l. fiquis domum, S. I. cùm fructuarius fcilicet locat res fructuarias, item fi moriatur pendente tempore locationis ad quid, \& qualiter poffit adverfus hæeredes ejus agi: \& qualiter fuccurratur conductori circa expenfas, \& multis aliis queftionibus neceflariis, latiffimè fcribit Vincentius Carocius, \& infinitis exornat dict.l. fi quis domum, $\$$. 1. de locato \&o conducfo, diffo 3 . gradu perfonar. q. I. cum multis Seqq. fol. 76 . ufgs ad quafl. $16 . \&$ ibidem, quafl. 9 . 20 plenè tractat, an ufusfrucû́s locatio extinguatur ex parte conductoris per mortem ipfius: de quo videndus eft etiam Barbofa in l.ufufructu, 58. num. 6. in fine, \& num. 7. fol. 934 . If. Joluto matrimonio.
21 Is etiam cui habitatio relica eft, poteft illam alteri locare per textum inl. cum antiquitas, C. de ufufructu, \$. Jed fi cui babitatio, Inftitut. de uffu do habitatione, l.ult.
22 tit. 31. part. 3. verf. e aun fil la quiere: Quod procedit, five habitatio relinquatur in ultima voluntate, five inter vivos concedatur, vel aliis quibuscunque modis, fecundum Afflictis decif:401. num. 7. © 8. quem fequitur Vincentius Carocius de locato \& conducio, gradu 3. perfonarum, querft. 3. de ufu locati, fol, mihi 87 . \& diximus fuprà, cap. 28. num. 23.d゙ 24 fed \& commodari poteft, leg I. . . bujus edicfi, verficulo, Julianus, ff. commodati.
23 Verùm in contrarium urget textus in l. $\sqrt{2}$ babitatio, 20.ff. de ufu do habitatione, ubi probatur habitationem

24 re ipfa, \&effectu; idem effe cum ufu; \& tamen ufus locari non potelt, $l$. Sed neque, ff. de ufik ds babitatione, in princ. Inffit. eod. stit. Ergonec is qui habitationem habet, poterit eam locare: Etaugetur difficultas, quia fi habitatio donari non poteft, ut dicit textus in dicq. l. Ji habitatio; cur pecunia locari poterit, aut quæ hujufce rei difcriminis ratio concludens effe poteft, maximè cum comodari poffit, ut diximus: \&tamen commodati, \& donationis par aut eadem ratio effe videtur, utfentiens difficultatem optimè advertit Baldus in ead. l. cùm ansiquitas, $n$. 2. cui tamen minimè fatisfaciunt gloffa, nec alijDoctores comuniter: Nonnulli verò arbitrantur, verum effe, quòd jure Digeftorum, nulla fuerit differentia inter ufum, \& habitationem, per textum in diđ̌al. . $i$ babitatio; ac proinde, quòdeo jure habitatio locari non potuerit, quemadmodú necufus locabatur: Juftinian ${ }^{\circ}$ tamen corrigensjus antiquum, flatuit in ea lege, ut locari poffit habitatio, quamvis ufus non poffit, qua in re Juftinianum fic flatuiffe admirantur, atque ipfum reprehendunt Balduinus in Iuffinianum, pag. 176. Hotmannus in diç. §. Jed fi cui babitatio, enuncias, 2. Connanus commentarior. juris civilis, lib. 4. cap. 5. num. 6. cujus mentionem fecimus fuprà, boc eodem lib. cap. 23.n.28. Moventurij Authores, eo quòd nulla difcriminis ratio reddi poffit inter ædium ufum, \& habitationem, \& quia habitatio originem duxit ab his, qui clientibus, aut libertis fuis, quorum exigure facultates erant habitationemædium ad tempus vitæ concedebant. Quæ beneficia cum perfonalia fint, non debent perfonam egredi, acproinde qui habitationem habent, habitare tantùm poffunt, non aliis locare.
25 Verumenimverò prefati Authores injuftè, vel, ut ita dixerim, temerariè, Imperatoris conftitutionem redarguunt. In primis, quia tempore,five jure Digeftorū non ita certum erat habitationem locari non potuiffe, ut ${ }^{4}$ Joan. del Cafillo Quotid, Contr. Juris, Tom. I.
flatim dicam, \& colligi poteft ex juribus faprà citatis, \& d.L. 1. verf. Julianus, ff. comiodati, ubi probatur, habitationem comodari poffe: quo cafu habitatio egreditus perfonam ejus, cui beneficium factum eft. Deinde, quia Juftinian', ut prefatam legem conderet, \& fic ftatueret, multa confideravit, \& non leviter ductus, fed ftrittam juris rationem obfervans, atque juftis de caufis motus, fic decidere fuit coattus. Quod facilius conftabit præmittendo, inter Jureconfultos valdè controverfum fuiffe, an is qui habitationem habebat, poffet eam alterilocare, ut apertè colligitur ex verbis d. l. ciom antiquitas, \& d. S. Sedfı cui habitatio : nonnulli enim crediderunt, nec locari,nec donari poffe habitationem; cujus opinionis videtur fuiffe Papinian², ut conflat ex d.l. $\sqrt{2}$ babitatio,ff. de ufu © babitatione, ubi refert Ulpian', confenfiffe Papinianum lib. 18.quaft. legatum ufus, \& habitationis idem effectu effe: alij verò exiftimarunt habitationem locari poffe: cujus opinionis fuit Marcellus,
 nique in hac difputatione inter fe diffentiebant, ut fignificat text. in d. i.cimm antiquitas, ibi : Authorum jurgiunz decidentes. Quare Juftinianus, ut predictam altercationem tolleret, Marcelli, fequaciumq; opinionem fequutus, prefatam controverliam decidit, \& habitationem locari poffe propter rerum utilitatem ftatuit, ut in $d$. $\$$. fi cui babitatio, fcribitur, \& confirmat l. 27 . tit. 3 I - part. 3. quam adduximus fuprà, cap. 28. num. 29.

Nec obftat quòd ufus locari non poteft; nam inter ufum, \& habitationem ea eft difcriminis ratio, quòd ufus perfonæ cohæret, \&ad perfonam ipfam refertur,fic ut feorfimabipfa perfonaufus effe non poffit, $l$. 2. cum feqq. ff. de ufu \& babitatione. Habitatio autem utrùm perfonæ cohæreat, itaut fine ipfa perfona effe non poffit, inter veteres controverfum erat: \& pleriq; id crediderunt, indeq; deducebant, habitationem locari non poffe: alij verò contrà exiftimarunt, perfonæ fcilicet non cohærere; $\dot{\alpha}$ ideò locari poffe: quam fententiam magis probat Juftiaianus, quia in dubio defunctorum 2 voluntates plenius interpratandæ funt, l.in teffamentis, cum vulgatis, if. de regulis juris: \& hoc fignifiat text. in d. l. ciom antiquitas, ibi: Ad bum aniorem declinare fententiam. Et confirmatur, quoniam habitatio fpecies eft alimenti, $l$. legatis, $l$. ultima, ff. de alimentis, © cibariis legatis, quæ alimenta fic percipiuntur locando domum, quemadmodum habitando : \& ideò mirum non eft, quod habitatio locari poffit; idque non obfcurè donat textus in eadem l. ibi: Quid enim dijkat, frue ipfe legatarius maneat, five alij cedat ut mercedem accipiat. Et confirmat d.l. ultima, tit. 31. part. 3. atque predi\&ta differentiam inter ufum, \& habitationem, \& veram ejus legis rationem affequutus videtur Baldus in eadem l. cum antiquitas, oppofit. I. num. 2. dum opponens de ufu, qui locari non poteft, dicit, differentiam effe inter ufum \& habitationem, \& reddit eam in hæc verba: Respondeo: Ouia ufus esf introductus ob neceßitatem perfona cobarentis; © © ided feorfim à perfona non eff ufius: Sed habitatio eff Jpecies alimentorum, © ideo percipitur locando, ficut babitando.

## CAPUT LXXIV.

Ufufructuari' fi velitlocare bona, in quib' $u$ fumfructum obtinet, utrùm proprietarius locationem petens, \& conducere volens, preferendus fitaliis? Item quidè contrà, fi proprietarius velit proprietatem alienare, an debeat preferri ufufructuari"? ubi Borgnini Cavalcani, Vincent.Carocij, ac alior. traditiones in propofito noviter, \& verè carpuntur: In venditione ufusfruct, aut proprietatis, an \& quando ratione com̃u-
nionis, \& vel fanguinis, retractus locum habeat, breviter, \& diftinctè tractatur, \& hujus materiæ accurata, \& dilucida refolutio traditur.

## SUMMARIUM.

I Ufumfructum, five res fructuarias fimpliciter, atque indijfinctè locari poffe ab ufufructuario.
2 Nec dijtinguendum inter commoditatem, aut jus ufusfructies, contra Cavalcanum.
3 In locatione ufusfructus, aut rei fructuaria, qua fit per ufufruluarium, utrum proprietarius cateris aliis conducere volentibus praferendus fit: ubi Borgnini Cavalcani, \& Vincentij Carocij refolutiones adducuntur, © ${ }^{\circ}$ improbantur infrà, num. 36.
4 L. Pomponius 29. ff. quibus modis ufusfructus 2mittatur, materia remiJivè explicata.
5 Quluftionem propofitam fuprà, num. 3. dubiam efle ex bis, qua noviter confiderantur per Autborem bic, ev vide infrà, num. 36.
6 Borgnini Cavalcani authoritatem adeò kevem effe ex fententia Joannis Baptija Laderchij in confil. 12. num. 3. vol. 1. ut refutatione non egeat; ;ille enim Doctor parùm accuraté jcribit, \& fine ullo delectiu omnia congerit in unum.
7 Judices debere ad ea qua à modernis eduntur diligentiùs advertere, ne alioqui in fententias abfonas ruant.
8. Alexandrum in confil. 27. num. 6. lib.6. nibil decidere circa quaftionem propofitam fuprà, num. 3. © male citatum per Cavalcanum in favorem proprietarij.
9 Cavalcani allegationem Salvatam per Authorem.
Io Princeps babens rem communem cum alio, ficut posest partem fuam vendere, fic \& partem focij etiam fme caufa folato pretio vendit.
iI Aquum tamen est ex Sententia quorundam, quod Princeps venditurus talem rem communem, prius requirat iffum confortem, \& eum aliis praferat, $\sqrt{2}$ oult tantum dare, quantum alius.
12 Hac tamen aquitas nullo jure probatur ex fententia Authoris, privilegium potius Principis, aut fijci reAringit,
13 Vendens rem communem, non prajudicat conforti, nifi fecuta ufucapione, aut prafcriptione; quo tamen cafu in fubfidium tenetur ad partem pretij.
14 Hyppolitum fingul 441. num. 2. malé allegatum per Cavalcamum.
1s Colonum debere potius fructus vendere domino, quam alij, juffo tamen pretio.
16 Boërij decifionem ro7. quam Cavalcamuus expendit, minime diluere quaffionem propofitam fuprà, n. 3 .
17 Tiraquelli locum non probare id, ad quod citatur per Cavalcanum.
18 In venditione ufusfructus non babere locum retraCtum jure Janguinis, five proprietario, five alteri extraneo ufusfructus vendatur.
19 Idemque procedere in venditione ufus, vel babitationis.
20 Ratio est, quoniam retractus jure fanguinis non habet locum nif/ in rebus immobilibus.
21. At fuperiora jura incorporalia funt, at ógo ideò non funt propriè mobilia, nec immobilia, fed neutrum aliquid per fe exiffens, ut funt caterajura.
22 Ufum fructum vere inter immobilia non computari,reCle probatum remijive.
23 Retrad̆ui ufusfructùs locum non effe, fi domins directurs, feu proprietarius fundi vendiderit ufuf ructuarioproprietatem, Jed tantiom nudam \& Jolam proprietatem per confanguineum retrabendam, \& ufiomfructum remanere debere fructuario emptori.

- 24 Et hujus queffionis rationes dubitandi, \& decidends quamqlurimia adducla remi/Jivè.

25 L. fi tibi, ff. quibus modis ufusfructus amittatur, explicata remifive.
26 L . is cujus fervo, ff. de legatis 2 . declarata rewifive.
27 Retractum ratione communionis habere locsim pro ufiufructu commumi vendito.
28 Et pro uffu commumi, feu babitatione domus, five aliax fervitute coniuni, aut alio quocunǵgs, jure vendito.
29 Et pre actione perfonali, quam plures babent ad fux-t dum.
30 Retractus ratione comunionis babet locum pro rebus mobilibus alienatis, fiewt pro immobilibus.
31 L. 74. Tauri, explicata remiffive.
32 In fpecie propofita fuprà, num. 27. boc esft, cimm ufusal fructus venditur, quare locum non habeat retractiae jure fanguinis, cimm locus fit retraClui ratione commmumionis, of de differentia ratione inter hos duos retractus.
33 Retractus comrmunionis, utrì̀m locum habeat, $\sqrt{2}$ proprie-
tarius velit ufumfruClum venditum retrabere: ubi
Tas Antonij Gomezij, \&o Joannis de Matienco opinia refertur.
34 Et adverfus eam duplex dificultas confideratur per Authorem.
35 Utrique reßpondetur, ©f pradicforum fententia prom batur.
36 Borgnini Cavalcani, \&s Vincentij Carocij refolutionem traditam fuprà, num. 3. ex dictis fuprà, 'ف゙ dicendis infrà deftructam.
37 Ufufructuarium ratione communionis non poffe retra- 58 here proprietatem venditam.
38 Neotericorum dubium circa prafatam refolutionems proponitur.
39 Atqüe corundem folutione rejecta, melius quim baCtenus diluitur per Authorem.
40 Proprietarium volentem alienare proprietatem, potius ufufructuario, quàm alteri alienare debere, ex fententia Borgnini Cavalcani, qua num. feqq. noviter, verè tamen of concludenter improbatur per. Antborem.
41 Baldum in queftione fuperiori falso citatumn per Ca valcanum.
42 Ufufructuarius $\sqrt{2}^{2}$ conducat à proprietario ignoranter, utrùm valeat conductio.
43 Bartolum in loco relato per Cavalcamum, nibil de ufiufructuario foripiffe.
44 Emphyteuta utrim denunciari debeat, aut cateris aliis praferri, fo dominus directuus jus fuum diftrabere velit.
45 Empbyteufirm finitam non teneri renovare dominum confamguineis emphyteute, fed cui velit, dare poffe, aut jibi retinere fi velit.
46 L. congruit, C. de locatione prediorum civilium, lib. I I. explicata remißivé.
47 Alexamdrum, \& Tyraquellum in locis relatis per Cavalcanum, nibil dicere, quod proprietario obftare poßit.
48 Conclufio Authoris circa dubium propofitum fuprà, num. 40.
49 Emphyteuta fortius, \&s majus jus babet in re emphytesstica, quim ufufructuarius in re frucluaria.

USumfruĉum, five res fructuarias locari poffe per I ufufructuarium, certum eft, \& fuprd̀, cap. 69. num. wht. \& cap. 73 .num, 18. explicatum. Idque expreffim, \& indiftincte probat textus, ut alia jura, atque Doctorum authoritates fciens confultoq; pretermittam, in l. arboribus, 13 . §. ufufructuarius, ff. de ufufructu. Necintereft, 2 commoditatem tantùm, an ufumfructum fimpliciter, ${ }^{2}$ vel jus ufusfructus locaverit ufufructuatius, ex his, quæ cum Pinello, \& aliis contra communem adnotavimus fuprà, boc eodem libro, cap. 69. num. 17. utroque enim cafu, eadem facultas in conductorem tranfit, nec potentius aut majus jus transferre poteft ufufrucuarius, quam quod ipfe habet, ut $i b i$ diximus: idcirco vana qui-
demeft, \& juris decifioni contraria. Borgnini Cavalcani refolutio in propofito; is enim de ufiffruitu mulieri relifo, $n$. 171. fol. 365 . diftinguendum exiftimavit, ut ufufructuari locare poffit comoditatem ufusfructus alteri, non autemjusufusfrucuus : fed malè quidem, quippe cùm nihil interfit unum,aut alterum alienatum fit, ntrumq; potiùs alienari, aut locari potuerit, nec ufusfructûs nature, verba coñoditatis, ufusfructus, vel ju. ris ufusfructusaliquid detrahant, fed fic tranfeat ufusfruAusperalienationem, aut locationem in alium, prout erat penes frutuarium, non majori tempore duraturus, ut cum Pinello etiam probavim' d.c. $69 . n$. 11 . '由 17 .
3 Sed ad dubium principale, deveniendo, utrùm fcil. in locatione ufusfructus, aut rei fructuarix, quæe fit per wfufuctuarium, proprietari ${ }^{\text {c }}$ cateris conducere volen-
 $36 \zeta$. fecurè firmat, quòd fi altercario fit inter conduAorem, \& proprietarium de prelatione, ex eo, quia proprietarius ipfe vellet difta bona laborare, \& tenere ad affictum, aut pro eodem pretio; tunc ipfe proprietarius deberet anteire ; \& praferri cuicunq; etiam conjuncto, idque ratione connexitatis : idem etiam obfervat Vincent. Carocius traçatu, de locato \& conducto, gradu 3.perfonarum, quaff. 3. num. 37. 38. 'ै. 39. folio 78. ubi dicit, verba DD. quorundam, quos ibidem refert, in id effe preccifa, \& non tantùm honeflatem, aut æquitatem, fed etians neceffitatem pre fe ferre. Poftmodum verò fub eod. tertio gradu, quaff. 27. n. 1. fol.
86. dicit quòd faltem de honeflate teneatur ufufructua rius potius, infertquead explicationem textus in 1 . Pom4ponius, 29.ff quub. modis ufunfructus anittatur ;if fructuarius, inquam locavit proprietario, ufumfructum, \& ipfe poftea fublocat alij, an prajudicium locare potius proprietario, quàm alijgeneretur fructuario, vel fi proprietarius fimpliciter, aut pleno jure rem locaverit, utrùm fructuarium ipfum jure aliquo privet? \& plures cafus diftinguens, latè explicat ejus legis materiam, ut ibi videri poterit ; Cavalcanum etiam fequitur Petrus Surdus in conf. 43. num. 12. lib. I.
5 Videamus nunc, quo jure, quave Dotforum authoritate prediêtafententia fulciripoffit : Etquidem preefati Authores in probationem fuperioris refolutionis nullum textum allegant, contra ipfos potius expendi poteft textus ind. L. arboribw, 13. S. 1. If. de ufufructu, ubi indiftinctè conceditur ufufrutuario facultas locandi ufumfructum, nec adftringitur proprietario magis, quàm alij locare ; \& in 1. cui ufusfructus, 74. ff. de ufiffructu, invito etiam proprietario ufumfructum vendi poffe fcribitur: que verba fic convenire poffunt cafui, quo ufufructuarius alienat invito proprietario, hoc eft cùm proprietarius abfolutè repugnat, ne uffusfuctus alienetur, aut vendatur cuicunque quàm etiam cafui, quo ipfe alienationi non contradicit, fed fibi potiùs, quàm alii alienandum ufumfructurn contendit : quodvel ex eo fuadetur; nam æquitas hec, five honeflas, quax à Doctoribus confideratur communiter, contrà, vel faltem prater legem inducitur, nec aliquo jure probatur, videtur potiùs repugnare rationi textus in l. dudum, C. de contrabenda emptione, \& in l. ne cui, C. de locato of condud̃o: que jura, ut vides, propofitam fententiam ancipitem reddunt, \& dubiam.

Authoritates verò DoAforum, quas Cavalcanus precitavit, vel id non probant, vel in diverfis cafibus procedunt, ut de ipfo Caval cano mentionem faciens, Joan. Baptifta Laderchi" in conf. II I. n.3. vol. I. non imeritò dixerit, quòd Borgnini Cavalcani authoritas levis adeò eft, ut refutatione non egeat; ille enim DoAor parùm 7 accurate fcribit, \& fine ullo delectu omnia congerit in 7 unum: Idedque debere Judices, ad ea, que ab his Modernis eduntur, diligentiùs advertere, ne alioqui 8 in fententias abfonas ruant. Primò igitur, predictam drum in conf. 27.num. 6. lib. 6. quo loco Alexander ni-

Joan, del. Cafillle Quoo, Controv. Jxrغ่, Tom. I.
hilcribit de ufufrucuario alienante, aut locante ufumifructum, nec in favorem proprietarij aliquid decidit : dumtaxat frmat, dominum directum agnato praferri in retractu emphyteufis, non obltante confuetudine, de qua tractabat ibi: quia illa confuetudo o 1 a dubio debet intelligi, ut non prajudicet domino retrahere volenti rem emphyteuticam, ex rationibus nonnullis ibidem adductis.
Nifi dicamus refpettu ufufructuarij vendentis, aut, locantis, idemjus obfervari debere, aut eandem rationem militare, proptereà quòd proprietarius obtinet dominium proprietatis, \& jus ufusfructas duntaxatrefidet penes fructuarium: unde ratione dominijd directi æquum eft, ut in jure ufusfructus, ceteris aliis nullum jus habentibus in re preferatur is, qui proprietatem, aut dominium directum obtinet. Sed adhuc obftant nonnulla, quex adnotabimus infrid, num. 34 - © Sequentibus, के num. 37.

Secundò citat Hyppolitum in fingul. 441. Licet de jure, num. 2. qui etiam de ufufuctuario non tractat, $n$ fed ad limitationem l. 2. C. de coniunium rerum alienatione, per quam Princeps habens rem communem cum 10 alio, ficut potelt partem fuam vendere: fic \& partem focij etiam fine caufa foluto pretio vendit, polt Felinum relatum ibi probat, æquum effe, quod Princeps venditurus talem rem communem ; prius requirat ip. II fum confortem, \& eum aliis praferat, fivale tantum dare, quantum alius, argumento $l$. prime, $f f$. de in diem addiflione, \& L. prima, ff. de privilegiis creditoremn. 12 Verum hrec æquitas ex capite Dociorum defcendit, nec jure aliquo probari poteft ; privilegium potius Principis aut Fifci reftringit juxta quod foliditatem rei fifcus vendere poteft, cùm partis dominus eft, nec adfrringitur neceffitate denunciandi, ut conflat ex d. l. 2 . C. de commumiun rerum alienatione: in aliis vero con- 13 trà obfervatur; idcircò vendens rem comíunem, non prajudicat conforti, nifi fecuta ufucapione, aut prafcriptione; quo tamen cafu in fubfidium tenetur ad partem pretij, ut per textum in $l$. prima, $C$ e eodem tit. notarunt Baldus, $\alpha$ Salicetus ibidem, in fummmario: unde nec Hyppolitus in favorem proprietarij aliquid dicit, I nec etiam reatè allegatur fimpliciter, quafi probet iententiam fuperiorem; enimy veró, inter proprietarium,\& ufufuctuarium communio aliqua confiderari non poteft, ut cum aliis infrà probabo.
Tertiò refert iden Cavalcanus Boërium decif. 107 . 15 num, 2. ubietiam de ufuffuctuario nihilil fcribitur; pof Bartolum tamen, Angelum, Joann. de Platea, Lucam de Penna, Rebuffum, Romanum, \& Caftenfem probatur, colonum debere potiùs fructus vendere domino, quàm alij, jufto tamen pretio, \& in emptione hujufmodi fuctuum dominunn praferendum aliis, cum Covarr. probavit Azevedius in l.7. tht. I1. num. 2. lib. 5: nove colleg. Regia. Sed nec hoc concludit, quippe 16 cùm ufufructuarius potentius habeat jus in ufuffrutu, quàm colonus in re conducta, \& diverío, potiorique jure utatur, ut fuprri boc eodem libro, cap. 5. num, ig. 20. ©f 2I. probavimus.

Denique \& ultimo loco citat Cavalcanus Tïraquellum de retraçu lignagier, S. 1. ghofa 3, num. 55 . - f feqq. 17 quem referre debuiffet $g$ lo $\int a 7$. M. ₹5. © $\int$ ¢eqq. fed nec eo loco aliquid dicit, quod concludat proprietarium in venditione ufusfructusaliis preferendum; contrarium potiüs numeris Sequentibus fupponit apertè.
Quapropter, pro folutione pradit̂a queftionis, \& hujus materiæe perfecta explicatione, nonnulla conftituere neceffarium erit, quibus res ifta abfolute, \& diffinAè remanebit declarata : \& inprimis conflituo, in venditione ufusfuctus non habere locum retratum jure fanguinis idq; indiftinate, five proprietario, five alteri extraneo ufusfructus vendatur: quod poit alius multos ration e jure, atque authotitate optime comprobarunt Tiraquellus de retractu ligaggier, S. I. glof.7. $\mathbf{. e x} n .55$. ufque ad num. 62. Montalvus in 1 . 13. tit. 10. Cloffa magna, colum. 11. infine, verf. item quaro an babaat locums $\underset{\text { L1 }}{\text { i/n }}$

## 268 Quotidianarum Controverfiarum furis, Lib. I.

ifta lex in ufufructu, lib. 3. fori. Covarruv. lib. 3. variar. cap. I 1. num. 4: Matienço in l. 7. tit. I I. glof. I. ex' $n$. 30. ufğg ad n. 35 . \& ibidem Azevedius num. 13. lib. 5. 19 nove recopilationis. Joannes Gutierrez pracficar. Lib. 2. quaft. 146. qui dicunt, idem procedere in venditio20 ne usûs, vel habitationis: \& reddunt rationem, quoniam retracqus jure fanguinis locum non habet nifi in rebus immobilibus, ut probat Matiençus dič. gloff. $\mathbf{r}$.
enum. I. per illam legem, in quantum dicit, Heredad de e1 patrimonio: At fuperiora jura incorporalia funt, atque ideò non funt propric̀ mobilia : nec immobilia, fed neutrum aliquid per fe exiftens, ut funt cretera jura, ut probat Tiraquellus ubi Jupra, num. 58 ., \& cæeteri fu22 pri relati fequuntur: ficq; in hoc cafu ceffat ratio pradiz. l. Regia: \& quod ufusfructus verè inter immobilia non computetur, plenè fundant Tiraquellus, Matienço, \& Joannes Gutierrez wbi fuprà, \& in terminis tradunt Alexander in conf. 5 2.num. 2. lib. I. Corneus in conf. 147. colum. 4. lib. 4.
\#3 Secundò conftituendum eft, fimiliter non effe locum retractui ufusfructus, fidominus directus feu proprietarius fundi vendiderit ufufructuario proprietatem; \& confequenter quòd tali cafu confanguineus, vel foci ${ }^{\circ}$ non poffit retrahere totam rem, vel fundum venditum, fed tantùm nudam, \& folam proprietatem, \& ufusfructus remanere debeat ufufructuario emptori, ficut anteà erat, nee in eo fit locus retractui. Id cui amplius non infiftendum duxi, fciens potius, confultoq; pree24 termittere volui, proptereà quòd hujus queftionis dubitandi rationes, atque praffatee refolutionis concludentes etiam rationes eleganter confiderant, \& poft longam difputationem fic in effectu refolvunt Tiraquellusde retraf̆u lignagier, S.1. d. glof. 7. ex num. 62. cum feqq. Anton. Gomez. in L. 70 . Tauri, n. 34 - per tos. latiffime Joannes de Matienço in d. l. 7. tit.11. gloff. 1 . ex $n .35$. ufog adn. 47. lib. 5. nove recopilationis, \& ibid.
$25 n .44$. explicat textum; qui videbatur in contrarium urgere in L. fi tibi,ff. quibus modis ufiwfrulus amittatur, \&
26 num, 46. refpondet ad textum in $l$. is cujus forvo, ff. de legatis 2. atque eleganter explicat eum.
27 Tertiò conffituendum eft, dubium effe, an retractus ratione communionis locum habeat in ufufructu com. muni vendito? Et partem affirmativam, ut fcil. parte ufusfructus comunis vendita, confors, vel focius in ufufructu poffit partem venditam retrahere, tenuit Gregorius Lopez in 1.55 . tit. 5. part. 5-gloff. 2. col. 1. ad medium, \& defendit Joannes de Matienço in l. 13. tit. 13. gloff. 3. n. 3. per totum, lib. 5. nova recopilationis: fequitur Joannes Gutierrez practicar. Lib. 2. quaft. 16528 n.I. in verf. qua ratione, \& in finalibus verbis: \& ij Authores idem probant in ufu communi alicujus fundi vendito, \&in habitatione domus, vel alia fervitute conuni,
30 aut alio jure quocunque vendito. Idem etiam firmant in actione perfonali, quam plures habent ad fundum. Deaique \& in rebus mobilibus, ut fcilicet retractus ratione comunionis locum habeat pro rebus mobilibus alienatis, ficut pro immobilibus: quod abfque dubio procedere dixit Albornoz lib. 3. del arte dé les contraitos, tit.3. del retrato, fol. 120 . col.4. verf. La fegunda quem re31 fert, \& hanc partem fecurè probat Joann. Gutierrez d. quaff. 365 - per totam, ubi adversus hanc refolutionem optime expendit $l .74$. Tauri, eidemq; \& verè \& eleganter fatisfacit. Deinde opponit quòd in fuperiori cafu, 32 hoc eft, cum ufusfructus venditur, rétractus ratione fanguinis locum non habet, qui, ut dictum eft, pro rebus immobilibus dumtaxat datur: \& optimè etiam, atque concludenter fatisfacit, \& conftituit differentiam quoad propofitum cafum inter hos duos retractus ratione fanguinis, \& ratione comunionis, ut ibidem videri poterit: \& per Matiençum in d.l. 13. tit. 1 I. gloff. 3. num. 3. lib. 5. nova recopilationis.
33 Quartò conftituendum eft, dubium effe, an proprietarius poffit retrahere ufumfructum venditum rationes communionis? Et in hoc cafu nullo modo locum ef.
fe retractui, exiftimarunt Anton, Gomez.in l. 70. Tmiri, n.33.Joan.deMatienço in l.13 .tit. 11 gl.3.n. 14 . of 15 . lib. 5. nova recopilationis. Horum fententia (quæ à nemine hucufque improbatur, nec majori difputatione explanatur) duplicempatitur difficulcatem. Prima confiftit in eo, quòd praffati Authores uno dumtaxat, eoq; falfo quidem fundamento moti fuerint: dicunt enim; ideò retractuilocum non effe in propofita fpecie, quoniam ufusfructús alienari non poteft ; \& fi de facto alienatus fit per ufufructuarium, ftatim ipfo jure amittitur, \& cum proprietate confolidatur, ex communis fententiæ opinione, quâ ipfi decipiuntur: verumenimverò cùm jure ipfo, \& abfq; timore amiffionis, vel alterius pcenæ poffit ufusfructus alienari, ut fuprà, boceodem lib. cap. 69. concludenter probavimus, conftat manifeltè, deficiente preedicta ratione, quà principaliter predicti moventur, facilè prefatam opinionem convinci, aut non omninò fecuram effe, fi non aliis fundamentis comprobari poffit. ubi probatur, quòd ufusfructast. in mulcis cafibus pars




3636

$\qquad$ 8 -
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

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

[^4]$\qquad$ 8

[^5]$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$













$\qquad$
$6+280$
$8-8$
$8-8$
dominij elt; unde videtur quòd in prediéto cafu locus effe deberet retractui. Nam rejeda folutione Antonij
39 Gomezij wbi uquri, $n .32$. in verf. nec obffat, quam probavit Matiençus subi fuprà, $n$. 12. fed improbavimus $\sqrt{u}$ pra, cap.32. quod egimus de intelleatu d. L. Te reffe dicimus ; refponderi debebitjuxta ea, quae ibidem diximus dif. cap. 32. quèd ufusfrututus eft pars dominii, non regulariter, fed in aliquibus cafibus, ut dixit Gloffa ibi. Multa enim ufufuctuario conceduntur, que nonnifi vero domino competunt; facultas autem, aut jus retrahendi non continetur in dietis cafibus, nec ufuffuctuario conceditur aliquo jure, ficuti alia conceduntur, propter que predicat fimilitudo confideratur; ac ne cuidem prefata facultas eidem frucuario competere potelf, ob rationem predidtam, \& verba d.l. Regiee 13.tit. 21 . tib. 5 . nove recopilationis, que nullum jus ufufructuario tribuunt, quatenus fcribitur ibi: Yel que tiene parte ev ella.Idque propter verba pracedentia, porqueera comiun. Quia ufusfrucus in proprietate alienata nullam partem habet, nec ratione ufusfructus partem habere cenfetur ut $f$ upra dicebamus. Quia revera dittincta res eft, ufusfrutus ab ipfa proprietate alienata, \& de per fe confiftit, necinter proprietatem, \&ufumfructum focietas aliqua, vel comunio datur, utfentiunt prediati Authores, \& numeris pracedentibus dicebamus.
40 Ex his infertur, Borgnini Cavalcani refolutionem in hac materia periculofam effe, ac fallam quidem, nec jure probatam: is enim de ufufructu mulieri relizto, n. 173 fol. 366 . exiftimavit, proprietarium volentem alienare, proprietatem potiùs ufufructuario, quàm alteri alienare debere. Primùm, quoniam dubium hoc dejure communi decifum non eft, nec etiam de jure Regio, nec tale quid in favorem ufufrutuarij inductum, ut utrumq; firmavit Anton. Gomezius in L. 70. Tauri, n.32. in prin-
AI cip. \& verè ufufructuario obftant quamplurima, que numerís pracedentibus adnotavimus. Deinde \& fecundò, quoniam preditus Author citat in eam fententiam Baldum in l. ad probationem, in fine C.de locato \& conducto.
42 Quo loco Baldus nihil in propofito dicit, fed movet queftionem, utrùm conductio valeat, fi ufufructuari ${ }^{\circ}$ conducit à proprietario ignoranter; \& refpondet quòd non, quia conducit rem fuam, ideft, comoda fua, ut lum textum etiam Bartol. inil. cotem ferro, S. I. per iltolus nihil de ufufructuario feribit, folumm dicit, quòd mandatum habens fpeciale, non poteft $a b$ uno poffeffore rem auferre, \& alteri dare, offerente ipfo tantum, quantum fecundus : quod latius declarat Cumanus in
44 conf. 5 . 8 cin conf. 21. Indeque ex doatrina Bartoli inferunt nonnulli, emphyteutam praferrialiis emptorib", fi dominus vendit, quos refert Boerius decif.107.n. I. Contrà tamen, dominum directum volentem vendere jus fuum directum, non teneri denuntiare emphyteutee, nec ipfum emphyteutam aliis praferendum, cum ${ }^{-}$Speculatore, Saliceto, \& aliis optimè probat Jafon in l.ultim. n. 17 . \& tribuw feqq. C. de jure emphyteutico, \& in puño juris fic in effectu concludit, \& alios in idem refertBoerius diä. decij. 107 . $n$. 4 . Dicit tamen quödex quadam urbanitate, potius debet dimittere primo condutori, vel emphyteute, quàm novo pro eadem Penfione, aliter fieret fibi injuria. Verùm heec urbanitas ad juris neceffitatem trahenda non eft, ne aliàs tollatur alicuiut rem fuam pro arbitrio fuo vendere pof fit, contra textum in 1. dudum, $C$. de contrabenda emptione, \& in l.ne cuic, C. de locato, \&alia, que in propofito confiderat Sarmientus (fed Jafonem locorelato $f u$ pra, non citat ) Selefar. interpret.lib. 3. cap.7. n. 2. ubi
45 confanter afferit, Emphyteufim finitam, non teneri
renovare dominum confanguineis emphyteute, fed cui velit, dare poffe, aut fibi retinere fi velit; impro6 batq;, ac merito quidem, alios contrà tenentes, \& $n$ 3. refpondet ad textum in 1. . congruit, C. de locatione pradiorum civilium, lib. 1I. Qui fuperioribus omnibus repugaze videtur, fed revera feeciale, aut fingulare
jus continet, ut ibi probatur per eundem Auchorem,\& vide infri, ad finem lib. in amnotat. Denique citat Caval- 47 canus Alexandrum, \& Tiraquellum : qui tamen in locis relatis ab eo nihil dicunt, quod proprietario, aut emptori proprietatis obflare poffit. Poterit ergo pro-48 prietatius, ac pro arbitrio fuo proprietatem vendere, cui voluerit, ex dif\%. I. dudum, \& fuperioribus refolutionibus procedentib" in emphyteuta, qui majus, \& fortius jus habet in re emphyteutica, quàm ufufrutuari in refructuaria, ut probavimus fupria, boc eod. lib. . cap. 5 - 49 num. 17. per totum. Et de his hactenus.

## C. APUT LXXV.

Ufufructufinito,an,\& qualiter nudæ proprietatis dominus incipiat plenam in re habere poteftatem? ubiexplicatur textus in $\S$. finizur, ad finem, Infisurt. de u/ufructu. Proprietatem diftingui per nudam,\& plenam, probatur: Dominium utrùm fit idem quòd proprietas, \& unicum tantùm, vel duplex, directum, \& utile, accuraté, \& diftincté tractatur: Ac demùminfinitis aliorumfententiis congeftisin unum, \& confutatis,res iftamelius, quàm hactenus declaratur.

## SUMMARIUM.

I Proprietatem diftingui per plenam, \& nudam, wt fcilicet proprietas plena dicatur, fic cum omni rei atilitate penes nos fit, fivero ufiufrutu detracifo, nuda, boe eff, quando alius habet ufiunfructum.
2 In re corporali, ex fententia Cafifenfis, eff dare nudams propristatew; © eff dare uf umfru fum formalem,
itemp proprietatem plenam, Scilicet junctam cum nfufruçu cuifali.
3 Proprietatis, of dominij, ex fententia Berenganij), differentia una relata; \& © ibidem Pinelli rejolutio adduta.
4 Proprietatis verò plenam proprietatem demonftrari, ©̦ fis comprehendi etiam jus utilitatemr quoque fructuum continens.
5 Proprietas latijfime capitur, \& potest comprehendere pofeffionem, ufumfructum, rem ipfan, \& res incorporales.
6 Proprietatis verbo in dubio, nudam tantùm proprie-
tatem fme ufufruçus fignificari, ex fententia quorundam, que hoc numero improbatur.
7 Et in contrarium rationes; ac etiam jura nounulla ponderata.
8 Hermanoctij Decijad nomullas leges interpretatio improbatur.
9 Verbum fimpliciter prolatum in potentiori fignificatis accipiendum.
10 Inter dominium, \& proprietatene quid interfit ex fentia Parladorij?
II Qua nova non esf, ut ipfe dicit, nec vera, atǵg hoe num. noviter improbatar ab Authore.
12 Parladorij ad nonnullas leges interpretatio fubtiliter; \& vere convifta per Authorem.
13 Recentiorum opinio (qua probatur ì Parladorio) rejecta, \& communis fententia probata per Autborem.
14 Dowiniams quid fit : ubi etiam Parladorij fundamentum retorquetur contra eundem.
Is Antonij de Quajada diftinctio circa dubium propofifitum fupra, num, Io. improbata.
16 Proprietas an fit idem quid dominium, an diverfoms five quid proprietas, quid etiam dominium : is multis num. feqq.
$\Delta 7$ In dubio fuperiori, adeo diverfas effe, \&o contrarias nur Scribentiam jententias, ut finitis libris attente praL1 lecticu;

## 270 V Quotidianarum Controverfarum Iuris, Lib. I.

lettis, \& Sape revolustis, vix certa refolutio tradi poffit.
18 Proprietatem, do dominium idem effe, ex fententia quorundanr.
19. Ac pro illis quamplurima jura inducta.

20 Ponderata etiam verba l. 27. tit. 2. partit. 3.
21 Stultos effe, ex fententia Cujacij inquirentes, quid inter dominium, \&े proprietatens inter/jt, nec nllam aliam differentiam efle ex eodem Axthore, quam quòd latius patest dominij, quam propristatis nomen.
22 Proprietatem, \&o dominism diverfa effe ex Jententia aliorum, לढ pro illis nomnulla jura adducta.
23 Berengarij ad nornullas leges Pandefarum interpretationem generaliter non poffe omnibue adaptari, nes convenire verbis d.1. 27. tit. 2. part. 3 .
24 Dominium aliud direcinne, aliud utile, ex fententia communi, qua ab Authore probatur.
25 Pro Jententia communi Petri Gregorij locws adductus.
26 Dominium unicum tantùm, idque directum, ex fententia quorzndam, contra Communem.
27 Que di/putationis gratia defendi potesf, quamvis de rigore à Communi recedendum non fit.
28 L. poffeffores, C. de fundis patrimonialibus, lib. II. explicatur.

