examinat. Igitur identsidebatur dicendum in noftraquaftione, quando poffeffor majoratus pluribus creditoribus diverfis temporibus bona majoratus hypothecavir abfque facultate regia, ut fi ita poftea fuperveniet; omnibus profit gradatim juxta temporis anterioritatem, ita nt qui prius contraxerunt primum locum obtineant in bonis majoratus hypothecatis
Cuidifficultati facilè occurres, fi confideres hactenus adductas doctrinas. Nam in cafu ditte legis ultime, cum fimilib. nullus defectus aderatin contractibus creditorum contrahentium fub generali hypotheca; imò contractus erant validi, \&\& omninò perfecti ab initio, \&efic nihil mirum utintereos fervetur in acquirendis eadem gradus \&remporis prarogativa. Nos autem loquimur quando omnium creditoram contractus erant nulli, inuciles \& inefficaces à principio, \& uno momento omnesconvaluerunt, \& fimul omnes in eodem inftanti roborati fuerunt ; \& fimul ac femel omnes vim, robur \& validitatem acceperunt, inter quos igitur nulla poteft dari aut confiderari authoritas, nec temporis quantumvis momentanei pralatio, quia contractus nullus nullum conducit effectum, nee nomen contractus meretur, adleg.4. 5.condemnatum, iff. dere judicata, cum vulgaribus, prour latius fuperius probavimus ex nu. 36.verf. eandem quaffionem in no/fris terminis, ơ n. 57. ơc. $^{\text {. }}$
Sed quid quando poffeffor majoratus haber facultatem regiam ad alienandum certam rem, \&c pluribus in folidum diverfis temporibus alienavit, \& uni etiam pofterioritradidit, an ifte fit carteris praferendus, ex pluribus Doctoribus diximus fuprà hac 2.part. cap.4. ex numer. 16. verficulo comprobatur ex illa celebri dotirina, érc. alias plures difficultates conducibiles videbis infrà 6.23 .

## C A P U T XXII.

Succefformajoratus, qui in tenuta tantum evicit, \& concurfum formavit, an impugnare valeat, \& evertere cenfum fuper codem majoratusimpofitum, per detentatorem poftea viCtum, cum facultate regia à fe impofitum.
Quæaddenda refolutioni, dequa fuprà cap.9.10. \&II.

```
SVM MAR IVM.
```