29 L. fi domus, 8 . final. ff. de legat. I. declaratur.
30 L. I. 6 . qui in perpetuum, ff. fi ager vectigalis, intellecta.
31 D. Joann. de Leon. laudatwo per Authorens.
32 Dominium, © proprietas qualiter differamt, ex Jententia commumi?
33 Que hoc numero improbatur, inquiritarque dominij appellatione, de quo dominio intelligere debeawns: © Coffalij Jententia nove convincitur.
34 In fuperiori dubio, diverfas, \&ै contrarias fententias cumulatas remiffive.
35 Proprietatem, © dominium idem non efle, fed diverfa ex fententia Authoris, cwm relatis fuprà n. 22.
36 In re, qua ommino esf noftra, duo funt qua babemus, dominium foilicet, © poffeßio : dominixom jus illud fignificat, quo rem facinus noftramr, nobisós, propriam; poffeßio in occupatione, \& detentione rei ßpectatur; ; illud vero in jure, quod babemus de ipfa, ut volumus, libere dijponendi. Proprietas, ơ dominium qualiter diffinguantur, five qualiter fe babeant ex fententia Authoris, que Saliceti, ac aliorum authoritate fulcitur.
38 Fabri doctrina contra Jafonis infitutum probata.
39 L. proprietatis, C. de probationibus, verus Jenfus traditus.
40 L. fi procurator, 13 . ff. de acquirendo reram dominio, explicata.
41 Proprietas, \&ै dominium Sepifime in jure pro codem ponuntur, \&ै ratio vera redditur.
42 Dominij nomen cimm fimpliciter ponitur, habita relatione ad perfonaus, cui direfum dominium competere non poteff, qualiter accipiatur.
43 UJusfructus, \& poffefionis, Servitutis etiam, \&ै ufius dominium dici.

PRo abfoluta, atque diftincta hujus Capitis explicatione, conffituendum erit in primis, quod attinet ad primum dubium, apertè decifum per Juftinianum in 5. finitur, in finalibus verbis, Infitut. de afufructu, quatenus fcriptum reliquit in hunc modum: Cimm autem finitwe fuerit, totus ufinfructus, revertitur fcilicet ad proprietatem: © ex eo tewpore nuda proprietatis dominus incipit plenaw in re babere poteffatem. Ex quibus verbis, \& verbis textus in $\varsigma$. 1. ejuscdew tit. cum aliis juribus referendis I infrú, manifeftè deducitur, proprietatem diftingui per plenam, \& nudam: ut fcilicet proprietas plena dicatur, fi cum omni rei utilitate penes nos fit; fi vero $u$ fufructu detracto, nuda, hoc eft, fi alius habet ufumfruAum: quod etiam probatur per textuma in $l$. fi itafti-
pulatus fuero, $s$. Titive, ff. de verbor. oblig. I. fi dominus, If: de ufufruct $\mu$, l. fermine, 9 . iluud, C. de fecundis nuptiis, $i$. $f i$ alij, of. de ufufructu legato, $L$. Sempronius 26 . eod. tit, $l$. cum in fundo, ff. de jurre dotium, ibi: Plenam proprietatenm Per qua jura fic obfervant Glof. Bartol. Salicetus, Baldus. Alexander, \& alij DD. comuniter in dictis juribus. Caftrenf. in d. L. proprietatis, in princ. C. de probat. dum dicit, quòd in re corporali eft dare nudam proprietatem; 2 \& eft dare ufumfructum formalem, item proprietaterm plenam, fcilicet junctam cum ufufructu caufali: \& effe veram, \& comunem refolutionem, conflat ex Ricciardo ad rubricaw, Infit. de ufufruçu, n. 169 \&े 166 . \& ultra relatos ab eo, idem profitentur Ripain $l$. naturaliter, S. nibil commume, n. 9. ff. de acquirenda polfelio$n e$, ubi Corrafius $n$. 7. interpret, 2 . Marianus Socinus n. 19. Claudius Marmerius n.6. Hormanoctius Decius n. 5. \&Berengarius 3.prafatione, n. 1. verf. Tertia differentia. Qui inde infert, in hoc differre proprietatem à 3 dominio; Dominium enim non recipit hanc diftinCtionem, ut unum fit plenum, \&alterum nudum, fed ubicunque dominium datur, ibi plenum dominium denotatur, nam qui totius fundi dominus eft, plenum dominium habet, fi verò folam proprietatem habet, plenum eft etiam proprietatis dominium, ut in d. b. $\sqrt{2}$ dominus :f.de ufufructu, \& l.fructus, ff. de rei vendicatione, ubi Jureconfultus, eum, qui nudam tantùm proprietatem habet, dominum appellat. Denique eum, qui folum ufumfructum obtinet, ufusfructus dominium obtinere dicit textus in $L$ qui ufumfructum, $3 \cdot f f \cdot \int$ ufusfruItus petater. Quia talia jura habens, de his rebus liberè difponere poteft, fecundùm naturam rei, ut eft de mente Caltrenfis in d. l. proprietatis. Negari tamen non poteft, quin plus fignificetur ex verbis pleni dominij, quam ex dominio fimpliciter prolato, ut fuperioribus minimè relatis,advertit expreffim Arias Pinellus 2.part. l.1. C. de bonis mat.n. 3 in verf. © fic refolvo : Qui etiam in dominio videtur admittere diftinctionem, quamBerengarius rejicit: fed ejus nullam mentionem facit, ut plenum dominium intelligatur, quando concurritufusfrutus cumproprietate, feu quando ufusfructus non feparatur à proprietate.
Preeterea, \& fecundo inferri poteft, Fabrum in diat. 4 5. nibil commune, n. 1 I. rectè docuiffe, Proprietatis verbo fimpliciter prolato plenam proprietatem demonftrari; \& fic comprehendi etiam jus illud utilitatem quoq; fructuum continens : quem fequitur Berengari? ubi fupri, dich. verf. Tertia differentia, \& veriorem opinionem exiftimat Joann. Corrafius in d. $\varsigma$. nibil commune, n. 7. Marian ${ }^{9}$ Socinus n. 18. Chaffaneus in confuetudini $i_{7}$ bus Burgundia, rubric. I. des juftices, $\varsigma .2$. glofla, oul ter- $^{\text {ritoire. Bo }}$ ritoire. Bolognetus, etiam in eod. S. nibil comiune, 2.part. num. 13. Ubi contra nonnullos conftanter afferit, quod s proprietas latiffimè capitur, \& poteft comprehendere poffeffionem, ufumfructum, rem ipfam, \& res incorporales, ut $i b i$ probat. Inde, \& confequenter infertur, 6 deceptos alios, qui authoritate, \& fententia gloffe in $l$. fi procurator, iff. de acquirendo rerum dominio, exiftimarunt, Proprietatis verbo, in dubio, nudam tantum proprietatem fine ufufructu fignificari : quam opinionem relatis aliis, veriorem credit Hormanoctius Decius in d. 5. nibil conimme, num. 5. Sed falsò quidem ; pri- 7 mò, quia ufumfrucum divelli, feparariq:à proprietate, fæpiffimè jura dicunt, ut in l.ufiusfructus plurib.S. de ufuefrư̆u, \& in l. idem, I. © 2. ff. de ufufrữu accrefcendo: quod oftendit manifefte, ufumfructum in proprietate fuiffe, argumento l. decem, ff. de verbor. obligat. Nam aliàs fi Proprietatis nomine, nuda tantùm proprietas demonftraretur, proprietatem cum adjunto nudam otiosè exprimerent Jureconfulti ; quo argumento eleganter ute batur Corrafius ubi fupra, numu.8. \&ultra eum adduci poffunt in eam fententià nonnulla velutexpref fa junt textus in $\mathbf{5}$. I. Inflitut. de ufufrucfu, dum dicie Juftinianus, quòd ufusfructus à proprietate feparatioaem recipit; ergo cumilla erat conjuncus, \& in fine,
dum dicit quòd ne in univerfum inutiles effent proprietates, femperabfcedente ufufructa, placuit certis modis extingui ufumfrutum, \&ad proprietatem reverti: ergo cum illa aliquando fuit, nam aliàs non reverteretur, ${ }^{\&}$ in 1. fundus, 4 .ff. $f$ iuf finfruchus petatur, ibi: Dixi interim cum proprietate ufumfructum effe, L.ff tibi proprietas, ff. de ufiffructua accrefcendo, 1.fi tibi, ff. quibus modis ufiufructus amittatar, \& in pluribus aliis locis, in qui-bus verbum proprietas fignificat plenami proprietatem cum ufufructu, nifif fit adjunctum nurda, vel aliter in contrarium conflare poffit, ut colligiture ex $l$. permifceri, ff. de acquirenda polfeßione, l. procuratorem, C. eodeme titull S. non Jolium, inftitut, per quas perfonas no8 bis acquiritur: quorum jurium difficultate oppreffus Hormanoatius Decius in d. $\varsigma$.nibil commume, refpondet
n. 5 . id procedere de lata fignificatione: Que folutio violat manifefte verum fenfum, \& proprietatem verborum, quæ in diAtis juribus continentur, arque apertè denotant Proprietatis verbum de fui propria fignificatione denotare plenum, \& direfum dominium, etiam cum ufufuctu, ut expreffim advertit Marianus Socinus in eodem §. nibil conmune, $n$. 19 \& \& faciè fuadetur; - nam in 1. . i. procurator rem, ff. de acquirende rerum dominio, fruftrà fubderetur, ép proprietas, cùm jam illa nuda effet inclufa in verbo dominium, quod juxta gloflam ibi, 9 \& prafatex opinionis Authores, pro pleno dominio capitar. Denique, quia verbum fimpliciter prolatum, in potentiori fignificatu accipiendum, ut dicit textus in $l$. 1. S. qui in perpetuum, ff. f a ager vectigalis, l. . . 5 . bidurm, ff. quamdo appellandum jit, i.fic duo patroni, S. I. If. de jurejurando, cum his, qua in proppfito fribunt Tiraquellus de retractu conventionali, S. 2. gloffa 1. \&' unica, n. 8. Joannes Cephalus in conf. 35 . num. 34 . lib. 1. \& in conf. 218. n. 30. lib. 2. Antonius Galeatius Malvaffia in conf. 98.num. 17.vol.1. Joannes Francifcus de Ponte in conf. 30. num. 42. Ergo Proprietatis verbum abfque adjunto $n$ nda prolatum, in potentiori lignificatione accipiendum erit, ut fic plenam proprietatem fignificet, nifi aliter exprimatur.
Tertiò \& principaliter infertur, ex pradiZ̛is etiam convinci nonnulla, que omifis aliorum fententiis, ut ipfe dicit, non veris, tanquam nova tradit Joan. Parladorius rerum quotidiamar. lib. 1. cap. 4, per totum : quo quidem loco invenio quamplurima, aut minuss benè refoluta, aut que juris rationem maturè cogitanti, non
10 omninó placere poterunt. Primò enim movet dubium, quid inter dominium, \& proprietatem interfit: \& dicit quod aliorum fententiis rejectis, ut fua fert opinio, eorum nominum ea eft veriffima differentia, quid dominium eft jus ferè femper cum ufufructu conjunt九um ; proprietas verò e contrà eff jus ab ufuffưtu fe-
II junctum, $\propto$ feparatum: qux doctrina, ut ex fuperioribus confat, nec nova eft, ut ipfe dicit; procedit potiüs ex fententia gloffe in d.l. fi procurator, cum Authori-
2 bus fuprad citatis, nec etiam vera, ut num. pracedent. probavimus: quippe cum proprietas poffit effe, \& fapè fit cumufurruatu conjuncta, \& dominium non ideò effe definat, quòd ufusfructus penes alium fit , poffit potius verum dominium reiabfque ufffructu confiderari, ex ditais fuprad.
12 Secundò dicit nullum negotium facere fibi textum in $L$. uffufruçu, ff.foluto matrinoonio, \& in 1 .f cicum teftamento, S. If findum, ff. de exceptione rei judicata: : item nec alia jura fimilia, in quibus adhuc proprietas appellatur, poftquam ufusfructus confolidatus ett. Nam fecundùm eum, illud fit habita relatione ad tempus prateritum ; id tamen, ut vides, evidenter repugnat eorum jurium verbis, que adduximus suprin. 7 . nec verum eft, nudam enim proprietatem ufufuctu carentem, plenam vero proprietatem ufumfrucum habentem paffim Jurisconfulti, ac Imperatores dicunt, ut conftat ex jurib* relatis Supri, $n, 4$. ©f Seq. L.fi a alij, ff. de ufuffuctu legato. $\varsigma$. 1. Inflit de ufufructu, ubi dicitur, quòd ufusfuctus à proprietate feparationem recipit $;$ at fiproprietas effet jus
tantum, ut Parladorius affirmat, ab ufufrucuu féjunđđ̃, \& feparatam, malè diceret Juftinianus, quòd à prop̧rietate feparari poteff id quod cum ea non effet conjuncuim : Nec verba illa, ficuti nee verba textus in d. $\S$. fo nitur, ad finem, intelligi poffunt prolata, habita relatione ad tempus preteritum: nam in diž. S. I. non dicicitur, quòd ufusfrutus feparatus eft, aut non habetur refpectus ad tempus per quod extititfeparatus;, fed demonffrat Imperator, potentiam,\& habilitatem quam habet ufusfứus exiftens cum proprietate, ut poffic multis modis ab ipfa proprietate feparari, \& in dicto S . finitur, dicitur expreffim, quòd ufusfructus finitus revertitur ad proprietatem, ex quo magis preefens effece confideratur quam ad tempus proteritum relatio 'fic, ut de fe conflat apertè: pratereá, \& non eundo per alias ambages, ufumfructum fimul dari cum proprietare, etiam nunquam feparato ufufucuû, nec poffea confolidato, clare probact textus in 1.f fita Jipuplatur, 126. .\%. 1. ff. de verbor. obligat. in illis verbis: Et winus eft in to ". fufruăuq quem per fequis promifit, quàm in eo qui proprietatem comitatur. Ubì exprefese denotat, ufumfucuum femper comitari plenam proprietatem, ut latius probavimus $\int$ upra, boceodem librocap. 1. per totum.
Tertio infert ipfe Parladorius, merito à Recentiori- 13 bus explodi veterum illam fententiam, quà diftinguunt inter ufumfructum caufalem, \& formalem: nam juxta fententiam ejus, cum proprietas fit jus ab ufufruçufeparatum ; confequenter apparet, ufumfructum effe jus à proprietate fejunctum. Huic refolutioni obflant quamplurima, que latiffimè annotavimus fuprri, boceodem lib. cap. 1. per totum, ubi prefatam Connuem meliuis quàm hatenus defenfam reliquinus, $\&$ contrarium Recentiorum opinionem minus veram probavinus. Deinde fundamentum Parladoriij per quam Falfum effe, ex diatis fuprd patet evidenter; nam cum proprietatem plenam ufusfructus comitetur, ac cum illa refídeat, reàè à DoÅoribus ufusfructus caufalis nuncupatur communiter, nec illatio pradida juris ratione fubffifit.
Quartò denique \& ultimò Parladorius eodem cap. 4. I in princ. num.2. dominium effe jus cum ufufrutata conjuntum; proprietatem veró effe jus ab uffofucuu feparatum, ea dumtaxat fundat ratione, quód fcripferii Bartolus in L.f q quisi vi, 5 . differentic, n. 4. ff. de icquit renda poffefione, do minium effé jus de re corporali iiberd difponendi, nifi lex prohibeat: \& Bartoli doctrinam fequantur communiter Dotores ibi. Jafon in ditita h.naturaliter, §. nibil commume, num. II \& ibidem Rubeus num. 88. \& Berengarius num. 42. Salicetus in 1 . triditionibus, num. 4. C. de pusfiù, \& Alciatus ibi, nuim. 24 Pinellus 2 . parr.L. 1. Cde bonis maternis, num, 1. ubi refert Duarenum, \& Connanum idem tenentes. Decius in conf. 558 . num. 5 . Cephatus in conf. 35. num. 42. lib. r. Jacobus Menochius in conf. 381 nam. 4 lib. $4 . \&$ in conf. 492. num. 12 . lib. 5 . Petrus Ricciardus ad rabricanif, Inflitut. de ufiffructu, num. 149. \& cum Baldo, Soto, Antonio Gomezio, Antonio Gabriele, \& Mafcardo, probavit novilfime Antonius Pichardus in rubrica, Iysfit. de rerum divifione, num. ₹. ubi adducit noinulla jura atque expendit 1 . 1. tit. 28- part. 3. quee Bartoli definit tionem confirmat. Verum hoc fundamentum nihili in in propofito urgere, in contrarium potiùs retorqueri poffe ex eo manifeftè conitabit, quò militar etiam, ubi folam proprietatem fine ufufructu quis habet; $;$ tunc enim dicitur etiam plenum habere proprietatis dominium, ut poffit ad libitum de proprietate ipfa difponere: quod expreffim, \& magiftraliter docuit Caltrenfis in d. l. proprietatis, n. 2. C. de probationibus, \& fequitur Berengarius in d. $\varsigma$. nibil commune, 3 . prafatione, num. $\mathbf{1}$. ver. Tertia differentia. Nec fequitur, dominium effe jus cum ufufuctu conjunctum ex definitione dominij (xiprà relata, quoniam ea militat etiamm ubi quis non habet plenum dominium, quia ufisfructus penes alium exiftit, ut pungit Pinellus 2. part. dicta leg. 1. C. dè bonis maternu, num.


## 272 <br> Quotidianarum Contrioverfiarum Iuris, Lib. 1.

15 Ex quibus deftruitur etiam diftinctio quædam, quam in hac materia confiderat Antonius Quefada, diverfar. quaft. juris, cap. ult, num. 34. Item etiam, quia fi dominium reperiatur cum ea potentia, quam in proprietate conflituit, in quo à proprietate diftinguatur, non explicat, nec rationem aliquam concludentem affignat.
16 Dubium ergo neceffarium eft, inquirere utrùm proprietas, de qua fepiffimè in jure mentio fit, fit idem quod dominium, an diverfum; five quid proprietas,
17 quid etiam dominium. In quod dubio adeò diverfe funt, \& contrariæ Scribentium fententiæ, ut infinitis libris attentè praclectis, \& fæpè revolutis, vix certa re-
18 folutio tradi poffit. Nonnulli tamen, \& maximi nominis Authores in ea opinione funt, ut exiftiment, dominum, \& proprietatem idem effe: in quam fenten. tiam fluunt Bartolus, \& Joannes de Platea in l. locor. C. de omni agro deferto, lib. II . Baldus in d. I proprietatis, C. de probationibus. Panormitanus in cap. I. de caufapofeffionis, © proprietatis, notabili 2 . Ripa num. $50 . \&$ Rogerius col. 27. in rubrica ejusdem tituli, \& videntur affentire Pinellus 2. part. L. I. C. de bonis maternis, num. 6. verf. ad hanc differentiam. Alexander Raudenfis de amalogis. lib. I. cap. 197. num. 2. \& pro hac parte videntur urgere quamplurima jura, in quibus quod Jureconfulti, vel Imperatores priùs appellaverant dominium, poftmodùm appellant proprietatem, \&è contrà, ut in l. 1.S. hujus autem, ff: uti pojsidetis, l. interdum, juncta fua gloffa, ff. de verborum fIgnificatione, l. utifrui, ff: $\sqrt[I]{ }$ ufiusructus petatur, $h$ 1. S. domini, ff. ad Sillanianum, l. fi procurator, ff. de acquirendo rerum dominio, l. 'v an eand. §. finali, ff. de exceptione rei judisate, l. fi quis conductionis, C. de locato है conducto, quam recte inducit Bereng. in d. $\varsigma$. nibil cominume, 3.prafat.n.4. verf.3.1.permifceri, $i_{2}$. de acquirenda poffeßion. l.per procurator. C. eod. tit.l. incerti, C.de interdictis, quas cum judicio expendit Marianus Socinus in eod. §. mibil commune, $n .15$. l. locoram, C. de omni agro deferto, lib. II. 9. retinende, Inftit. de interdictis, s.igitur, Inflit.per quas perfonas nobis acquiritur, L.finali, ff. de Juperficiebus, prout inducit ea jura Ricciardus ad rubricam, Infitut. de ufs20 fructu, num. 159. \& confirmare videtur 1.27 . titul. 2. part. 3 dum dicitin principio: La propriedad, tanto quiere dezir como el fennorio, que el bome ba en la cofa, \& ibi 21 Gregor. Lopez verbo, tanto quiere dezir, expreffim annotavit, quod dominium, \& proprietas idem funt; idq; firmat fecurè Cujacius recitationsm Jolennium, in libros Digeforum, ad dicf. l. naturaliter, §. nibil commume, in principio, ubi dicit, quòd proprietatis, five dominij utrumque nomen idem poteft, \& quod funt fulti, qui eo loco quærunt, quid fit inter proprietatem \& dominium, fibi perfuadentes effe aliquid, id eft non effe idem proprietatem, \& dominium: idem Cujacius ad 1 . interdum, ff. de acquirenda poffe/sione, ubi dicit, quòd latius patet dominif quàm proprietatis nomen, nec ulla alia eft differentia inter proprietatem, \& dominium, \& quodDoctores fruftrà de alia differentia inquirunt. Contrariam tamen opinionem; imó quod proprietas, \& dominium fint diverfa, probare videntur alia, \& permulta jura, l. fi procurator rem mibi,ff. de acquirendo rerum dominio, ibi: Dominium mibi © proprietas : I. fi tibi, ff. quib. modis ufusfructus amittatur, l.f f ita legatus, $\varsigma$. dominus, ff. de ufufructa; l. arbitrio, ff. de dolo malo, l. proprietatis, C. deprobationibus, l. femine, §. illud, C. de jecundis nuptiis; per quæ jura, adverfus fuperiorem refolutionem infurgit Jafon in I. traditionibus, num. IO. C. de pactis, \& in dict. \$. nibil commume, n. 12. \& effe manifeftè falfam teftatur Corrafius in anteludius ejwsdem $\S$. $n$. 10. \& ab ea difcedunt Marianus Socinus ibid. num. 19 .

23 Hormanotius Decius n. 5. \& Berengarius 3: prefat. n. 1. qui $n .4$ verf. fed nec per bar, exittimat ex dictis jurib ${ }^{\circ}$ non efle recedendum ab horum terminorum proprietatis, \& dominij differentiis, fed omnibus refponderi poffe eodem modo, ut fcilicèt prefatar leges non dicant, dominium effe proprietatem, fed folum pro
bent, appellatione proprietatis intelligidominiú, preecipuè cum verbum proprietatis, fimul cum verbopolef. fionis infcribitur. Quæ interpretatio verè non potelt, ac nec ita generaliter adaptari omnibus juribo fuprà relatis, quorú aliqua abfonum paterentur, \& abfurdū fenfum, fi ita explicarentur, ut ex verbis ipforum manifeftè deducitur: deinde nec etiam convenire potelt dizf. $l$. 27. part. dum dicit: Propriedad tanto quiere dezir como fennorio. Quibus verbis libenter mihi fuaderem, legis ejus latorem in conflictu, \& contrarietate jurium, rationum, \& opinionum, prefatam fententiam approbare voluiffe, à qua multialij deviantes, ac fe de predictis diverfimodè fentientes, aliâ vià cenfent propofitæe dubitationi fuccurendum. Pro quorum clariori intelligentia conftituendum erit, quòd Scriptores comuni-2 ter, \& æpiffimè premittunt, in jure dominium duplex effe, aliud directum, \& aliud utile: quod poft gloffam in
 aquapluvia arcenda, \& inl. fi quis vi, \& differentia, n. 5. ff. de acquirenda poffeßione, \& in l. 1.ff. I. fi iger vectigalis, \& in l. ex boc jure, n. s.ff. de juffitia \& jure. Baldus in!. traditionib. ex n. 6. C. de pač. \& in l. 1. n. 2. C. de jure emphyt. \& in l. unic.n. 2. C. $\sqrt{1}$ de momentamea poffeß. \& in 1. rebus, $n$. s. ubi dicit quadruplex effe dominium, $C$. de jure dotium. Caftrenfis in d. L ex boc jure, num. 6. \& in d. S. differentia, n. 4. \& in l. fi quis diuturno, num. 3:ff: fI fervitus vendicetur. Jafon in eadem $l$. traditionibus, $n$. 10. \& in l. नि tibi homo, 5. valet, num. 2. \& feqq. If. de legat. 1. \& in l. in provinciali, in princ. ff. de novi operis nunciatione. Alexander num. 7. \& Alciatus num. 6. in dicf. l. naturaliter, §. nibil commune, ubi fequuntur Corrafius in anteludiis, num. 11 . Rubeus $n$. $\varsigma \mathbf{1}$. qui plenè confutat opinionem dicentium, unicum tantum effé dominium, illudque directum : \& Berengarius 3. prafatione, n. I imprincipio. Anton, Gomezius inl.45. Tauri, num. 2. Sarmientus felectarum lib. 3. cap. 2. n, 26. \& pro contraria parte plenè difputat; dicit tamen non effe recedendum à communi opinione. Alvarus Valafcus de jure emphyteutico, quaft. 13 . \& I4. Lara in l. $\sqrt{3}$ quis a liberis, ¢. 1 iquis ex bis, n. 294. Cephalus in conf.35. num. 42. lib. 1. \& in conf. 178 . num. 2. lib. 2. \& in conf. 307. num. 68. lib. 3. Menochius, qui de directo, \&utili dominio dicit quamplurima in conf. 116.n. 5. 6.ff 7 .
 n, 145 . \& 179 . cum feqq. lib. 3. Jacobus Mandellus de Alba in conf. 376 . ex num. 7. ufjo ad num. 16 Joannes de Montefperello in conf. 39. $n$. 17. vol. 1. Burfat us in conf.46. num.4. \& in conf. SO.n.15. '\& 16. lib. 1 \& in conf. 410. n.68. lib.4. \& cum diftinctione directi,\& utilis dominij fæpè tranfit Barbofa in l. divortio, $\S$. $\sqrt{i}$ fundum, If. foluto matrimonio, num. 27. 28. 6. 29. \& nefcire quid dicant, qui directi, \& utilis dominij differentiam non admittunt, analogicè fundans,defendit Alexander Raudenfis de analogis, lib. I cap. 5.n.5.fol. 13 . idem etiam defendit Petrus Gregorius in Syntagmate juris, lib. primo, 25 cap. 12. de dominio, proprietate, dै polfeßione, num. 7. per totum, I. part. ubi dicit unum genus veri dominij effe proprietarii, quod directum dici poterit, eo quòd non aliunde pendeat, vel ex alterius re; ufufructuarij autem \& aliorum fimilium jus, etiam fictione quadam, aut fubtilitate juris, dominium dicemus, ut fcilicet dominium fit fecundùm utilitatem: nam quia utilitas, \& commodum dominij, \& proprietatis, ad alium pertinent, non eft rejicienda, ut ipfe firmat, utilis dominij appellatio, ut plerique \& malè quidem fuâ fententiâ fuadent: \& reddit rationem, quia ratione directi, \& utile dici poteft, ficuti in actionibus, utilem eam competere dicimus ei, qui non habet dominium plenò ceffum, fedad quem comiodum rei pertinere debet, utlatius ibi probat: \& pro hac comuni opinione, quam veriffimam credo, fortiter urgent quamplurima, que in probationem ejus fuperiores Authores annotarunt, inter quos eleganter fcribit Rube ${ }^{\circ}$ in d . $\$$. nibil commune, $n$. $\lceil$ I. acnon mediocriter facit text. in $l$. Theodofij
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

Imperta-
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$4

$\qquad$

$\qquad$

$\qquad$e4\%8 5
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

Imperatorìs, $L$.pofefjores, 12. C. de fundis patrimonialibus, lib. I I dum ait, eos, qui patrimoniales Principis fundos, \& emphyteuticarios poffident, effe fundorum dominos. Enimverò cùm dominium penes duos effe non poffit, l.f fut certo, §. Fi duobus vehiculum, ff.com̄odati, \& veri dominifint, qui in emphyteulim concedunt, con-
QE. fat eajura de dominio utili, coacta ratione intelligenda effe: quod vel ex eo fuadetur; nam in $l$. $f$ i domms, $\varsigma . f i-$ nali,ff. de legat. I. habere jus in re emphyteutam probatur, \&'inl. 1. S. qui in perpetuum, ff; fo ager vectigalis, emphyteute competere utilem actionem in rem fcribjtur; quod contingere non poffet, fi emphyteuta utile dominium non haberet. Nec intereft dicere, unicum tantùm dominium effe, ex eo, quòd utilis dominij appellatio in libris Pandectarum non inveniatur, quod firmant Marmerius in d. §. nihil commune, n.1 I. \& Corrafuùs mi/cellan. lib.6. cap.2. Ricciardus adrubricam, Infit. de ufufructu, n. 1 ૬1. Nam directi, \& utilis dominij vox, five appellatio fatis in jure exprefla dicitur, ex quo, ex mente; \& verbis Jureconfultorum apertè deducitur, ut fuprà, boc eod. lib. cap. I. pleniffimè probavimus, quatenus conftituimus, aliquid in jure multis modis expreflum dici: ex quibus, ex his etiam, quæ prefati Authores, acinter alios Rubeus ubi fuprà observant, facilè tueri poteris comunem, \& receptamfententiam, quam
26 improbarunt Marmerius, \&\& Ricciardus, ubif uprà. Duarenus lib. 1. di/putation. cap. 17. Alvarus Valafcus dejure emphyteutic.quaft. 13. per totum. Mainus lib. 1. actionum, cap. 6. Parladorius rerum quotidianar.lib, 1. cap. I.
27 S. 2.m. 14. Qui contendunt, unicum dumtaxat effe dominium, illudq; directum. Horum opinio poffet etiam difputationis gratiâ defendi, quamvis de rigore à Communi recedendum non fit, \& comunis opinionis fundamentis non deficiet refponfum. Nain in primis confiderandæ erunt tationes nonnullæ, quas pro hac parte fuperioresadducunt; Valafcus etiam, \& alij relatif fuprd, n. 24. Deinde ad text. in dic. L. polfeffores, C. de fundis patrimonialibus, lib. II. refponderi poteft, quòd dictum in eo textu, procedit fictione quadam, aut fubtilitate juris, eo quòd utilitas, \& comodum dominij ad eos pertinet, quoniam verè domininon funt emphyteutæ, fed illi qui in emphyteufim dant, l.I. ©. 3. C. de jwre emphyteutico, ut declarat Petrus Gregorius loco relato fuprà. Vel ultra eum dici poteft, quòd ille textus loquitur in emphyteuta fundi patrimonialis, cujus diverfa satio eft, quam emphyteutæ fundialterius privati; nam perpetua emphyteufis à Principe, velà áfco conceffa, vicem habet perfectæ alienationis, autbent. de non alieuandis, \$.alienationis. collat. 2. l. fundi, C. de fundis patrimon.lib. 1 I. \& ideò dominus dicitur, licet ceteri emphy-
igteuta domini non fint: pretereà ad text. in l.fi domus, \$. finali, ff. de legat. I. dum inquit, quòd emphyteuta habet jus in re, refponderi poteft, verum effe proximum effe dominiojus, quod emphyteuticarius habet; dominium tamen non effe, per text. in l. 1. S. quii in per30 petuum, l.ff. If ager vectigalis, ibi: Quamvis non efficiantur domini, l.1. ©'z. C.de jure emphyteutico. Deniq; ad text. in diă.l.l. 2. S. qui in perpetuum, quatenus emphyteutæ in rem actionem concedit, refpondendum eft, eam actionem utilem effe, non directam, l.I. S. quod ait Prator, ff. de fuperficiebus, l. tutor, S. finali, ff. de pignoratitia actione, \& admittit Petrus Gregorius loco relato fuprá,
24. n. 25. Utilis autem actio non nafcitur ex utili dominio, ut exiftimarunt contrarix partis Authores, fed potius ex æquitate: fuggerit enim æquitas ipfa, ut fi cafuseveniat, in quo lex non loquitur, militat tamen eadem æquitatis, aut juris ratio, quæ in directa actione, 3 Ific detur utilis, non expreffa, ficut directa datur: quod in commentariis ad titulum Inffitutionum, de rerum divifione, in principio, ingeniosè , patque fubtiliter adnotabat olim Preeceptor nofter D. Joannes de Leon. qui nunc Salmanticæ vefpertinæ Cathedræ juris Cæfarei meritiffimus, atque eruditiffimus moderator exiftit.
32 Inter proprietatem ergo, \& dominium, utad propo-
Joan. del. Cafillo Quot Controv. Juris, Tom. I.
fitum redeamus, ex communi fententia ea differentia eft, quòd dominium eft terminus magis latus, aut vox plenior \& latior, \& comprehendit quodcunque dominium, non modó directum, fed etiam utile, \& fic utilitatem quoque ab illo jure directo feparatá: proprietas verò anguftior terminus eft, \& nunquam capitur nifi pro directo, \& vero dominio: quod poft Baldum in nonnullis locis relatum, verius credit, \& fic defendit Jafon in d.l. naturaliter, §. nibil commune, n. 13 © 14 . \& in l. traditionibus, $n$. IO. C. de pactis. Alexander in conf. 159. num. 9. lib. 5. cum quibus tranfeunt magis communiter Doctores, ut firmat Corrafius in eodem $\$$. nibil commune, in anteludius, num. 10. ver斤. vera ergo, \& interpret. 2. ad illum textum, num. 8. \& in $l$. pro parte, n. s. ff. de fervitutibus, \& fequuntur Marian* Socinus in d.5. nibil commune, num. 19. in fine, quem vide exnum. 15. Berengari 3.prafation. num. 1. verf. Quinta differentia, Hormanoati Decius num. 5. \& Parifus num. 14. Gregorius Lopez in diä. l. 27. tit. 2. partit. 3. verbo, tanto quiere dezir.

Verum communis hæc refolutio noáulla prefup-33 ponit, nonnulla etiam continet, quæ juris ratione minimèfubfiftunt, aut quæ jure ipfo dubia procul dubio funt: quod conftat apertè ex his, qua in contrarium noviffimè fcripfit Petrus Ricciardus ad rubricam, Inftitut. de ufufructu, nem. 160 . per totum, \&inde Claudius Marmerius in eodem \$. nibil commume, n. 6. per totum, plurimorum jurium, \& Authorum authoritate munitus, adverfus Jafonem conftanter afferit, falfum effe, dominij appellatione venire quoq: utile dominium, fed quod de directo tantùm intelligere debeamus: \& pro hac fententia non malè expendit textum in l. I. ff. de bonorum poffelfionibus. Sed \& alia urgent : Primo refolutio Cephali qui in conf. $35 \cdot n .41$. $\mathcal{G} 42$. lib. 1. poft Decium ibi relatum, pro certo tradit, dominij appellatione, plenam proprietatem \& dominium directum comprehendi. Secundò textus $l$. proprietatis, C. de probationibws: nam dum textus dicit proprietats dominium interpretari, (quod fuperiori doctrina admiffa de neceffitate fieret) id eft juris directi jus utile, \& magis latum, inepta quidem effet expofitio, \& menti textus repugnans omninò. Tertio, refolutio Alexandri Rauden fis de analog.lib.1. cap. 7. n. 1. ubi ex mente, atque fententia aliorum probat, quod proprietatis vox eft univoca, \& predicatur non folum de dominio directo, fed etiam de utili, five tam in utili, quàm in directa proprietate verificatur. Quartò denique, quia fupponunt predictæ opinionis Authores, proprietatis nomine, directum dumtaxat dominium fignificari, eo quòd in dubio appellatione proprietatis nuda proprietas abfque fructu, vel utilitate contineatur: quod tamen falfum effe num. pracedent. probavimus, quia imò in dubio, proprietatis appellatione, plena proprietas cum fructibus, utilitatibus, atq; acceffionibus continetur, ut (cribunt Hormanoati $n .8$. Rubeus n. 96. \& Berengari 2. prafat. n. 44, in d. S. nibil commune. Ex quo convincitur aperte Petri Coffalij fententia in hac materia: is enim ad l. fi tibi, 17. quibus modis ufuisfructus amittatur; inter dominium, \& proprietatem, eam differentiam effe exiftimat, quòd dominium continet etiam ufumfructum, \& hoc modo aliquando capitur proprietas pro dominio ; proprietas verò ea dicitur, quæ feparato jure ab ufufructu cenfetur. Sed decipitur evidenter: primùm, quoniam directum, \& verum dominium dicitur etiam, cum ufusfructus alterius eft, \& fic ufumfructum ipfum continere non poteft. Deinde \& fecundò, quoniam proprietas dicitur etiam, quando ufusfructus feparatus non eft, §. I. Infitut. de ufufructu, l. 3. S. ne tamen, $l$. ufusfructus pluribus, ff. eod. tit. \& latius probavimus fuprà, hoc cap. ex num. 10. ubi improbavimus Parladorij fententiam, quaæ eadem eft, ut vides.

Unde in tanta difficultate, varias \& diverfas opiniones cumularunt comuniter Docłores in d. $\varsigma$. nibil commune, ubi Joan. Corrafius, \& Marianus Socinus lo-

## $274 \quad .7 \times$ Quotidianarum Controverfiarum Iuris, Lib. I.

cis relatis $\int$ uprà. Fabius Acoromboni $n$, 12:13. © 14 . Ru beus n.95.96. ©6 97. Berengarius prafat.1. num. 41 ©f Seqq. Petrus Paulus Parifius n. 11. ubi diverfas fententias congerit, nihil tamen certum refolvit. Joannes Marcus Aquilinus in eod. §. in prafatione, ex num. 65 . wfogs ad num. 77. ubi etiam Bolognetus exn. 10. uf各 ad num. 23. quo loco, Jafonis, Alciati, Hormanociij, Rubei, \& Ripiæ traditiones improbat, \& ipfe novè, fed malè quidem propofitum dubium declarat. Robert. lib. 3. entent.c. 18 . Baconius lib.2. declarat. juruiu, declarat.43dominij ©ै proprietatis, ex n.1. ueçarg ad n.Io. Matiençus in leg. IO. tit. 7. gloff. I. lib. 5. neva collectionis Regia. Idcircò pro abfoluta, arque diftincta hujus rei explicatione, nonnulla conftituere, omninó neceffariú erit: \& in primis conftituendum eft, proprietatem \& dominium (quicquid alij relati fuprà num, 18. dixerint) idem non effe, fed diverfa, ut probaruntrelatifuprà, n. 22.\& ultra eos, quos ibid. adduximus, Aretinus in conf. 19.\& in conf. 55 . Quefada diverfarum quafl. juris, cap. ult. n. 34. \& fentit Albericus, qui in $l$ proprietatis, in principio,
\&8 C. de probationibus, dicitexprefsè innuere illam legem, aliud effe proprietatem, \& aliud dominium: \& verè quidem; nam fi proprietas \& dominium idem effer, fruftrà diceretur ibi, Proprietatis dominium non tantùm inftrumentis emptionis, fed \&f quibuscun $\bar{s} s$ aliis probationibus legitimis oftendi: Quippe cum fufficeret dicere, proprietatis jus, \& fub verbo Proprietatis comprehen. deretur dominium, five dominij jus. Et in l. fit tibi, ff. quibus modis ufusfruçus amittatur, cur dominium proprietatis diceretur, cum dici debuiffet Proprietas, fi dominium \& proprietas diverfa non effent, ea autem impropria \& abfurda loquutio effet; aut quare, fi idem effent, diverfis nominibus nuncuparentur, contra textum in $l$. fidem, C. de codicillis, ubi gloffa verbo, vocabu-
Lum, adnotavit expreffim, quòd in jure vix invenitur 'aliquod nomen, quod omninó idem fignificer quod aliud; femper enim plus, vel minus, vel aliter figni5 ficat, vel alio modo. Deinde, ultra alia, quax fuperiuss diximus, qui in re, quæ omninò eft noftra, duo funt que habemus, dominium fcilicet, \& poffeffio: dominium jus illud fignificat, quo rem facimus noftram, nobifque propriam. Poffeffio ia occupatione, \& detentatione rei fpectatur: illud; verò in jure quod habemus de ipfa, ut volumus, liberè difponendi, ut eruditè fcribit Franfe. Coñanus com̄entarior. juris civilis, lib.3. cap. 3. in princ. Ergo fequitur neceffariò dicendum aliud effe jus illud, feu dominium, ¿ُ aliud proprietatem ipfam.
37 Secundò conftituendum eft, Proprietatis nomen nihil aliud denotare, quam proprium patrimonium, five rem ipfam propriam, quam habemus, quafi Proprietatis nomine fignificetur, rem effe alicujus propriam; \& fic proprietas ipfa res eft, circa quam datur dominium, hoc eft jus illud, quod habemus de ipfa, ut volumus, liberè difponendi, ut fentit non obfcure Connanus ubi fupra. Idcirco dominium \& proprietas non funt idem; nam proprietas non eft dominium, hoc eft,non eft jus de re libere difponendi, fed eft res ipfa, de qua domino difponere licet, quia fua propria eft, vel quia proprietatem ejus obtinet: \& confequenter dici poteft, quód proprietas \& dominium habent fe ut caufa, \& effeAus; nam proprietas eft qualitas quardam, quæ indicat remad me,\& non ad alium pertinere, dominiú verỏ eft jus de re liberè difponendi, quod ex ipfa proprietate, five ex eo quòd res fit propria, caufatur, ut fentiunt Ripa $n$. 8. \& Alciatus $n$. 18. in d. S. nibil commune. Ae primùm predich doetrina comprobatur authoritate Saliceti, qui in d.l. proprietatis C. de probationib. rectè accipit proprietatem pro ipfa re, in qua quis dominium habet: \&f fequitur Arias Pinellus 2.part. L. I.C.de bonis maternis, nkm. 7. Inde generaliter deduces, nomen Proprietatis, ut vulgariter dici folet, accipi pro ipfa re; \& clarè probatur in d.l. proprietatis, ubi proprietatis douninium dixit Imperator, quafi diceret propriæ rei dominium. Secundò confirmatur fingularidoctrina Jo-
annis Fabri in $\S$. ownium, num. 21. Infitut. de actionibuss. ubi dicit, quòd dominium ineft perfonæ illius, ad quem res pertinet, fed proprietas ineffe videtur rei, aut potiùs ipfares eft, quem contra Jafonem fequitur, \& eleganter declarat Berengarius in d. §. nibil commume, 3. prafatione, num. 1. verf. 4 .
Tertiò conftituendum eft, ex fuperioribus interpre- 39 tandum text. in de l. proprietatis, dum dicit Imperator, Proprietatis dominium non tantum infrumentis emptionis, \& in aliis juribus; ubi fola utilitas rerum, vel comnoditas, aut fructus percipiendi facultas, dominium rei dicitur, ut de hac dominij fignificatione plura congerit Alciatus in l. fi quis vi, s. differentia, n. 15. cum feqq. ff. de acquirenda pofeflione.

## CAPUT LXXVI.

## Ufusfruct confolidat cum proprietate, utrá ex caufa onerofa, an ex caufa lucrativa ob-

Sed $\notin q$ quibuccunǵs a liis legitimis probationibus offendi. Hoc
eft, jus illud ex quo rem fecimus noftram, nobisque
propriam habemus, ex quo etiam libera, ut velimus,
difponendi facultas nobis conceditur, non folum in-
frumento emptionis, fed \& quibuscunque aliis legi-
timis probationibus oftendi poffe: interpretandum
etiam text. in d.l. I. procurator, 13 . ff. de acquirendo re-
rum dominio. Nam fi procurator rem mihi emerit ex $4^{\circ}$
mandato meo, eique fit tradita nomine meo proprie-
tas , mihi acquiritur \& dominium etiam ignoranti, hoc
eft, non folum per procuratorem res efficitur propria
ac mea, fed etiam dominium, \& ut velim, difponendi
facultas mihi acquiritur.
Quartò conftituendum eft, proprietatem, \& domi-41
nium fæpiffimè pro eodem poni in jure, non ideò
quòd dominium \& proprietas fint idem, fed quòd ap-
pellatione proprietatis intelligatur dominiū; \& è con-
trà, appellatione dominij proprietas, ut in l. ordinarij,
C.de rei vendicatione, l. incerti, C. de interdictis, l.I. $\varsigma . b \mu_{-}$
jus autem interdiffi,ff. uti poßidetis, $l$.per procuratorem, $C$.
de acquirenda poffefione, cap. 1. de caufa poffefionis है pro-
prietatis, \& in aliis juribus, que in id ponderarunt Pi -
nellus 2. part. diç. l. I. C. de bonis naternis, num. 6. Ale-
xander Raudenfis de analogis, lib. I. cap. 7. in principio:
ac expreffim, \& rectè annotarunt, proprietatem \& do-
minium frequenter pro eodem poni in jure; \& ante a-
lios Faber in diaf. S . omnium, n. 2 I. de actionibus. Duare-
nus lib, 1. di/putation, cap. 17. ad finem. Modern. Pari.
in confuetud. Parifienf. L. 2. 5. 55 . glofla 4 . ex num. 10. ul-
tra quos, \& alios in propofito Scribentes, ea poteft af
fianari ratio: Quòd cùm Proprietatio verbo propria res
fignificetur, \& qualitas quædam demonftretur, que
indicat rem ad me, \& non ad alium pertinere, ut Jupra
diximus: Inde eft, ut folo verbo Proprietatis, domini-
um demonftretur, hoc eft, jus de re illa liberè difpo-
nendi, utpote de re propria competere: Similiter e-
tiam dominij appellatione, cùm jus de re liberè difpo-
nendi denotetur, proprietasetiam denotatur, hoc elf, li -
gnificatur rem effe propriam nam fires propria non ef-
fet, tale jus competere non poffet: \& fic poteft intel-
ligi diat L.27. tit. 2. part. 3 .
Cæeterùm, cùm dominj nomen fimpiciter ponitur 42
habita relatione ad perfonam, cui directum dominium
competere non potef,'non idem fignificatur, fed dum-
taxat denotatur jus quoddam juxra fubjectă materiam
de qua agitur, alicui competens; quod etiam fi res ab-
folutè non fit propria, in juribus incorporalibus Domi-
nium nuncupatur; quoniam in eis etiam libera difpo-
nendi facultas datur: Enimverò utilitatem quoque,
aut commoditatem fructuum, vel proventus pro ar-
bitrio alienare, aut de ipfis ad libitum difponere licet;
quo fit, ut dicatur dominium ufusfructus \& poffeffio-
nis, l.3. ff. $\sqrt{2} u$ fusfructus, petatur, dominium fervitutis,
\& ufus, l. . emper, S. bocinterdiĬo, ff. quod vi aut clam, 43
58

De Ufufructu．
venire dicatur，fi originalis titulus proprie－ tatis fuitonerofus？ubiCumani interpreta－ tione improbata，quorundam jurium vera ratio redditur．Demùm inquiritur，anu－ fusfructus nudæ proprietati mariti con－ ftante matrimonio confolidatus，cum u－ xore debeat inter alia lucra comunicari．

## S U M M A RIUM．

1．Ufusfructus conjolidatus cum proprietate，utrìm ex causfa onerofa，an ex caufa lucrativa obvenire di－ catur，etiam／io originalis titulus proprietatis fuit one－ rofus？© num．feqq．
2 Obvenire videri titulul lu crativo id，quod per confolida－ tionem obvenit ：© ibidem reddita ratiol．non quo－ cunque，83．S．fundus，ff．de legat．I \＆$\$$ §．fi cui fundus，Inflitution．de legatis，© © vide infrà ， num． 6 ．
3 Ufusfruçus confolidatus nude proprietati mariti conflante matrimonio，utrum debeat communicari cum ихо⿱丷天．
4 Proponitur difficultas L．fi proprietati，4．ff．de jure do－ tium，đ̛ num．feq．dilyolvitur．
5．UJusfructus cìm accedit proprietati dotali，vel alteri cuicunque per confolidationem，an efficiat，vel con－ fituat novam rem？© ib ibidem Petri de Peralta refolutio in hac materia probata．
6 Cumani opinionem in bac materia confutatain，© com－ mumem refolutionem receptam．

${ }^{1} \mathrm{P}$Ro brevi，\＆diftinça hujus Capitis explicatione conflituendum erit in primis，dubium in hoc con－ fiffere，an fcilicet ufusfructus confolidatus cum pro－ prietate，ex caufa onerofa obvenire dicatur，an ex cau－ La lucrativa，etiamfi originalis titulus proprietatis one－ rofus fuerit？Et dubium hoc diluere videtur primò tex－ tus ini．non quocumque， 84 ．S．fundus，ff：de legat．1．ex quo
2 Bartolus，Albericus，\＆alii communiter adnotarunt $i b i$ ， titulolucrativo obvenire videri id，quod per confolida－ tionem obvenit，dicit enim Jureconfultus Julianus quòd fi alicui legatus fit fundus，isque poftmodùm emerit proprietatem à domino，\＆per capitis diminu－ tionem venditoris，aut alio modo confolidatur cum proprietate ufusfructus，\＆fic ad emptorem，legatariùm－ que pertinere cxperit，tantùm poterit legatarius ad $x$－ ftimationem proprietatis agere，non vero adæftimatio－ nem ufusfructus，quiaille videtur obveniffe legatario ex caufa lucrativa：ac duæ caufe lucrativæ circa eundem hominem，${ }_{2} k$ eandem rem concurrere non poflunt，$, l, f_{1}$ fervus legatus Stichum，ff．de legatis i．S．fi res aliena，Infit． de legatis， .43 ．tit． 9 ．partita 6 ．\＆fic declarant commu－ niter omnes，ut conftat ex Jafone in dià．S．f．f．fundus， num．3．Antonio Pichardo（qui breviter nimis in hac materia（cribit）in $\varsigma . f$ ficui fundus，Infitutut．de legat．Guil． Bened．Antonio Gomezio，Petro de Peralta，\＆aliis， quos flatim congeram in unum．

Secundò eandem partem probattextus in d．S． $\int_{i}$ cui fundus，Infitutut．de legat．ubi Imperator probat idem， atque legatariofundi emptiæftimationem preflari de－ ducto ufufructu，officio judicis contineri refpondet；\＆ gloffa ibidem，verbo，deduto $\tilde{j / f \text { fruciu }}$ ，dicit in hunc modum ：Idef aftimatione ufusfructus ；quem Scilicet ufumfructum ex caufa lucrativa bubet ：ideo non debet plus babere，ut probarunt Faber，Aretinus，Platea，\＆ Jafon ibi．in ultima a addit．ad Portium：\＆prefatam re－ folutionem veram effe，\＆communiter receptam teftan－ tur Guil．Bened．in cap．Rainuntius，de teffamentis，verbo， to uxorem，nomine Adelafiam，num． 29 I ．Boérius in con－ fuet．mat．\＆dot．Anton．Gomez．tom． 2 variarum，cap． 15 ． ule érvitutibus，num．2 I．Ioann．de Matienço in 1．2．tit．9． glof．1．nam． 9 I．＇E 92 2．lib．5．novac collectionis Regia．Petrus de Peralta in L．haredem，ff．de leg．2．num．101．veffic．non snim bic eff tractandus de confolidatione，fol． 305 ．\＆in Joan，del Caftillo Quotid，Controv．Juris Tom．I． an fcilicetleges Regiæ concedentes uxoribus cominu－ nionem in bonis conflante matrimonio per virum ac－ quifitis，procedant etiam，cumm ufusfructus confolidatur nuda proprietati mariti coultante matrimonio，ut fic communicari debeat cum uxore？Et poft longanm di－ fputationem，in ea opinione eft，ut exiftimet，deberi it－ xori medietatem valoris ufusfrutus confolidati ob il－ lam acquifitionem momentaneam ：\＆ad iddicendum， \＆jura，\＆rationes nonnullas adducit．

Sed contrariam fententiam，imò nec dimidiams partem ufusfructus，nec altimationis ejus uxorideberi， conflanter defendunt Palac．Rubeus in repetitione rubri－ ca，de donationiluus inter， 9.62 ．numb 13 ．Greg．Lop．inl． 18 ． tit．1．1．partit．4．Covar．de fonffalib．2．part．cap．7．S．I．n．9． Antonius Gomezius，qui fex fundamenta adducit pro hac parte d．c．ap．．num．21．\＆in L． 50 ．Tauri，num． 78 ．Ioan． de Matienço in L．L．tit． 9.8 olff． 1 ．nym． 87 ．lib． 5 ．mova colle－ Ccionis regia．Alvaradus de conjecturata mente defuncti， lib．2．cap． 4 ．num． 20 ．A yora departitionibus，cap． 3 ．num． 20 ． 1．part．Ioannes Gutierrez practicarzm，lib．2．quaff． 116 ． Azeved．in d．l．2．tit．9．mum． $9 . \mathrm{E}^{\mathrm{E}} 23$ ．lib． 5 ．Barbofa in 1 ． 1．ff． fluto matrimonio， I ．part．numm． 35 －fol．201．Et hæc fecunda opinio verior effex fuudamentis prediêtorum， atque in praxi omninó tenenda．
Verùm dichis fuprà obflare videtur textus in $1 f_{i}$ pro－ 4 prietati，4．f．de jure dotium，ubi Paulus Jurisconfulus apertè fignificat，quod quando uflisfructus accedit pro－ prietati per modum confolidationis，non videtur res nova，vel alia；\＆confequenter noh cenfetur nova ac－ quifitio；（cribitenim in hunc modum：Si proprietati nu， do in dotem date ufisfructus acceferit，incrementum vi－ detur dotis，non alia dos：quemadmodumn fiquid allurvione accefificet．Quem textum expendunt fere omnes hujus Regni Scriptores，qui de queftione procedentitractao runt，exiftimàntque expreffum effe in probationem fu－ perioris refolutionis contraP Peraltam，\＆\＆lios ：fed non refpondentad textum in dity．1．non quocumque，S．fundus， \＆in diat． $5 . f i$ cui findus，ubi ufusfructus confolidatus proprietati dicitur obvenire titulo lucrativo，\＆fic cen－ fetur nova acquifitio；\＆tamen ficut legatarius in eis juribus confequutus fuit proprietatem titulo onerofo emptionis，fic \＆in diz．i．4．maritus ex titulo onero－ fo dotis proprietatem nudam habuit．

Quare pro vera explicatione conflituendum erit，ve． rum effe，quod quando ufusfuctus accedit proprietati dotali，vel alteri euicunque per confolidationem，non efficit，vel confituit novam rem，quia per quandam mixturam confolidativam jungitur infeparabiliter ipfi proprietati ：ob quam confolidationem ufusfrutus ex－ tinguitur，\＆refolvitur，\＆proprietas augetur，\＆fit plena，ut dicittextus in $\varsigma$ ．finitur，ad finem，Infititut．de ufufruç．non tamen inde fequitur，quòd ipfé ufusfru－ Cus，，fi relatio fiat ad tempus，quo erat à proprietate fe－ paratus，non videatur de novo obvenire，five acquiri，\＆ faciat pleniorem，\＆pretiofiorem ipfam proprietatem， ita ut caufa lucri de novo confiderari poffit，maxime ia dietisjuribus，ubi nuda proprietas tantùm absque ufu－ fructu，\＆utilitate empta fuerat ；\＆fic ufisfructus æeftio matio fierinon deber，quoniam emptus non fuit，fed ex caufa lucrativa，hoc eft ex confolidatione acceffit，ut eleganter，\＆fubtiliter declarat Peralta in diç．5．dhorum， num． 31 ．fol． 553.
Deinde \＆fecundà，predietis repugnat etiam $\mathrm{Cu}{ }^{*}$ manus，qui in dicq．S．fundss，opinatus ett，legatarium ${ }^{6}$ confequi debere zeftimationem ufusfucuas，videri－ que habuiffe illum ex caufa onerofa；\＆fecundừm eum，non obftat ille textus，quia fi benè adverthatur， non negat，quòd legatarius non debeat confequi affi－ mationem ufusfruçus，nec exprimit an ufusfructus di－ catur obvenire ex caufa onerofa，an ex caufa lucra－ tiva；fed tantùm dicit，quòd Judes tanti litem wfti－ ma re debet，quanti legatario aberit ratione rei legate，
$\mathrm{Mm}_{2}$ argumento
atgumento textus in 1 .plane, $\oint$. quod ji rem, ff. de legat. I . Ergo fi legatarius confequitur tantum quantum ipfe abeft, confequi etiam debet ufusfructûs æflimationem, in qua pretendit caufam onerofam, eo quòd propter fpem ufusfructus, cariorem cenfetur emiffe proprietatem. Sed decipitur quidem Cumanus, ac contra eum expreffus eft textus in d. §. $f_{i}$ cui fundus, ubi dicitur apertè, nullam ufusfructus $æ$ flimationem fieri debere: Deinde \& alia plura urgent, ex quibus in propofito rectiffimè improbavit eum Jafon in eodem §. fi fundus, num. 3. in fine.

## C. APUT LXXVII.

Ufufructuarius an \& quandofructus pendentes, aut cafualiter cadentes, vel ab alio perceptos, fuis hæredib' relinquat? Item quid de penfione debita ex fundis, five prediis locatis, aut ea, quæ prodomo, vel apotheca locata debetur? Quiditem de marito, \& \& uxore quoad divifionem fructuumillius anni, in quo dirimitur matrimonium? De nique \& in capellis fructus pendentes qualiter dividantur ; ubi quamplurima jura fingulariter in propofito enucleantur, nonnulli cafus diftinguuntur, \& materia hac accuratè, \& dilucidè magis quàm hacte. nus declaratur.

## S U M MARIU M.

I UJufructuarius quando decedit, fi fructus jam percepti funt, bene percepti cenfentur, \&o ad baredem ejus pertinent, fic ut in eis nullo modo moleftari polfit, fed nondum percepti etiam maturi, © proximi perceptioni ad proprietarium Jpectant, fIC ut in eis beres ufufructuarij fe intromittere non polsit, wec debeat haberi ratio temporis, quo eo anno ufufructuarius vixit, \& num. feqq.
2 Borgninum Cavalcanum intricatè, \&o minus perfecte fcripfife materiam bujus Capitis.
3 UJufructuarius ciom decedit fructibus nondum perceptis, quare fructus baredibus ejus non debeantur?
4 UJufructuarius non facit fructus fuos ratione naturalis poffeffionis, fed ratione juris percipiendi, quod habet, deduEfam in exercitium cum Separatione à folo.

Impenfas fačas gratià fructuum percipiendorum quevlibet poffefforem deducere poffe, ac etiam pro illis rem retinere.
7 Impenfa quando dicatur facta gratiâ fructuum? remißive.
Pructus intelliguntur deducitis expenfis circa eos factis.
9 UfufruC̆uario quare non detur condictio furtiva ad petendos fructus à fure fublatos? ubi redditur vera ratia leg. fi fur, I4. If. de ufufructu, \& vide infrà, num. 13.
10 Frultus quando percepti dicantur, ut pertinere debeant ad ufufrultuarium, vel baredes cjus?
I L. fi ufufiuctuarius méfem, I3., ff. quibus mo dis ufusfructus amittatur, verus fenfus traditus.
12 UJufructuariue, an of qualiter fructus per fe, aut ca-
fisaliter cadentes, vel ab alio nomine proprio, non uf ufructuarii perceptos, fuos faciat?
13 UJufratinario qualiter toneatur proprietarius rejlitue-
re fruttus ab alio perceptos, © ab ipfo recuperatos: ubi Alberici refolutio probatur.
14 Ufufructuarius dum vixit, fi petere neglexit fruçuc non fuo nomine ab alio perceptos, mortuo eo non, poterunt baredes ejus illos petere, nec jure dominij, nec polfe/Jionis ad eos pertinere poffunt.
15. Cujaciij lapfus in bac materia evidenter offenditur, \& num. feqq.
16 L. fi operas, 33. ff. de ufufructu, Cujacii) fententiam non probare, of ibidem verum fenfum ejus legis traditum.
17 Expenditur textur in 1. utifrui, s. S. finali, ff. fi ufusfructus petatur, \& D. Barbofa interpretatio novè convincitur.
18 Traditur vera inserpretatio ad textum in d.1. utifrui, s. $\varsigma$. finali.
19 Verba Joannis Francijci de Ponte in confilio 100. num. 9. \& Io. noviter ponderata, \&o probata per Authorem.
20 UJu fruCluarius fi decedit fructibus jam collectis per coloxum, penfio debita per colonum pertinet ad baredes ufufractuarij, etiam fi fructuarius deceflerit, antequam adveniret dies folvendi pradicfam penfionem.
21 Ratio eft, quoniam penfio folvenda pro fructibus, eorum loco fubrogatur, © © ipforum Japit naturam, $f_{i-}$ ve judicatur eodem modo, ficut ipfi fructur; unde diftinctio, qua in ufufructuario fit circa fructus, pariter if in penfionibus illorum loco fubrogatis obfervanda esf.
22 UJufructuarius, $\sqrt{2}$ decedit nondum collectis fructibus per colonum, fed pendentibus adbuc, penfiones, qua debentur pro illis, non pertinent ad baredes ejus.
23 Quid $f_{\mathrm{I}}$ fructus partiom fint colleçi , \& partim non, $\sqrt{0}$ hutio penfionis fieri debet baredibus ufufructuarij, pro rata fructuum colleciorum, © pro rata, five parte non collectorum, proprietario.
24 Doctores nonnullos circa dijtributionem penfionis deceptos in bac materin.
25 Inter baredes ufufruInarij, \& dominum proprietatis, pro rata temporis dividendann effe penfionem, quas pro locatione domus, vel apotbeca debetur, etiams quod fructuarius decefferit ante tempus folutionis.
26 Joannem Francif cum de Ponte in conf. 100 .num. 18. nimis indijtincte lo lo $u u t u m$ in bac materia.
27 Fructus illiur amni, in quo dirimitur matrimoniurm, qualiter dividendi fint maritum of uxarem, vel hosredes corum, de jure communi, \& de jure Regio.
28 Et ibid. tradita vera differentia ratio quoad divifionem fructuum inter maritum, \&s ufifructuarium.
29 In capelisis fructus pendentes qualiter dividantur.
30 Inter ufufructuarium, \& colonum, que fit in bac materia equiparatio, © differentia? \& de intellecin textus in S. is verò, Inftitut. de rerum divifione, remilfive.

PRo diftincta, atq; abfoluta hujus Capitis explicatione, in primis conftituendum eft: Dubium effe, mortuo ufufructuario (quo cafu extinguitur ufusfruAus, ut fæpè dictum eft) qualiter fructus dividi debeant, \& utrüm hæredibus fructuarij, an verò proprietario debiti fint? Quæ materia eft valdèutilis, \& in praxi quotidiana ; idcirrò ut dilucidè, \&\& diftinctè magis quàm hactenus explicata remaneat, fequentes cafus diItinguere, aut conffituere, neceffarium erit.
Et primò conftituendum eft: Quòd ufufructuarius I quando decedit, fi fructus jam percepti funt, bene percepticenfentur, \& ad hæredem ejus pertinent, fic ut in eis nullo modo moleftari poffit; fed nondum percepti, etiam maturi, \& proximi perceptioni, ad proprietariŭ fpectant, fic utin eis hares ufufructuarij fe intromittere rou poffit, uec debeat haberiratio temporis, quo eo anino ufusfructus duravit, five ufufructuari' vizit per text.
in l. in fingulos, in fine, ff. de annuis legatis,l.f infufructuari', f. quibus modis uf $u$ sfructus amittatur, l. defuncta 65 .ff. de ufufruct $u$, , is vero, Inftitut. de rerum divifione, l. 3. tit. 8. partit. 5. Bartolus, Albericus, Fulgofius, Florianus, \& alij comuniter in diçis juribus, idem Bartolus n. II. Alexander num. 2. Romanus n. 31 \& Socinus n. 7- in $l$. divortio, in principio, ubi noviffimè Barbofa 2. part. illius legis, ex num. 22. fol. 937. ff. foluto matrimonio. Tiraquellus de retractu conventionali, $5.5 . \mathrm{glof.4}$. num. 1 . Craveta in conf. 216 . num. 20. © Seqq. vol. 3. Cæpola, ${ }_{2}$ Covarr. Villalobos, Emanuel Suarez, \& alij: quos, fic refolvens', intricatètamen, \& minùs perfectè materiam hanc fcribens, refert Borgnin. Cavalcanus de ufufručus mulieri relifto, num. 242. folio mibi, 45 I . Avendannus refponfo $5 . n .5$. Anton. Gomezius in l. 40 . Tauri, n. 74 verfic.2. \& in fpecie Baetius de decima tutori praftanda, n. 2. in fine, of n. 16. in cap. 28. illius trac̆atus. Molina de Hijpanor. primogeniis, lib. 3. cap.-II. num. 5. Jacobus Mandellus de Alba in conf. 639. n. I. volum. 4. Cephalus in conf. 18 1. n. 10. 'f II. lib. 2. Lancelotus Gallia in conf. 90. n. 2. D. Spino in Jpecullo, glof. 13 . principali, de legato ufiufruçus, num. 30. Vincentius Carocius de locato do conducto, gradu 3. perfonarum, quaf. 23 . num. 4 fol. 85 . Joannes Francifcus de Ponte in conf. 100. n. 4. \& nullo ex his relato, noviffimè Anton. Pichardus in d. $\$$. is veroे, Inflit. de rerum divifione, num r. Martinus Monter-á Cueva caufarum civilium Regni Aragonum, decif. 17. num. II. ©' 12 . © 14 . Joannes Vincentius Hondedeus in conf. 85 . n. 1. '́ num. 28. volum. 2. Surdus conf. 227. num. 22. lib. 2.

## 3

Rationem autem fuperioris refolutionis tradit Ca valcanus loco relato Juprà, n. 249 . Sed non concludit, \& ferè eadem ett cum fuperiori dicto. Nec fatisfaciunt aliæ, qua colligi poffunt ex Baetio, \& aliis relatis $u b i$ fuprà: idcirco dicendum eft, quòd ufufructuarius facit fructus fuos ratione tituli, \& juris, quod habet; ac proinde fi ipfe percipiat fructus, faciet eos fuos irrevocabiliter: Cæterùm fi fructibus pendentibus decedat, minimè tranfmittet eos ad hæredes fuos, nec poffunt hæeredes ipfijus aliquod in illis pretendere, quoniam jus illud, five titulus predictus, qui perfonæ ufufructuarij cohæret, extinctus fuit ejufdem fructarij morte, deficitque titulus ad perceptionem fructuum fufficiens: \& ad hæec reduci debent, quæ in propofito fcripferunt Socinus in d. l. divortio, num. 7. Baldus in d. l. f. ufufruCluarius, ff. quibus modis ufufruitus amittatur: idemBal4 dus in $l$. certum, C. de rei vendicatione, Ubidocuit, quòd ufufructuarius non facit fructus fuos ratione naturalis polfeffionis, fed ratione juris percipiendi, quod habet deductum in exercitium, cum feparatione à folo; \& fequitur Joannes Francifcus de Ponte in conf. 100. $n$. 7. Inde fequitur apertè, quòd fi facultas percipiendi deficiat, utpote, morte finita, nec fructus fuerint à folo feparati, nullum etiam jus in hæredes tranfit, nec in illis continuari poterit.
Nuncdeclaratur preediaus cafus, ut cùm fructuarius decedit tructibus pendentibus, licet fructus non debeantur hæredibus ejus, tamen impenfas factas gratià fructuum percipiendorŭ repetere poffint hæeredes $i \mathrm{pfi}$, ac fubinde fructus quoque retinere, quoufque folvantur: quod cum Baldo, Bertachino, Vivio, Alexandro, Tiraquello, \&Pechio, advertit Cavalcanus ubi juprà, $n .246$. 6 fol. 455 . Et verè probatur, quoniam in his expenfis quæ fiunt gratià fructuum colligendorum, universè traditum eft, quemlibet poffefforem impenfas has poffe deducere, ac etiam pro illis rem retinere, per textum in l.fundus qui, ff. familia bercijcunde, l. fi à domino, vel à parte, g . finali, ff. de petitione bareditatis: per quæ jura fic generaliter conftituit, \& latius declarat Joannes Garlia de expenfis is meliorationib. cap. 1. n. II. Barbofa etiam in $L$. fructus, $n .8$. \& in $l$. divortio, 5 . finali, ex num. 7 59.ff. Soluto matrimonio: ubi ex num. 9. latè explicat, 8 quando impenfa dicatur facta gratià fructuum: \& fruatus regulariter intelliguntur deductis expenlis circa
eos factis, l. fructus, 7. ff. Soluto matrimonio, ubi latiffimè Barbofa ex num. 7. cum feqq.

Deinde deducitur vera ratio, atq; interpretatio tex- 9 tus in 1. if fur, $14 . f f$. de ufufruclu. Ubi probatur, quòd fi ${ }^{2}$ fur fubripiat fructus ex fundo fructuario, non competit ufufructuario condictio furtiva ad petendos illos, quamvis actio furti detur eidem, ex quo fuà intereft fructus illos non effe fublatos. Ratio enim ex precedentibus colligitur, fructus, inquam, ufufructuarij non fieri, nifi ab eo percipiantur, atque à folo feparati fuerint ? ideò cum fructus pendentes non fint ufufructuarij, fed proprietarii, condiAtio furtiva non datur ufufructuario, quia illa tantùm datur domino rei, que condicitur, l. i. ff. de condiçione furtiva. Itque aperte fignificat Jureconfultus Julianus, in hunc modum fcribens: Sifur decerpferit, vel defecuerit fruClus maturos pendentes, cui condictione teneatur : domino fundi, an fructuario? Et puto, quoniam fructus non fiunt fructuarii, nifi ab eo percipiomtur, licèt ab alio terrâ $\int$ eparentur, magis proprietario condictionem competere: fruCluario autem furti actionem, quoniam interfuit ejus, fructus non effe ablatos. Tenebitur tamen proprietarius fructus fic recuperatos à fure, reftituere ufufructuario, ut dicemus infra, n.13. \& alia in prepofito diz. l. fur, adducit Barbofa videndus 2.part. d. l. divortio,n. 30.31 . \& 32 .

Secundò \& principaliter, ad declarationem precedentis cafus conflituendum eft, fructus tunc demum perceptos intelligi, ut ad fructuarium, vel hæredes ejus pertinere debeant, cùmà folo feparati fint, etiam/i nondum fuerint in horreis reconditi: Et fic fatis eff, fructus feparatos effeà fundo, ut pertineant ad ufufructuarium, ficutiad bonæ fidei poffefforem pertinent, quamvis in domo, vel horreis reconditi non fint: quod recteadnon. 7. in dift. l.divolvunt Albericus num. 12. Corrafius plures, ¢ 9 . meffem, in , in principio. Baldus in $l . c \mathrm{cmm}$ in plures, l. mefjem, in fine, ff.locati. lafon in conf. 231 . col. quellus de retrammunemopili,
 cius de locuto, in conj. 181. $n$.1. fol. 85 . Nec urget in contrarium textus $q$ quaft. 26. frucluarius meflem,13.ff.quibus modis sulusfruClus tatur : Nam eo loco non corrigitur Dictum Labeonis per Jureconfultum Julianum, ut fcilicet labeo exiftimaverit, fatis effe quòd fructus fint feparatia a folo,ut percepti dicantur, \& ad ufufructuarium, vel hæredes ejus pertinere debeant; Julianus verò probet Labeonis fententiam in bonæ fidei poffeffore, reprobet tamen in ufufructuario, ut non fufficiat fructus feparatos effe a folo, nifi etiam per fructuarium reconditi fuerint in horreis: quod \& gloffæ nonnullæ, \& multietiam non mediocris nominis Authores malè quidemarbitrabantur, fed potius, quòd Labeonis opinio relata ibi, probetur in ufufructuario, ficuti in bonæ fidei poffefiore; inter eos tamen in eo fenfu debeat conffitui differentia ex mente Juliani, quòd bonæ fidei poffeffor fructus à folo leparatos facit fuos, five percipiantur ab eo, five ab alio quocunque, etiam nomine proprio: fructua-
rius verò non facitfructus fuos, rus verò non facit fructus fuos, nifl ipfe percipiat eos, vel alius de mandato, \& voluntate ejusdem, ideo fi alius nomiue proprio frucus percipiat, non cenfentar illi eft differentia inter bonæ fidei poffefforent, \& ic nulla \&uarium, fed tanter bonæ fidei poffefforem, \& ufufruproprio, vel alieno, ut verè, \& optimé declarant Ac curfer in d. l. fi fur, \& cum d.l. Nifur, \& cum alis multis probavit Barbofa in a.l. divortio, 2. part. n.26. © 27. \& ultra eum, idem Cto, d.quef. 26. in principio.
Tertiò confituendum eft, quod ufufructuarius non tranfmittit ad haredes fuosfructus ì fe non perceptos, etiam à folo feparatos, fi ipfe vel alius ejus nomine non feparavit illos; idcirco fif fructus de fe occiderint, ut in Mm 3

## 278 Quotidianarum Controverfiarum Iuris, Lib. I. <br> oliva, \& aliis fimilibus, \& ufufructuarius non perce-

ptis illis moriatur, non pertinebunt ad haredes ejus', ex glofia verbo, perceperit, in diat. I. In ufufructuarius meflem, ubi Baldus num. 4. adnotavit, Ufufructuarium non transmittere ad hæeredesfructus feparatos, nifi feparati fuerint facto hominis, fecus fi cafualiter, ut vi ventorum, aut alio modo. Idem etiam probarunt $\mathrm{Al}^{-}$ bericus, Angelus, \& alii, cum quibus fic refolvit, \& ratione confirmat Joannes Francifcus de Ponte in confrlio roo. n. 5.6.7. © 8. Fructus ergo per fe cadentes non pertinent ad ufufructuarium, nifi poltquam percepit eos ufufructuarius, quàd fí eos non percepit, nullo momo pertinent ad hacredes ejus, fed ad dominum proprietatis, fecundùm Baldum, qui dicit hoc Dictum effe fubotantiale in diac.l.fin ufufructuarius, n. ร. Similiter, fi fructus non fint feparatiper ufufuctuarium, vel per alium nomine iplius, five perfonam ejus reprefentando, non funt ufufructuarii, nec ejus hæredum, fed potiüs proprietario competit actio pro illis, cui etiam datur condictio furtiva, ut fuperius diximus, quæ ufufru. ¿uario denegatur, per textum in diđtal. fifur, $14 . f$. $d_{e}$
13 ufufruitu. Tenebitur tamen proprietarius reflituere ufufructuario fructu's ab alio perceptos, \& ab ipforecuperatos, five æeftimationem eorum, quando id petierit ufufructuarius, $\dot{\alpha}$ actione in factum ad hoc compelli poteft, ut magiftraliter refolvit Albericus in eadem $l$. $\sqrt{2}$
fur, num 4 . 1 dem Albericus in l. fructus,ff.de rei vendicatione, ubi quarrit, an proprietarius teneatur reftituere pofteà ufufructuario fructus per alium perceptos: \& refpondet quòd fic. Si tamen ufufructuarius dum vi14 xit, petere neglexit frucus non fuo nomine ab alio perceptos, mortuo eo,non poterunt haredes ejus illos petere, nec jure dominii, necpoffeffionis, ad eos pertinere poffunt, ut cum Baldo, Alberico, Angelo, \& aliis in effectu concludit Joannes Francifcus de Ponte videndus d. conf. 100 .ex $n$. I I, usque ad $n \mathrm{~mm}$. 18.
15 Quarto deinde loco conltituendum eft, lapfum evidenter in hac materia Cuiacium lib. 4 de ferudis, tit. 30 . colum. 2. \& lib.24. obfervationum, cap. 21. dum affirmat iple, fructus pendentes tempore, quo decedit ufufruQuarius, dividendos effe pro rata inter dominum, five proprietarium, \& hæredes ufufuctuarii, loquitur enim contra textum expreffum, ut alia jura proctermittam in dicfo $\S$.is verò, Infitut. de rerum divifione, ubi in hunc modum fcriptum reliquit Juftinianus : Is verò, ad quem uf usfructus fumdi pertinet, non aliter fructuum dominus efficitur, quim fi ipfe cos perceperit. Et ideo licet maturis fructibus, nondum tamen perceptis decefferit, ad haredes ejus non pertinent, fed domino proprietatis acquirantur.
16 Movetur autem Cuiacius primó per textum in $l$. $f_{1}$ operas, 33. If: de ufufructu, qui male contra Communem expenditur, fi animadvertamus eo loco tractatum effe de locatione operarum fervi, in qua pretium, five emolumentum pro rata dividitur inter dominum, \& ufufruĉuarium; jura verò quæ pro Communi adducuntur, loquantur in locatione fructuum, five in ipfis fructibus pendentibus, in quibus cbfervatur diftinctio adhibita fupra, in initio bujus capitis, uti hanc differentiam obfervat glofl. in L.f communis, I8.S.fin.verbo, pecuniam, \& ibidem Angelus num. I. ff. de ftipulatione fervorum: atque ex mente communi refoluit Barbofa in d. l. divortio, 2. part.n. 24 - ubi veram affignat hujufce differentia rationem, quæ confiftit in hoc, quòd fructus non percipiuntur, nifi in certa parte anni; \& ideò in illis tempus perceptionis attenditur, opere autem fervi longè diftantà fructibus certarum rerum, neque enim fimul \& uno tempore totius anni operex, ficut vineæ, vel alterius fundi fructus percipiuntur, fed in quotidiana perceptione conffifunt, \& fic percipi videnturquolibet die, l.I.ff.de operis libertorum, cum \& quolibet die eadem utilitas proportionabiliter ex illis queratur; \& fic pro tempore, quo duravit ufusfructus, tanquam percepte pertinebunt ad ufufructuarium, \& pro reliquo temporead proprietarium.