Cen lus inpofitio ipoffeffore majoratus putativo cum facultateregia a fo impetrata, nulla eff ipfo jure, inprajudicium verifucceforis, n.I.
Majoratus poffeffor, quiveré dominus non fit, nequit impetrare facultatem ad alienandum, vel hypothecandum,
ibid.
Chrifophori de Paz contrarium feltantis fundamenta fingula examinantur, O' impugnantur, ex numero 2.
Mulia fundamenta recens, ơ Paz pronullitate, © $\int$ fubreptione facultatis impetrata à poffeffore majoratus purativo of
non domino non domino, n. 3 .
Pazfequubus equitatem refolvit trepide, valere hypothecam. cum facultate impofit am per poffefforem majoratus putati-
vum, ibid.
Paz arguitur contrarius, dum firmat, verum fuccefforem
evincentem maioratum in evincentem majoratum in judicio proprietatis non poffe fubvertere alienationes cum facultate factas à poffefforeputativo; evincentem ausem in fola tenutapoffe, numer.4:
Tenutajudicium jus praffat variabile, क大 refolubile, in proprietate autem jus conffans, ơ perpetuum, n. 5 .
Paz pro fua opinione plura adducit fundamenta, quedams falfa, quedampror us inutilia, of apparentias, quaf Angulare-
cen cenfentur, © diluuntur, ibid. ơ n. eqq.
Lex Barbarius Philippus, ff.de officio pretoris adducitur, Ø re/ponfum praftatur, ut jolum procedat in jurifdiEtionalin bus, ef officiis publicis auctoritate, čutilitate, non in negotiisprivatis, n,6.
Bonam fidem in poffeffore majorstus putative validare
contractus i fe geflos cum regia facultgle, afferit Paz, nam. 7.
L. fod of flege, 5. foire, ff. de potit. bered. ponderather à Paz ibid.
Contrallus geftus ab herede putativo nulluseff in prajudiciums veri heredis evincentis hereditatem, n.8.
Error facli non iar is inducit bonam fidem, n.9.
Bona, vel mala fides haredis putarivi non artenditar ad validitarem aluenarionis ab eo facte, ibid.
Sed folum ad hoc no teneatur reffituere rem diffraltam ac $\sqrt{2}$ poffedifet, $n, 10$.
Bona, vel mala fides alienantis non validat alienationem, nec impedit verum dominum vendicare à quolibet pofefore bon e fidei, n. 11 .
Bona, vel mala fides vendentis, vel emptoris nibil detrabit juri veri domini, fed cannum ut venditor ad magis vel minus teneatur emptors agenti proeviflione, sbid.
Bona vel malafides, foientia, vel ignorantia folum requi-
ritur in emptore, ritur in emptore, ut poffit re evitia agere ad intereffe, non advalidandam, vel invalidandam alienationem,
Venditioreialiene tenet, refpectu tantum contrabentium, nontamen veri domini, cujus refpectu venditio nulla off,
ibid. ibid.
Venditio rei aliene tenet de facto, non de jure, ibid.
Bona, vel mala fides folum operatur inter ipfos contrahentes, non in prajudicium tertii, enjens jus manet illes fum,
ibid.
1ufta beredis ignorantia confirmat alienationem rei,per fideicommifum alterirelicle, n. 12 .
In poffeffore majoratus putativo imperrante fucultatem: ad alienandum non poteff cadere ignor antia fideicommiff perpetиi, n. 13 .
Heres verus ignorans fideiconmi/fam vendens alteri final ignoranti, folmm ad pretium tenetur fideicommiffario, num. 24.
Nijs beres folvenda non fit, quia a tunc poteff fideicammiffarius rem ab emptore evincere, itid.
Alienationis probibisia expreffa impedit alienationemt faCam ab harede ignorante emptori, vel creditori pariter ignoranti, que ip/ojure nulla eft, nu. 15 .
Heres gravatus reftituere verus eff dominus bonorum heredi. tatis, $n, 16$.
Fideicommiffarius non acquirie dominium nifs pofl reffitratam fibi hareditatem verba, vel facto,n. 17 .
Majoratus polfeffor putatious nunquam fuit domimus, nee poffefor, bid.
L. fin. If. de rebas corum ponderatur i Paz pro fua opinione,
num. 18 . num. 18.
Cui re/pondetur, of interpretatur, num.19. \& fequentibus.
Volnntas patris mandantis alienaricertam rem filit minorem, (npplet omnes juris folemnitates, ibid.
Voluntas etiam ex teftamento, ex quovis abta nullo probatur,
num. 20 . num.zo.
Bona, vel mala fides, feu ignorantia inter contrahentes ipfos, non refpectur tertii, contraltui non flantis, nismer. 2 I.
Credıtores nonteneriinveftigare critulos debitoris, firmat $P$ az ex doctrina Angeli,n.22.
Quos falfoloquatos fuife, evidenter offenditur, n,23.
Kei aliena hypotheca ipfo jure nulla eff in prajudicinm veri domini, $n .24$.
Declaratur dölrina Angeli a Paz profua opinione addncta, nam. 25.
Caus a fubftantialisubinon deficir, fedf olum materialis actus Juftinetur, 11.26.
De fubffantia cuju/vis contratlus eff, confenfus contrabenzis, $n, 27$.
De fubffantia alienationis of hyporbece of regia facultas in bonis majoratus, quia poffeffor efficitur habilis, ibid.
Facultas imperrata a poffeffore majoratus putativo ad alienandum efl nulla, $\dot{\sim}$ /ubreptitia, n,28.
L. Barbarias Pbilippus,procedisin offciis publicis, zon innegotiis privatis, $b$ bid.
L. .Cod. de jarefifci, lib.1o, pro fua opimioneadducit Paz, num. 29.
Diftal.1. exprefséloquicontraipfums Paz.manifefie ex ejus verbis demonftratur, n.30.