Secundò movetur idem Cuiacius pertextum in leg. uti frui, ร. S. finali,ff. fi ufusiructus petatur, in illis verbis: Nam of $/ i$ mortuus fucrit if ufructuarius, baredi ejus actionem prateritorum dumtaxat fructusm dandam. Sed refpondet Barbofa ubi fuprà, num. 2 q . quiod licèt textus dicat hæredibus fructuarii competere actionem ad frucus preteritos; non tamen dicitillos effe dividendos. pro rata temporis : quare ille textus in hunc fenfum accipi debet, ut ipfe exiftimat quòd fructus praeteriti \& percepti tempore, quo durabat ufusfructus, pertinent ad hæredes fructuarii, ita ut fitempore ufusfructus finiti fructus fintpartim percepti,\& partim pendentes,jam percepti pertineantiad hæredes fructuarii, pendentes autem ad proprietarium ; \&dicit quòd ita tradit Jafon in conf. 23 1.colum. finali,lib.2. Verumenimverò (quod falva pace eruditiffimi viri dixerim) Barbofe interpretatio nullo modo convenire poffe videtur verbis illius textus ; de re enim indubitata refpondiffet Ulpianus,fi dumtaxat docuiffet, fructus jam perceptos ad hæredes fructuarii pertinere, pendentes veró ad proprietarium; quod certiffimum erat, \& in aliis juribus fapeè decifum, maximè cùm principale dubium illius textus in eo confifteret, an fi poft litem de ufufructu conteftatam finitus fuerit ufusfructus, ulterius fructus deberi definant; Etpuito definere, refpondit Ulpianus: infertque ad cafum, quo mortuus fuerit ufufructuarius, ut fructus etiam deberi definant, \& hæredi ejus preteritorum dumtaxat fructuum actio datur ; tunc fic finito ufufructu, five mortuo ufufructuario, quòd ulteriüs fructus deberidefinant,\& hæredi ufufrucuuarii percepti tantum fruAus debeantur, quomodo in quæeftionem deducere poffet Ulpianus, nifialiud interveniret, ex quo deberi fructus, preteritos etiam \& non perceptos hæredibus ufufructuarii, velut neceffariò adftrictus eft refpondere, propter quod etiam, an fructus ulteriús deberi definerent, non immeritò dubitare potuit, ad culpam, five moram domini,aut proprietarii adyertens : quæ tamen fi non interveniffet, \& fructuarius accepiffet ufumfructum, aliquosque fructus percepiffet, ut prefupponit Barbofa, predictum dubium fruftratoriè, \& de re indubitata proponeretur: deinde Iafon diff.confil. 23 i. n. 5 . lib.2. nihil dicit, quod prefatam interpretationem confirmet, quia dumtaxat conftituit, fructus perceptos pertinere ad hæredes fructuarii, pendentes verò ad proprietarium: nec ad hoc expendit textum in dital. $5 . \S$. finali.Nec facit in eo confilio aliquam mentionemillius, ut fic nullo modo dici poffit, quòd videatur eum intelleCum probare: Quare dicendum eft, in eo textu de ufu- 18 fructu litem motam effe, \& poft litem conteffatam, capitis diminutione, aut alio modo à jure fatuto finitum fuiffe ufumfructum, five pendente lite deceffiffe ufufru. Etuarium;quo cafu refpondet Ulpianus, quòd hæredes poffunt agere ad fructus preteritos, hoc eff,ad intereffe fructuum preeteritorum pro eo tempore, quo ufufructuarius vixit, five ufusfructus duravit, ipfeque fructuarius, cùm deberet, ufufructuufus non fuit, quoniam per eum non ftetit, \& mora proprietarii non debet frucuario lucrum auferre; ulterius tamen fructus deberi definunt, nam mora, five culpa proprietarii quarnvis adhuc dubium faceret, quia tamen ufufructu femel extincto, five ufufructuario defuncto, ampliùs confiderari non poteft aliquod intereffe, ad quod agi poffit; idcircò temporis dumtaxat preteriti ratio haberi debet: \& hunc puto effe cafum, \& verum fenfum illius textus, quem multò poftquam hæe fcripferam, fic invenio pla- 1 cuiffe Joanni Francifco de Ponte in confil. 100 . num.9. quo nomine, cogitationi fuperiori gratias agebam, atque ingenio meo gratulabar quod eruditiffimiviriingenio refpondiffet, loco fuprà relato, ubi in hunc modum fcripfit : Et dum jura loquuntur in haredibus ufafructuarii, quod fructus aliquo modo confequi poflunt, advertatur; nam aut loquiuntur in fructuario, quod lisem de wfufructu cum proprietario fecit, \& ea pendente decelfit; \&o tunc benè jura dijponunt, quod haredes agant ad quanti intereft,
 quo loquitur l. utifrui, 5. fin. ff $\sqrt{2}$ ufusfruğus petatur, aut verò unmus in caf call $^{\text {quando uf ufructuarius interpellavit pro- }}$ prietarium, \& ille non praftitit ufumfructum, \&f fuit in mora, quâ contraçà ufufructuarius deceffit, tunc pariter ratione more, proprietarius tenetur baredibus ufufructuarij: bic eff cafus textûs in l. qui ufumfructum, §. final. ف̦ in $l$. quafitum, $f f$. de ufufructu, ©̛c. Sed de his legibus nonnulla diximus fupra, boc eodem libro cap. an obligatio confithendi wfumfruClum aut aliam fervitutem fit dandi vel faciendi: ex quibus fecundum membrum propolite diftinctionis confirmatur omninò, \& latius declaratur.
20
Quinto loco conftituendum eft, circa preftationes reditus, ac penfiones, quæ pro fundis, five prediis locatis preeftantur, idemjus obfervandum effe, quod circa fructus ipfos obfervari diximus: idcircò fi fructuarius decedit fructibus jam collectis per colonum, penfio debita per colonum pertinet ad hæredes ufuffuctuarij, eciamfi fructuarius decefferit, antequam adveniret dies folvendi predictampenfionem, per text. in $l$. defuncta, 99.f. de ufufructu, ubiAlberic. de Rofate in princ. dicit: Pulchra lex \& u utilis nefio alibi ita clard \& breviter dicit, quod penfiones debita pro fructibus perceptis vivente fraII uario, eo mortuo debentur ejus horedi, licet dies praffationis nondum celfifet: Secus fifructus collecti non effent; quia tunc fructuarius non tranfinitteret ad haredes etiamfi effent maturi; uti ex comnuni firmarunt etiam Alexand. in conf. 82.n.16. lib.2.Soc in conf. 42 2.n.6. lib.3. Caftrenf. in conf. 214 .n.2.l.2. Borgn.Cavalc. referens multos de ufufruct. mulieri relicto, $n .243$.fol. 452 . \& ultra relatos per eum, Avendannus refp. 5.n. 5. in princ. Jacobus Mandell ${ }^{\ominus}$ de Alba in conf.939.num. 3. lib.4. Cephalus in conf. 740. num. 30. lib. 5. Vincentius de Franchis, decifione 79.n. 3. I. part. Lancellotus Gallia in conf. 90. n. 3. Joannes Guttierrez canonic. quaff. cap.33- ex num. 20. Barbofa in difl. l.divortio, 2. part. num. 22. verf. ulteritus qaritur. Vincent. Carocius de locato of conducto, gradus 3. perfonar. quafl. 21. n.4. ubi num. 5. rationem reddit, qua tamen fuit originaliter Alberici de Rofate (fed tacet eum) in dict. l. defunça, num. 3. verf. fed quare. Comunem etiam doctrinam fequitur noviffimè Joan. Vincentius Honded. in conf. 85. n. 30. vol. 2. ubi per tot. confilium multa dicit de penfione, quæ utilia funt, \& neceflaria: \& junge Hyppolit. Riminald. in conf. 634 . per totum, lib.6. ubi late agit de hac materia. Ratio fuperioris refolutionis eft, quod penfio folvenda profruaibus, fubrogatur loco fructuum, \& ipforum fapit naturam, five indicatur eodem modo, ficut ipfi fructus : unde diftinctio, quæ in uffufuctuario fit circa fructus dict. S. is verci, Infitut. de rerum divifoone, cum fimilibus: pariter\& in penfionibus illorum loco fubrogatis obfervanda eff, ut advertit Barbofa difl. 2. part. d.l. divortio,n.22. ad finem, \& cum Beroo in conf. 139.n. 5. ©6. lib. 1. Mandello in conf. 275. num. 6. noviffimè adnotavit Honded. diat. conf.85. n.16. lib. 2.
E contra verò, five à contrario fenfu diç. L. defuncta, $2 . \operatorname{rif}$ fructuarius decedit nondum collectis fructibus per colonum, fed pendentibus adhuc, non pertinent penfiones ad ejus hæredes, nam prout ad eos non pertinent fructus pendentes; ita neque penfiones ut dicit Albericus ubijuprà, per textum in dicq, l. defuncta: \& fequuntur communiter omnes, ut conftat ex fuperioribus, \& Honded. diat. conf. 8 5.n.29. Fructus enim, \& obventiones, quæ in penfionibus confiftunt dicuntur pendedere femper ante exactionem, ut eleganter probavit Surdus in conf. 84. n.4 ilib.1. Quòd fifrucus partim fint collecti, \& partim non; folutio penfionis fieri debet hacredibus fructuarij, pro rata fructuum collectorum, \& pro rata, five parte non collector. proprietario, ut cum multis refolvit Cavalcanus de ufufruău mulieri relig̃o, num. 243. Gigas de penfonibws, quaft. 53 -num. 3. fol. mihi, 88. Lancollotus Gallia dif. conf. 90. num. 4. Vincentius Carocius de locato \& conducto, quaft. 24. per totam,
totam, folio 85. Hondedeus dif. confilio 85, n. 25 . lib. 2.24
Unde apparet, deceptos fuiffe in hac materia Doctores nonnullos, exiftimantes, inter harredes ufufructuarij, \& proprietarium dividendam effe penfionem pro rata, etiam nullis fructibus recollectis : cum revera, ufufructuarius nullum jus habeat ad penfionem, nifif fructibus collectis, vel pro rata eorum, qui colliguntur: quod in terminis recte advertit Barbofa in dict. L. divortio 2. part. n. 14 in principio, \& num. 2 I.

Sextò conftituendum eft, textum in d. l. defunğa,25 69.ff. de ufufructu habuiffe refpectum ad penfionem, qua folvi debet pro locatione fundi, vel pradij, quoad fructus collectos, vel non collectos, non tamenquoad rem, quar non feminatur, puta domum, vel apothecam locatam, in quibus pro rata temporis dividi debere penfionem inter heredes fructuarij, \& proprietarium, obfervat Albericus in eadem l. defuncta, num. 3 . in fine, \& in $l$. Ji operas, ff. de ufufructu, \& idem tenet, (Albericum tamen nơn refert) Vincenti ${ }^{\circ}$ Carocius de locato है conducto, quaff. 23. num. 7. fol. 84. firmarunt etiam Vincentius de Franchis decif. 79. n.2. I. part. Joannes Vincentius Hondedeus diff. conf. 75 . num. 31. lib. 2. qui cum aliis generaliter adnotarunt, quod cum penfio debetur pro fructibus, qui quolibet die percipiuntur, ut funt fructus hortorum, domorum, pafcuorum, \& fimilium, dividitur pro rata temporis, etiamfi fru\&uarius decefferit ante tempus folutionis penfionis; \& idem obfervatur inter emptorem \& venditorem, ut feribit Franchis ubi fuprà, num. 2. \& Honded. n. 17 .

Ex quibus prextermittendum non erit, indiftingè nimis, atque abfolutè tradidiffe Joan. Francifc. dePon- 26 te d. conf. $100 . n$. 18. in princ. penfiones domorum ad haredes tantum ufufructuarij pertinere, cum imò potiùs pro rata dividi debeant ex praedictis.

Septimò conftituendum eft, diverfum jus obfervandum circa divifionem fructuum, inter maritum \& uxo-27. rem foluto matrimonio, quam in ufufructuario dixim'; nam cùm maritus lucretur fructus dotis, quia fuftinet onera matrimonij, $I$. dotis fructus, 8.ff. de jure dotium, l. pro oneribus, C. eodem tit. l. 25 . tit. I I. partit. 4 . confequens eft, ut fructus illius anni, in quo dirimitur matrimonium, dividendi fint inter virum \& uxorem, vel hæredes eorum pro rata temporis, quo matrimonium eo anno duravit, \& maritus fuftinuit onera matrimonij, l.fructus, $l$. $\sqrt{2}$ alienam, $l$. fi ante, ff. foluto matrimonio, , cume in fundo, 81 . S. l.divortio, ff. de jure do tium, l. unica, §. cumǵ, C. de rei uxoria actione, I.26. tit.II. part.4.Ratio differentie inter maritum \& ufufructuarium confiffit in hoc, quod maritus, ut dixi, non facit fru\&i fu- 28 os ratione dominij, fed ratione onerum; \& ideò|meritò dividuntur fructus pro rata onerum : frutuarius verò facit fructus fuos rationetituli, ut in initio bujus capits dixi; ac proinde fi tempore perceptionis durabat titulus, fructus facit fuos irrevocabiliter; fiverò titulus erat jam extina", eos non facit fuos: quod magiftraliter fcripfit Bartol. in L. divortio ,ff. foluto matrimonio, n. I I. \& fequuntur ibidem Socinus n. 7. Alexander n.13. Faber in §. is verò, n.2. Inffit. de rerum divifione. Baeça de decima tutori preftanda, cap. 28. n. 2. ad finem, ac referens eos probavit Barbofa in eadem l. divortio, 2. part.n. 25 . ad finem, \&5 r.part. in princ. ubi num. 28. fol. 928. recte advertir, fuperiorenn refolutionem de jure communi procedentem, non habere locum de jure hujus Regni, ex quo fructus ejus anniin quo matrimonium diffolvitur, aliter dividi debent; nam quemadmodū ex legibus Regni omnia bona acquifita conflante matrimoniozqualiter inter conjuges dividuntur; ita etiam \& fructus indiftinctà consunicabuntur inter eos: quod irrtelligi debet, dum̄odò fructus fint liquidi, \& tempore foluti matsimonij appareant, \& fint nati; tunc enim omnes communicantur, ut diximus : Si tamen fructus fint aridi, \& nondum apparent fuper terra, obfervanda eft decifio l.10, tit. 4 3. lib. foro-legum, quam latius explicant Anton, Gomez, in l. 50. Takri, n. 7 t . Matienço in 1.4 .
tit. 9 eglof. 1. num. 4. lib. 5. nova recopilationis. Ayora de partitionibus, I. part. cap. 9. n. 1. \& cap.6.n.12. \& vide O unino Barbofam ubifuprà, $n$. 28 -per totum, fol. 918 . in fine, \& 919 . qui 2. part. ejusdem l. divortio, n. 14.fol. 932. cum Fabro in dict. §. is veroे, num. 2. ad finem, \& 29 Avendanpo refponfo , $n$. I. rectè probat in capellis, fruEtus pendentes dividendos effe pro rata temporis, quo capelianus obfequiam, \& fervitium preeflitit; nam cum premium ipfum, aut lucrum capellæ principaliter concedatur pro labore adminiffrationis; zquum eft, rationem eandem divifionis obfervari in eo, quæ in marito obfervatur, quia fuftinet onera matrimonij.
30 OAtavò \& ultimò conflituendum eft, colonum, \& ufufructuarium equiparari in hac materia; idem enim ferè obfervatur in colono, quod in ufufrutuario, ut fribit text, in diat. $\oint$. is vero, Inftit. de rerum divifione, quafi dicat Imperator, quòd etiam colonus non facit fructus fuos, nifi quando illos perceperit: unde fi fur eos fubripiat, non habet colonus condictionem furtivam, ut probant quamplurimi relati per Barbofam in d. L. divortio, 2. part. n.30. ubi n. 33. ©f Seqq. late explicat æquiparationem, atque differentiam in propofito inter colonum, \& ufufruđuarium; idcircò ampliùs in hoc non infifto, fed ad eum Lectorem remito.

## C A P T LXXVIII.

Ufufructuario omnium bonorum, velalicujo partis defuncto, utrùm hæres ejus prætendere poffit partem in cenfu ad Bullam Pij Quinti conitituto, cujus folutionis dies nondum venit, ubi Lancelloti Galliæ conf. 90 . per iotw $m$, in terminis adducitur, \& ejufdem refolutiones probantur.

## S UMMARIUM.

Cenfus cum non debeatur contemplatione fruđ̌uum, fed ratione pretij, quo emptus fuit, divifio ejus pro rata temporis fieri debet, fi ufufruCluarius, antequamadueniret dies folutionis, decefferit.
Quod cim cenfins conflitutus est fuper domo, ov fimilibus, citra ullam penitùs controverfiam obfervandum est.
9 Penfio cim debetur pro fructibus, qui quolibet die percipiuntur, dividitur pro rata temporis, etiamfif fruEfuarius decefferit ante tempss folutionis penfionis.
O Ufufructuarizs, fi integruin cenfum ante folutionis diem recepit, ejus bares proprietario tenetur fuamz ratam reffituere.

PRo brevi, \& diftincta hujus Capitis explicatione conftituendum erit in primis, dubium in hoc I conffiftere, utrum ufufructuario omnium bonorum, vel alicujus partis defuncto, hæres ejus prætendere poffit partem in cenfu ad Bullam Pij Quinti conftituto, cujus
folutionis dies nondum venit? \& quidem fructuarij partem ancipitem reddunt, \& dubiam nonnulla, quæe copite pracedenti adnotavimus, quatenus probavimus 22 ufufructuarium nondum perceptis fructibus decedentem, nihil ad hæredes fuos tranfmittere; unde fi fru\&uarius decedit nondum perceptis fructib ${ }^{2}$ bonorum, fuper quibus conftitutus fuit cenfus, five antequam folvendi cenfus dies adveniffet, videtur quod hæres ejus partem aliquam habere non poffit: Deinde quiaut codem cap. precedenti probavimus, idem etiam procedit in preftationibus, \& penfionibus, ut non aliter ufufructuarij hæredi debeantur, quàm fi fructus à folo feparati fint, \& fi pro parte feparatif fuerint, \& pro parte non, pro rata dumtaxat penfio diffribuitur, ut ibi= dem jure, \& authoritate fulcitur.

Verùm fuperiores rationes in propofito obtinere 3 non poffunt, cum in cenfu, de quo agimus, ratio non habeatur ad fructus collectos, vel non, neque ipfe cenfus fuper fructibus, quiex re cenfuata proveniunt, cenfeatur impofitus, fed fuper re ipfa, hoc eft, quòd etiamfi debitor cenfus nullum, aut modicum fructum, ac cenfui non refpondentem ex re hypothecata percipiat, ad folutionem cenfus teneatur. Quod fecus eft in fructibus, qui fructuario debentur, atque etiam in penfionibus, quæ impofitæ cenfentur fuper fructib", atque de illis, \& illorum refpectu folvendæ veniunt, fic ut fructuum naturam fortiantur, ut cap. pracedenti dicebamus ; \& noviffimè advertit Joannes Vincentius Hondedeus in conf. 85.n.16. lib. 2. \& pendere dicantur femper ante exactionem, ut probavit Surdus in conf. 84. n. 4. lib. 1. unde fructuum ratione ceffante, non elt ut fuper illorum collectione in cenfu vis fiat, $l$. adigere, S. quamruis, ff. de jure patronatus, cap. cum ceffante, de appellationibus : \& aliunde quàm ex diactis cap. pracedenti, 4 \& fructuum pendentia, feu collectione, fuperioris quæ. flionis refolutionem quærere oportet, ut hæc omnia, (ne aliquando quid alienum tacito Authore ufurpaffe nobis contingat) eleganter confiderat Lancellotus Gallia in conf. 90 . ex numer. 1. ufque ad num. 12. Quo s loco firmat, propofitac dubitationi provifum a Baldo in cap. cum ésc. in col. 2. num. 5. verf. nota quod nomina de conflitutionibus, quatenus fribit, quòd penfiones, redditusvè pecuniarij, qui pro fructibus non debentur, pro rata temporis dividendi funt; qui verò pro 6 fructibus debentur, ut ipfi fructus quorum locolucce-1 dunt, partiri debent: quam doctrinam poft Cagnolum, \& Tiraquellum extollit Covar. variar. refolut. lib. I. cap. 15. n. IO. \& feqq. infertq; ad annuum redditum, qui vulgò Cenfus dicitur, ut cüm is debeatur, non contemplatione fructuum, fed ratione pretij, quo emptus 7 fuit, ejus divifio pro rata temporis fiat, fi ufufructuarius antequam adveniret dies folutionis decefferit, ut 8 latius probat Lancellotus ibid. n. 13. \& n. 24. rectè advertit quod cum cenfus conftitutus eft fuper domo, \& fimilibus, citra ullam penitùs controverfiam, obfervanda eft fuperior refolutio, ut ad ratam temporis, quo ufufructuarius vixit, ad ejus hæredem annui redditus, fpettent; ea ratione, quòd per fingulos dies ex domo fructus percipitur, \& fic tanquam perceptus ad ufufrutuarium ufq; ad ejus mortem, vel hæredem ejus pro rata pertinere debet, etiam quòd dies folutionis nondum venerit, per textum in d.l. defuncta, \& his qua colliguntur ex Saliceto, Covar. Hieron. Gabriele, \& Vincentio de Franchis, relatis $i b i$, quibus accedit Joan. Vincentius Honded. in conf. 85. n.31. \& n. 17. lib. 2. ubi cum aliis multis refolvit, quòd cùm penfio debe-9 tur pro fructibus, qui quolibet die percipiuntur, ut funt fructus hortorum, domorum, pafcuorum, \& fimilium, dividitur pro rata temporis, etiamfi fructuari ${ }^{\circ}$ decefferit ante tempus folutionis penfionis.

Quòd fir ufufructuarius integrum cenfum ante folu- 10 tionis diem recepit (ut plerumque fieri folet)fuam ratam fequenti ufufructuario, vel cenfuarij hæredi reftituere tenetur, ut fentit Salicetus in $l$. fruiftus, col.' final.$9^{3}$
verf.
verf. ego piuto, C. de actionibus empti. Cagnolus in l. 2. num. 101 . C. de pactis inter emptorem, \& expreffim affirmat Lancellotus Gallia d. conf. 90 . num. I 3 .

## C. A P U T LXXIX.

Beneficiarius, vel is, cui debetur penfio ex redditibus Ecclefiafticis, fi pendentibus fructibus decedat, qualiter fructuum divifio fieri debeat; fivein prædictis, utrùminducenda fit diftinctio 1 . de functa, 65. If. de ufufructu, ubi quæ hucufque fcripta funtab aliis, breviter recenfentur, nonnulla noviter, \& verè adnotata per Authorem, in medium proferuntur, \& prædictorum vera refolutio traditur.

## SUMMARIUM.

1 Fručus beneficij Ecclefaflici, qualiter dividuntur inter defuncti baredes © © Jucceflorem, $\sqrt{2}$ beneficiarius pendentibus fructibus decedat? \& per totum cap.
D. Petrum de Barbofa communem opinionem tuentem, minime fatisfacere fuperiori fundamento noviorum.

11 Et Navarri, Barbofeque folutio noviter improbatur. rius deceferit pendentibus adhuc fructibus. Alexandrifententia in conf. 25 . num. 3. lib, 2. (cui alij fubfcribunt) confutata. Textum in cap. finali, §. porrò, de officio ordinarij, in 6. recte explicatum per Barbofam, ejus tamen folutionem non diluere vim fundamenti pracipui Neotericorum.

4 Joannem Vincentium Honded. in conf. 85. num. 23. \& fequentibus, lib. 2. novifimé lapfum in bac materia. Rebuffi fententia, circa propofitum dubium rejecta. Didaci de Covarruv. opinio, quod penfio Ecclefiaffica debeatur heredibus penfionarij pro rata ami decurfi imprabata.
17 Navarri, \& Barbofa fententia in fuperiori dubio recepta
18 Inter penfionarium, \& beneficiarium longan effe differentie rationem.

PRo abfoluta, atque expedita hujus capitis explicatione, quod attinet ad primum dubium, qualiter fructus Beneficij Ecclefiaftici dividantur inter defuncti hæredes, \& fuccefforem, fi beneficiarius pendentibas tructibus decefferit, conffituendum erit in primis, ex Josu. del Cafilllo Quotid. Controv.Juris Tom. I.
communi fententia, que cenfet, habentem Beneficium ${ }_{2}$ ufufuctuario parem effe,tructus ante mortem collectos, ad hæredes defuncti; pendentes verò ad Ecclefiam, vel fuccefforé, integrè pertinere, prout in ufufructuario refolvimus fupra, cap. 77 . in principio: \& ita tenet gloffa finalis inl.I.C. de amonis civilibus, lib. II. quam ibi fequitur Bartol. Caftrenfis in l. divortio, S. non folum, in fio ne, If. foluto matrimonio. Hoftienfis, Henricus, Cardinalis, Imola, \& Barbacia in cap. ultimo depeculio clericorum, Corfetus fingulari 49. Decifio Rotæ, Calderinus, Faber, Perufinus, Cofmas, Alexander, Bellonus, Albericus, Navarrus, Antonius Thefaurus, Cavalcanus Jofephus Ludovicus, \& alij quos in unum congerunt Joannes Gutierrez in quaftionibus canonicis, cap. 33 a num, 1. Barbofain diall. divortio, 2. part. num 56. in principio, fol. 955 . qui hanc putat veriorem fententiam, ut ftatim dicemus, \& contra Recentiores firmiter defendit Navarrus in apologia de redditibus, quaft. 2. monitu 13 , \& in conf. 61. Jub tit. de prabendiss, ex num. 5.

Inde qui hanc opinionem retinent, inferunt etiam, inducendam effe diftinctionem $l$. defuncta 65 .ff. de uf $/$ ma $_{-}$ fruct. \& confequenter, quodfi agri pertinentes ad Eccle. fiafticum Beneficium, aut domus, aliave predia ad penfionem annuam locata fuerint, mortuo poffidente Beneficiú, an penfiones ejus anniad hæredes beneficiarij defuncti pertinere debeant, vel non, juxta ea, quee ratione fructuum collectorum per colonum, vel non collectorum in ufiffuctuario latius refolvimus fuprà c. 77. ut in terminis fcripferunt Angelus in conf. 245 .nsm. 7. verf.6. Cardinalis in conf. 110 quos in id expendit Covar variar. refolut. lib. I. cap. 15. num. 12 . verfic. fic etiam fi agri: qui tamen eo loco æquius, \& jure verius exiftimat, fructus ejus anni, quo beneficiarius mortem obierit, indiftincte pro rata temporis ad defuncti heredes pertinere: \& fequitur Molina deprimogeniis, lib. 3.c. II. num. 4. Sarmientus de redditibus Ecclefiafticis, lib. 4 a cap.6. num. 13. Joannes Gutierrez canonic. quafl. cap.33. d num. 9 qui afferunt, quòd in Hifpania ita paffim obfervatur, \& affeverantias affirmat Sarmientus in defenjfo one pradiC̄i traClatus, 2. quaff. monitu 13 . \& probant alii, quos refert, \& magis fequitur Boeerius in conf. 23 . num. 7 . Horum fundamenta ad tria principaliter reduci debent, prout reduxit Barbofa 2, part. dig. 1. divortio, num. 56 . verf.pro bac igitur, of num. 57 .fol. 956.

Primúm eft, quòd Beneficium Ecclefiafticum datur propter officium, cap. finali de reecript. in Sexto, idelt, propter onera, quæ Clerici beneEciarij fubeunt in Ecclefiarum regimine, \& cura in edminittrandis Sacramentis, aliifve divinis obfequiis cap. cìm fecmadam, de prabend. Ergo aquum eft, \& neceflarium, ut pro rata fervitiorum fructuum divifio fiat, quemadmodum pro oneribus, in marito ftatutum eft, ut late proban vimus fuprà, cap.77. ad finem.
Nec fatisfacit folutio, quam tradit Navarrus in apologia, de redditibus, 2. quaff. monith 13. num. 3. quatenus dicit, quòd onera matrimonij nultùm diffimilia funt, \& valde exuperant onera Beneficij: item maritus efficitur dominus fructuum dotes, l. prooneriburs, C. de jure dotium. Et ideo de illis ad libitumdifponere poteft; Beneficiarius autem non efficitur dominus fructuum, nec de illis ad libitum difponere poteft, \& ideò non marito,fed ufufructuario æquiparari debet. Difplicet autena praediça folutio, primó, nam etfi cócedamus pro vero, mariti onera diffimilia effe, aut multùm exuperare one ta Beneficij, negare tamen non poffumusBeneficijonera maxima effe, \& continua, cap, finali, $\mathrm{y}_{2}$. porro, de offie cio ordinarij, in 6 . \& de fe conftat evidenter beneficiarios maximis, \& ordinariis fervitiis, obfequiis, \& curis effe obftriços;unde æquitati,\&juftitiæ omninó confena taneum eft, ut pro rata temporis fructus concedantur eifdem, quemadmodum marito conceduntur. Secundò, quia fi communis differentiæ ratio in eo confifteret, quod maritus efficiatur dominus fructuum, ac de illis liberé difponere poffit,beneficiasíus verò contra de jure

Nn
communi,
communi faltem hodie de jure hujusRegni, atq; ex univerfa omnium confuetudine non obtineret, quippe cùm Clerici de fuatibus Beneficiorum, \& quefitis intuitu Ecclefire liberè poffint hodie difponere, ut probant Bellamerain cap. cum venerabilis, num 47. de exceptionibus, Covar. in cap. cum in officis, num.9. de teffamentis. Sarmient. de redditibus Ecclefafficis, 4. part. cap. 1. ì num, 8. Burfat. in confili. 178 . à num. 5 , lib. 2, alios infinitos $f$ fiens, confultoque pratermitto.
8 Nec etiam fatisfacit eruditifflimus Barbofa, qui 2. part. dili. .1 divortio, num. 57 . dicitinprimis, à prima opinione communi fuprà relata recedendum non effe, poftmodum verò, adrefponfionem fuperioris rationis conftituit recurrendum effe ad ea, qua traditipfen numer. preecedentibus, que tamen cùm obtineant in ufufructuario, non ita indiftinctè ad beneficiarium trahi poffunt, neq; fimilitudo beneficiarii\& ufuffu\&uarii omninò procedit, cùm veriùs fit, non tantùm ufufructuarium, fed dominum effe bonorum Beneficij, aut æqualem non effe ufufuctuarium Clerico habentiEcclefiafticum Beneficium, vel faltem potentius habere, \& majus jus beneficiarium, quàm habeat ufufuctuarius, ut contendunt Covarr. lib. $\mathbf{1}$. variar. refolut. diţ. cap. 15. num. 12. verf. cirm apud me compertum fit. Sarmientus de redditibure Ecclefiafticis, 2. parr.c. ullt.num. 20. \& 4, part. c.1. n. 2. \& alij, quos in unum congeffif fupra, boc eodem lib. c. 5 . Sed neque de jure communi predita a equiparatio ufufrutuarii, \& beneficiarij videtur fecura, quoniam fructuarius liberè de illis difponit, ut certiffimum eft: beneficiarius verò alio \& diverfo jure obligatur, cap. Epijcopus, cap.penultim. 2. quaff. 1. l.12. tii. 28. partit. 3. \& cum multis latè probat ipfe Barbofa eadem 2. part. l, divorrio, num. 53 . fo 54 - fol. 954 .
Secundum fundamentum deducitur extextu in cap. finali, $\varsigma$. porroे, de officio ordinarij), in 6 . prout eum inducit Barbofa poft Covar. ibi relatum ubii fupra num. 57 . quo numero \& fequentibus redà explicat eum textum, \& a d eum refpondet ; ejus tamen folutio parum, aut nihil in propolito facit, nec diluit vimf fundamenti preecipuiNeotericorum, quoniam licet ejus textus cafus inferri non poffit ad noftrum cafum ratione ibi affignata; ratio tamen generalis oneris \& fervitij, cui beneficiarij adfricti funt, remanet non diffoluta, \& militat generaliter, ut cuicunque reate infpicienti compertum effe poterit.
Tertium \& ultimum fundamentum confifit in eo, quòd nifi pro rata temporis, quo beneficiarius vixit, frutus deberentur ejus hax redi, contingere poffet, quod beneficiarius inferviret beneficio per fex menfes abfq; ullo emolumento; ut fi ponamus faata vindemiâ, \& colletaa meffe, in Kalendis Otabris obtinuiffe Beneficium, $\mathcal{\&}$ in fine Aprilis deceffife, quo tempore nulli fruaus funt adhuc percepti: is igitur admiffa Communi, deferviret Beneficiopertot menfes abfque ullo emolumento, quòd effet maximum abfurdum. Huic rationi refpondentNavar. imapologia, 2. quaff. diff monitu 13. in fine. Quòd fi pradié us cafus contingeret, haredibus hujus beneficiarii, qui infervivit Ecclefix, \& nihil ex fructibus furcepit, folvendum effet honefum falarium pro modo fervitij, hoc eft, quantum ad honeftam fuftentationem mortuus debeat habere, Verium hrec folutio placerenon potetf efficaci ratione, nam cum fructus agrorum, \& prediorunı, ipfius Ecclefiaftici Beneficij, ejufque redditus conff ituti, ac defignati fint à Canoninibus pro fuffentatione Clericibeneficium habentis,ac eidem integrè dentur ob minifterium, quòd Ecclefie exhibet in ejusregimine, \& cura, alifque divinis obfequiis, d. . c. cum fecundram, de prabendi: zquum non eff, ut aliunde, aut non hat ita ratione predittorum folutio faat modo predieto, niec integre pro rata temporis frucus prabeanturei, quil leneficio infervivit, prout fieri debere ratio ipfa fervitiorum, atque beneficiorum infitutio, \& natura poftul at. Quapropter fuperiorem opinionem, ut fructus pro rata dividantur, omnioo obfer-
vandam exiftimamus, \& fapè obfervatam vidimus, nec contrariam æquam, aut rationi confentaneam arbitramur.
Secundò \& principaliter conflituendum eft, dubium 12 effe, qualiter penfio Ecclefiaftica dividenda tit, fi penfionarius decefferit pendentibus adhuc fructibus, five frufus pendentes andebeantur habenti penfionem Ecclefiafticam; \& Alexander in confil. 15. num. 3. lib. 2. apertè fentit in hujuffnodi penfione, obfervandam effe ditinctionem d. L. defuncta, 6 . ff. de ufifructu \& \& confequenter, quid fif penfionarius decedat ante perceptos fruetus, nihili tranfimittat ad haredes fuos, fecus fif illis jam colle etis decedat, etiamfí dies penfionis folvendæ nondum venerit: fequuntur Gigas de penforiob. q. 53. afferens lite fuper hac controveria mota, ita a peritiffimis viris refponfum fuiffe. Bellonus in conf.3 num. 11 . relati per Burfatum in conf. 178.num. 17. lib.2. Antonius Thefaurus decifione Pedemoontana 143. in fine. Sed hanc 13 opinionem, (ut amplius non infiftam) concludenter confutarunt Covar. variar. refolut. lib. I. cap. I5. n. 13 . Joannes Gutierrez Caronicicrunum quafl. caip.33. i. numer. 9. qui plura advertunt, quax prafatam fententiam omninò confundunt. Barbofa etiam 2. part. dita. . . divortio, num. 39. \&f. 40. per totum, fol. 946 . ubi dicit nonnulla in propofito neceffaria.
Ex his obiter animadvertendum duxi, deceptum fuif fe in hac materia JoannemV incentium Hondedeum in conf.85. num. 23. 'f. feq.vol. 2. Is enim eo loco,\& noviffimè, fecurè tatuit penfionarium mortuum poft perceptos fruçus Beneficij tranfnittere penfionem adha-redes fecus tamen fí tempore mortis, fructus percepti non effent: : non verò attendit, an dies folvendæ penfionis cefferit vivo penfionario, nec ne , quod effet neceffarium, ex his que frribit Navarus in Apologia de redditibus, 2. quaff. monitu $16 . \&$ ffatim dicentus.

Rebuffus veró de pacific. polfelor. numm. 130 in anti- 1 § qua impreffione: $\&$ in nova, num. 148 . aliter declarat, fed malè quidem, ut verè animadvertit, \& eleganter improbat eum Barbofa in diz\%. L. .divortio 2. part. num. 41. per totum, fol. 947 . unde Covar. refolut. lib. I. diaf. cap. 15. 1 num. 13. in ea opinione eft, ut exitimet, penfionem Ecclefiafticam deberi haredibus penfionarij pro rata añi decurfi; \& reddit rationem, nam cùm penfio detur pro alimentis, Romanusin conf. 388 . \& in ftipendium exercentis aliquod minifterium in Ecclefia, vel ordine Ecclefiattico, videtur inducenda æquitas, $\&$ decifio $l$. divortio, ff. foluto matrimonio: fequuntur Molina de primogeniu, lib. 3. cap. II. num. 4. Joannes Gutierrez, cononicar. queft. d. cap. 33. num. 34. Sed improbant Navarrus in appologia, , de reddititurs, , quaft. 2. monitu I6. Bar-
bofa diž 2, part bofa dif\%. 2. part. 1. divortio, num. 42. Et merito quidem , nam cum penfionarius non teneatur aliquod officium, five minifterium exercere in Ecclefia, neque in eo militet onerum ratio, qua in marito confideratur, non poteft induci decifio dią. 1 . divortio.
Quapropter, verior videtur Navarri fententia $u b i \int_{\text {un }}{ }^{17}$ pria, dial. monith 16. Barbofe diä̃ $n$. 42 . ad fin. © $n$ n. 43 . Joañes Gutierrez dig. cap. 33. numn. 35. D. Francilici Sarmient. in defenfone libelli de redditibus, 2. quaf.. monit. 16. qui afferunt, de fylo Curix, $\&$ in Rota obfervari, ut fidies penfionis cedat vivo penfionario, tranfmittatur penfio ad harredes, five tunc fructus Beneficij fint collecti, five non: fiverò moriatur, antequam dies folvendre penfionis cedat, nihil haredib" relinquat, nec etiam ratam penfionis stranfmittat: \& predictum fylum juris principisis confonum effe, eruditè fundat Barbofa d.2. part.L. divortio, nums. 43 .inferens praxim, utfi penfionarius decedat, ante diem S. Joannis Baptifte, nihil expenfione illius anni haredibus relinquat: fiverò decedat poft predium Feftum, illam quidem dimidiam penfionis jam debitam tranfmitter ad haredes. Sed fi eodem anho decedat ante Feftum Nativitatis, ex altera dimidia nihil relinquet haredibus, ut fylus Cu riæ obfervat, \& latè probat Barbofa ubij fupri. boc capite diverfum jus conflituimus, quòd inter eos diverfa, longàque militet differentiæ ratio, tum quòd penfionarius nullum jus habeat in Beneficio, neque in fructibus illius, fed omnia hæc pleno jure competunt beneficiario, cum onere tamen folvendi penfionem, ut latius probat Barbofa dicf. 2. part. l. divortio, num. 39\& 40 . Tum etiam, quòd inter beneficiarium, \& penfionarium, nulla proportio predicti oneris effe potelt, cum ille maximo, hic nulli oneri aftringatur, ut probavit Gigas de penfonibus, qualt. 30. \&f jeqq. Navarrus in cap. fi quando, de confecratione, dijflinctione $\mathbf{1}$. notabili 7 . n. 24 .ad que fi advertiffent Covar.\& fequaces, diverfum jus inter eos conftituere coacta ratione debuiffent, utex dictis conftat apertè.

## C. AP T LXXX.

Fructus bonorum Majoratus pendentes, utrùm fequentifucceffori, à die delatæ fucceffionis preftandi fint, ficut proprietario mortuo ufufructuario preftantur; an inter illum, \& hæredes ultimf poffeforis pro rata dividi debeant? ubi contrariæ fententiæ precitantur, \& Didaci de Covarruvias , Ludovici Molinæ,ac aliorum fententia noviter defenfa,noviter etiam, atque eleganter his refpondetur, que noviffimè omnium Petrus de Barbofa, \& Martinus Mon-ter-à Cueva adnotarunt in contrarium.

## S U M M ARIUM.

I Fructus bonorum Majoratus inter baredes ultimi poffefforis, © novum fuccefforem, effe pro rata dividendos, ex Sententia Didaci de Covarru. Gregoriï Lopez, Ludovici Moline, \& aliorum qua per totum caput affeveranter probatur per Authorem.2 2 toro ea duplex fundamentum expénditur.
Navarri, \& Barbofa folutiones non diluere vim $\int$ uperiorum rationum, noviter, atque eleganter confideratum ab Authore.
Tertium fundamentum opinionis pracedentis adduZum.
t folutionem Barbofa prafate fententia non obfare,
6 Fructus pendentes inata per Autborem.
Fructus pendentes in folidum pertinere ad fuccefforem jus jus mitra deductionem impenfarum, ex fententia multoram, que dijplicet Authori.
Primum fundamentum prafate opinionis adducitur.