Purativms poffeffor majoratus nullo tempore habere poreff, quo validé alienaripoffit, cum dominio, ©́ poffeffone careat ab initio, n. 31 .
Pralatus, ơ poffefor majoratus putativus etiam communiter reputatus verus, nunquam poteft alienare, vel hypothecare, n. 32.
Prelatus titulo carens, of communiter reputatus habere, nequir bona prelature alienare, ibid.
Poffeffor majaratus titulo, © poffeffione carens intrufus dicitar, n. 33 -
Tertius majoratus poffeffor detentor of dumtaxat, ibidem.
Creditori quando fufficiat probare poffe ffionem hypotheca, fuifrepenes debitorem tempore obligationis,n.34-
Debitores bona fide folventes domino putativo, liberantur, num. 35.
Hypothecareialiene, domina non confentiente, nulla eft ipfo jure,n.36.
Defectus dominii in poffefore majoratus putativo non Juppletur per regiam facultatem ad alienandam, numer. 37.
ACtione bypothecaria agensprecise, tenetur dominium debitoris probare, n. 38.
Creditori agenti Salviano interdicto fufficit probare poffeffronem effe apud debitorem tempore obligationis, numer. 39.
Sine poffeffione debitoris Salvianum interdiffum non datur creditori ad bypothecam, n.40.
Majoratus poffeflor putativus, cum prorfus careat poffeffione, interdicfo mullo agere poteff, n.41.
Nec preforibit, nec fuos facit fructus; nec illaputativi poffeffio, feu detentatio aliques juris effectus producit, num. 42.
Debitori fo non competit aliquod interdictum ad recuperandam poffeffionem, multo minus cjus creditori, numer. 43 .
Solstio poteft fieri putativo favore liberationis, alii, verò contractus, of alienationtes, funt prorfus probibite, num. 4
Paz arguitur de levitate fuorum fundamentorum, ibid.
Pax. Ibi ipficontrarius, ó inconftans arguizur concedendo aCtionem vera poffeffori major atus obtinentii in tenuta, of denegando candem obtinenti in proprietate, $n .45$.
Melioris conditionis effe non poteff jus dubium, quam jus certum, n.46.
Verus Sacceffor majoratus, qui in tenuta vicit, poteff fubvertere cenfus impofitos cum facultate Regiaper poffefforem putativum viClum, $n .47$. 0 ( $e q q$.
Recenfentur fundamenta Chriftophori de $P a z$, cujus hec ef vera opinio,ex n. 40 . © /eqq.
Poffe ffor putativas majoratus caret poffeffione, ibid.
Aliud eff poffidere, alind in poffeflianie effe, n. 49 .
Tenere, é poffidere diver/um eft, n.50.
Succeffor majoratus obtinens in tenute, juftus poffefor eff, ex vi fententia, n.5I.
Adquem fructus major atus pertineant, ibid.
Peffeffroniseffectuseff byporbecas majoratus recuperare, num. 52. ó 53.

Poffeffor movere nequit judicium proprietatis regulariter, numer. 54.
In tenute judicio convertuntur, queadproprietatems pertinent,n.55.
Poffeffor matoratus obtinens in tenata poteft impedire creditores exigere annuos redditus, nulliter impofitos, num. 56.
Succef sor obrinens in temuta, of fubvertens cenfus con/fitutos ab antecefsore victo fo in proprietate vincatur convalefcunt jura creditorum quoad bypothecas, n. 57 .
L.utifrui,ff. fu unsfructus petatur, m. 58 .

Status in quo quis invenitur, femper attenditur, n. 59 .
Pofsefsor in tenuta obrinens carez dominio, © propriet ate bonorum bypothecatorum, refervaita judicio plenario, num. 60.
Creditor jus fua hypothese fundat in dominio debitoris, alias non obtinet, $n .61$.
De jure tertii opponans regulariter non auditur, numer. 62.
Justertii, quardo fit juris agentis exelngivmmpoteft abeo apponi $i_{2}$ n. 63 .