8 Et illi noviter re/pondetur per Autborem.
9 Secundum fundamentum ejusdent opinionis expenditur, ė Ludovici Moline folutio probatur.
10 Contra folutionem Molina, Barbofe replicatio relata, © eidem noviter, © vere fatisfactum per Authorem.
II L. Herennius, ff.de ufuris, declaratur, offenditsrque, non poffe ad majoratuum fucceefores adaptari cum Molina, contra Barbofam.
12 Pracipue rationi, quam ex d.l.Herennius, contra Molinam deduxit Barbofa, noviter \&' vere Sativfactuai ${ }_{a} b$ Authore.
13 uthor noviter, \&' verè refßondet nonnullis fundamentis ; que contra Molinam, Covarruviam of $\int e^{-}$ quaces, Martinus Monter- $\grave{a}$ Cueva noviljime confideravit.
14 Rationi cuidann ab eodem contra Molinam adducte, noviter, ©ै veré fatiofactum, is ibidem explicata 1.quod fi nulla, ff. de religiolis \& fumptibus funerum.
15 Didaci de Covarruvias, Ludovici Molina, \&s Sequa ${ }^{-}$ Loam del Cattillo Quotid. Controv. Iuris, Tom.I.
cium opinionem probabiliorem, \& equiorem exifficium opimionen probabiioret ab ea recedere, $\sqrt{i}$ cafius
mat Author, nec auderet contingeret.
16 Martini Monter-d Cueva diffinctionem, aut noviff:mam refolutionem in bac materia, Autbori non placere, atque eà admiffà, lites inmor tales fufcitandas, ©े infinitis, dificillimisque probationibis viam aperiendam.
17 Frulus bonorum Majoratus inter baredes ultimi pafSefforis, © novum fuccefforem, efle pro nata dividen* dos, five Majoratus conflitutus fit in contrailu, five in ultima voluntate, contra Barbofam.
PRæcedentibus quæf̂tionibus proximum eft, inquí= rere, utrùm in poffeffore Majoratus fructibus adhuè pendentibus decedente, idem jus, quod in ufufructuario obfervare debeamus, five regulis, \& doctrinis in ufufructuario traditis fupra, cap. 77 . per totum, jus ejus diffinire, \& fuprà boc eodem lib. cap. 5 . longè majus \& potentius jus, poffefforem majoratus habere; quàm ufufructuarium probavimus: Nunc tamen quo prefens dubium in terminis decidatur, \&\% vera hujusce rei folutio tradatur, conflituendum erit inpri nis in pratfata queftione Scriptores hujus Regni, \& quidem maximi nominis Authores contrarios exiftere,nam in primis fructus bonorum Majoratus inter hæredes ultimi poffefforis,\& novum fuccefforem efle pro rata dividendos, licèt conftet veterem Majoratús poffefforem pendentibus fructibus deceffife:cenfuerunt Covar, vari.m. refolutionum, lib. 1. cap. 15 . num. 14 . quiadjicit hanc queeftionem incidiffe in Granatení Prætorio, \& fic fuiffes decifum, \& judicatum Avendannus refponjo 5. num.6: ubi in id citat Socinum in conf. $4^{2}$. in fine, lib.2. Palacios Rubios in repetitione rubrice, de donationibus inter, $\$ .62$. nuin. 10 . Gregorius Lopez in l.26. tit. 1 r. partit.4. verbo, quantos mefes in fine. Burgos de Paz in proomio legum Tauri, n. 74 verf. praterea \& of $f_{2}$ in feredis. Ayora de partitionibus, 1.part. cap.9. num. 6. Molina, qui conftans ter defendit, atque interdum fic refponfum, atque etiam execùtum vidiffe profitetur de Hijpanorum primiogeniss, lib.3.cap. 1 1. ex num. 1 r . usque ad num. 19. Joannes Guttierrez canonic. quaft. cap. 33. num. 31 . Alvarad. de conjeçurata mente defunct.lib. 2. cap. 2.5. I. num, 5.fol.40. apertus lib. 4. cap. I. num. 44 - fol. 154 . D. Spino, qui verba valdè confufa, \& intricata profert in fpeculo, glof. 18. de melioratione, n. 1 I . Marcus Antonius Peregrinus de fideicommil/is, art.49. num. 101 . Sarmient.de redditibus Ecclefiffticis, part. monitu i 5. n.2.

Horum fundamenta ad fequentia principaliter rè- 2 duci debent. Primum deducitur ex æquitate, \& decifione textus in l.divortio,ff. Soluto matrimonio, junctis his, quæ capitibus præcedentibus adnotavimus: Nam cum ea lex in oneribus mariti fundetur, ut fructus pro rata temporis foluto matrimonio dividendos fatuat; idem etiam in propofito dicendum videtur, cum poffeflot Majoratus ex fructibus, ejusdem familiæ fiplendorem maximis impenfis confervare, magnam aliquando familiamalere,cognatos pauperes juvare, dotes fororibus, \& aliméta fratrib ${ }^{\circ}$ pauperib" conffituere,atqं; magna alia foleat onera fuftinere; idcircò ad fimilitudinem maritiæquum eft, ut iple fructib' rerum Majoratus pro rata ejus temporis, quo onera primogenii fultinuit, frui debeat:
Secundum fundamentum in eo conlittit, quia, ut advertit Molina loco relato $\int u p r a$, nifi modo prædicto fru* Ctuum divifio fieret, contingere poffet unum, quod iniquifimum effet, nempequod Majoratîs poffeffor, qui per totum fere annum prediçz onera fuftiouit, fructibus ejusdem anni omnino privaretur, ex eo quod menfe Augufti mortuus fuerit, prefertim fi eo anno, quo mortuus fuit, in ipfo Majoratu fucceffit, in qua fpecie nihil iniquius excogitari poffet.

Nec diluunt vim fuperiorum rationum Cofta traíh; 3 de fucceflione Regni, pag. 148. aliàs 3. part. n. 15. dd finem. Barbofa in d. l.divortio, 2. part. n. 5. © 6. Tum ex nem. Barbofain d. l.divortio, 2. part. n. 5. © $\mathbf{N}$ n 2 his ;
his, quæ fcribit Molinad. sap. I I. num. I I, ad finem, ©f n. 13 .in princ. Tum etiam, quia ut ex dicendis infrà conftabit,negari non poteft, quin poffeffor Majoratus maxima onera, illàque neceffaria, \& precifa, \& quæ ipfe excufare non valet, non veró voluntaria, aut quæ excufari poffint, fubire teneatur: ea autem contingere potelt, \& frequenter contingit, ut non modò matrimonii oneribus adæquari valeant, fed etiam illa in pluribus excedant : Deinde licèt poffeffor Majoratûs, dominit ratione fructus fuos faciat, ut contra Molin.\& fequaces fcribit Barbofa dict. num. 6. id impedimento effe non debet, ut ratione habita onerum predictorum, fructus non debeantur pro rata temporis ejus hæredi ; nam fi marito onerum dumtaxat occafione fructus pro rata conceduntur, pariter etiam, aut fortiori ratione poffeffori majoratus concedi debent, in quo dominii, \& onerum fimul rationes concurrunt.

Denique fecundæ rationi fuprà propofitæ non fatisfacit folutio Navarri in apologia de redditibur, quaft. 2. monitu 15 .in fine, quatenus dicit, quòd fi majoratus habeat onera annexa neceflariò fubeunda, \& poffeffor Majoratus illa fuftinuit, \& mortuus eft, antequam aliquid acciperet ex fructibus Majoratus, poffenthæredes ejus ex æquitate impetrare, ut fucceffor Majoratus folvat il lud, quod ipfe folvere debuiffet,fi predeceffor illa non fuftinuiffet, ne aliàs fucceffor locupletur cum aliena jactura, ut in fimili probat textus in l. plane, I4.ff.depetitione bareditatis, quem in id expendit, \& Navarrifolutionem probat Barbofa in d.l. divortio, 2. part.nem.7. infine. Sed, ut dixi,non fatisfacit, quia onerum, \& obligationum, que Majoratui annexæe funt, congrua fatisfactio non effet predicta, \& absque fatisfactione remanerent ordinaria alia onera, \& obligationes, ad quas preedicti Authores, fed immeritò, quidem, conliderationem non habent, dum eo dumtaxat, fructus faltem prorata, auferre contendunt ei, qui Majoratûs verus dominus fuit: prefertim cum eâ folutione admiffa, poffet fequi maximum abfurdum, ut fi onera, quæ fubiit poffeffor Majoratus predefunctus, talia effent, quòd fi illa non fuftinuiffet, ex varietate temporis, vel rerum mutatione fuftinere non teneretur, fequens fucceffor minimè etiam teneatur folvereillud, quod ex eisdem Authoribus folvere dumtaxat tenetur, quando prafata onera fuftineret ipfe, fi predeceffor illa non fuftinuiffet, non aliàs. Effet autem valdè iniquum an fuftinere deberet, neene fucceffor Majoratus, confiderare, quod incertum eft, \& varietati fubjectum, atque inconfideratum relinquere id, quod certum eft, \& à defuncto neceffario factum.
Tertium fundamentum eft, quòd poffeffor Majoratus, ex neceffitate poft mortem Majoratum reftituit fucceffori, ,.unum ex familia, §.1. f.de legat.2.\& quando reftitutio fit ex neceffitate, femper fructus pro rata dividuntur, ex doctrina Bartoli in dič.l. divortio, num. 10. If. Soluto matrimonio, qua probatur communiter, ut firmat Jofephus Ludovicus decifione Perufina 79.num. 10. Et quamvis hoc fundamentum fubverti poffit ex his, qua fcripfit Barbofa 2. part. ejusdem l. divortio, numa. 7 verf. non obfat fecundum : Parum, aut nihil intereft, cum aliis rationibus adeò efficaciter prefata fententia probetur, ut vitari non poffit, imó \& fuperiori ratione non omninò deficiat, ex his, quæ in propofito latiffimè cumulavit Martinus Monter-à-Cueva caufarum civilium Regni Aragonum, decif. 17. ex num. 46. verf. non etiamt fecundum refragatur, usque ad num. 70.
erum contrariam fententiam, imò fructus pendentes ad fuccefforem Majoratûs in folidum pertinere, neque hæredes defuncti poffe in illis pratendere jus,ultra deductionem impenfarum, defendunt Antonius Gomezius in l.40. Tauri, $n .74$. Cofta traClatu, de fuccefficne Regni, 3.part. num. 14. Gama decif. 359. ©ै 368. n. 6. Mieres de majoratu, 4 - part. quaft.24. num. 2. Joannes Garfia de expenfis \&f meliorationibur, cap. 16. num.6. Navarrus in apologia de redditibus, quaft.2. monitu 15.n. I.

Emmanuel Mendez in relectione l. 1. notabili 5. num. 19. \& 21. C. de annonis civilibus, lib. 1 I \& neruofe, ac conftanter tuentur Barbofa in d.l. divortio, 2. part.ex num. I. verf. Fed bis non obftantibus, usque ad num. 13 .in fine, ubi poft longam difputationem concludit, in Majoratibus indiftinctè fructus pendentes pertitere ad fuccefforem Majoratus. Marinnus Monter-à Cueva cuufarum civilium Regni Aragomwn, d.decif. 17. ex num.9. cum mul. Jeqq. ubinum.18. in idem refert Peraltam, Cervantes, \& Alexandrum Raudenfem.

Hujus fecundæ opinionis fundamenta precipua funt fequentia. Primum, quòd fructus pendentes 7 cenfentur pars rei, l. fruçus pendentes, if. de rei vendicatione: \& proinde ad eum folent, pertinere, adquem res tranfit, $1 . / \sqrt{1}$ quis $\bar{j}$ ciens, \& ibi Baldus in principio, C. de rei vendicatione. Sed res Majoratus ad fuccefforem pertinent indiftincè́; Ergo pariter ad eum pertinere debent fructus pendentes in preedictis rebus : \& fic argumentatur Barbofa ind.l. divortio, 2.part.n. $\mathbf{1}$.in fine. Sed re- 8 fponderipoteft, pradictum argumentum abfolutè non 8 procedere, five non fequi indiftinctè; fructus pendentes fint pars rei,\& ob id ad eum folent pertinere, ad quem res tranfit : fed res Majoratus pertinentad fuccefforem; ergo \& fructus pendentes ad eum pertinere debent. Nam fi Confequentia generaliter admittatur, etiam procedere poffet refpectumariti; nam \& res dotales foiuto matrimonio ad uxorem tranfeunt ipfo jure, ficut Majoratus ex lege Regia, l. in rebus, C. de jure dotium,l. fi quis pofitac, C. de bonis profcriptorum, l.dotis, C. Joluto matrimonio: \& ex communifirmat Martinus Monter-à Cueva d.decif. $17 . n .54$. \& latiùs difputans Barbofa in $l$. dotalem, n.8.9. © 10 . ff. Joluto matrimonio, alios retulimus fupra, boc eodem lib.cap.4. num. 28. \& fructus pendentes pars rei generaliter dicuntur effe;\& nihilominús fructuum divifio fit pro rata, ob peculiarem rationem onerum, qua id efficit in marito, idèmque efficere debet in hærede poffefforis Majoratus defuncti,ob eandem rationem; ac alias, quæ in eo militant, ut $\int u p r a ̀$ vidimus.
Secundum fundamentum ejusdem opinionis eft ex 9 1. defuncta, 65 . If. de ufufructa, cum aliis relatis fuprà. cap. 77 . in princ. quatenus probatur, ibi, quòd fi fructuarius decedat fructibusjam collectis, illi pertinent in folidumad hæredes fructuarii, pariter \& penfiones, quæ locofructuum debentur: Si verò decedat fructuarius fructibus pendentibus etiam maturis, non tamen collectis, nihil ex illis hæredibus relinquit, fed cum proprietate fimul ad dominum tranfeunt, § is verò, Inflitut. de rerum divifione. Ergo idem videtur dicendum in noftro cafu, cùm per omnia videatur eadem militare ratio. Sed refpondet Avendannus re/fonfo 5.n.4. Molina de Hijpanorum primogenius, lib. 3. cap. 1 1. num. 2 5. textum in d.l. defincta, cum aliis juribus, quæ de facienda divifior.e fructuum, inter hæredes ufufruçuarii, ac dominum rei loquuntur, minimè trahendum effe ad poffefforem Majoratus, proptereà quòd poffeffor Majoratûs jus habet majus in rebus Majoratûs, quàm habeat fruCuarius in re fructuaria, in qua neque habet dominium directum, neque utile, fedtantum jus fruendi falvâ ré rum fubftantià : Majoratùs autem poffeffor dum vivit, dominium directum, \&utile habet rerum Majoratus, l. non ideo minius, ff. de rei vendicatione.

Nec obftat contra folutionem Molinæ, replicatio 10 Barbofæ in d.l. divortio, 2. part.num.2. ad finem, ubi replicavit in hunc modum: Quod predicta differentia inter predictos dumtaxat reperitur, dum vivunt, fed tamé poft mortem, in utroque eadem videtur militare ratio; nam ficut morte ufufructuarii finitur ufusfructus, \& confolidatur cum proprietate, \& hac ratione fructus pendentes ad proprietarium pertinent: fic etiam mortuo poffeffore Majoratûs,extinguiturillius jus, \& ipfo jure tranfit ad fequentem fucceflorem, \& fic in utroque eadem videtur militare ratio. Quoniamnegamus, in utroque poit mortem eandem militare rationem: \& quam-
vis "verum fit, utriusque jus per mortem extingui; tamen poffefforis Majoratus jus,quod in vita obtinet, fortius \& potentius eft, quàm ufufructuarii, quod nullus unquam negavit: id autem efficere debet ut in hacrede, ut hærede poffefforis Majoratus, facilius admittatur fructuum divilio, quàm in ufufructuario: longè enim major, \& diverfa ratio militat in uno, quàm inaltero, cumı poffeffor Majoratus fplendorem, dignitatem, atque authoritatem fui nominis, \& familize maximis impenfis, \& fumptibus confervare adftrictus fit, quibus horum temporum tempeftate, vix Majoratuum redditus fufficiunt, ut quotidie videmus : Ufufructuarii verò onera, oneribus Majoratus poffefforis adæquari non poffunt, ac proinde circa divifionem, \& transmiffionem fructuum, magis confultum debet effe illi, quàm ufufruquario,ne aliàs contingat, poffefforem Majoratûs non modò illò non locupletari, utrùm etiam maximam jaCuram pati,fi ultimo anno, quo deceifit, fumptibus neceffariis factis, ut pro modo dignitatis, \& familiæ viveret, \& fe tractaret, \& ob id ærealieno forfan contracto, ut frequenter fit; ipfius ique folutione colligendis fructibus deftinata; fpe fua deciperetur,fi pendentibus adhuc fructibus deceffiffet, \& nihil transmitteret; quod utique iniquilfimum effet, \& rationi, atque æquitati magis confentaneum, ut pro tempore,quo juxta fuam dignitatem fe geffit, \& fumptuum onera fubiit (quod his temporibus non leve onus eft, quando onera alia non intervenirent) fructuum divifio fieri debeat.
II Tertium fundamentum Barbofe defumitur ex l.Herennius, 42 . ff. de ufuris, prout ipfe eum textum inducit 2. part.d.l. divortio, num.3. Sed ad eum refponderipoteft, ut refpondent Molina lib.3.d.cap. 21. n.14. Ayora de partitionibus, r. part. cap. 9. num. 6. \& licet horum refponfiones confutaverit Barbofa ipfe ubi $\int u p r a \dot{,}, n .4$. © 5 . in principio. Tamen re vera negari non poteft, contra ultimum poffefforem Majoratûs, pendentibus fructibus decedentem, five contra hæredem ejus induci non poffe eam legêm, nec rd Majorâtuum fucceffores adaptari; utcunque enimfit, fatendum eft, in fideicommiffario particulari loquutam, cujus refpectu diverfa militat ratio in poffeffore Majoratus, quàm militat in ipfo, vel in herede fideicommiffum reltituente, utpuià cum heres, qui ante diem fideicommilfi cedenteni res fideicommiffarias poffedit, etiamfi earum verus dominus fuerit, ut probat Barbofa; nihilominus tamen occafione earum, vel fideicommiffi non fuftulit onera illa, ad quæ poffeffor majoratus adftringitur.
12 Nec obitat dicere (prout argumentatur Barbofa) quod textus ille fundetur in eo, quòd ficut dominium reilegatæ tranfit in fideicommifarium, pariter etiam \& fructus ad eum debentranfire, quantumcunque ante diem fideicommilfi cedentem major pars anni tranfierit, \& confequenter etiamfi fructus fint jam maturi. Nam refponderi poteft, quòd Jureconfultusin eo textu reftè habuit refpectum ad translationem dominii, hoc eft, ut ad eum tranfirent fructus, ad quem rerum dominium tranfivit, ex quo in hrerede non invenit peculiarem aliquam rationem, propter quam fructuum partem habere deberet: In hærede vero poffefforis Majoratus prædefuncti, ratio predictaonerum fic intervenit, ut non obftante translatione dominii rerum Majoratus in fequentem fuccefforem, id efficere debeat, uti in marito efficit, non obftante quod dominium rerum dotalium in uxorem foluto matrimonio translatum fit, \& fructus adhuc pendentes exiterent, quod in hærede confiderari non poteft,ex d.l. Herennius.
13. Ex predittis facileetetiam refpondetur his, quæ Barbofam defendens, noviffimè adnotavit Martinus Mon-ter-a Cueva caufaram civilinm Regni Aragonum, decif. 17 . Quoloco conflanterdefendit, fruťus perdentes ad fucceflorem Majoratus in folidum pertinere, nec adratam illorum hæredes poffeforis defunctiadmittendos, nullumque in eisdem jus, preter impenfarum deductiojem, eos pretendere pofle: \& ibidemex $n .10$. usque
ad num. 19. nonnulla fundamenta adducit pro hàe parte, ultra ea, quæ adduxit Barbofa ubi fuprà: in idem tamen in effectu tendunt, vel his folutionibus tolluntur, quas ad rationes Barbofre affignavimus fuprà, fecurè probantes, longè majus, \& potentius jus poffeffori Majoratus;quàm ufufructuario competere, aliàque militare in eo, propter que, quoad divifionem fructuunt attinet; nihil intereft, omne quod ipfe habebat jus per mortemi. extinctum fuiffe, vel fructus adhuc perceptos nion effos fed pendere tempore mortis, licèt enim id impediat pro tempore futuro fructus acquiri, tarneri impedimento non eft, ut pro tempore proterito fructus deboantur, fic ut tempori magis, quàm perceptioni fruetu!mina effe videatur conditio lucrandi, aut transmictendifru* ctus: quo vel folo verbo omnia tolluntur, quae latius contra Covarruviam , \& Molinam predietus Author fcripfit.

Denique \& ultimo, non obffat alià ratio, quâ dumin- 14 taxat exiftimavit idem Author fubfiltere non poffe Molinæ, \& fequacium opinionem, thempe quòd tradi* derit ipfe Molina de Hi/panorum primogenius, lib. 1. c.10. num.33. ad finein, l. quod finulla, If. de religiofis ©f fumptibis funerum, (qua caucum eft maritum, in quantum facere poteft, teneriad funeris impenfam uxoris, nullani dotem nec alia bona habentē)ad Majoratus fučcefforemí non filium, aut defcendentemultimi poffefforis trahen:dam noneffe. Quod quidem Dictum predicto Authori irrationabile videtur ftante decifione, quam in noftro cafuMolina pætendit : nam fi in fpecie dict. l. divortio, divifio cum hæredibus ex eo fieri debet, quod ex ne ${ }^{-}$ ceflaria caufa onerum per poffefforem Najoratus prax= defunctum fuftentorum, hæeres promereatuream, cuí in fpecie d.l.quod $f_{i}$ nulla, non idem dicendnm erit, cûm probabile fit, Majoratus poferforem predefunctum in eam paupertatis calamitatem, \& miferiam eò incidiffé, quod onera â Covarruv. à Molina, \& fequacibus perpenfapertulerit. Verùm huic rationi concludenter fa ${ }^{2}$ tisfieri poterit,pralectis his,quibus \& verè,\& eleganter in propolito fundatur Molina di.7.cap. 10.num. 33. Ided Majoratûs fuccefforem impenfani factam in fitrere ul= timipoffeforis, jure ipfo folvere non teneri, quanivis hochoneftum decènsque fit : quoniam is nec fucceffor, nec hæres eft predefuncti, utpote cùm primoinftitu= tori, non ultimo poffeffori fuccedat, necaliquid ab eo accipiat. Neç intereft in tantam paupertatem ob onera Majoratus incidiffe, cùm ex bonis, \& re fuccefforis ea impenfa folvenda veniret, fi ad eam folvendam ipfe te= neretur, quod juris rationi, \& naturæ Majoratûs repu* gnat. In noftro verò cafu, pro fatisfactione onerum, quæ poffeffor majoratûs fultinuit, nihil ex re, aut patrimonio fuccefforis detrahitur, fed prorata temporis ante mortem decurli divifio conceditur fructuum, qui re= manferunt pendentes: Quòd fi dulli fructus remanferint, onerum (quantumcunque maxima illa fuerint) nulla ratio habetur, ut fucceflor aliquid dare teneatur.
Nec obftat dictil. quod finulla, illa namque loquitur in hacrede, feu patre, vel marito, qui tenetur filis, \&\& uxorineceflariafubminitrare, ex paterna, ac maritali obligatione ; ideóque ejus decifio ad Majoratús fuccef forem trahenda non eft, in quo nulla juridica obligatio inveniri poteft, fi non fit filius, aut defcendensultimi poffefforis Majoratûs : quapropter opiniooem Didaci de Covarruv.Ludovici Molinæ, ac aliorum dicentium, 1 fructus rerumi Majoratus inter hæeredes ultimi poffefloris, \& novum fuccefforem effe pro rata dividendos, probabiliorem, \& requiorem exiftimo, nec fif cafus contingeret, auderem ab ea recedere.

Nec etiam probarem diftinctionem quandani, five 16 concordiam, aut refolutionem, quan noviffine oinnium tradit, \& tres cafus principaiter diftinguit Marti, nus Monter-a Cueva dič.decif. 17.ex num. 70 . usque int finemi decifionis. Rationes enim, quas hactenus adduxi $=$ mus, in omnibus caitibus ab eo diflinctis, militant aequiliter, $8 \leqslant$ ejusdem difunctione admufa, lites fere immoriz
cales fufcitarentur, \& infnitis, difficillimisque probationibus via aperiretur ; id quod fateri coacta ratione debebit is, qui prafati Authoris fententiam ex propofito legerit. Idcirco fuperiori upinioni adharere indi-

## 3

 ftincè, confultius erit, eàmque obfervare, five Majoratus conflitutus fit in contractu, ive in ultima voluntate, quicquidaliter, \& latiffime explicet Barbofa in d.l. divortio, 2. part. n. 9. verfic. quod fimajoratus, usque ad n. I4.ut non obfcurè in Majoratu conflituto in contraEen, tenuit Coffain trä̆atu de fucceefione Regni, 3. part, n. 13. \& revera, etiam in hoc cafu militant onerum rationes, quas cum in teftamento conffitutus eft Majoratus, milicare diximus fuprá; fed cùm in eo negaverit illas Barbofa, mirum non eft, fi in Majoratu conitituto in contra\&u admittere etiam noluerit.
## CAPUT LXXXI.

Continet 260 . Afertiones, quarum quelibet ancipitis,\& gravis alicujus quaftionis refolutionem complectitur. Has olim Author Salmantice, tenera ætate tertio \& quinto ftudiorum anno publicè difputandas proponens, fummaomnium admiratione, \& approbatione defendit; longa poftmodùm meditatione ad examen revocavit, \& cùm omnes fere Authores in propofito hactenus feribentes, ad prefens prelegiffet, ex ipfis facilè poffet quamplures libros fcribere,fciens tamen confultòque protermifit, quippe qui velit quamplurima abipfo luculentius forfan, quàm adhuc elaborata preterire, dum quæ alii tradiderunt, effugiat, fat illi erit in hac parte, fi ex involutis, \& contrariis juris ambagibus, veriores fententias maturiùs nunc perpenfas, in medium proferat: \& alibi difputanda refervet, quæ vel ab aliis fcripta nonfunt, vel diffure, \& indiftinctè traduntur. Et vide ad finem ubi ponitur Tabula materiarum, quæ in hifce Affertionibus explicantur, \& quarum veriores refolutiones traduntur.

A SSERTIOI.
De fub-- genere: ${ }^{6}$ de tione, af- finitiae nobis non placent, verior videtur Accurfii defert.24. biæ Nonii, quòd fubftitutio eft fecundo, vel ulteriori gradu factainititutio.

## A S SER TIO III.

SUbfitutionum quædam directæ funt, quædam obliquæ: Directa eft illa, quæ fubltituto hæreditatem defert fine alterius minifterio, \& reftitutione. Obliqua eft, quæ fubftituto hæreditatem defertex alterius minifterio, \& reftitutione, ut fideicommiffaria. Rurfus directarum fubfitutionum quinque funt fpecies juxta Communem : videlicet Vulgaris, Pupillaris, Exemplaris, Reciproca, aliàs Breviloqua, item Compendiofa: Communisautem fententia licet probabilis fit, \& difputationis gratià facilè defendi poffit ; verior ta* men eft in puncto juris fententia Bartoli: quam \& multi fequuntur; neque Breviloquam, neque Compendiofam conftituere diverfam fpeciem de per fe, \& confequenter directæ fubftitutionis quatuor fpecies dumtaxat conftituendas: videlicet Vulgaris, Pupillaris, Exemplaris, \& militaris.

## ASSERTIOIV.

Fideicommiffaria,an propriè fubfitutio dicatur, nec* ne, \& in flatutis, utrum appellatione fubflitutionis comprehendatur; licèt difficilis fit articulus, \& contrariis Doctorum interpretationibus intricatus:difiputationis tamen gratia, utraque pars, \& negativa, \& affirmativa defendi potetl. Sed in puncto juris, Baldi \& fequacium opinionem,quòd Fideicommiffaria propriè fubfitutio non fit, veriorem credimus, Alexandrique, \& aliorü fententiam jure fubfifitere non poffe arbitramur.
ASSERTIOV.

SUbfitutio vulgaris ideò dicta, quòd vulgò à quolibet inter teftandum fieret, ne ex defectu haredis inflituti primi intelfatus fieret, \& ex lege Papiaad fifcum bona deferrentur: vel Vulgaris dicitur, non folùm refpectu teflatoris eam facientis, quiaà quolibet de vulgo, ideft de populo fieri poteft, \& refpectu ejus, cui fit , quia cuilibet de vulgo,ideft de populo haredi inffituto fieri poteft ; fed \& aliis rationibus, quas \& antiqui, \& recentiores juris Scriptores tradiderunt communiter.
ASSERTIO VI.

SUblfitutio Vulgaris, fecunda inflitutio eft, quee à quolibet ; \& cuilibet fieri poteft, \& in cafum non adite harreditatis concipitur: Vel fubflitutio directa dicitur fine aliquo fpeciali, facta in locum, \& fubfidium intfituti; quod non ineleganter Petrus Gregorius Tholofanus animadvertit.
ASSERTIO VII.

SUblititutiones vulgares, \& pupillares, quas Breviloqua, aut Reciproca, \& Compendiofa fubllitutio compleefitur, expreffas effe verbis generalibus, licèt non fpecialibus, dummodò Reciproca limpliciter concipiatur; ut fi teltator dixerit, Infitituo filios impuberes, $\in$ eos invicem fubfiituo, nec ad cafum Vulgaris rettringatur ; idque ex conflitutione Divi Pii minime perturbari, Pupillarèmque fub Reciproca verbis generalibus expreffam matrem excludere, contentam verò non vigere reciprocè, fed in cafum vulgaris expreffer ad exclufionem matris fufficere, quicquid alii repugnent juxta veriores Doctorum fententias, defenditur.

ASSERTIO VIII.
$\mathrm{S}^{\text {Ubffitutionem vulgarem in unum cafum, fcilicet no- }}$ lantatis conceptam,extendi ad cafum impotentix, \& è converfo, cum communi fententia; ad contrarios verò cafus, vel cum voluntas teftatoris repugnat, noon extendendam, cum eadem fententia communi.

ASSERTIO IX.

IV vulgari fubflitutione de neceffitate requiri, quèd
hreredis inffitutio precedat, \& licet unanimiter haredis inflitutio precedat, \& licet unanimiter omnes probaverint, diffentiunt tamen in eo, an expreffa neceffaria fit, an tacita hæredis inflitutio fufficiat: \& quamvis Communis crediderit tacitam inffitutionem fufficere, longe tamen verius crediderim, expreflam omninò infficutionem neceffariam effe; idque ex mente Bartoli fuiffe, \& jure adeò expreffim probari, ut negari non poffit, contra nonnullos.

## ASSERTIO X.

SUbfitutionis sulgaris jus potentius effe jure transmiffionis ex capite juris deliberandi, vel ex potentia fanguinis, atque ita fublitutum praferendum effeharedi ipfius inflituti ex jure transmiffo contendenti, prater quàm fi transmiffio ex potentia fuitatis fuerit facta : cum Angelo, \& fequacibus contra Bartol. \& Communem verius effe arbitror, nec aliorum fententias, aut diftinctiones probari poffe cenfeo.

> ASSERTIO XI

PEr dationem fubftituti vulgaris non tolli fuitatem, reetiffimè docuiffe quamplures, \& contrarie partis Authores errore manifefto lap fos fuiffe.

ASSERTIO XII.

SUbflituto uno vulgariter, alio fideicommiffarié, fi hares repudet, excludi fubffitutum, \& fideicommiffarium praferci, tive fideicommiffum repetitum fuerit à fubflituto,five non, cum Communi, Bartolumqque in
eadem fententia fuiffe contra nonnullos.

## A S S ER TIO XIIL.

INftituti filii emancipitationem facere locum vulgari fubftitutio, cum fubiltitutio factaeft fecundùm formulam Galli Aquilij, uttunc nepos pofthumus fubftitutus, admitti dèbeat, ac fi filius mortuus fuiffet licèt Bartolus \& Comunis exiftimaverit; nos tamen cum multis aliis contrariam partem veriorem credimus, nec in formula preedicta inftitutionem hæredis irritari per emancipitationem, fecurè defendendum exiftimanus.

## A S SERTIO XIV.

SUbftitutio vulgaris expreffa fine controverfia continet tacitam pupillarem, idque ex legis difpofitione, quæ in prefumpta teftatoris voluntate fundatur: quocirca fi teftator ipfe exprefso, vel tacitè contrasium fenferit, aliter dicendum effe, ratio ipfa, \& juris difpofitio fuadet.

## A S SERTIO XV

cUm fubftitutus pupillaris pupillo, \& non teftatori hæres exiftat, confequens eft, ut fiteftator dixerit: Si flius meus hares mibi non erit, vel hares erit, ov in pupillari atate deceflerit, Sempronius bares mibi efto, dictio illa, mibi, de fubflitutione removeatur, ne àliàs in bonis tantum patris fubftitutio facta videatur.

A S SERTIO XVI.

SI fubflitutio perhæc verba fiat: $S i$ Titius bares non erit, Semproniss bares efto, duplicem cafum comprehendit, fcilicet, fi noluerit, vel non potuerit hæeres effe, idemque effe, etfi fubftitutio fuerit facta filiis in poteftate patris hæredis inftituti conftitutis contra nonnullos.

## A S SERTIO XVII.

$I_{i}^{N}$N vulgari fubftitutione, illa verba: Si bares non erit, in eo, qui fui juris eft appofita, eum fenfum habent, fi ipfe yæ̈res non eriu, vel fi pofteà mutata conditione, eum cujus juris factus eft, hæredem non fecerit.

A SSERTIO XVIII.

CEterùm fi hæec conditio apponatur in eo, qui fui juris non eft, ita interpretaridebet, ut neque ipfe hæredem fecerit dominum, neque pofteà mutata couditione ; \& fui juris factus hæres extiterit.

## ASSERTIO XIX.

QUemadmodóm fervus juffu domini non precedente, adire hæreditatem non poteft, ita neque poffe repudiare contra Bartol, verius crediderim. Sed fij jubnnte domino nolit adire, quod facere poteft, \& in ea voluntate perfeveraverit, eidem domino prejudicabit, ita ut hæreditatis acquifitione privetur.

A S SERTIO XX. I filio familias hærede inftituto, datus fit fubftitutus vulgaris, \& filius herreditatem repudiaverit, nova Juftiniani conflitutione attenta exclufo fubflituto patrem admitti debere cum Bartolo contra Recentiores conftanter defenditur.

AS S ER TIO XXI.

SI quis Titio, \& Mævio copulative fubttituatur, veluti fi teftator dixerit: Si Titius \& Mr Mavius haredes non erunt, Cajus hares eflo, altero hæredum adeunte, quamvis alter repudiet, fubftitutionem expirare, cum Bartolo, contra quamplures.
AS SERTIO XXII.

SI Minor femel aditam hereditatem beneficio reftitutionis repudiet, fubifitutus non admittitur.

A S S ERTIO XXIII.

SUbftitutionem tacitam pupillarem comprehenfam in expreffa vulgari, ineffe in ipfa vulgari ufque ab initio refpectu ipfius vocationis pure, \& fimpliciter, fed refpectu effectus, five executionis ipfius vocationis fub conditione ineffe, hoc modo, fi mater predecedat, vel pupilli hrereditatem repudiêt; matrem verò iplane (utcunque res fit) per tacitam pupillarem non excludi, nifi cùm de voluntate teftatoris contraria apertè confliterit, contra Fulgofium, \& fequaces cum Communi defenditur.

A S SERTIO XXIV.

SUbftitutio vulgaris expreffa ficut matrem pupilli excludit, fic \& tacita, quæ ex veriffima fententia fub Pupillari expreffa continetur; ea tamen teflatoris matrem non excludit ex diverfitate rationis, nifi fubftitutus effet aliquis ex defcendentibus ab ipfo teltatore, \& tunc non alia ratione, quàm quod voluntas teftatoris id dictare videatur: Quòd fi partim exprefla fit, \& partim tacita vulgaris fubftitutio in cafu tacito pupilli matrem excludit, nec Juftiniani interpretatio, quæ per Bartol. tradita fuit, probari poteft.

## A S SERTIO XXV.

SUbflitutio pupillaris expreffa excludit matrem etiam De puà Legitima i idque omni jure, Pandectarum fcili- pillari cet, Codicis, Authent. \& Partit. jure etiam Pontificio, fubfit. \& in foro confciencæ cum fententia communi. fori,go.

## A S SERTIO XXVI.

PUpillaris Subftitutio diverfis rationibus introdueia, quas Recentiores norinulli excogitarunt: mihi veriffima videtur illa quæ ab æquitate, \& rationis fuafione deducitur, videlicet quod cum pupillus in ea ætate fit, ut fibi teftamentum facere non poffit, ac fine illo, \& hærede decedere igtominiøfum videretur olim moribus, receptum fuiffe, ut pater, in cujus poteftate eft filius, hæredem ipff fcribere poffit intra eamdumtaxatætatem, in qua teftari non potef. In quo favorem maximum impuberis, \& patris verfari certum eft, \& plenè à Recentioribus explicatum.

A S S ERTIO XXVII.

SUbflitutionem pupillarem non ex humanitate, wut gratia, fed ex rigore juris introducfam fuiffe, cum Bartolo, \& fequacibus, contra quamplures.

ASSERTIO XXVIII.

SUbftitutionem pupillarem moribus introductam fuiffe certum eft: cum tamen cives Romani mores proprios habuerint, nefcio quo magis Lacedemoniorum, quàm Romanorum moribus eam fubftitutionem Comunis tribuerit: quocirca cum Recentioribus verius crediderim, Romanorum moribus pupillarem fubftitutionem iuductam fuiffe, poftmodumq; comuni omnium approbatione \& laudatam, \& receptă,

ASSERTIO XXIX.

SUbftitutio pupillaris aliquandò verbis claris, \& expreffis ant fingulari bus concepitur; aliquando vel rò ex conjecturis deducitur, quae ab aliquibus ver* bis à teftatore generaliter prolatis fumuntur.
ASSERTIO XXX.

SUbftitutio pupillaris verbis fingularibus, aut expref. fis facta dicitur, cùm teftator ita dixerit, Infituo filium meum, \& $f_{1}$ filus meus hares erit, of intra pue pillarem atatem decefferit, fubfituo Sempronium.

A S SERTIO XXXI.

SUbftitutio pupillarisfacta dicitur verbis generalibus, aut ex conjecturis legalibus ab illis deductis, cùm teftator ita dixerit: Etfi filius meus intra pupillarem atatem decefferit, Sempronius ei fit hares.

## A S S ER TIO XXXII.

TEftator fi ita dixerit: Filium merm baredem infituo \&o Titium fubjituo, fi filius impubes fit pupillaris fubftitutio facta dicitur; fic enim fuadet conditio, qualitasve perfonæ pupilli, cui fubftitutio fit.

A S S ERTIO XXXIIL.

TEftator fi ita dixerit; Infitue filium meum impuberem, ' © fripfe decefferit inpupiun ti atate, fubflitno Ti. tium, fola pupillaris fubititutio facta prefumitur.

ASSERTIO XXXIV.

PUpillaris fubftitutio ut fieri poffit, quamplurima requiruntur; ac primùm quidem, quòd ille cui pupillariter fubotituitur, fit de liberis teftatoris, dumiodò fit legitimus, \& naturalis fimul, vel legitimus tantum; qualis eft is, qui per arrogationem in poteftatem arrogantis tranfit: naturali verò ex concubina procreato fubfitutio pupillaris fieri non poteft, quoniam in poteftate patris filius naturalis non eft.

ASSER.

## ASSERTIO XXXV.

AVus nepotibus, \& creteris defcendentibus, fi eos in poteffate habeat, pupillariter fubflituere potefl jure communi; jure verò Regio, cum nepos non poffit in poteffate avi nafci, ex quo pater ejus per matrimonium à patris fui poteftate liberatur, ex decifione $L$. 47. Tauri, contrà obfervandum effe, rectè adnotarunt nonnalli.

## ASSERTIO XXXVI.

PUpillaris fubflitutionis fecundum Requifitum eff,ut ille, cui pupillariter fubflituitur, impubes fit; idcirco preffata fubfitutio intra pupillarem xetatem dumtaxat locum obtinet, \&\&advenientepubertate extinguitur.

ASSERTIO XXXVII.

PUpillaris fubftitutio quamvis aliter effectum fortiri non poffit, quam fi pupillus in pupillari ætate decedats tamen in dubio cumaliud non apparet, ejufdem fubflitutionis favore prefumendum eft in pupillari $x$ tate pupillum deceflifife : quod rectè confuluifle Socinum, ratione concludenti adnotarunt Neoterici quidam, quorum aliquando mentio fiet.

## ASSERTIO XXXVIIL

$\not \mathbb{E}^{\mathrm{T}}$12. año ef sum qualo 14. fan nis verò mentulancripta, de momento ad mociet ultimum diem ultimi anni attigiffe pupillum, nifi in totum dies completus fit, cimm nonnullis Recentioribus, contra Communem.

> ASSERTIO XXXIX.

P.Upillaris fubflitutionistertium Requifitum eft, quòd ille, cui fit, fit in poteflate teflatoris : unde emancipatis fablitutio pupillaris fieri non potef.

ASSERTIO XL.

EMancipatis etiam jure noviffimo pupillariter fubfitui non poffe, rectè ante alios docuiffe Bartolum: quoniam emancipationis, \& patrix poteflatis differentia dumtaxat fublata eft quoad fucceffionem ab inteffato; non quoad fucceffionem de teftamento, nec etiam quoad alios effectus.

ASSERTIO XLI.

$\mathrm{S}^{\mathrm{L}}$Ubftitutio pupillaris pofthumis etiam fieri potelt; licet enim pofthumi in poteflate teflatoris non fint, tamen in his, que coñodum, $\&$ favorem continent, ex tempore conceptionis pro natis habentur, fic utip, forum jura in fufpenfo effe dicantur,\& poft nativitatem retrò etiam nati fuiffe videantur: quod in pupillari fubflitutione, quæ pupilli favorem continet, æqualiter obfervandum effe, ratio ipfa juris fuadet.

## ASSERTIO XLII.

MAter ex defeçu patrix poteffatis filis pupillariter fublituere non poreft, nec Africanus Jureconfultus contrarium fenfit (quicquid alij) dicant) fed dumtaxat formam excogitavit, que pupillarem fubftitutionem quodammodò repraefentat; eo quod fubifitutus folum eo cafu fuccedit, quo filius intra pubertatem decedit, non tamen proprie, quoniam ad bona matris dumtaxat admittitur. Hodie vero nova Juttiniani conftitutione, qua de Legitima filij omnis conditio, \& onus removetur, prafata formula defendi non poteft,

SA S S ERTIO XLIII.
Ubfitutio pupillaris ut valeat, patriapoteflas \& faai teflamenti, \& mortis tempore fimul neceffariò requiritur, nec poftremum tempus fufficit, cum Caftrenfi, \& Cumano contra Communem.

PA S S E R T I O XLIV.
Upillaris fubfitutionis quartum Requifitu is, cuifit, non fitrecafurus in potequinitum eff, ut is, cuifit, non fitrecafurus in poteltatem alterius : Situere, fifo in patris potematarem poteftavus pupillariter fubflituere, fi in patris poteffatem non fit recafurus: Id autem non exigitur, ut fubffitutio ab initio valeat, ut malè crediderunt nonoulli, fed ne ex poiffacto irrita fat.

SUbftitutio pupillaris etiam a milite fieri non poteft impuberi in alterius poteffatem recafuro: \& qui

E

E
contrariam fententiam tribuunt Bartolo, falso decipiuntur in verborum ejus explicatione cum utroque Socino, contra quamplures.

ASSERTIO XLVI.

PUpillaris fubftitutionis quintum Requifitum ef,
quòd is, cui fit, non definatefe in quòd is, cui fit, non definat effe in poteflate anto mortem teftatoris : unde pupillaris fubflitutio ab initio utiliter facta extinguitur, fif filius emancipetur, vel detur in adoptionem, ita quod de poteflate patris naturalis exierit.

ASSERTIO XLVII.

PPUpillaris fubflitutionis fextum Requifitum eft, quod pater folemne, \& perfectum teflamentum fibi, faciat, quod ad ipfius fubflitutionis pupillaris creationem, $\&$ initium, neceffarium eff : tenet tamen fubfititutio pupillaris, quando aliquis de liberis etiam in teflamento imperfeto, \& mininis folemni fubftituitur.

A S SERTIO XLVIII.

SUfitutio pupillaris de extraneo facta in teflamen\& Amperfecto inter liberos non tenet, cum Bartolo, \& Alexandro contra quamplures.

> ASSERTIO XLIX.

PUpillaris fubftitutionis feptimum Requifitum eff, ut filius, cui fit, fit inftitutus, vel exheredatus; nam, fi prateritus fuerit, cùm teflamentum nullum fit, vitiabitur etiam pupillaris fubflitutio: Si tamen filius inftituatur, quamvis non adeatur hereditas ex teflamento paterno, pupillaris valebit, quia fola exiftentia fui horedis etiam abftinentis fe, tabulas pupillares confirmat.

ASSERTIOL.

SUblitutio pupillaris confervatur hodie rupto teflamento ex caufa prexteritionis, vel exharedationis, cum Communi, contra Dinum, Jafonem, \& alios.

A SSERTIOLI.

S
 tabulas, non irritatur juxta opinionem Bartoli, quæ fecurè defenditur.

## ASSERTIO LII

RUpto teftamento per querelam, ita demùm pupillaris fubftitutio irritatur, fiteflamentum in totum, fecus fi pro parte rumpatur, cum fententia coinuni. A SSERTIO LIII.

PUpillaris fubfitutionis octavum Requifitum eff, quòd hrereditas adita fit, ut valeat fubffitutio; exiflentia tamen fui hered dis, ut dicimus, confirmatur, item de jure hujus Regni etiam nullo harede adeunte valebit.

ASSERTIO LIV.

PEr pupillarem fubflitutionem fucceditur pupillo in omnibus bonis undecunque queffitis, imò etfi in una re tantüm pupillaris fubflitutio fiat, ad omnia bona pupilli trahitur.

## ASSERTIO LV.

EXemplaris fabflitutio dicitur teftamentum furiofi, ficut pupillaris, pupilli, licettà pupillari aliquando differat: $\dot{\alpha}$ fic appellatur, quia ad exemplum pupillaris fuit introduça; quemadmodum enim moribus probatum fuit, ob zetatis defectum licere patri pupillarem fubfitutionem facere favore pupillorum; fic etiam propter fimilitudinem quandam pietatis, vifum quoque juftum eft, ob defectum mentis filiorum, parentibus permittendum effe pro filis tefari.

> ASSERTIO LVI Xemplaris fublitutio primúm indulto Principisad. $D_{e}$ ers miffa, poftmodùm conflitutione principali, \& lege ml generali confirmata, quam Juftinianus tulit, \& per fublfieam,poteflatem fulfituendi exemplariter omibus pa- tuat
 quæ niff interveniflent, non fubfifteret. a/jerg
15.

## AS SERTIO LVIL.

 Xemplaris fubflitutionis variæ diffinitiones tradan. tur, mihi autem Imola;Politis,acaliorum diffinitionibus pretermiffis, verior videtur ea, que folet taRecentioribus magis communiter probari, ut fubflitutioexemplaris fit teftamentum, quod fit à parentibus pro filiis puberibus furiofis, vel alterius morbi causì teftari non valentibus.

## ASSERTIO LVIII.

EXemplaris fubftitutio ita demùm à matre quoq; fieri poteft, \& ab avo, \& proavo, \& reliquis afcendentibus utriufque fexus: in quo differt à pupillari', quæ fieri nequit à matre, nec ab aliis afcendentibus, qui eos non habent in poteftate, quibus pupillarites fubflituunt.

## ASSERTIO LIX.

EXemplaris fubftitutio ita demùm à macre fieri poteff, fi à patre non fuerit fatta, \& fic in defectum patris non facientis, non aliàs 3 fimiliter avus paternus non poteft exemplariter fubftituere nifi matre deficience, aut non fubftituente, \& deficiente avo paterno, avus maternus fubftituit: non ergo poffunt preediçi diverfas fubftitutiones exemplares fimul facere, fed fuo ordine: quicquid cum Bartolo contrà tenuerint nonnulli, qui inter fubititutos bona dividenda fore malè etiam exiftimarunt.

## ASSERTIO LX.

EXemplaris fubftitutio ficut liberis puberibus mente captis fieri potef, fic \& furiofis, \& mutis, \& prodigis, item \& furdis, qui ex legis preecepto teflari non poffurt.

## A SERTIO LXI.

PAter exemplarem fubftitutionem faciendo, filios mente capti,vel furiofi fubftituere tenetur,eosq; cæteris aliis preferre: nec poteft unum filium fubftituendo, alios practerise, vel jure noviori abfque legitima caufa exhæredare, alaàs fubflitutio nullius momenti erit ex fententia Bartoli, quæ contra alios defenditur.

A S SERTIO LXII.

EXemplaris fubflitutio expreffa matrem excludit, cum Bartolo, contra quamplures.

ASSERTIO LXIII.

SUbflitutio exemplaris tacita matrem non excludit; ficut nec pupillaris, ad cujus fimilitudinem intro ducta fuit.

ASSERTIO LXIV.

E7 Xemplaris fubflitutio tacita, quæ in Compendiofa comprehenditur, \& vim expreffix habet, matrem ex-

ASSERTIO LXV. (cludit.

SUbflitutio vulgaris exprefia tacitam Exemplarem continet, quicquid multi repugnent, idque etiamfi tempore teftamenti filius, cui pater fubflituit, furiofus non erat, vel mente captus, fed furor, \& dementia deinde fupervenit.

## A S SERTIO LXVI.

RAtio concludens eft, quòd ficuti in fubftitutione vulgari exprefla filio impuberi facta, ex difpofitione legis conjecfurantis prefiumpram teftatoris voluntatem, præfumimus teftatorem idem difpofiturum, fi filium in pupillari ætate moriturum cogitaffet, \& hoc quidem ad Beneficium pupilli, cui pater providere, \& confulere voluit: fic pariter prefumere debemus eadem ratione, quòd pater, qui fubftituit filio per vulgarem, voluerit etiam fubflituere per Exemplarem, eveniente cafu furoris, \& dementiæ.

ASSERTIO LXVII.

SUUbftitutio Exemplaris ceflante morbo, aut furore evaneicit: reconvalefcit tamen, quando furor reverdem teftamentachuc ipfo teltatore, qui deceffit cum eoborabat.

ASSERTIO LXVIII.

MOrtuo teffatore, qui exemplariter fubflituit, fi furor ceff it deinde diu pôft reverfus eft, Erem plaris fubflitutio non reconvalefcit.

A S SERTIO LXIX. CUbftitutus in Exemplari confequitur omnia bona pupilli, ficut in pupillari. Joun del Cafilllo pagotid. Controy. Jwrin Tom. I.


S

S

ASSERTIO LXX. Ubflitutio Compendiofa dicitur, quar fub verborum $D_{e}$ come compendio plura tempora, feu plures continet fub- pendiofa, ftitutiones : in quo in effectu refidet Bartol, ac rectè dicit, quòd Compendiofa fubftitatio eff fecunda inftitutio, que fub conditione mortis, vel alia, multa complectitur tempora.

## A $\mathrm{S}_{r}$ SERTIO LXXI.

 Ubfitutio Compendiofa verbis fingularibus, aut fpe$\checkmark_{\text {cialibus facta dicitur,cùm teftator ita dixit: Et }}^{\text {I }}$ filiust meus decefferit intra pupillarem atatem, vel poff, jubftituo Titium ; idem fi teftator dixerit : Et fi filius meus decefferit intra vigefimum quintum amum, fubflituo Cajam.SUbftitutioCompendiofa dicitur, cum mentio mortis etiam indefinite fit, licèt tempus certum aut incertum non exprimatur: idcircò quando teftator ita dixerit: Poff mortē̈filij mei fubftituo Cajuun, fubftitutio come pendiof erit, ut Ruinus \& Ripa rectiffimè adnotatunt, ASSERTIO LXXIII.

SUbftitutio Compendiofa dicitur, etiam cùm mentio mortis facta non eft; fir tamen conditio talis exprimatur, que relationem habeat in futurum, veluti fi teftator dixerit: Subfituo Titium finavisex Afiavenerit; quod ita procedit, fi indefinite prafata conditio appo natur, ac fi diAtio quandocunque apponatur: quicquid nonnulli Recentiores repugnent.

A S SERTIO LXXIV.


Compendiofa fubfitutio apta eft comprehendere Avulgarem, pupillarem, \& fideicomiflariam fubfitutionem, ac denique omnes alias, qua fecundum qualitatem perfonæ facientis, \& recipientis fieri poffinnt.

ASSERTIO LXXV.
CUbflitutio compendiofa facta à milite verbis direCis, intra pupillarem ætatem filio decedente, valet ut pupillaris, idque fecundùm jus cońune : pof pubertatem verò valida eft ut directa militaris, ex qua fubflitutus capit tantum bona patris cum fructibus in hrereditate inventis, idque de jure fpeciali.

## ASSERTIO LXXVI.

SUbftitutio compendiofa fatta à milite verbis directis, etiam matre exiftente in medio omni tempore directa cenfetur, ut matren excludat, dumodò ad certam retatem reftringatur. Quòd fi facta fit abfq; prefinitione certe ætatis, poft pubertatem flectitur in fideicoñiflariam, idque de jure communi: fed de jure Regio Partitarum indiftinctè obliquari videtur poft pubertatem, ut matrem pupilli non excludat.

A S SERTIO LXXVII.

SUbflitutio compendiofs factaà milite verbis cợunnibus, ante pubertatem valet jure direĉo, polteà verò vivente, vel premortua matre, obliqua fit, cum Caftenfi, \& Saliceto; quicquid Bartol. aliter diftinguat.

A S SERTIO LXXVIII.

SEmper fideicommiffaria reputatur fubftitutio, que à quocumque, five milite, five pagano verbis obliquis fit, idque five mater inftituti vivat, five ppeemortua fit.

A SSERTIO LXXIX.

SUUbfitutio compendiofa verbis directis à pagano facta,ante pubertatemi valet ut pupillaris, polteà verò nuilo modo: aliquando tamen expluribus caue icommiffariam trahitur, etiam verbis directis facta fabftitutio.

## ASSERTIO LXXX

SUbfitutio compendiofa factaà pagano verbis comu$\mathrm{S}_{\text {nib }}{ }^{2}$, ante pubertatem erit directa, ut \& matrem pue pilli excludere poffit, pofteà verò fideicommiffaria, ASSERTIO LXXXI.
SUbfitutio compendiofa ita concepta: Quandocun/5, deceflerit filius mews, solo quid bona dentarr, vel dilfrie buantur inter pauperes, mortuo filio intra pubertatem, juse directo valet, ut bona ejugdem in fubftitutiojuse directo valet, ut bona ejusdem in fubititutio-
ne veniant; poft pubertatem verò valet ut fideicommiflaria.

## A S SER TIO LXXXII.

Defub-
Eciproca fubflitutio dicitur, quoties duobus, vel pluribus hæredibus inftitutis, eos invicem fubftituit teffator, fic ut unus in alterius defectum fubquam torogetur : \& verbis fingularibus facta cenfetur, fi ita di-Brevilo-ctum fuerit: Cajum, \& Mevium inflituo, (b Cajo $\begin{aligned} & \text { ubjfi- }\end{aligned}$ quam tuo Mevium, \& Mavio fubflituo Cajum : quòd fi teftator lappel- Do-ita dixit: Sempronium, \& Titium infituo, \& eos invicem ت̈res, fubffituo,etiam reciproca facta dicitur, fed verbis fpeciaaffert. 4 .

RASSERTIO LXXXIII. (libus. Eciproca fubflitutio verbis generalibus concepta dicitur, quando teftator ita fubftituit: Tititus, \& Sempronius, uter corsum vivet, hares mihi efto, nec dictio illa mibi pupillarem fubffitutionem impedit, fi qualitas perfonarum eam patiatur. Idem etiam dicendum erit, fi teftator fic adjiciat : Titius \& Sempronius invicem fubffituti mibi baredes eflote; reciprocè enim fubflituti dicuntur.

## A S SERTIO LXXXIV.

REciproca fubftitutio aliquando vulgarem tantùm fubflitutionem continet, ficuti quando fit duobus ætate majoribus, vel quando fit uni puberi, \& alterimpuberi: Aliquando vulgarem, \& pupillarem, ficuti quando fit duobus filiis impuberibus : Aliquando vulgarem, pupillarem, \& exemplarem ; veluti quando fit duobus filiis impuberibus furiofis, feu mente captis: quòd fi filiis majorib', mente captis, vel furiofis facta fit, vulgarem continet, ufq; ad hereditatis aditionem; deinde adita hæreditate, exemplarem tantùm.

A S SERTIO LXXXV.

FIdeicommiffaria fub(titutiofub Reciproca non continetur, nifi teftator reciprocè fubftituendo ita dixerit: Quos invicem fubfituo vulgariter, pupillariter, \& per fideicommiflum; vel nifi cum Reciproca conjuncta fit Compendiofa: tunc enim fideicomiffaria comprehenditur, ex quo compendiofa habet tractum temporis in futurum, quo fideicommifaria defignatur.

A SSERTIO LXXXVI.

Do libe
ris, ${ }^{2}$ pofthumis b\&-busque neceflaria, \& comunia funt, principale jus ef redibus de liberis heredibus inftituendis, vel nomie jis ex inffitu- hæredandis: quod ita parentibus incumbit, ut ipfis exdis,vel exhere- nufficiat generalis illa obfervatio, yuæ jure teftari exanche: cæteros adIfringit; hoc elt forma, \& folemnitate à jure Item 6 introducta; fed illa quoq; requiratur, ut fcilicet liberos de proe- jam natos, vel quos naffituros fperant, hæredes inftiteritione
corum, tuant, vel exhæredes nominatim faciant; ne aliàs eo-deconfi-rum preteritione, aut ab initio nullum fit teftamenJie Calli, tum, aut ex poffacto rumpi debeat.

Nter cætera, quæ ad ordinanda teftamenta pro forma, aut folemnitate neceffariò defiderantur, omni-

## A S SERTIO LXXXVII.

Iberorum appellatione, tàm mafculi, quàm forminæ, tam nati, quàm nafcituri, \& tam priores, quàm pofteriores filij continentur: cæterum in materia prefénti non tam latè patet appellatio predicta, fed ad natos duntaxat refertur verbum liberis, filij verò non-
dum nati fub verbo pofthum is continentur. DeindePandectarum jure verbum prefatum ad filios tantum mafculos referendum, id evincit, quòd forminarum, nepotum, \& aliorum deinde inftitutio, aut exheredatio non tam precifa fit, fed eos, inter alios exheredari fufficiat, ut Juftinianus expreffit.

A S SERTIO LXXXVIII.

PRæteritio quid, \& quotuplex, diverfimode explicarunt Doctores: mihi admodum placet,precteritionis triplicem feciem conftituendam. Deinde fic deficiendum, ut filentium fit non exprefse inftituti, vel nominatim exheredati.

## A S SERTIO LXXXIX.

EXhæredatio nominatim facta dicitur, quoties filij exhæredati nomen, aut pronomen, vel cognomen exprimitur : vel cùm unicus tantùm filius teftatoris exiftit, \& filius exhreres efto dicitur. Sed fi
plures filijfint, \& ita exhæredatio concipiatur, benigna interpretatione non valet; \& confequenter teftamentum redditur nullum.

## 1ASSERTIO XC.

EXhæredationem verbis contumeliofis factam, valere certum eft, inftitutionem verò, vel legatum hujufmodi verbis adjectis, vitiari, Communis exifimat, quæ lege quadam Partitæ approbatur: in puncto tamen ftriaci juris vera non eft; idcircò cum Socino, \& Cumano libentius probaverith, inftitutionem, \& legatum in quocunque valere indiftinctè, etfi verba contumeliofa adjecta fuerint, dummodò fublata turpi, vel injuriofa demonftratione, certa remaneat heredis, vel legatarij perfona.

A S S ERTIO XCI. no vithing

EXhreredatio his verbis facta: Ex adulterio natum exharedem facio, licet ab initio valida fit; fi tameni filius, quia natus ex adulterio exhæredatus, probat fe filium teftatoris effe, exhæredatio non valet, unde \& Carbonianam eo cafu habere debebit. 0 A S SERTIO XCII.

FIlijab hæreditate parentum, nifi certo judicio, ant difpofitione certa funt removendi : idcircò fub conditione exhæredari non poffunt, quoniam cùm conditio fui naturâadeffe, vel ad non effe poffit, filiorum jus incertum effet, vel in fufpenfo maneret, \& conditione pendente preteriti dicerentur, quicquid Cumanus repugnet.

## A S SERTIO XCIII.

EXhæredatio conditionalis non tantum in filio fuo hærede, fed \& in omnibus liberis, qui exhæredari poffunt, vitiofa eft, quicquid Recentiores nonnulli in contrarium contendant. Differt tamen inter pre-dictos in hoc, quòd in fiiio fuo vitiofa exhæredatio pro proteritione habetur, \& nullum reddit teftamentum paternum: In aliis verò liberis licet vitiofa fit, \& preteritionem inducat, per eam tamen teflamentum non redditür nullum, fed vel jns accrefcendi ad certam portionem eis preftatur jure civili, vel bonorum poffeffio corttra tabulas datur jure pretoriò, quæ non daretur fi rite exhæredati forent.

## ASSERTIO XCIV.

EXhreredatio facta inter perfonas unius graduts valida eft, \& filius per eam à toto illo gradu fubmovetur, non à fequentibus : quòd fi in principio teftamenti fiat, ad omnes gradus pertinet; fed poft omnes gradus, vel in fine fcripta exhæredatio, ad gradum próximè antecedentem tantum refertur, contra Communem, idque de jure communi: de jure verò Regio propter legem quandam Partitæ, Comunis prevalebit: item \& jure Authent. quo cum caufe expreffione exhæredatio fieri debet.

## A S SERTIO XCV.

FIlius fipreteritus fit à primo gradu, \& exhæredatus à fecundo, primus ille gredus nuilus eft à principio, \& habetur perinde ac fif friptus non effet; idcirco teftamentum valet, \& ab eo gradu incipit, in quo exheredatus eft filius. In pofthumo contrà obfervatur, nam primus gradus, à quo polthumus preeteritus eft, valet $a b$ initio mero jure, licet rumpatur pofteà nato polthumo, qui in eo gradu invenit hæreditatem, \&ad fuam utilitatem illud rumpit, unde \& fequens rumpi debet, nec jure fubliftere poteft.

## A SSERTIO XCVI.

TEftamentum in quo filius præteritus, ufque adeó nullum eft, ut quamvis filius vivo patre decedat, jure non valeat. Sed fi pothumus preteritus vivo patre moriatur, ex conftitutionibus Adriani, \& Antonini teftamentum convalefcit: fortalfis hocideò, quòd teftamentum ab initio valuerit, \& non nifi mortuo parre rumpi potuerit; unde facilius fuftinetur, cum validum fuerit à principio, quàm cùm filius in poteffate præteritus eft, quo cafu teftamentum nullum eft ab initio.
 Eftamentum ut valeat, jure noviori authent. noí fufficit, quòd filius nominatim exhæredetur, fed quòd exprefsâ certâ causâ exhæredatio fiat, necef. fe eft; aliàs causà non exprefsà teftamentum nullum erit nec ad impugnandum illud, filius habebit neceffe inofficiofi teflamenti querelam intentare.

ASSERTIO XGVII.

GAllus Aquilius qui formam induxit, quâ nepotes pofthumi ab avis poffent hæredes inftitui, familiaris, \& collega fuit Ciceronis, fub Imperio Marci Antonij Philofophi floruit, poftea Preceptor Comodi Imperatoris creatus eft, ac denique Septimum Severum docuit, \& Papiniani Magifter fuit.

A S SERTIO XCIX.

POfthumi propriè dicuntur, qui poft humatum, \& fepultum patrem nafcuntur: Nati verò ante mortem, impropriè, vel ex juris interpretatione, quia agnafcendo ad inftar pofthumorum teftamentum rumA S S ER T I O C. (punt.

SCævolæ Jureconfulti difputationem totam verfari circa formulam Galli Aquilij, \& legis Vellejæ, imprimisque Galli Aquilij formulam, cautionemvè retuliffe, poftmodum ex $\varsigma$. quidam recté, ufque ad $\S$. nunc de lege, eundem Galluminterpretatum fuiffe, ac deniq; ex 5 . nunc de lege, ufque in finem legis, Velleij fententiam explicaffe.

## A S SERTIOCI.

GAllum Aquilium de pofthumis tractaffe, qui verè̀; \& proprie pofthumi funt, id eftde his, qui mortuo jam parente nafcuntur: Legem Vellejam de his qui non tam propriè pofthumi, quàm pofthumorum loco habentur, id eft, qui vivo teftatore nafcuntur.

A S SERTIO CII.

GAlli Aquilij cautionem, \& legis Vellejæ provifionem non intelligendam de filiis pofthumis, fed de his, qui defcendunt ab illis, hoc eft de nepotibs, \& pronepotibus pofthumis, nec indiftinctè de omnibus, fed de illis dumtaxat, qui if facti teflamenti tempore nati effent, non forent fui heredes teflatori, utpote quia procedebantur à patre, tales tamen funt, ut patre defuncto fui hæredes futuri fint, ac hæredes nor inflituti, vel nominatim non exheredatiad fimilitudinem filiorum rumperent teftamentum ante ipforum nativitatem ab avo factum, idq; vel agnatione, vel fucceffione.

A S SERTIO CIII.

POfthumi fui mentionem factam in jure negari nori poffe; idcircò communem Doctorum divifionem placere, ut $p$, fthumi quidam fint fui, quidam alieni. Pofthumus fuus dicitur ille, qui fi vivo patre nafcetetur, in ejus poteftate effet futurus, \& primum locum in fucceffione obtineret: alienus verò̀ dicitur, qui etiamfi vivo teffatore nafceretur, inter fuos ei herres futurus non effet.

A S SERTIO CIV.

POfthumus fuus hreres dicitur non dum in utero eft (tunc enim magis propriè dicitur venter) fed poftquam in lucem editus eft; tunc tamen retractat intelligitur, atq; in poteffate, \& confequenterfuus hæres fuiffe: idq; favore quedam introductum, quo porthumo omnia jura in tempus nafcendi refervantur.

> ASSERTIO CV.

POfthumi fui inftitutionem lege $\mathbf{1 2}$. Tabularum pros hibitam fuiffe, \& mediâ Jurisprudentià inventam, falsò intellexiffe Alciatum ; idcircò cum communi fententia verius effe, lege ipfa 12. Tabularum talem inftitutionem permiffarm.

> A S SERTIO CVI.

POfthumi alieni inflitutionem lege 12. Tabular. pos tiùs videri permiffam, quàm prohibitam, quidquid in contrarium nonnulli contendant.

A S S ERT I O CVII.

INftitutionem pofthumi factan à matre jure civili non tenuiffe, quoniam feenimina habere non poteJoan. del Cafilllo 過tidid Controv. Juris, Tom. I.
rat pofthumos fuos, hoc eft in poteftate.

## A S S ERTIO CVIII.

$\mathrm{P}^{0}$OOthumus nepos, dequo Gallus Aquilius tractavit ${ }_{3}$ non fimpliciter, aut abfolutè alienus dici potelt; quicquid aliter exiftimaverit Communis; nam licet attento tempore teftamenti fuus non effet, quia precedebatur à patre, tamen attento tempore mortis avi, à nemine preceditur,fed primú locú obtinet fubla o jana patre de medio: idcircò confuluit Gallus talem pofthu= mú in id tempus infticuendum, quo füturus effet fuus.

> ASSERTIOCIX:

GAllum Aquilium nihil ftatuife contra communes Juris civilis regulas (nec enim poterat) ) fed dumtaxat cautionem excogitaffe, qua pofthumi nepotes inftitui poffent, qui tempóre teftamenti a patre proxcedebantur : deinde nec jus novum induxiffe in fud confilio, fed ex jurè, quod erat, preffatam cautionem adinveniffe, quix pro teftamentorum confervatione valde utilis, \& neceffària fuit.

A S SERTIO CX.

GAllum Aquilium, \& legem V ellejam non intendiffe per formulas fupradictas, ut qepotés pofthumi ex hæreditate avi aliquid confequi poflent, cùm à patre procederentur, fed dumtaxat curafe, ne teltamentum rumperent cùm à nemine pracedebantur, \& fe inflitutos non inveniebant.

## A SSERTIO CXXL

GAlli Aquilij formula, aut conflio, nepos ex filia non continetur, quia nepotem ex filia rectè poteft avus prætérire, nec præteritus rumpit teftamentum.

## A S SERTIO CXII.

AQuæ, \& ignis interdictio olimi apud Romanos in ufu fuerat, \& miorti ipfi æ̇quiparabatur, fed poftmodum paulatim hujafinodi pena in ufu effe defiit, \& ejus locodeportatio fucceffit, quæ cùm jure civili, \& civitatem, \& bona auferat, velut mors quardam judicatur eodem jure : unde in confilio; aut formula Galli Aquilij inftitutioneim pofthumi in cafuin mortis factam, recie extendit Jureconfultus Sceevola ad cafum inters dietionis äquæ; \& ignis, five deportationis; quæ in e= jus locum fucceffit.

## A S SERTIO CXIIİ.

SCævolam Jureconfultum, inftitutionem pofhumi ad cafuin deportationis traxiffe, fion ut queftionema poteflatis folùni proponeret, fed ut oftenderet teftatoreni concipientem pofthurni inflitutionem in cafum mortis dumtaxat juxta formulam Galli Aquilij; voluiffe etiam eveniente fimili cafu pofthumum admitti,quamvis cafus eveniens expreffus noñ effet.

A S SERTIO CXIV:

SCævola Jureconfultus dum cafum emiancipationis; mortis cafui fimilem facit, tacitè, apertè tamen quæftionem potellatis declarat; fruftrà enirt ad cafum emancipationis cafum mortis extenderet, fi ad eum cafum, \& fimiles concipi poffe inflitutionem non fupponeret.

## ASSERTIO CXVV.

CAfum emancipationis, quem ad extenfionem cà: Cus mortis Scavola adduxit, non pertinere ad fi= lium, cujus emancipatio inftitutionem nờ infirmat, licet jura fui herredis auferat; fed ad riepotem, qui praterit fuit, ideóq; noui obfat pronepoti pofthumo.

A S SERTIO CXVI.

CUm lege 12. Tabularum libera difponendi de reb ${ }^{0}$ De iniofproptiis facuitas effet teftatoribus conceffa, \& ex = ficiofoto $t_{6}$.
 lim teffamenta parentum, in quibus exhæredati erant, nullo jure refcindere poterant, fed per exhæredationem à fucceffione eorum excludebantur omninó:

ASSERTIO CXVII.

QUa ratione veteres Prudentes ad fugiendum legis 12. tabularum rigorem induxerunt; ut filij, qui non poterant allegare, patres; eos exheredare mon potuiffe, colore dementiæ parentum, quali fanæe
mentis non effent, teffarmentum accufarent; \& hoc quidem, non quali vere fariofi, vel dementes teflati fuerint, fed rectè quidem fecerint teftamentum, ut pote, qui inftituere, vel exhæredare dumtaxat tenebantur, fed non ex olficio pietatis; nam fi verè furiofi effent, vel dementes, teftamentum nullum effet.

ASSERTIO CXVIII.

EZX his fecurèprobaverim, lege 12. Tabularum qué. relam inofficiofiteftamenti cognitam rion fuiffe; imò eo jure liberè, \& fine querelæ metu filium, etiam absque alia, quàm exheredationis caula ab hæreditate patris cum effectu fubmoveri potuiffe.

FGlliis in poteftate fuorum haredum nomen indultum elt, ac lege 12. Tabularum, ne judicio quidem parentum, nifi certis de caufis ab hareditate eorum fubmoveri poterant; in caufis autem lougè à veritate aberrarunt Doctores : veriffima fententia eft, verbum, nificertis de cailfis, quod in jure Pandectarûm reperitur, ad exhæredationem, \& emancipationem referendum effe, per quias filius ab hereditate patris fubmovebatur, non verô ad legitimas alias caufas, quar multò poft à Juftiniaho introduche fuerunt.
ASSERTIO CXX.

V7 Erbum nifi certis de canfis, quod in jure Pandectarum reperitur, hoceff, in l. cim ratio, ff. de bonis damnatorum, non referendum ad caufas propter quas filius exhæredatus, de inofficiofo teflamento agens, non obtinebat, quod nonnulli Recentiores exiftimarunt, fed falfo quidem, utpote cum in verficulo, acne judicio quidem, illius legis, de jure duodecim Tabularum loquatur Jureconfiltus P aulus, quo ino ficiofi teftamenti guerela non erat cognita.

## ASSERTIO CXXI.

TNoficiofum teftamentum dicere, hoceft, allegare quare exheredari, vel prexteriri non debuerit, docereque immerentem $\mathrm{fe}, \&$ ideò indignè prateritum, vel etiam extizeredation fubmotum. Unde inofficiofiteftamenti querela agens, \& actionem perfonalem, \& accufationent proponit ; accufat enim iniquitatem parentis, quòd eum exhæredaverit, deinde \& teftamentum refcindi poitulat, ac denique hereditatem poftulat.

A SSERTIO CXXIL.

QUerela inofficiofi teftamenti non eft idem cum petitione harereditatis, fed in multis longè diffimilis, contra Recentiores.

ASSERTIO CXXIII.

QUerela inofficiofi teftamenti frequens eft; omni-
bus enim datur bus enim datur tam parentibus, quàm liberis, hoc eftafcendentibus, \& defcendentibus: fratribus ita demum, fi turpis perfona fuerit inflituta, non aliàs, idque tam Digeftorum,quam Codicis jure. Filius verò fratrum, \& ceteris collateralibus, qui funt ultra fratrem, denegatur omninó.

A S SERTIO CXXIV.

IVofficiofi teftamenti querela, non folum exheredatis fillis jure Digeftorumdabatur, fedetiam inftitutis in minori parte, quàm effet Legitima, vel fideicommiffis,aut legatis gravatis; five à linea materna preteritis. A S S ERTIO CXXV.

$\mathrm{I}^{4}$Us agendiad fupplementum filiis competens,jure Codicis introductum, nec jure Digeforum cognitum : unde in quibus cafibus hodie poteft ad fupplementum filius agere, Digeftorum jure inofficiofi teftamenti querela poterat experiti.

## A S SERTIO CXXVI.

POfthumi exhreredatione, etiam novo jure Codicis teftamentum mero jure valere, \& ad ejus refcifiofiem, neceffariam effe inolficiofi querelam, tametfi pofthumus nullam caufam ingratitudinis committere poflit, contra Communem defenditur.

> ASSERTIO CXXVII.

$\mathrm{A}^{\mathrm{C}}$Cquirendac hacreditatis verbo, omnes modi comprehenduntur, quibus hereditas delata quari fo-

H
teft : hoc eft, aditio, pro hærede geftio, agnitio,cretio, Deac\&immixtio; hi tamen licet aliquando confundantur, quirenfive promifcuè accipiantur à Jureconfultis : propriè tamen inter fe differunt.

AS SERTIO CXXVIIII. da vel omitten.

ADitionem, \& pro herede geftionem idem non ef ditate, fe, fed diverfa, contra Bartolum. ASSERTIO CXXIX.

ADitio, \& repudiatob extraneorum, immixtio, abftentio fuorum.

A SSERTIO CXXX.

OMittendæ hæreditatis verbum in genere fumptum, omnes modos comprehendit, quibus quis defiit hæreditatem acquirere, hoc eit repudiationem, recufationem, abftentionem, \& omiffionem, \& magis propriè omitti hæreditas dicitur, quàm amitti, proptereà quod amitti verbum, jus jam quarfitum denotat, quod repudiatione, \& aliis modis fimilibus adaptari non potef.
ASSERTIO CXXXİ.

HEreditas ab hero, id eft domino appellatur ; veteres enim haredes pro dominis appellabant: \& definitur, ut fit fuccelfio in univerfum jus, quod defunctus habuit; intelligendo tamen, ut verbum fuccelfio loco generis apponatur, \& activè accipiatur, ut fcilicet quandam fictam perfonam efficiat, que teftatorem ipfum reprafentat.

## ASSERTIO CXXXII.

## H

 Ereditas prout eft perfona ficta, qua defunctum reprafentat, interim dicitur, dum hæres non adit, \& per ejus aditionem extinguitur; tunc enim hares exiltit, qui rerum hacreditariarum dominus eft, \& verè defunctum reprefentat. Caterum quatenusaccipitur pro patrimonio defuncti, \& univerfitate illa bonorum, quæ ad berredem pervenit, adhuc poft aditionem hareditas dici poteff.
## A S SERTIO CXXXIII.

FFlnes, \& effecfus, propter quos aditio hæreditatis $f$ 2cienda eft, utiles funt, putà ne irritum teftamentum fiat nulloadeunte, utque adita hæreditate peti polfint in teltamento relicta, utque habeant aditione facta creditores, cum quibus pro debitis experiantur, \& ne vacuadominia, feu bona diutiùs fine domino fint.

## A S S ER T I O CXXXIV.

HEreditas pro parte adiri norl poteft, \& pro parte repudiari, (ive fiunul, five difcretis partibus delata fuerit; abfurdum enim eff, ut quis pro parte approbet judiciûm teftatoris,\&\& pro parte rejiciat:vel quia fictione juris defunctus pro parte tantùm reprefentari non poteff, ficut nec natura fieri poteff, ut quis pro parte vivat, \& pro parte mortuus fit, aut propter repugnantiam juris, quod non patitur, ut quis pro parte decedat teflatus, \& pro parte inteffatus, \& ad hæredes quoque ab inteftato extendi poteft, ut objectioniquorundam fatisfiat.

ASSERTIO CXXXV.
Fillius hares inftitutus à parente, Legitimam tantum agnofcere, quæ jure hæreditario defertur, \& reliquam hereditatem repudiare non poteft,fed pleno jure adire hæreditatem, aut eam in folidumr repudiare debet. A S SERTIO CXXXVI.

$\mathrm{H}_{\mathrm{p}}^{\mathrm{t}}$Eres inftitutus, quandiu de jure civili, vel de jure pretorio admittipotefl, fubftitutioni locus non eft. A S S ER T I O CXXXVII. IUs adeundi hæreditatem civile eft, \& triginta anno$I_{\text {rum f patio durat, quiquid alii aliter fentiant, nec tolli- }}$ tur nova Juftiniani conifitutione, quæ fub titulo $C$. de jure deliberandi, continetur, \& dumtaxat procedit quando hæredi ad deliberandum, vel adeundum terminus prefigitur.

## A SSERTIO CXXXVIII.

 Eres inftitutus, à jure adeundi univerfaliteer licèt non excludatur nifi fpatio annorum triginta; tamen à petitione aliquarum rerum particularium, quae cum titulo, \& bona fide poffeffe fint, decem annis in-ter prefentes, \& viginti inter abfentes excluditur. A S SER TIO CXXXIX.

FFlliusfamilias, vel fervus herereditatem delatam nifi juffu patris, vel domini adire non poffunt, nec etiam acquirere nifi ipfis volentibus, aut jubentibus: quoniam hæreditas fui naturà \& debita continet, \& credita, quibus obligatur hæres adeundo; Pater autem, vel Dominus fine confenfu, \& voluntate, æri alieno obli= gari non debent.

## ASSERTIO CXL

BOnorum poffeffio, \& reftitutio ex fideicommiffo licèt non requirant juffum patris pracedere, ficut hereditatis aditio requirit, fed fufficiat, quòd fequatur; ex eis tamen non antea obligatur pater, quàm ratum habeat quod à filio geftumi eft.

A S SER T I O CXLI.

FIliusfamilias fine juflu patris etiam opulentam hæreditatem adire non poteft, contra Jafonem, \& alios. ASSERTIO CXLII.

FIliusfamilias quamvis ex omni caufa \& contractu, tanquam paterfamilias obligetur, tamen herreditatem adeundo absque juffu parentis, creditoribus non obligatur:

ASSERTIO CXLIII

FIliusfamilias nova Juftiniani conftitutione adire poz teft hæreditatem, etiamfi pater daie licentiam rectfet, \& pleno jure, hoc eft in proprietate, \& ufufructu eam acquirit: infcio tamen, aut inconfulto patre adire non pot ft , cum Angelo, \& Jafone: quorum fententia in flricta difputatione verior eft, contraria tamen expreffim probatur lege quadam Partite, quee in praxi obtinebit.

A S SERTIO CXLIV.

HEreditas nor adita regulariter non trânfmittitur ad hæredes, nifi ex potentia fuitatis, vel fanguinis, vel ex capite juris deliberandi: ex quocunque tamen capite transmiffio fat, hæreditas ut adeunda tranfmittitur,non ut adita; unde heres ip fe poterit illam adire, vel repudiare, ficut defunctus poterat.