Ius tertiii quando dicatur exelugrotion, ipfojure juris agentis,
ibid. remiffree.
Exceptio, quod allor non fit dominus, fed ad alius, tertius'admittitur, ibid.
De jure tertii poteft allegare, quicumque habeat intere/se, num. 64.
Emphyteute agemti ad rem emphyteuticam non poteft obici exceptio, quod abemphytenficeciderit ob commi/ sum, cum hoc pendeat ex voluntate, ơ declaratione domini directi, num. 65.
Quod fallit quando dominus jam /uper caducitate moverit $l$ item adverfus emp bytruzam, n.66.
Emphyteuta, fendat arius, ơ ufufructuarius nequennt movere aur fuftinere litem fibi motam /uper jure proprietatis in prajudicium domini directi, n. 67 .
I.2.C. de u/ ufruCt.ponderatur, ibid.

Tenutarius $\sqrt{0}$ admitteretur ad fubvertendos cenfus à putativo impofitos, daretur occaf io ferendi contrarias /enten-
tias, fuper jurecreditorum, tiass, (uper jurecreditorum, n. 68.
Hypotheca rei aliene convalefoit per acquijitionem dominii poffea conf equuti d debitore, ibid.
Respropria, © ab aliopofse/sa hypothecaripotef, of convalefoit hypotheca recuperata pof seffrome, ac dominio,n. 69 .
Tenut arius, qui contra creditores majoratus obtinuit,/fin proprietate vincatur, creditores iterum jus hypothece in bonis majoratusrecuperant, n. $70 . \sigma$. 7 I .
Pofse/sores majoratus exfola fententia tenuta funt legitimi adminiffratores, of agunt, ac conveniuntur pro rebus ad majoratum pertinentibus, n:72.
Senatuspluries determinavit in favorem tenutarii fubvertentis cenfus impoftos i po/se/sore putativo vilto, etiam exfa-
cultate cultate Regia, n.73.
Pof sefsor majoratus obtinens in tenuta, juffus, ơ legitimus
pofsefsor eft, n. 7 . pof se/ sor eft, n. 74 .
Indicis aut horitas tribuit bona fidem, ibid.
Paffidens ex. /ententia juftum titulum habet ad fruCtuam perceptionem, ơ ad prefcribendam rem, n. 75 .
Iuftam habens pofseffronem rei, fundat interim ejuspropriètate, ibid.
Po/se/sor reiprafumitur dominus ejus,ibid.
Prefumptio idens operatur, quod veritas, donec contrarium probetir, ibid.
Pofsef sor bona fidei rem fuam dicere poteff, quoad plures juris effectus,n. 176 .
Pofse/sor bona fidei dicitur quafi dominus, cui competir rei vendicatio publiciona, ibid.
L. non ideo minus rectè, ff. de reivindicatione, exornatur, ibid.
Prelato putativo rectè fit folutio fructuum; eique praftatur obedientia, n.77.
Po/se/sor beneficiiex fola pofseffione poteff exigere, ac vindicare bona fue dignitati pertinentia, n. 78 .
Pralatus, cujus titulus controvertitur poteft exercere, que pertinent dignitaticujus dieitur adminiffrator, ibid.
Pofsefsor ex fententia tenute interim quod in proprietare non vincitur, dicitar dominus majoratus jaris prefumptione, n.79.
Pofse/sori agenti de libertate rei fufficit ciprafumptio dominii, quod incidenter deducitur tunc in judicium, num. 80. © 8 t .

Pofsefsor maioratus ut dicatur adminiffrator, of ut poffit agere, é vindicare bona maioraths, /u ficite e/se in pofseffione maioratus, $n .82$.
In pof seffrone qui eft dignitatis pozeft efficaciter agere pro iuribus ipfius, of debitores nequeunt opponere defectum $t i-$ tuli, ibid.
ACtio confé soria foli vero domino comperit, ơ etiam ei, qui in po/seffione eff, cum domus prafumatur, n. 83 .
Pofsefsor maioratusex fola pofseffione prafumitur dominus, © posef: agere prorebus, O $^{2}$ iuribus maioratus, $n .84$.
Pofsefsor maioratus putativus potefi exigere penfiones non obffante exceptione defectus dominii, $n .85$.of 86 .
Examinatur a/sertio Alvari Velafci dicentis, pofsefsori maior atus tanquam adminiffratori vendicanti remempbytenticam ob commi/sum po/se obicici defectus dominii, пит. 87.
Po/sefsor maioratus putativus, reputatus legitimus adminiftrator pro iuribus dignitatis huiks nomine, non fro agit, cui defectus proprii dominii obftare poteft, nu. 88. 89. © 90.