A SSERTIO CXLV.

COnditionis definitiones quamplurimæ ab Azone, \& aliistraduntur ; mihi femper placuit Bartoli defixitio, ut conditio fit futurus eventus in quem difpofitio fufpenditur : Uñ́de deducitur manifeftè, quòd qua ad prefens, vel preteritum tempus confertur, non dicitur propriè conditio.

## ASSERTIO CXLVI.

COnditiones dé praterito, vel de prafenti, licèt propfiè conditiones non fint, tamen de Legitima filii ipfo jure tolluntur ex nova conilitutione 1 . quoniam in prioribus, C. de inoffciofo teftamento. Quia faltem moram aliquam, aut dilationem afferunt, quæ verbis ejus legis,\&intentioni Imperatoris tepugnant.

> A SSERTIO CXLVII.

QUæ faeti fint cùm non preefumantur à jure, \& coriditio quid factie effe dicatur, probamus libenter opinionem dicentium, difpofitionê in dubio prafumi potiùs purarit,quàm conditionalem:id quod non procedit, quando lex fubintelligit conditiotem in actu, vel natura ipfius rei fignificateam, aut mens teflatoris ita fuadet. ASSER TIO CXLVHI.

INter conditionem, \& modum permulta funt differentiæ ; inter alias tamen dur precipuie notantur. Prima, quòd Conditio impleri debet antequam actus perficiatur : Modus veró impleri poteft poft difpofitio nem \& actum perfecum. Secunda, quòdModus non impedit acquifitionem fieri ab initio, licèt refolvatur eo deíndé non impleto; Conditio verô impedit acquifitionem abinitio, quoniam nihil ponit in effe, doneo ei fuerit fatisfactum.

## A S SERTIO CXLXI.

DI poofitioni quando talia verba adjiciuntur, ut fignificare videantur condifionem, vel modum, in dubio prafumitur potius modus, quam conditio.

A S SERTIO CL.

COnditionis implementum in contractibus, adtem= pus contractûs retrotrahitur, \& confequenter quoad nonnullos effectus Juris id tempus expectatur, dummodò extremorum habilitas fit, aliàs fecus: in ultimis vérò voluntatibus predicta retrotractio nón fit;idcircò quoad eosdem effectus ; is dies confideratur, quo cedit legatum; cuni communi, contra Donellumi,\& alios.

A S SERTIO CLI.

LEgatum fine die vel conditione relictum prafens eft; legatum verò purum difértà legato prefenti, nec idem tunt purumi legatum, \& prefens, cum Recentioribus, contra Communem.

ÁSSERTIO ČLII.

CUm tempus favore debitoris in dubio appofitum cenfeatur, \& quilibet juri pro fe introducto poffit renunciare, confequens fit, ut legatum in diem certam relictum, etiam invito creditore, ante diem ab hærede folvi poffit

## A S SERTIO CLIII.

HEredes mariti, qui intra annum dotem uxori reddere tenentur, poffe non expectato anno, ftatimi dotem reftituere, ut fic excufentur intra annum à prexfatione alimentorum, quą debentur mulieri, donec ei non folvitur dos:

## A S SER TIO CLIV.

EXlegato in diem certam relicto, ante adventum diei, Itatim obligatio nafeitur, quamvis petitio, vel executio in diem differatur, cum fententia communi. A S SERTIO CLV.

VErbum cim morietar, vitæ tempus amplectitur ; ideò licèt jure antiquo, poft mortem fuam nemini hæreditas, vel legatum relinqui poffet, tamen cim mo= vietar hares, vel legatarius, utiliter legabatur.

ASSERTIO CLVI.

TEftatores, qui impoffibiles conditiones in teflamentis adjiciunt, per errorem eas adjeciffe videntur, \& eo animo, ut vellent ne ultimæ voluntati nocerent; ideo pro non fcriptis habentur, \& difpofitiones pure remãrient, \& validæ:

ASSERTIO CLVII.

SEd in contractibus contrahentes, non per errorem, led confultō eàs appofuiffe videntur, nec contrahendi,utilève negotium gerendi animum habuiffe, illuforium potius \& inanem actum efficere voluiffe; idcirco impoffibili conditione adjecta, contracus vitiantur.

A S SERTIO CLVIII.
SIfervo libertas relinquatur fub conditione, fi millies baredi dederit, tam difficili conditione appofita, teftator non cenietur habuiffe animum dandre libertatis: ideò fervus fatuliber non eft ; neque, quamvis adimpleat conditioniem, liber feri poterit.

## ASSERTIO CLIX.

QUi fub impoffibili conditione matrimonium contrahunt, ipfius matrimonii favore, purè contrahere, \& ex eorum voluntate ratum effe matrimonium creditur; ideo impoffibiles conditiones pro non adjectishabentur.

## ASSERTIO CLX

CAutio Mutiana folum obtinet in conditionibus negativis, qua in non faciendo conceptæ funt, \& ante mortem impleri non poffunt, in affirmativis verò̀ ità demùm, fi implicitam habeant negativam, nork aliàs.

ASSERTIO CLXI.

LEgata relica fub conditione, qua in nón faciendo concipitur; praltita Mutiana cautione de non faciendo, vel de parendo conditionif, flatim peti poffunt, valent autem fic concepta legata, vel quiod in ipfor momento moriendi tribuendo magis vitæ, quan morti, impleri conditio videatur, ut Cumanus declarat, , e u5 fubtilius animadvertunt alii, ex voluntite teltatoris fubfiftunt, qui tali conditione negativâ appofita, voluife cenfetur, ut prius impleretur difpofitio, quàur legatî
conditio exifteret, ficut in modali difpofitione contingit, cui prefata difpofitio ex interpretatione Scervolæ Jureconfulti fimilis eft.

## A S S ER T IO CLXII.

CAutio Mutiana in contractibus locum non habet cumfententia communi, idque in odium eorum, à quorum verbis actus pendebat, \&qui difpofitionem fic potuerunt concipere, ut negativæ conditionis verba potius modalia effent, quám conditionalia; quodin ultimis voluntatibus contraria ratione non obtinet, quippe cùm à voluntate teftatoris dumtaxat dependeant, nec quid poffit imputari ei, in quem difpofitio confertur.

## A S S ER TIO CLXIIL.

DEmonftratio falfa, cum de corpore conftat, legatumi non vitiat; nam cùm ad eum finem demonftratio fiat, ut res quæ legata eft, reddatur certa, fijam certa fit, nihil referre debet, an demonftratio falfa fit, vel vera. A S S ERTIO CLXIV.

DTmonftratio falfa, quæ certi loci reftrictionem costinet, legatum reddit inutile, fi res in eoloco non reperiatur; veluti ii teftator dixerit : Lego Titio cention, qua in arca babeo, vel quas ille apud me depofivit; confideratur enim tanquam legatum certæf feciei: unde fi quantitas non reperiatur, vitiari debet, tanquam fi relictum eifet aliquid, quodin rerum natura non reperiatur.

## ASSERTIO CLXV.

LEgatum fub faifa demonftratione ita relictum : Decem que Titius mibi debet, ei do lego, liberationis magis,quàm quantitatiseffe videtur: unde fi debitum nullum fit, nullius momenti legatumerit, fed \& fi ita teitator dixertt: Lego Titio centum, qua nibi Sempronius debet, hæeres gravatus non cenfetur dare quantitatem, fed actiones cedere adverfus debitorem : idcircò fi nihil debeatur,\& confequenter necactiones cedi poffint, nuLlius momenti legatum erit, quafi rei impoifibilis, \& quæ non reperiatur in rerum natura.

> A S SERTIO CLXVI.

DEmoniftratio falla circa confanguinitatem legatum non vitiat, quidquid Communis contrá intellexerit; fi tamen teftatorper errorem exiftimavit hæredem inftitutum, aut legatarium effe filium fuum, aut fratrem, aut confanguineum, difpofitio vitiatur, quoniam hujusmodi demonftrationes caufam finalem inducunt.

A S SERTIO CLXVII.
De lega-
I Egatum in liberam,aut abfolutam alicujus volunta-- tem conferri non poteft ; in arbitrium tamen colto, quod in liberam, aut motla-samalterius voluntatem confertur: ajert. 8 latum, vel adjecta conditione, fo beres, aut alius in Capitolium afcenderit, jure ipfo validum effe conftat.

ASSER TIO CLXVIII.

QUoad fonum verborum, five fignificandi modum, nihil intereft, fi Titius in Capitolium afcenderit, alicui legetur, an, fi Titius ipfe voluerit, cum utroque cafu potitum videatur legatum in voluntatem Titii, fe- cus tamen quoad effectum juris, \& ipfius legati validitatem, cum uno cafu valeat legatum, altero non, ut Cu manus animadvertit.

A S SER TIO CLXIX.
INfitutionem iftam: Quos Titius voluerit, haredes inIfituo, plerique putant captatoriam effe, \& ideò à veteribus improbatam; verius tamen crediderint alii, captatoriam non efle,fed ideò improbatam, quòd alienæ, \& libere alterius voluntati commiffa fit.

## ASSERTIO CLXX

CAptatoriæ inflitutiones eæ dicuntur, quibus quis alterius voluntatem aucupatur, \& captat: veluti fi quis ita fcripferit : Infituo Titium, $\sqrt{2}$ me baredem foripererit, vel fi quid mibiin teflamento fuo reliquevit; vel, qua ex parte me baredem inffituerit Titius, eum haredem infituo: unde conftat aperte captatoriam difpofitionem quamplurinaum differre $\mathrm{ab} e a$, que alienæ voluntati committitur, quod usque adtempora Cumani non fue. rant affequuti Doctores.

IASSERTIO CLXXI. Nflitutionem hæeredis in liberam alicujus voluntatem conferri non poffe certum eft; in arbitrium tamen poffe, ficut legatum, cum Caftellioneo,\& Cumano contra Communem.

## A S SERTIO CLXXII.

LEgatum illud $j_{2}$ Titius arbitratus fuevit, non conditionale, fed purum effe, \& Titio non, arbitrante, non corruere, fed ad arbitrium boni viri reducendum effe, contra Communem, cum Accurlio, \& Cumano.

AS SERTIO CLXXIII.

FlisIIdeicommiffaria libertas in liberam hæeredis voluntatem conferri poteft his verbis: Si hares voluerit, fidei trae committo, ut Stichum manuimittas: directa verò non poteft, utputà fi ita dixerit: St bares voluerit, Stichum liberumi effe volo.

## ASSERTIO CLXXIV.

QUi extrenam voluntatem in alterius difpofitionem committit, de jure Pontificio inteftatus decedere non videtur; cum autem eo jure, ficut \& civili captatoria voluntas permiffa non lit, qualiter Decretalis illa, Cum tibi, quæf fub titulo de tefamentis, continetur, intelligenda fit, obfcurum videtur: mihi verò, vel communis intelleçus magis probatur, vel Sarmienti interpretatio non difplicet.

A SSERTIO CLXXV.

FTideicommiffum uni ex fanilia, quem bares cum mo. De legarietur, elegerit, utile effe;\& validum : quotniam fidei- to, ahus ficommifarii perfona incerta omaino non elt, fed ex mijiJouni electione hæredis venit certificanda. mijfo uni
ex fumi-
A SSERTIO CLXXVI. lia,quem

H.Eres, cui à teftatore aliquem eligendi de familia fuit ${ }^{\text {bares }}$ facultas conceffa, prrecifenon tenetur eligere, fed ${ }^{\text {elegerit }}$ relift , caufativèf velit unum tantum ad fideicommilfum ad- alfertio, mitti,aliäs enim nemine electo, omnes de familia fimul 18. admittuntur.

A S SER TIO CLXXVII.

SEmel ab hærede electione facta, flatim electo res per fideicommiflum relicta incipit debéri; ided̀ fi eidem ab herede eadem res legetur, legatum tamquam creditori relictum non puteft conffifere.

A S SERTIO CLXXVIII.

Shæredi à teftatore fimpliciter jus eligendi tribuatur, cùm femel electione facta officio fuo functus fit, ampliùs mutare voluntatem non poteft; quòd fi tempore mortis, eligendi facultas concedatur, \& antè elegerit,electionem revocare poterit.

ASSERTIO CLXXIX.

Shæres pluribus de familia, vel extraneis hæreditatem, vel aliquam rem particularem cùm morietur, reflituere fueritrogatus, \& ex prematura fideicommiffi reffitutione,alterius, quàm ipfius prejudicium verfetur, ante temp ${ }^{9}$ mortis reftitutionem prevenire non poteft

ASSERTI'O CLXXX.

$\mathrm{S}^{\mathrm{t}}$I electionem in vita factam hreres non mutaverit, fed usque ad mortem in ea perfeveraverit, ita demúm electio morte haredis confirmatur, fi non anteà moriatur electus ; nam eo decedente ante hæredem, morte hreredis electio non confirmatur.

A SSERTIO CLXXXI.
F Lectns ab hærede non ex difpofitione ipfius, fed ex providentia, \& voluntate primiteftatoris in fideicommiffo fuccedere videtur; ideò cùm pater fpuriofilio nihil poffic relinquere, neque ipfe hæres fpurium filium teftatoris poterit eligere.

## A S S ERTIO CLXXXII.

HEredi proprium filium fpurium ad fideicommifum eligere permittitur, quia non ab eo, fed à primo teftatore fideicommiffum capit.

AS SERTIO CLXXXIII.
SUcceffor inMajoratu ad debita ultimi poffefforis $\{$ olvenda nontenetur, preterquam fi Majoratus contemplatione, vel ad neceffariam ejus utilitatem fuerint contracta.

SASSERTIO CLXXXIV. Ucceffor in Regno addebita pradecefforis folvenda non tenetur, nifi in bonis etiam liberis fuiccefferit: quo modo legem quandam Partita aliäs dif-
 AS SERTIO CLXXXV.

PRoximior Majoratus poffeffor, licet caufam ingraPutitudinis comilecrit, ab ultimo poffeffore per exheredationem fucceffione Majoratûs privari non poteft: a

LOcationi à predeceffore fatax, fucceffor in Majos ratu non tenetur fare. A SSERTIO CLXXXVIL.

QUamvis heres unum de familia heredem inflituat, fi tamen fundum extraneo legaverit, omnes de familia admittentur.
orqu S S ER TIO CLXXXVIIL. 1 ?

HBres unum de familia eligere rogatus, plures etiam poterit eligere, nifi de contraria teflatoris voluntate conntiterit.

$I_{1}{ }^{\text {s.te }}$AS SERTIO CLXXXIX. Ams qui de familia eletus eft, ab eligente in favorem alterius de familia retà gravari poocelt, in extranei utilizatem non poteft.

ASSERTIO CXC. Tiont mid

TEftator, qui eligere unum de familia in fundo hexredi concelfit, fi fundum extra familiam alienari prohibuit, tacitum fideicommiffum in cafum alienationis reliquiffe familiee videturs; ideò fi hereses gravaverit electum, ut fundum extraneo reffituat, $\&$ tantundem pretij eirelinquat, cùm propter fequens fideicommiffum in exteruin collatum alienatio inducatur, ex perfona primi haxredis fecundus oneratus intelligitur; ita ut ab eo poft mortem eleât, omnes de familia fundum petere poffint, $\quad$ A S S T T IO CXCL.

$\mathrm{I}^{\mathrm{S},}$qui ad fideicomiffum ab herede electus eft, cxeteTris omnibus de familia prefertur; caterùm nemine -lecto, omnes in æquales partes admittuntur. II ASSERTIO CXCII. $\mathrm{S}_{\text {I eef fator ita fideicomiffum reliquerit: }}$ Hares meus per fideicommi Sum fund dum Sempronio, quankis ver-
bum, dato, vel aquipollens non fit expreffum, quia tamen feriptura mentit effatoris, \& his, quef fribidebuere, congruit, fideicommiffum tenere cum Bartolo defenditur.

ASSERTIO CXCIII.

POf Papiniani conjecturam, ex qua conditio $f_{i}$ fine liberis tacite fubintelligitur, etiam tacita conditione fideicommiffum eff conditionale.

ASSERTIO CXCIV.
Decon- PApinianus non addit couditionem, nec potuit, fed
ditione
$\mathrm{P}_{\mathrm{p}}$ pietatis fecit conjecturam.

## beris,

 guctex $\underset{\substack{\text { quate } \\ \text { comijectu } \\ \text { and }}}{ }$ X conjectura pietatis fub conditione refolvi, \&fub contraria datum videri fideicommiffum, juris po-ravoluntatio teflate effectum eft.teflato. (w)ASSERTIO CXCVI ristaci $\mathbf{S}$ Ublatà differentià, quax jure Digeftorum, inter ii-tifubinnea mafculinam, \& feminininam viguerat, Juttinian? tuluhither
alge.
Papiniani conjecturam, non tantum in liberis fuis heealjeri.s. redibus, fed \& in illis liberis, quiper lineam famininam defcendunt, ampliavit. D Onatio quamvis pix caufe factaab eo, quil liberos non habebat, nativitate liberorum revocatur. ASSERTIO CXCVIII. , illy

LIberi jam natidonationistempore, non excludunt fidecocomnifium, licet muití diversò ferantur.

AN naturales liberi fubflitutum excludant, perpe$\mathrm{A}_{\text {tua fuit queffio, una comiunis affirmiat, non tantum }}$ legitimis, fed \& naturalibus ex conjectura Papiniani fubflitutum excludi, altera negat: ego nihil certum
conftitui, fed voluntatis effe qureftionem conjecturis eliciendam verius crediderim cum nonnullis. - sng onar A S S R TIO CC.

INN propofito dubio nihil referre, an liberi naturales ex fervili confortio, an ex concubina domi retenta fint; nam fcrupulofa magis, quàm vera diftinctio eft, femperque fpectari debebit teftatoris voluntas ex conjecturis elicita.

ASSERTIOCCI

CWlibes, \& orbos non feri lege Papia incapaces, imò eis fuiffe relictiam teftamentí factionem paith vam, dummodò legi pareant, contra nounullos.

AS SER TIO CCII. LEgatum annum à čelibe lex Papia non auferebat, De lege Supia, Udecatoluazik, paruiffet.

ASSERTIO CCIII.

$\mathrm{N}^{0}$On generaliter, fed potius ne lexPapia eludatur, credo Jorisconfultos legatum, donationem; tideicommiffum, \& mortis causà donationem æequiparaf. $\mathrm{fe}, \&$ hereditatis appellatione bonorum poffefionem comprehendi docuilie.

> ASSERTIO CCIV.

S Ubffitutionem vulgarem, non verò jus accorefcen. di fifcum lege Papia vocatum excludere, quodam Authore reclamante defendam.

ASSERTIO CCV.
I N confilio Galli, ut pote non extenfo à Scervola ultra pronepotem, , hon potuit devolvi haereditas in caufam caduci, quia in tiberis ufque ad eum gradum lex Papia jus antiquum intactum reliquit.

> ASSERTIO CCVI.
$\mathbf{S}^{\text {Tante lege Papia, quemlibet bonorum poffeffio- }}$ nem petere, filios, \& fervos parentibus, $\&$ dominis potius fe haxredes exiftere veriùs cenfeo.
Primo ASSERTIO CCVII.
$\mathbf{R}^{\text {Egula Catoniania neque in legato ufusfructus, ne- }}$ que in legato calibi , \& orbo relifolo locum habebat:
A A S SER TIO CCVIII.

A
A Ttenta lege Papia, neque ante aditam hææreditatem poterat legatarius optare, neque legatum ad heredes tranfmittere.

ASSERTIO CCIX.

LEgatum mortuo relictum, ut relittum lationo, pereGgrino, \& deportato, pro non fcripto habetur.
ASSERTIOCCX

IN fideicommiffis non juris civilis fubrilitas, fed de$1_{\text {functorum voluntas obfervatur; ; ideò fideicommif- }}$ fum deportati fervo relizum fuftinetur.

- ASSERTIO CCXI.

SIfervus calibis hæres inftituatur, \& antequam juffu domini hæreditatemadeat, alienatus, vel manumifo fus fuerit, \& ejus dominus intra centum dies legi Julize, \& Papire pareat, \& nuptias contrahat, teftamenti factionem habere dicitur; \& ideò adeundo, fibi; aut domino hæreditatem acquiret. A S S ER T I O CCXIL.

DOtis caulam femper, \& ubique precipuam effe de. Deprio bere propter publicam utilitatem, ut foemine faci-vilegiss lius nubere, \& liberorumprocreationi fludere poffints $i$ ios of of idcrircò iplius favore quamplurima in jure ftatuta con- jert. 10. tra ftrictas difputandi rationes.
a ASSERTIO CCXIIL.
$\mathbf{S}^{\text {I duo infrumenta reperiantur eodem die confecta, }}$ $\mathrm{S}_{\text {alterum dotis, \& alterum mutui cum hypotheca, }}$ nec de prioritate conftet, in dubio inffrumentum dotis antiquis prefumitur.

ASSERTIO CCXIV.
SI hypotheca fifci, cum hypotheca dotis concurrat, neque appareat, que prior fit, docis hypotheca anterior prafumetur; imo hodie nova Juffiniani sontititutione, etfi certum fit hypothecam fifci anterierem effie; dotis hypothecam praferri debere defendam.

ASSER.

ASSERTIO CCXV.

PRivilegium tacitre hypothecre ad filios, \& ad hreredes extraneos tranfmittitur: privilegium verò pra. lationis mulieri conceffum, ad filios, non tamen ad hæredes extraneos tranfit.

AS SERTIO CCXVI.

$\mathbf{S}^{\mathrm{P}}$Peciale privilegium dotis in hoc confiftere, ut ex nuda promiffione dotis actio nafcatur, cum Bartolo contra Recentiores.

A SSERTIO CCXVII.

INcerta promiffio dotis, fpeciali ipfius favore, \& laxatis in hoc juris civilis regulis fuftinetur.

> A S SERTIO CCXVIII.

QUanvis alienatio rerum mobilium dotalium, à marito facta, tam veteri, quàm noviori jure teneat; tamen fi maritus folvendo non fit, dotis favore, ne uxor indotata maneat, revocabitur.

ASSERTIO CCXIX.

$\mathrm{S}_{\mathrm{c}}^{1}$fosmina pro muliere dotem promittat, Senatusconfulti Vellejani authoritas ceffat, ac dotis favore cum effectu obligatur.

A S SERTIO CCXX.

PRivilegia dotis etiam in muliere fterili locum habere, cumfententia communi, contra nonnullos.

A SSERTIO CCXXI.

DEbitum primipilare prafertur debito dotis propter fummam Reipublice utilitatem, quæ in fecuritate hujus debiti verfatur.

A S SERTIO CCXXII.
De cont-
traftib.

cOnventionis verbum cùm generale fit, tam nominatos, quàm innominatos contractus comprehen-nomina- dit: nominati funt, qui certum, \& elegans nomen hatis, 6 in-nominathe aflertio. 12. bent; innominati funt (quicquid Baldus \& alijcontrà

ASSERTIO CCXXIII
DErmutationis contractus ex communi fententia in co diftinguitur ab innominato do ut des, quòd ille, fi feecies pro fpecie detur, celebratur; hic, fi fpecies progenere, aut genus progenere permutetur: fed ego cum nonnullis Recentioribus, \& olim, \& nunc longè verius crediderim, permutationem genus effe, \& omnes contractus innominatos refpectivos, ut fecies comprehendere, ideòque innominatum contractums effe.

## A S SERTIO CCXXIV.

Dnatio, cùm non aliter, quam rei traditione celebraretur ante Juftiniani conftitutionem, nec nominatus, nec innominatus contractus fuit; poft eam verò credebam olim, \& nunc fecurè firmo contractum effe, \& quidem nominatum, licet permulti contradicant, tranfactionem tamen innominatum contractum effe reatè defenduntquamplures.

## ASSERTIO CCXXV.

1Nter nominatas \& innominatas conventiones hoc intereft, quòd illa folo confenfu actionem civilem fpecialem, \& nominatam producunt; hac autem non aliter, quàm fi caufa fubeft, licet ante implementum obligationem naturalem producere cum connuni fententia libenter probaverim.

## A S SERTIO CCXXVI.

PA\&a, quæ nuda appellantur, non impropriè contractus effe innominatos arbitramur, licet quatuor tantum eorum fpecies inveniantur, qui dicuntur refpectivi, inter quæ eam differentiam conftituo, quòd illa licetjure civili, \& pontifico etiam (ut verius eft) actionem non producant, apud Hifpanos tamen producunt; fi tamen contra\&tus refpectivi fint; nec apud nos actionem ante implementum pariunt.

ASSERTIO CCXXVII.

NOminata conventiones nominatas actiones producunt, id eft, qua propriam, \& defcriptam formu* lam in albo Pretoris habebant; innominatæe verò generalem preferiptis verbis ad intereffe, \& condictionem ob caufam ad repetendum habent. Dicitur autem
prafcriptis verbis actio, quòd à Pratore fecundum vetba prefcripta conventionis daretur, ideóque licetactio in factum generalis fit, plures fpecies comprehendens, tamen in factum civilis eadem eft, quæ \& præfcriptis verbis, quia datur etiam fecundùm factum.

ASSERTIO CCXXVIII. SI detur pecunia pro re, quia emptionis \& venditionis fubftantialia interveniunt, contractum effe nominatum emptionis affirmo; fed fifimul cum pécunia alia fpecies detur, quæ vel pecuniam excedat, vel de ejus valore dubitetur, innominatam effe conventionem do ut des, ad Paulum, \& Celfum Jurifconfultos conciliandos verius crediderim, \& quorundam obßtaculis \& novè, \& verè fatisfaciam, ut aliquando forfan videbit Lector.

A S S ERTIO CCXXIX. SIf fecies pro fpecie, genus pro genere, feccies pro genere, aut è contra genus pro feecie detur, non effe contractum emptionis contra Caffianos, \& Sabinianos, fed permutationis, aut innominatum do wt des, cum Nerva, \& Proculo: ideòque prefcriptis verbis ationem dari, aut condictionem ob caufam, veriffimum conftituo, \& ab aliorum impugnationibus in Salmanticenfi Gymnafio defendebam olim, nunc etiam facilè \& verè defendi poffe exiftimo.
ASSERTIO CCXXX.

D0 ut facias, \& facio, ut des, contractus innominati, neque ex forma ineundi, neque ex implemento diftinguuntur, fed res refpecfu dantis eft do ut faciers, refpectu verò facientis, facio ut des, ficut venditio dicitur refpectu vendentis,emptio autem refpectu ementis; quando autem factum tale eft, quod locari folet, non eft innominatus contrattus, fed locationis, quia mercedem non oportere in pecunia numerata in eo contractu intercedere verius exiftimo.

## ASSERTI.O CCXXXI.

SI facias quod locari non folet ut decem tibi dem, contractus eft innominatus ; \& ideò femper actio prefcriptis verbis locum habebit, quæ apellatur infaCum civilis, eamque Julianus quoque conceffit, licet malè plerique exiltimaverint in eo à Martiano reprehendi, quod civilem actionem in eo cafu negabat.

ASSERTIO CCXXXII.

$\mathrm{C}^{4}$Jm ex omnibus contractibus, quià Greecis appellantur Synallagma, civilis actio praferiptis verbis oriatur, \& hujufmodi fit contractus facio ut des ; negari non poteft ex eo competere actionem illam civilem: quod, ne Paulus Jureconfultus repugnet, intelligendum effe tuebor, ubi incipit is contractus à conventione, idque incognita vulgò ratipne.

## A S SERTIO CCXXXIII.

## COntractus innominatus facio ut facius, fimillimus

 eft contractui nominato Mandati, producit tamen actionem civilem generalem prefcriptis verbis, quæ femper competit, ubi de contrattu, aut actione dubitatur.A SSERTIO CCXXXIV.

$\mathrm{A}^{\mathrm{C}}$Cceptilatio eft liberatio per mutuam interrogatio-Do acnem, quâ utriufque'contingit ab eodem nexu ab- reptilafolutio: Et duplex eft, Vulgaris, que nonnifi verbo-sione, to rum obligationem diffolvit: Aquiliana, per quam e- neoatio, tiam alixe omnes in ftipulatum deducte, \& novatæ fort. 7. diffolvuntur. Dicitur autem acceptilatio ab accepto ferendo; acceptum enim ferre nihil aliud eft, quàm fateri fe abaliquo accepiffe, \& fic velut imaginaria fo lutio judicatur, id eft, quar fpeciem folutionis juri civili, refert, \& obligationem tollit.

## A S SERTIO CCXXXV.

NOvatione tollitur obligatio, que inter modos dif folvendarum obligationum à Juftiniano refertur, \& definitur, ut fit prioris debiti in aliam novam obligationem, vel civilem, vel naturalem transfufio, atque translatio. Dicitur autemà novo, five à nova obligatione, pecintereft quæ obligatio preecedat, dumodò
aliqua fuerit, hoc eft, naturalis, civilis, aut honoraria, five verbis, aut re, vellitteris, aut confenfu precedens conftituta fuerit.

A SSERTIO CCXXXVI.

VEteri jure neque per additionem, vel detractionem fummx in fecunda flipulatione faftam, novationem fieri, nifiid inter contrahentes attum effet contra communem fententiam defenditur.

## A S SERTIO CCXXXVII

QUamvis fecunda ftipulatio plus quàm prima contineat, nifi id attum inter contrahentes fuerit, prior
Pande? ex utrague carum jure non novabatur, fed ftipulator rit, ex fecunda tantum ad id, quod deeft, agere poffit: fin verò ex fecunda, prior extinguatur folutione magis quam novatione. ASSERTIO CCXXXVIII.

$\mathrm{N}^{2}$TOva Juftiniani conflitutione, prioris obligationis novatio non onalias contingere poteft, quàm fi inter contrahentes exprefsè atum fuerit, ut novatio fiat Pandectarum tamen jure, \& feculo Jureconfultorum inter contrahentes actum fuiffe fufficiebat, etfi non fpecialiter, aut expreffim, fed tacitè tantùm, hoc eft fignis, vel prefumptionibus à lege inductis.

## AS SERTIO CCXXXIX.

$\mathrm{N}_{\mathrm{a}}$Ovatio ope exceptionis inducitur hodie, in quibus cafibus ipfo jure inducebatur olim ex fententia quorundam,que nullo pato füftineri poteft: idcircò cum Alexandro, Fulgofio , \& Alciato multis retrò temporib? longè verius crediderim, nec opeexceptionis induci novationem pof Juffiniani confitutionem, nifi inter contrahentes exprefsè actum fit, ut novatio fiat.

ASSERTIO CCXL.

NOva Juftiniani confitutio, que novationem fieri prohibet, nifi exprefsè agatur, in delegatione proprie fumpta locum non habet;fecustamen fi delegatio impropriè facta fit,quoniam delegans non liberatur nifi exprefse actumf fit, cum fententia coffiuni, que fortafis nec lege quadam patrix alteratur, utpote cùm in diverfisterminis loquatur lex illa ; quicquid Scriptores hujus Regni contrà exiftimaverint, fed malè yuidem, utaliquando Lecaor videbit.

ASSERTIO CCXLI.

SCripturam eam habere prerogativam, ut femper pro illa prefumendum fit, niif contrarium evidenciffimis probationibus convincatur.

ASSERTIO CCXLII.
Denonnu-

## merata pe-

 Uia facilè pecunix̌ cupidus, feu neceffitate op$\underset{\substack{\text { cunia } \\ \text { ptione, } q \text { que- }}}{\text { prefflus, fpe future numerationis, recepiffe pecu- }}$ noviorire
ju- niam fatetur, que ftipulantis malignitate ce credita re bimmio non fit, non numerate pecuniæ exceptio introducta fanitur af eff, quax olim ad quinqueñium extendebatur, novioSert. 6. ri jure biennio finitur.

## A'S SERTIO CCXLIII.

NOn numerate pecunix exceptio locum habet: five crerpturà, , five verbis quifpiam recepiffe fateatur :
fed
fiN frumento exhibeat , reus condemnabitur.

ASSERTIO CCXLIV.

TAntùm in contractuMutui pecuixix non numerate exceptio prodeft, in aliis autem obligationibus ex antecedenti caufa defcendentibus unufquifque fuis confeffionibus acquiefcere debet.

ASSERTIO CCXLV.

PEcunix non numerate exceptio intra bieñium oppofita, probationis onus in creditorem transfert eòque numerationé non probante abfolutio fequitur.

## ASSERTIO CCXLVI.

NOn numerate pecuniæ exceptioni renunciari poffe , vel non poffe, difputationis gratia defenditur. ASSERTIO CCXLVII.
De rebus Redendi verbum ad eos propriè pertinet, qui alienam fidem fequuti funt: quocirca ex proprietate fermonis referri non poteftad eos, quibus ex deliferth 14. Ioan. del Cafillo Quotid. Controv. Lurií Tom. I.

Ao, vel exlegato debetur, is enim, cui ex delíto debetur, alienam fidem non fequitur, neque is, qui delinquit, pacne confentit, vult enim delinquere, non penam pati : legatarius etiam fidem heredis fequutus non eft, tamen improprié, atque ex communi ufu loquendi, qui verborum proprietati prevalet, nomen credendi ad omnes extenditur, quibus ex quacunque caufa debetur.

ASSERTIO CCXLVIII.

CReditor propriè non folùm dicitur is, cui purè debetur, fed etiam, cui in diem debetur, vel fub conditione, quæ omninò extitura eft; at verò is, cui debetur fub conditione,qua incerta eft, proprie, aut fimpliciter creditor non dicitur, fed conditionalis creditor appellatur.

ASSERTIO CCXLIX.

MUtuum diverfimodè definiri folet ; mihi placuit femper definitio Bartoli, ut fit contractus celebratus datione vera, vel ficta, rei confifentis in pondere, numero, vel menfura, cum fipe recipiendi tantundem in genere fuo.

A S S ERTIO CCL.

REs quex confifititin pondere, numero, vel menfura, fipenes aliquem deponatur,ac eidem concedatur, expreffim, ut frui poffit, vel ut tantundem reddere liceat, adhuc Depofiti manet contractus, nec in Mutuum convertitur propter adjectionem conditionis tempore Depofiti factam ; que licèt contractus Depofiti modum excedat, non tamen eft contra ipfius fubflantiam: Quöd fi Depofito fimpliciter, \& abíque ulla conditione fato, poftmoduim inter parites convenerit, ut tantundem reddere, vel Depofito uti liceat, Depofiti contratus finitur, \& verum Mutuum effe incipit.

ASSERTIO CCLI.

SI res confiftens in pondere, numero,vel menfura credatur alteri quamvis ipfe eadem nummorum corpora mutuantir reddiderit, adhuc Mutui contractus erit,fufficitenim Mutuum ab initio eo animo factum, ut idem in genere redderetur, licèt ex accidenti aliter fat. A S S ERTIO CCLII.

MUtuum in his rebus confifit, que in pondere, numero,menfuràve contlant, quoniam ejus nature funt ut poffit quis propriè in creditum ire, earum dominium transferendo, \& fibi fatisfieri per folutionem aliarum ejufdem generis, qua tantumdem preftent propter omnimodam fimilitudinem;quod in aliis rebus non contingit, in quibusfialiquis iret in creditum, earum dominium transferendo, eveniret, ut cùm alia res folvenda fibieffet pro re, quam dedit, damnum pateretur, cum nuilla fit tam æqualis æeffimationis, ut ipfius folutione fatisfactum credito videri poffit.

## ASSERTIO CCLIII.

DEbitori mutuam rem aliquam accipienti, non licet invito creditore rem alterius generis folvere, nifi imminente neceffitate, \& aliis intervenientibus, quea à jure requifita funt: Necetiam licet pro vino, tritico, vel aliare, quax in pondere, vel mene fura confiftat, pecuniam folvere; cum Bartolo, \& communi, contra nonnullos.

## ASSERTIO CCLIV.

PEcuniam non tam ex fubftantia, quam ex quantitate confiderandam effes, idcircò fummo, friitòquue jure licere debitori alterius generis pecuniam folvere, quam cujus credita erat, dummodò æquivaleat accepta.

## ASSERTIO CCLV.

CReditor ficut invitus non compellitur aliud pro aClio,etiamfi melius fit, accipere; ; ita neq; alium fidejufforem pro alio: idcirco compellendus non eft mutare fideijufforem etiam oblato alio æquè idoneo, neque unum pignus pro alio, etfi fit æqualis valoris 3 Ex caufa tamen compelli poterit pignus æquè idoneí accipere, cùm in eo nulla verfetur utilitas, fideijufforem verò nunquă; quoniam creditor juftè poteft de una per-
fona magis confidere, quam de alia, etfi utraque $x$ qualis videatur.

## A SSERTIO CCLVI.

$\mathrm{M}^{4}$Utuum damus, recepturi non eandem rem, quam dedimus, fedaliam ejufdem generis, alioquin aut Commodatum erit, aut Depofitum, aut aliud genus contractus, prout contrahentes voluerint, hoc eft Precarium, pignoris datio, aut locatio ; fed \& fi rem alterius generis accipiamus, Mutuum non erit, fed contractus innominatus do ut des.

## ASSERTIO CCLVII.

MUtuum unicum effe, quod re contrahitur, \& ita demum fi de meo tuum fiat, non aliàs; facilioris tamen doctrinac gratiâ probari poffe, Mutuum quoddam civile effe, quod contrahitur, cum fee futuræ numerationis non acceptum accepiffe fatemur; quo cafu non ex chirographo obligatio oritur, ut Bartolus exiftimavit, fed potiùs ex Mutuo, quia creditur numerationem preceffiffe, fic ut etiam anke biennium actionem habeat creditor, quicquid alij repugnent.

## ASSERTIO CCLVIII.

IN contractu Mutuitacitè actum videri, effi exprefsè cautum nonfit, ut ejufdem generis, \& bonitatis res reddantur, quâ datæ funt: idecircò debitor nec dando rem mediocrem, liberatur, quia licèt generis debitor fit, Mutuum tamen acceptum reflituere debet cum relatione ad rem mutuo datam propter functionem, per quam certa efficitur res folvenda.

## A S SERTIO CCLIX.

DEbitor generis, \&fic ex contractu Mutui, rei interitu non liberatur, quoniam genus perire non poteft; id quod in debitore quantitatis etiam refpectu certæ rei æqualiter obfervandum erit cum Cumano, \& Fulgofio, contra communem.

## A SSERTIO CCLX.

DEbitor quantitatis, poft oblationem ope exceptionis liberatur, fi quantitas perierit; abfque obla tione etiam, fi inter partes conventum fuerit, ut per interitum liberetur.

## TABULA MATERIARUM,

## Qux in prefatis 260 . Affertionibus explicantur, \& quarum veriores refolutiones traduntur.

 Subftitut. in genere, \& de Vulgari fubftitutione,affert. 24. De Pupillari fubftitutione, affert. 30. De Exemplari fubftitutione, affert. 15 . De Compendiofa fubftitutione, affert. 12.
De fubftitutione Reciproca, quam \& Breviloquam appellant Doctores. affert. 4.
De liberis, \& pofthumis hæredibus inftituendis, vel exhæredandis, item \& de præteritione eorum, de confilio Galli Aquilii circa nepotes, \& de lege Velleia. affert. 30.
De inofficiofo teftamento, affert. I i.
De acquirenda vel omittenda hæreditate. affert. I8
De conditionibus, \& demonftrationibus. affert. 22.

De legato, quod in liberam, aut invelatam alterius voluntatem confertur. affert. \&.
De legato,aut fideicommiffo uni ex familia, quem hreres elegerit, relicto. affert. 18.
De conditione fif fine liberis, quæ ex conjectura voluntatis teftatoris tacitè fubintelligitur à lege affertione. 7 .
De lege Papia, \& de caducis tollendis, affert. II. De privilegiis dotis. affert. 10.
De contracibus nominatis, \& innominatis.affert. 12. De acceptilatione, \& novatione. affert. 7.
De non numeratæ pecuniæ exceptione, quæ noviori jure biennio finitur. affert. 6.
De rebus creditis, \& fi certum petatur. affert. I4.

# ANNOTATIONES 

# In Loca quedam poft fuperiorem editionem diligen- 

In Librum Primum de Ufufructu. rbro primo capit. I. num. I. Cùm de fignificatione, proprietate, \& virtute verbi Ufusfructus agerem, ad nonnullos Authores letorem remifi: Ef etiam videndus ultra relatos ibi, Petrus Ricciardus ad rubricam, Infit. de ufiufructu num. 62. \&' 63. © $n .10$. Ubi agit unde Ufusfructus denominetur, \& an fit nomen æquivocum, \& generale; \& probat, quòd feptem modis capiatur.

Cap. I. per totum, de ufufucuau formali, \& caufali egimus, \& communem Doctorum fententiam, quöd fit ufusfuctus formalis, \& caufalis, defendimus, \& melius, quàm hatenus comprobavimus. Eandem etiam opinionem tuetur, \& dicit veriffimam Petrus Ricciardus ad rubricam, Infitut. de enfiffrcthu, ex num. 64. wquue ad num. 7o. ubi plenè loquitur ad propófitum, non tamen ita plene ut nos loquuti fumus, nulla etiam dicit ex his, que procommani, \& contra Recentiores adnotavimus,uti ibi videri poterit.

Cap. 2. ex num. 2. wqque ad num. 7. defendi, ufumfrutum omnem juris effe, five à jure inflitutum: Pofmodùm inveni, quod id admittit Bartolus in l. fi is qui proemptore, $n .31$.ff. de ufucapioniburs, ubi docuit, quòd ufusfructus juris eft,\& à jure civili inventus: \& fequitur Matiençus in l.8. tit.7. glof.r. . num. 14. lib.5. noverecopilationis. Qui de ufufructu facti non loquitur, nec aliquid dicit ex his, queà à nobis adnotata fuerant.
Cap. 2. ex inum. 75 .tractavi, utrùm legatum uffusfruAus fimpliciter fatum uxori nomine appellativo, debeatur fecunde uxori; \& contrarias Baldi, Alexandrique fententias retuli eo loco: tandem Pauli de Montepico, Menochii, ac aliorum fententiam probavi, quam ante ipfos diftinguendo tenuit Felinus in cap.immovainus, $n$. 11. de treug. $\begin{gathered}\text { Pace. ubi fodere difinctionis repugnan- }\end{gathered}$ tes opiniones conciliat, \& inquit, quèd teftator habuit uxorê tempore fatit tellamenti, legatum cenfetur proxfenti uxori reliftum, \& de fecunda, aut futura uxore non cogitatam ; fed tantùm de prima. Ratio eff, quia teffator potuit moveri ex affectione fingulari, vel propter merita, l. cièm rem alienam, C. de legatis, l. .nec adjecit, f. pro Jocio: \& in hoc cafu Baldus loquitur, \& intelligitur ut generaliter procedat: Siverò teflator non habuit uxorem tempore facti teflamenti, legatum uxori relictum, non folùm primæ, fed etiam pofteriori relititum videtur;nam ceffat illa conjefura fingularis affectionis, vel meritorum, \& legatum intelligitur reliitumex fola maritali affectione, quequidem maritalis affettio generaliter in quacunque uxore locum habet, ut latius explicat Paulus de Montepico ubi $j$ uprici, \& effe communem diftintionem profitetur Perrus Andora lib. IO. communium opinionum, verbo, legatum, verf.f/ teffator. Joannes Petrus Molignati de appellativa utriusque juris intenfione, verbo, uxori, per totum. Mantica de conjecturis ultim. voluntat. lib. 8. tit. 15. fol. 357. ubi in. 3. fuperiori diftinctione recepta conflituit in propofito generaliter ex conjectura voluntatis, cuilibet uxori legatum cenferi debere reliftum : verùm conjecturam voluntatis in con$t$ trarium trahere, quando teftator ex fingulari affectione prefentisuxoris,vel meritis adductus fuit, videri poteft Menochius etiam ultra locum relatum $u b i$ iupra, ,in conIoann. delCafillo Quotid. Controv. Iuris Tom.I.
fil. 97.n. 80. © 8 11. lib. 1. \& in conf. 106. n. 69.lib.2. de prafump. ili. 4. prafiump. 122. per totam, ubi plures cafus diftinguit, \& agit de legato fatoo uxori fimpliciter à marito, vel ab alio uxori alicujus: vide etiam Coflam in cap. IF pater, de teflamentū, in 6. primapart. verbo, legavit, num. 6. © 1o. Barbofam inl. divortio, S. quod in ammo, num. Io.'E 14 .ff. Soluto matrimonio Angelum Matheacium de legatis © fideiconmmifis, lib. 2. cap. 33.n.7. of quatuor feq. fol. mibibi. 100 ubi novifine difputat pro utraque parte prafentem quaftionem, nee diftinctionem Felini probatsjinclinat potius in eam patem, ut fecundx uxori etiam legatum debeatur; dicit tamen confultius effe \& xquius, mentem teflatoris ex variis conjecturis fudiofe elicere.
Cap.5. num.20. diximus fructuarium jure fuo uti \& frui, five ex fe ipfo fructus percipere exfundo: Idquod veriffimum eft,\&ultra relatos ibi, probatur per Modernum in confuet. Pariferef. tit. 1. S.1.glof. I. num. 26. 'v $n .30$. ubi dicit, quòd fructuarius fruitur fua authoritate, \& per manusfuas, nec cogitur per manus proprietarii accipere ufumfuutum, Petr. Greg. in S jntagm. jur. l. 4 . c.3.n. 5 . Joannes Vincentius Annius alleg. $48 . n .55$.

Cap. 6. num. 18. '̛ Jeqq. cum agerem an legatarius ${ }_{6}$ ocupans legatum propria authoritate perdat jus fuum, retuli quamplurimos id tractantes: ultra relatos ibi, vide Flaminium de Rubeis in conf. 48. ex num. 12. coums multits Sequentibus.

Cap. 14-per totum, aĉum eff utrùm teffator remittere poffit cautionem de utendo \& fruendo arbitrio boni viri,\& inventarii confectionem : adde quod hanc queffionem pro utraque parte plenè difputat Petrus Ricciardus ad principium, Infit. de ufifrữu,ex num.183. usque ad $n$. 198. © num. 199. remanet cum Communi, quam defendimus, quòd non poffit predie̊a cautio remitti: quòd veróo poffit harese, ibidem refoluit $n .197$. fed eo loco nulla tangit ex his, quae à nobis adnotata funt ultra alios, nec veram reddit differentix rationem.

Cap. 16. traçavi, utrùm fructuarius faciat fructus fuos ante cautionem praefitam tam in ufurtuçu proprio, quàm in improprio; tractat etiam latiffimè Petrus Ricciardus ad principium, Infit. de ufufrūtu, ex u. 145 usque ad numer. 17 I .ubi in omnibus convenit cum his, que refolvimus, \& argumentis contrarix partis plenè fatisfacit;multa tamen omittit que animadverfione digna funt, \&à nobis adnotata fuere, ut $i b$ ivideri poterit.
Dif\%. capite 16. actum eft, utrùm cautio in ufuffuctu preflanda de fubftantia ufusfructûs effe dicatur: quam queeftionem latiffimè etiam difputavit Petrus Ricciardus ad principium Infit. de ufiffuth; \& quòd non fit de fubftantia in ufuffuctu proprio cum Communi defendit , \& latè ampliat, \& limitat, \& argumentis contrarix partis fatisfacit ex num. 137. usque ad num. 155 . in ufufructu verò improprio, quod cautio omninó fit de fubflantia, refolvit ibidem num. 160 . fed pro utraque parte difputat ex num. 155. usque ad num. 164. itaut difputationis gratià ex dictis ibi, utraque opinio problematicè defendi poffit : Sed in punčo juris, \& rei veritate refolutionià nobis tradite omninò adharendum exiftimamus, que ex dictis ibi veriffima cuique videbitur.
$P_{P}{ }^{2}$
Cap.
to Capit. 17- per totum, latiùs, \& meliùs quàm hactenus tractatur, quomodo, \& qualiter cavere debeat ufufructuarius in omni ufufructu, aut refpectu diverfæ rei fructuarix cujusque? in qua quaftione breviter nimis fcripfit Petrus Ricciardus ad $\$$. conflituitur, Iuftitut.de ufufrultu, num. 21 . \& 23. verf. Tertiocolligitur;nec ibi dicta vera funt indiftincte, aut faltem majori indigent declaratione, ut ex dictis eo loco colligitur.
II Cap. 18 . per totum, actum, an ufufructuarius admitti debeat ad juratoriam cautionem, fi aliter cavere non poffit : hanc quaeflionem difputat latè, fed prolixè Pe trus Ricciardus ad principium, Infitut. de ufufructu, ex num.171. usque ad num. 183 . ©́ num. 178. rectè dicit de rigore juris veriorem opinionem effe contra Communem, quòd fructuarius fidejufforem non inveniens privetur commodo ufusfructus: quod aliis comprobavimus, quæe ipfe pretermittit: fed de æquitate num. 179 .firmavit tenendam communem opinionem, quòd fruttuarius non reperiens fidejufforem propter inopiam,admittatur ad commodum ufusfructùs, preeftità juratoria cautione intelligendo, ut latius limitat, \& declarat mumeris feqq. Sed in hac re novam, veram tamen, atque ex mènte communi procedentem refolutionem tradidi fuprè, diç.cap. 18.
12 Cap. 20. actum eft, utrùm ufufructuarius dicatur procurator in remfuam, idque tractavit Ricciardus ad principium, Infiitut. de ufufruttu, in finalibus verbis: ubi cum Cavalcano diftinguendum putat inter ea, quer refpiciunt jufumfructum tantùm, aut proprietatem;quam diftinctionem merito impugnavi, live aliter \& melius explicavi, ut ibi vidifti.
13 Cap. 3 2. num. I8. contra Jafonem, \& alios probavi cum Bartolo, in ufufructu, \& aliis juribus incorporalibus cadere proprie dominium. Adde ultra relatos ibi, idem tenuife Cuiacium recitat.Solenmium in lib, digejiorum, ad $l$. interd. 2 I. in fine, $f f$. de acquirenda poffelfione. Ubi fecit dominium triplex : dominium Proprietatis, dominium Ufusfructus, dominium Poffeffonis. Proprietatis dominium, inquit,l. fitibi, ff. quibus modis ufisfructus amittatur. Ufusfructus domiaium, l. qui uf um frưtum, ff. Fi ufiwfruchus petatur. Dominum Poffeffionis,l.2. C. de bonis maternis.
IA Cap, 33. num. 7. diximus qualiter fructuarius debeat uti domo, ut dicatur uti arbitrio boni viriadde ultra relatos ibi, Vincentium Carocium de locato of condu $\mathrm{fo}, 3$. gradu perfonarum, quaft. 15. per totam, fol. 81. ubi late agit, qualiter, aut quibus modis debeat uti ufufructuarius, cum domus ufumfructum obtinet, \& quibus perfonis, atque ad quos ufus locare poffit.
15.Cap. 42 .num. I 5 . \& $\int$ eqq. diximus, Fractus pendentes in re fructuaria tempore, quo cedit dies ufusfructûs, ad fructuarium pertinere, per textum, in l. fipendentes, 34 : f. de ufufruçu: adde Petrum Coftalium in eadem $l$. ubi intelligit eam in hunc modum: Fructus, quos teflator pendentes reliquerit, pertinere adufufuctuarium, ut in eis fimul cum re jus ufusfructús habeat, fed tamen ufumfructum augebunt, \& debebunt reftituicum reipfa, L.uxori,ff.de ufufruct. legato, cum \& ipfi pars rei fint, 1 . fructus pendentes, ff. de rei vendicat. Quod, cum ufusfructus omnium bonorum relictus eft, alii dixerunt, ut $i b i d$. vidimus. Sed in ufufructu rei particularis folus prediEtus Author fic annotavit in terminis ; idcircoficafus occurrat, cogitandum erit, an Ulpian. in eo textu forlitam aliter fenferit, dum dicit : Nam fantes fructus ad
fruCtuarium pertinent; quaßi velit indiftincè commodo fructuarii pendentes fructus cedi debere, fic ut lequentium annorum fructus cedent: quod ita intellexiffe videntur Authores nonnulli, quos ibi retulimus: \& in prefenti Rebuffus ad 1.235 .ff. de verboram fignificatione, verf. Septimo ferre, fole, mibi, 1024.

Cap. 59. num. 29. dictum fuit, quòd inftrumenta, \& aliæ fcripturx jurium,actionam,\& bonorum teftatoris apud hacredes debent remanere, \& non effe penes ufufructuarium, \& ibi retulimus Pedrocham fic refolventem ; idem etiam refolvit Vincentius de Franchis decifione 386. part.2. Ubi dicit, quod orta quaftione inter hæredem, \& ufufructuarium omnium bonorum, penes quem ex eis deberent remanere fcripture hæreditarie, \& auditis utriusque allegationibus tandem judicatum fuit, quod eas deberat heres confervare, qui dominus eft, \& tenetur pro defenfione ufusfructus eas ad inftantiam ufufructuarii exhibere, ut ibi probavit.

Cap. 60. actum eft, an de legato ufusfructûs omnium 17 bonorum Quarta Falcidia detrahi poffit: \& ibidem quomodo ufusfruçûs legati æftimatio fiat; adde Joannem Vincentium Honded. in confilio 39.numer. 80. volum. 2.

Cap. 69. per totum, meliù quàm hactenus defendi, alienatione ufumfructum non amitti indiftincte: : adde Marcum Antonium Peregrinum noviffime in conf. 97. n.19. lib.r. Ubi diftinguit, ufusfructùs alienatione tunc reconfolidationem feri cum proprietare, cùm formalis ufusfructus alienatur, fecus fi caufalis: in quodecipitur ex his, quae late annotavimus; nam ficut caufalis ufusfructûs alienatione, ideft, re ipfa alienata, reconfolidatio non fit, fic nec formalis alienatione, cum impunè formalis etiam diftrahi poffit.

Cap. 71 .per totum, actum eft, qualiter ufusfructus, 1 ac alia fervitus quæcunque dominii acquifitione confundatur, five amittatur. Adde ultra ea, quæ ibidem diximus, nonnulla, quæ in propofitofcribunt Tiraquellus de retraftu lignagier, §. I. gloff. 7. num. 62. \&े quatuor Jeqq. Matienço in l. 7. titul. I I. gloff. I. ex n. 35 . usque ad num. 47. lib. 5. novarecopilationis.

Cap. 75 . ex num. 24. cum fequentibus, egimus utrùm 20 dominium unicum fit, idque directum, an duplex \& utile, \& directum : adde ultra relatos ibi, D. Felicianum de Solis latè traciantem in procemio de cenfibus, ex $n$. Ir. ef 12. usque ad num. 17.

Cap. 28. n. 19. nonnullas Habitationis definitiones 21 adduxi: ultra relatos $i b i$, adde Thadæum Pifofoacium ad titulum Infit. de uffí babitatione, num. 2 .

Cap. 61. num.17. ©́ 18. diximus, quôd teftator in 22 dubio cenfetur legare, jus dumtaxat, quod habet, etfi tale jus morte ipfius fit periturum, \& fic etiam fi legatuan fit inutile: de quo ultra ea, quæ ibidem dixi,commendo Hyppolitum Riminald.in confil. 241 I.ex n. 23 . usque ad num. 35 . lib. 3 . ubi nonnullas leges in propofito declarat, atque eleganter prodicta diffolvit, ut $i b i$ videri poterit meliùs forfan quàm alibi : \& in effectu conciliatio, quam adducit, concordat cum his, que diximus contra Pichardum.

Cap. 74. ex num. 44. ad propofitum eorum, quar ibi dicuntur, vide Surdum conjil. 20 5. lib.2.ubi an colonus in venditione fructuum cogatur praferre dominum, an vafallus, ex num.13. an emphytcufim generatione finitam concedere non teneatur dominus de novo, fi velit pro fe retinere.

## tam Cæfarei, quàm Pontificii, \& legum Regiarum Caftell $x$, qux in his Commentariis, circa ufusfructus materiam, fumma cura, \&\& diligentia explicantur, quibus veri, \& germani intellectus affignantur.

## Ex Digefo veteri.

utifru1, 5 . ff fi ufusfrutus petatur. num. $54 . \& 55$. pag. 6.
L. jus publicum, ff. de pactis: \& ejus materia, n. 32 . pag. 28.
L. 3. §. fed utrum, ff. de minoribus. num. 3 1. p. 42 .
L. quamvis, ff. de jure dotium. n. 34 .
p. ead.
L. cum in fundo, ff. de jure dotium. n. 37 . p.ead.
L. fciendum, $\delta$. if fundus, ff.qui fatisdare cogantur.n. 48 . \& 49 .
p. 43.
L. I. ff. fi ufusfructus petatur. num. 14 . p. 53 .
L. 3. ff. de ufufructu, cum S.I. Inftitut. eodem tit. n.3. \& num. 13.
p. 62.
L. fi ab hærede,ff. fiufusfructus petatur. n. 2 I. p. 63 .
L. Papinianus, 18.ff. de fervitutibus. num. 23 . \& quinque fequentibus.
pag. 64.
L. via, 5. ff. de fervitutibus. num. $25 . \quad$ pag. 69.
L. 4. ff. de ufufructu. cap. I I. pertot. pag. 70.
L.4. ff. de fervitutibus. cap. I I. per tot. pag. 70.
L. 3. S. dare, ff. de ufufructu, 1. quoties, la 2. ff. de fervitutibus, 1.1.s. finali,ff.de fervitutibus rufticor. I. fi ego, S.I. ff. de publiciana in rem actione, quæ ad idem pertinent, cap. 12 . per tot. p. $73 . \&$ feqq.
L. qui ufumfructum, 43 . $\S$. finali, cum 1 . quælitum, tatim fequenti, ff. de ufufructu, num. Io. \& num. 15. \& 16.
pag. 78.
L. fi tibi, ff. de ufufructu earum rerum que ufu confumuntur. num. I6. \& 22.
p. $89 . \& 90$.
L. in omnibus, 4 r. ff. de judiciis, \& ejus materia. n.II. pag. 95.
L. I. in verficul. finali, cum II. feqq. ff. ufufructuarius quemadmodum caveat. cap. 20. per tot.
p.97.
L. I. §. habet autem, ff. uffufructuarius quemadmodum caveat. num. 12.
pag. 100.
L. fed \& fi quid, $\S . \&$ generaliter,ff. de ufufructu. ibid.
L. item fif fundi, $\S$.feminarios,ff. de ufufructu, num. I4. \& tribus fequentibus.
p. 103.
L. ex fylva, 1 I.ff. de ufufructu, num. 36.\& 38. p. 1 IIO.
L. fed fi grandes, $\mathbf{1 2}$.ff. de ufufructu. $\mathbf{n} .37$ p. ead.
L. vetus, 1 . vel inutilium, \& 1 . quid ergo,ff.de ufffructu c. 27. per tot.
p. 113.
L. fialii ufus, 42 . ff. de ufufructu.num. II. p. 116 .
L. perfervum, I4. §. I.\& verfic. denique, l.fed fi de fructu, 15 . ff. de ufu \& habitatione, \&1. huic ftipulationi,ft. ufufructuarius quemadmodum caveat. n. 14. \& 15.
pag. 116. \& 117.
L. fi quis ita, 24.1 . defuncta 65 . 9 . Sempronio, ff.de ufufructu, cap. 29. per tot.
pag. 119 \& feqq.
L. fi habitatio, IO. S. 1.ff. de ufu \& habitatione. n. 19. p. 123.
L. ultima, ff.de ufufructu earum rerum quæ ufu confumuntur. num. 20. pag. 124.
L. Proculus, 19. ff. de ufufruct. latiffimè num. 25. \& feqq.
L. pienum, $\delta$.fed \& fi pecoris, ff. de ufu \& habitatione num. 47 .
pag. 147.
L. ufus pars, 20. ff. de ufu \& habitatione, num. 14. \& 19. pag. 130 \& 131.
L. vix, itineris, 17 . ff. de fervitutibus, ex n. 5. \& n. 12 . \& 18.
pag. $130 . \& 131$.
L. hæredes, 26 . $\$$. in illa, ff. familiæ ercifcundæ. n. 7 . p. 130.
L. 4. ff. de ufufructu, cum l. rectè dicimus, fi.de verborum fignificatione. cap. 32 .à principio usque ad $n$. 16. p. 132. \& 133.
L. qui ufumfructum, 3 . in fine, ff. fi ufusfructus petatur. ex num.16. cum feqq.
pag. 133.
L. ufufructu , 7. 5. hac ratione, cum duabus legibus fequentibus, ff. de ufufructu, l.æquiffimum, 17. §. fru. ctuarius, cum ceteris $\$$. illius legis, 1. fed \& fi quid 19. 1.ufurructuarius novum, 5 I,ti.eodem titul. c. 33 à principio.
p. 135.
L. fed \& fi quid inædificaverit, 19 .ff. de ufufructu, $n$. 10. II. \& 12.
pag. ead.
L. æquifimum, 17.5. proinde, verficulo, etfif fortè in hoc, If. de ufufructu, ex num. 23. usque in finem capitis.
pag. $137 . \&$ feqq.
L. ufufructuariuts, 68 .ff. de ufufruct. ex num. 13. usque ad num. 23.
pag. 136.\&. 137.
L. fed \& fi quid, 19. §.fed nec fervitutem, \& \$. proprietatis, cum l. feq. ff. de ufufructu, latè, \& melius quàm hactenus. cap. 35 -per tot. p. I4I, \& feqq-
L. ufufructulegato, 7 . litem fi fundi, 10 .ff. de ufufructu, ex num. II, cum feqq. p.145:
L. item fifundi, verfic. huic vicinus tractatus eft, ff. de ufufructu. num. 24 .
pag. 153.
L. fipendentes, 34 . if. de ufufructu, num. 15. 16. \& 17. pag. 167.
L. defuncta, 65 . $\$$. ultimo, ff. de ufufructu, cap. 43 . à principio usque ad n.11. pag. 168.
L. fi habitatio, 10. §. utrüm, ff.de ufu \& habitatione, n, 10.
pag. ead.
L. quoties,4I.S. univerforum, ff de ufufructu,num. IO. pag. 170.
L. \& puto,26. §. Julianus, ff.familiæ hercifcundæ. n.3pag. 179 .
L. fi proprietas, l.fi tibi, ff. de ufufructu accrefcendo n. 35 . ad finem.
p. 183.
L. penultima, ff. de ufufructu accrefcendo num. 22.\&c multisfeqq.
p. $187^{\circ}$
L. I. §. interdum, ff. de ufufructu accrefeendo, num. 24. \& feqq. $\begin{array}{r}\text { P. } 187 .\end{array}$
L. ficuti, $\varsigma$.finali, \& $\$$. Arifo, ff. fi fervitus vendicetur, nùm. 4.
p. 190.
L. loci corpus, ad finem, ff. fifervitus vendicetur, n . 5 pag.ead.
L. Itatuæ, 44 . in princ. \& §. I. ff. de ufufructu, ex n. 7 . cum feqq.
p.191.
L. infantis, 62 . ff. de ufufructu, n.9. p. ead.
L. quoties, 15 . \&1. ei fundo, 19. If.de fervitutibus, n. 1 I. \& multis feqq. p.ead.
L.ergo, §.finali, cuml, veluti,ff.de fervitutibus ruffico* rum, num. i6. P. 192.
L. ut pomum, 7. ff.de fervitutibus, ex num. 21 1.p. $193^{-}$
L. $4 . \& 5$.ff de operis fervorum, cap. $\{0$. per tot mamimè num. ร. \&6. pag. $94^{\circ}$ L. fed \& fi quid, 19. S. \& fi veftimentorum, ff. de ufu-

PP 3 fructu,
fruâu, cap. $\varsigma 1$. per tot.
p. 196.
L. hactenus, 8. ff. de ufufructu, cap. 56. per totum, pag. 210.
L. Titio cum morietur, 58 . ff. de ufufruetu, num. 15 . pag. 224.
L. hæres meus, 78. §. quamvis, ff. de conditionibus \& demonftrat. \& l. 5. ff. de ufufructu legato. ibid.
L. an ufusfructus, ff. de ufufructu, num. 19. \& quatuor feqq. \& ibidem l. fi ufusfructus municipibus, ff. de ufufructulegato.
pag. 225.
L. fi ufusfructus civitati, 2 I.ff.quibus modis ufusfructus amittatur, num. 22. \& 23 .
pag. ead.
L. fi ufusfructus alterais, 28 .ff.quibus modis ufusfructus amittatur, ex num. 30. usque in finem capitis.p. 245.
L. fervitutes, I 4.ff.de fervitutibus, \& ejus materia, n.6. pag. 247.
L. fiufusfructus, 67. de jure dotium, cap. 69. ferè per tot. maximè num. 25 .
pag. 253.
L. fi is qui, $\mathbf{I}$. §.jura prædiorum, cuml.fed an viæ, $\mathbf{1 2}$. ff. de pignoribus, cap. 70 . per tot. p. $254 . \&$ feqq.
L. fi fervus 27 . ff. de ufufructu, num, 8 p. 258.
L. repeti, §. reimutatione, ff. quibus modis ufusfruetus amittatur, cap.72. à principio.
p. 259.
L. fundi,ff.quibus modis ufusfructus amittatur, n. 24 \& 25 :
pag. 262.
L. quoties, 4 I. §. univerforum,ff. de ufufructu,ex num. II.
p. 260.
L. fervitutes, 19. §. fifublatum, ff. de fervitutibus urbanorum, ex num. 15 . cum. feqq.
pag. 261.
L. domo, 21 . ff. de pignoratitia actione, ex num. 19. cumfeqq.
pag.ead.
L. fi cui infulæ, 60 . ff. de ufufructu, num.2. p. 260 .
L. excepta, ff. quibus modis ufusfructus amittatur, n .4 . pag. ead.
L. fi pendentes, $\S$. fi qua fervitus, cum 1 . arbores, $\S$. I. ff. de ufnfructu, conciliatur, \& declaratur, ex n. 3 . cum feqq.
p. 263.

Legis, fi quis domum, §. I. ff. locati, materia, num. 19.
p. 265.
L. fi habitatio, Io. ff. de ufu \& habitatione, num. 23 . pag.ead.
L. Pomponius, 29. ff. quibus modis ufusfructus amittatur, num. 4 .
p. 267.
L. fitibi, ff. quibus modis ufusfructus amittatur,n.25. pag. 268.
L. fi proprietati,4.ff. de jure dotium, num.4. p. 275.
L.I. §.qui in perpetuum,ff.fi ager vectigalis vel emphyteuticarius, num. 30 .
p. 273.
L. defuncta, 65 .ff.de ufufructu, cap. 77. per totum, \& capitibus feqq.
pag. 277.
L. fi fur, 14 . ff. de ufufructu,n.9. \& num. 13. p. ead.
L. fi ufufructuarius meffem, I3. ff. quibus modis ufusfructus amittatur, n. II. pag. ead.
L. fi operas,33.ff. de ufufructu,num.16. pag. 278 .
L. utifrui, 5. \&. finali. ff. fi ufusfructus petatur, $\mathrm{n}, 17$. \& 18 .
pag.ead.
L. Herennius, ff. de ufuris, n. II. \& I2. pag. 285 .
L. quòd fi nulla,ff. de religiofis \& fumptibus funerum, num. 14 pertot.
pag.eadem.

## Ex Infortiato.

LEx placet, ff. de acquirenda hæreditate, num. 5. pag. 26.
L. dotalem, 62. ff. foluto matrimonio, num. $27 \cdot$ p.4r.
L. fpecies,fif.de auro \& argento legato, num. 6 . p.45.
L. fervum filii, 26. §. finali, ff. de legatis 1 . num. Io. pag. 57.
L. Titio, 2 I. ff. de ufufruetu legato, n. 36 . p. 65 .
L. quiduos, 20.ff. de legatis i. num. 38 . $\quad$ p. 66.
L. Julianus, 4 I. §.fcio, ff. de legatis I. num. 39.p.ead.
L. Titia, 40. §. Seia teftamento, ff. de auro \& argento legato, num. 4 I .
pag. ead.
L. fi ufusfructus mihi in biennium, ff. de ufufructu legato, num. 17
p. $7^{8}$
L.patrimonii, 22.1.fundi Trebatiani $37 . \&$ I.cumita,41.
ff. de ufufructulegato, cap. 29 .per totum. pag.119.
L. libertis, 4 cum fua materia, If. de alimentis \& cibariis legat. ex num. 4 . cum feqq.\& videnum.17.\& is. pag. 122.
L. filios, 39.ff. de uffufuctu legato, \&1. fpecies, 15.ff. deauro \& argento legato, num. 2 I . pag. 124 -
L. generali capite, 32 . ff.de uffufructu legato, num. 22 . pag.ead.
L.denique, 8. §.interdum, ff. de peculio legato. n. 24 . pag. eadem.
L. non aliter, ff, de legatis 3 . num. 37 .
p.126.
L. fi quis reum, 6. §. idem Julianus fcribit, ff. de liberatione legata, num. 45 pag. 127.
L. legatum, I7.ff. de annuis legatis,num.46. p.ead.
L. ille aut ille, $\ell$. cum in verbis, ff . de legatis, I. num. 56.
pag. 128.
L. annua, 20. S. finali, ff. de annuis legatis, num. 10.
L. fi alii, 19. ff. de ufufructu legato, latiffimê cap. 47. per totum. p. 178.
L. fi Titio, I0. ff. de ufufructu legato, num. 36. \&
37. 3 pag. 83.
L. Sempronius Attalus, 36. §. fi fundus, ff. de ufufruculegato. num. 35 . pag. ead.
L. cum quidam, 23. ff, de annuis legatis, num. II. pag. 169.
L. fi ita, \&1. ultima, in princ. ff.de auro \& argentolegato, num. $7 . \& 8$.
pag. 170.
L. mulieri \& Titio, 73. ff. de condit. \& demonftrat. ex num. 5 . usque ad num. 13 . pag. $185 . \&$ feq.
L. \& Proculo, 20. ff. de legatis 2. num. 32. usque ad n. 37.
L. plané, S. fi conjunctim, ff. de legatis I. n. 28 . pag. eadem.
L. I. S. fi ufusfructus, verfic. fed operis, ff. ad legem falcidiam. cap. 50 o. à principio. p. $194^{\circ}$
L. 2. If. de ufufructulegato, cap. $\varsigma 0$. pertotum, ubi vide num. 16.
pag. 196.
L. I.ff. de ufufructu legato, cap. 52 . per totum.p.197•
L. ultima, ff. de ufufruciu legato, cap. 59 . per totum. pag. 218.
L. fi quis fervum, §. ultimo, ff. de legatis 2. num. II. \& num. 14. p. 218.
L. mulier, 22. 5. finali,ff.ad Senatusconfultum Trebellianum, num. 13 .
p. 219.
L. 5. ff. de ufufructu legato, num. 15 . p. 224 .
L. quod in rerum, 24. §. I. ff. de legatis I. ex num. 16.
pag. eadem.
L. I. in finalibus verbis, ff. de ufafructu legato, num. $15 . \& 16$.
pag. 239.
L. 4 ff. de ufufructu legato, num. 10 P. 258 .
L. is cujus fervo, ff. de legatis 2. num. 26 . p. 268.
L. fi domus, $\varsigma$. finali, ff.de legat. 1. num.29. p.273.
L. non quocunque, 83 . §. fundus, ff. de legatis I.c.76. per totum. p. 275 :
L. in fingulos, 8 . in fine, ff. de annuis legatis, latiffime cap. 77. per totum. p. 277.

## Ex Digefo novo.

LEx fiita flipulatus fuero, 126 . §.1. ff. de verborums obligat. num. 8.9. \& 10. \& num. 56.57 \& $\$ 8$. pag. 2.
L. fi cum teflamento, §. fi fundum, ff. de exceptione rei judicate, num. I3. \& I4.
pag. 3
L. Lucius Titius, $\oint$. idem refpondi, ffad municipalem, num. 52 .
pag. 44.
L. I. S. item Juliano, ff. de remiffionibus, ex n. 14 usque in finem capitis. p. 53 .
L. Stichus fervus meus, 39 . ff. de manumiffis teftamento, num. 29.30. \& 3 । P. 64 \& 65 .
L. qui ex pluribus, 106. ff. de verbor. obligat. num. 39.
pag. 66.
L. ufusfruĉus, 26 .ff.de flipulationefervorum, $\mathrm{B} .24 . \mathrm{P} \cdot 72$

## Syllabus legum Explicatarum.

L.4. S. fi viam, ff. de ufucapionibus, numer. 14. \& 15 . pag. 73.
L. ftipulationes non dividuntur, in verfic. Celfus. ff. de verbor. obligat. num. 14.
pag. 77.
L. fi fervum, §. finali, ff. de verbor. oblig.num. 18.P.78.
L. in teftamentis, ff. de regulis juris, ex num.42. p. 127.
L.2.S. item fi in facto, \& l. in executione, 85. 8. fi quod ftipulatus, ff. de verb. oblig. num. 7 . p. 130 .
L. 5. §. utimo, \& I. in executione, 85.5 . item fi ita, ff. de verb. obligat, num. II.
p. ead.
L. fi cùm duorum, 32. ff. de ftipulatione fervorum, n . 22. \& 23 .
p. 131.
L.fi ufusfructus debitorem, 4.ff. de novationibus, num. 1. cum feq.
p. 227.
L. cognitionum, $\mathbb{S}$. confumitus, ff. de variis \& extraordinariis cognit. num. 9.
p. 239.
L. fi fructuarium, 7. ff. manumiffis teftamento, n. II. pag 258.
L. fi pocurator, 14. ff. de acquirendo rerum dominio num. 40.
Ex Codice.

LEx ultima, $\varsigma$. neceffitate, C. de bonis quæ liberis. num. 15.
pag. 27.
L.4. C. de bonis quæ liberis, num. $4^{8 .}$ pag. 29.
L. in rebus,C.de jure dotium, num.25. \& 28. p. 4r.
L.fi predium, C. de jure dotium, num. 2 I. p. 40.
L.doce ancillam, C. de rei vendicatione, num. 22. \& n. 26.p. eadem.
L. ultima, $\$$. fed quia , C. communia de legatis, num. 4. pag. 45.
L. non eft dubium, C. de legatis, cum fua materia, ex num. 18. ufque ad num 28.
P. 49
L. cum rem alienam, cum fua materia, C. delegatis n.
30. pag. 65.
L.1. C. deufufuctu. num. 31. per totum. p. 83.
L. penultima, C ut in poffeffionem legatorum, num. 30. pag 82.
L. ultima, C. de pactis conventis. num. $15.18 . \& 19$. pag. 96.
 finali.
pag. 112.
L. cum antiquitas, C. de ufufructu, ex num. 23 . ufque ad num. 30 . p. 117.
L. 2. C. de ufufruttu. num. 8. 9.10. \& II. p.139. Authent. præterea, C. unde vir \& uxor. ex n.23. p. 174. Authent. dos data, C. de donat. ante nuptias. num. II. \& 12.
pag. 177.
L. ultima, C. derebus alienis non alienandis num. I. \& tribus fequentibus.
pag. 201.
L. eum ad quem, C. de ufffructu.cap. 56.\&ร7. P. 2 10. \& fequentibus.
L. ultima, §. fin autem legata, C. de bonis quæ liberis. ex num.io. cum. feqq.
p. 217.
L. antiquitas, C. de uffrructu. ex num. 25 . ufque in finem capitis.
pag. 226.
L. uxor patrui, C. de legatis, num.16. \& duobus fequent.
pag. 225.
L. ultima, C. de uffructu, cap. 63 . per totum P. 229 .
L. ultima, in fine, C. de impuberum, \& aliis fubftitutionibus, num. 9. \& 10 .
pag. 230.
L. cùm oportet, C. de bonis quæ liberis. num.2. \& 26 . pag. 229. \& 236.
L. corruptionem, C. de ufufructun.20. \& feqq. p. 240. E. cap.67.per totum. p. 242.
L. ultima, in verfic. finali, C. de prefcriptione longi temporis, ex num. 2. P. 246.
L. ufufructu, 9. C. de ufufructu, num. 16. p. 251 .
L. cùm antiquitas, C. de ufufructu melius quàm hactenus explicata. ex num, 21.
p. 265 .
L. proprietatis, C. de probationibus, num. 39. p. 279 . Ex tribus libris pofferioribus Codicis.

LEx, Congruit, C. de locatione prediorum civilium, lib.11. num. 46 . P .269 .
L. poffeffores, C. de fundis patrimonialibus lib. II. in. 28. pag. 273.

## Ex Inflitutionibus.

§, finali, Inflitut. de fervitutibus rufticorum prediorum
\& urbanorum, num. 10 . \& vide num. 17. p.76, \& \&8.
§. I. Inftitut. de ufufructu. num. 10 \& num, 17. \& feqq. pag. 67.
§.I. Inftit. de acquifitione per adrogationem num. 14. pag. 195.
9. conftituitur, cum fua materia, Inftitut. de ufufructu,
c.49. cum feq. p. $190 . \&$ vidè omninò c. 53. p. 199.
6. finitur, cum fua materia, Inftitut. de ufufructu, cap. 61. cum multis feqq. pag.223.
S.I. verlic. ne tamen in univerfum, Inftitut. de uffufuctu. num. 24. p. 225.
\$. finitur, verf. \& non utendo, num. I I. \& vide per totum caput.
pag. 242. \& feqq.
6. finitur. verfic. item finitur, fi domino.cap. 69.per to-
tum,maximè num.4. \& n. 2 I. \& feqq. p. 248 . \& feqq.
و. finitur, verfic. eo amplius conftat.Inftit. de uffufructu. cap.72... à principio.
pag. 259.
6. fi cui fundus, Inffit. de legatis, cap. 76 . per tot. p. 275.
6. is verò, Inftitut de rerum divifione, cap. 77. pertot, maximè num. 1. \& feq. \& num. 30. p. 277. \& feqq.
Ex Decretalibus.

Cap. nulli, cum fua materia, de rebus Ecclefiæ alienandis vel non, ex num. 4. cum multis feqq. p. 201.

## Ex libro fexto Decretalium.

Cap. finali, §. porrò, de officio ordinarij, lib.6. num.9. pag. 282.

## Ex Extravagantibus.

Extravag. Ambitiofæ. Pauli fecundi de rebus Ecclefiæ non alienandis, num. 25.pag. 204. ubi materia ejus plenè explicatur remiffivé.

## Ex Concilio Tridentino.

Tridentinum feffione 25. cap. 16: num.7. p. 238.

## Ex legibus Partitarum.

L. I4. titul. 8. partita 7. verus, \& novus fenfus traditus num. 33 . \& feqq: p. 163.
L. 23: titul. 3 I. partita 3. num. 11 . p. 199.
L. 24. titul.3 1. partita 3. verficul. otro fi dezimos. n. 19. pag 244 . \& vide per totum caput.
L. 3. titul.8. partita 5 . cap.77. per totum. p. $27 \%$.

Cæteræleges quæ ad hanc materiam pertinent, \& fúb tit. 3 I. partit.3. continentur, per difcurfum ut occafio poftulat, fuis capitibus explicantur.

## Ex legibus Tauri.

L. 66. Tauri, num. $46 . \quad$ pag. 43.
L. 63. Tauri, num. $18 . \quad$ pag. $244 *$
L. 74 . Tauri. num. $3 \mathrm{r} . \quad \mathrm{Pag}, 268$.

## Exlegibus nove collectionis Regid.

L. II. 12 \& titul.i. lib. 6. novæ collectionis Regiæ, num. $\{1$.
pag. 44
L.I. tit.4. de los teftamentos, lib. 5 . novæ collectionis Regix, plures declarationes. ex num. II \& num. i5. 2I. 22. 36. \& 46.
pag. 57. \& feq.
L.II. tit.7. lib.7.novæ collectionis Regiæ. ex num. 28. ufque ad finem capitis.
pag. 205.

is
$\qquad$



[^0]:    $\qquad$

[^1]:    

[^2]:    6

[^3]:    $\qquad$

[^4]:    $\qquad$

[^5]:    $\qquad$
    $\qquad$