Mioratusper adminiftratorem reprefortatuseff quiagit, \& qui haber dominium, ibid.
Fendume eff perfonafita, quam feudataxius reprefentat, ơ iffof fungiur vice duarump petfonarum, propria, of intellethus, n.92.
Et in canjentibus foudum mag is attenditur perfona intellectualis, quampropria adminiftratoris agentis, ibid.
Baro reprafentat ip/um feudum, quod nefcit loqui, numer. 93.

Maioratus e/f dignitas/eu per/ona fitia, diver $\int$ a a perfomapoffefloris, ibid.
laspoffe floris maioratus diverfum efo a iure expectanti ipformasoratui, n.94.
Maioratus poffeffor agens nomine ipfous attenditur perfona fo Eta maioratus, quam ipfe reprafentat, non fua,n:95.
Perfonareprafentansquidquid facit, videtur fieria perfona reprefentata, n. 96 .
Poffefforiagentiprocreditis maioratus, non opponitur compenfatio cins, quod ipfe poffeffor debet, n. 97 .
Tutori agentiadcredita pupilli non poref/ apponi compenfatio ejus, quod iple tusor debet, n. 98.
L. id quod, D. de compenfationibus, exornatur, ibid.

Prockratoriagentiad debitum domini non opponitar compenfatio cius, quodiple deber, ibid.
Maioratus, dignitas, $\sigma$ Ecclefia tanquam perfona fieta, \& reprefentata, habet dominimm, চ' poffeffionem iuriam ad - caph/peCZantium, adminiffrator autem agit, © convenitur nomine ipfus, quam reprefentat, n.99.
Poffeffore dignitati, of maioratus mortho, non vacar poffoffio iurinm adiftum pertinentium, fed penes perfonam fict am remanet, ibid.
Perfona reprafentanslicet deficiat, nunquam deficit perfona ficta, of reprafontata; inqua principaliter, ơ intrinfece
iurarefident, ibid.
Maioratusefl qued dam perfona ficta reprafentata velati homo mutus, quifi poffet loqueretar, ibid.
Maioratusposfidet ommua iura, nec non privilegia, of effectus
fucce ffionis tanquam perfona fion fucceffionis tanquamperfonaficta; poffefor autem nomine ipfrus poffidet, miniftrat, fo agit, ibid.
Feudum agit, loquitur, patitur, $\sigma$ feudo fertur f ententia, of contra feadum; necrefert qua fit imago, fed qua fubftantia rei, in quam aEtus dirigitar, ibid.
Poffeffori maioratus uti adininijtratori rem maioratus vindicanti, non obiicitur defectus dominii proprii, cum maneat dominium maioratus penes quem / emper refidet, ó cuins nomine aguи, num. 100 . © num. 101.
Commiffro impetrata fuper rebus dignitatis, vel Ecclefie, non expirat uourtuopralato, contra quem fuit impetrata, fed continuatur in fuccefforem, dignitatem reprafentantem,
ibid.
Maioratuspoffeffor obtinens in tenuta, dominus interim prafumitur ad agendum, o' defendendum, nec attenditur quod poteft vinci in proprietate: cum id jit incertum, of pendens ai futuroeventu, n. $_{1} \mathrm{IO2}$.
Cenfus redimibilispropter dubium eventum, an redimatur, vel non, perpecuus iudicatur juxta prafentem ftatum, $n$. 103.

Sufficit incercume effe, fit ne futurum dominium temporale, an perpertum ит perpetuum iudicet, num. 104 .
Omn sattus, qui ex aliquo accidenti,ac futuro eventu potefire-
Jolvi, conffans indicatur juxtiapra/entem ftatum, quoad omnesituris effectus, n. Ios.
Contralfus nullitas celebrati a minore, vel Ecclefia, licet ab eapoffit revalidare, interim iuxta prafentem fatum nullitate m patitur, qua d atertio poteff opponi, n, IO6.
Ius incertum, ơ pendens ex futuro events non eff in confoderatione, quoufque per eventums declaretur certum, num.
107. Interini nullum ins adeff, quod in indicio moveri poffit, num. 108.

Iuraplurima in propofito ponderantur, ibid.
Indiciumcertum caps non potef ex iis qua pendent a furu-
roeventu, fed debet eventus, aquo declaratiopendet, ex${ }^{2}$ pectari, num. 109.
Futara, quapo 1 unt abeffe, of adefle, non funt in confidera-
tione, num. 110 . Prefensreif.itio.
Prefens reiftatus/emper attenditur, non futhruseventus, $n$.
Salgado Labyrinth. Credit. T om.I.

Melioris conditionis effe non poteff incertus; $A^{n a m}$ certus $/ \mathrm{Fai}$ tus prefens, num. 112.
Poffefforemmaioratus, qui in tenuta obtinuit, poteft movere controver fanmereditoribus byporhecariis contrabentibuscum putativo vilto, etiam ex facultate Regia, 113 .
Nec impe dit quod maioratus ab eopoffit in proprietatis indicio evinci, quia judicatur dominus juxita profentem fatum, 114.

Iura mirabilia ad boc ponderantur plurima, ibid.
Que/perantur, en que fieri poffunt, non attenduntur, nijs Int certa, ơ infallibilia, n. IIs.
Qualitas reiprafens non mutatur ex coquod contingere poteff, sbid.
Poffefforem obtinentem in tenusa poffo movere actiones/pettantesmaioratui, verius eft de iure, n. 116 .
De jure tertiipotefi dare reus, $\sqrt{2}$ fit excluy ivum iaris agentis ipfoiure, n. 117 .
Sifir radicatum in tertio, ibid. ơ num. 119.
Reusporeft dare do iure tertii, quod inxta prafentem flatum conftat fic, licet accidentaliter poffit deficere, nu. 118 .
of tio. of 119.
Idem operatur oppofitum in oppofito, quod propofrum in prapofito, num. 120.
Tertius conventus non poteffexcipere de iure tertii, quod pendent a voluntate, of declaratione tertii, anteaquam decla-
ret, numb. ret, num. 121. © 122.
Voluntas bec fatis detegitur per litems motam à tertio super
extinEtione cituliillias, qui nunc, comeniur ab atio, extinCtione cituliillias, quinunc, convenitur ab alio, num.
123 . 123.

Lis mota a uper proprietate contra obrinentem in temuta, nibil imped ipoffeffori agenti adiur a maioratus, n.124.
Ius ufufrretuarii, aut emp bytente eff certum, ac limitatum, quod in agendo egredi non poflunt, n. 125 .
$T$ enutarius non debes/pectare finem litis in proprietatis iudicium, ad movendas lites fuper iaribus maioratus, que ex tarditate $P o f /$ ens perire in derrimensum ip/sus maioratus, $n$. 126.

Creditores victi, à venutario ob nallitatem hypothece in bonis maioratus, /sputativus vincat in proprietate iura /ua ad hypothecasrecuperant, n, 127.
Creditoris hypotheca variatur, of altoratur ex alteratione, of variatione iuris debitoris hyporbecantis, n. 128. of 129 . ơn. 136.cum /eqq.
Ex diverfitate perfonarum, ơ ob corum conditionis mutationem diver $\int$ a in dicia patiunsur, ó diver a fententia ferripoffunt, n. 130. 131. 132.
L. Clandias Felix, D.qui potior.in pign. habeant. mirabiliter ponderatur, n. 133. ₹́ jeqq.
Si vinco vincentems te, a fortiori vincams te, n. 134
De jus limitationibus, n. 135-remiffrie.
Status rerums mutatur, mutatacondifione per/onarum, $n$. 136.

Ex matatione perfona rei natura, of flatus mutatur, $n$. 137.

Qualitas rei non attenditur, fedperfone condifioper quam reperitar, n. 138.
Resjudicata a ape mutatur ob mutationem /fatus rermm', of perfonarum, n. 139.
Sententie diver fetoleranour fuper eodem facto ob diver fitatem perfonarum, n. 140 .
Diverfitasperfonarum dividit, ac diverfficat factam, quod alias unumeft, n. I4I.
Reijudicat e exceptionon obffat in uis, que fuinatara fratum mutant, tam re(pectur rerum, quam per/onarum, nam. 142.

Dfficultas hax omninò dependet à refolutione illius a quaftionis, quam uberrimè ad partes difpuravimus hac 2.part. cap.9. necnon 10. ó 11 . \& invincibilibus fundamentis communem Doctorum defendimus tenentem cenfum impofitum fuper bonis maioratusex facultate regia impertata à poffeffore putativo, necnon quamlibet alienationem nullameffe ipfoiure in praiudicium veri faccefforis (poftmodum evincentis maioratus) ramex defectu facultaus nulliter impetratæ, quam ex defectu dominii, quo carebat poffeffor majoratus puatativus. Quam opinionem communiter tenuerunt primus omniam Gregorius Lopez in leg. 16. tit. 26. de los fendos, part. 4. gloff. 1. in 4 .quaff. quem referens fequitur Noguerol.alleg.19.m.22. in fin, teuet Dd Gram-

## Labyrint. Credit. concurr.

Grammaticus indecif. 103. num. 243. \&r confuluit Alexand. con/.28.n.13. lib. 5. Necnon Molina de pramogen.lib. 4.cap.3. in princ. Avendan. desen /ibus cap. 63, nu, 2, 3, of 7 , dum Ifti duo probant, folum poffefforem verum dominum maioratus poffe imperrare facultatem regian ad hyporhecandum, aut alienandum bona ipfius. Quos omnes Nos retulimus in di88.c.g. exn.126. ớ feqq, \& acerrimè tuemar pertotum cap. \& duobus fequentibus .
Sed cum poftmodum longè poft illoc. fcripta, viderimus Chriftophorum de Paz intract. de tenuta, cap.40. ex n.20. eandem quaftionem moventem, \&c ad partes difputantem, à communique (fi mens mea non fallit, ) \& faltem fub dubio aberrantem, \& contrarix, tanquam xquiori videatur fuum arbitrium inclinare, debilibus quidem motum fundamentis, operx pratium duximus ea paulatim referre, \& veraciter examinatis, fatisfacere, ut noftra, atque communis refolutio tutiffima appareat, \& utdecatero fine fcrupnlo aliquo pertranfire valeat.
Is igitur author, pro noftra opinione, ut hypothecaimpofita fuper bonis maioratus per poffelforem putativum cum facultate regia in prexiudicum verıfuccefforis, poftmodum maioratum ipfum evincentis non teneat. Multa ex $n$. 21. \& invincibilia fundamenta (exiis, que inter pluras 3 alia Nos alcius, ac longè perfectiùs efficaciter confideravimus in diet. cap.9.ex n. s9.cum multis (eqq.) annotavit, tefpicientia nullitatem, \&\& furreptionem facultatis impetratæ per putativum majoratus poffefforem, neenon defectum dominii, penitùs neceffarii hypotheca firmitati, \& valor1, poftmodumautemex n.27.alia confideravit pro firmitate contractus, \& valore bypothece refpictentia dumtaxat æquitatem.

Et tandem num. 36. in fine, fic refolvit: Hec funt graviova fundamenta prontraque parte plaribus aliis omifis, fateorque quafionem ancipitem, 灾 dubiam effe, ©̛ que contrarias babet opiniones multis rationibus /ubnixas. Sitamen iudiciam inter indicium eff, puto hanc fecundam parsem efse tutiorem, ó equiorem quam indicando /equerer: re/picicenim ins publicum é contradynm firmitaten, of regiafacultatis valorem. Hax ille.
Sed adhuc ego non acquiefco, nec firmare audebo, ipfum Authorem voluife firmiter tenere contra communem:moveor tum quia ipfe ftatim confequativè n. 37. movit aliam longè magis dubitabilem, ac difficiliorem quaftionem, an verus fucceffor, quiln denata vicit, poffit, Ireproprieta. tis adhuc pendente, movere actionem nullitatis adverfus creditores \& emptores reddituum fuper maioratu evicto impofitorumà poffeffore putativo ex faculcate regia per eum impetrata; \& firmiter refolvit, poffe, (que elt noftra principalis quaitio, de qua poltmodumagendum erit. )

## 5

cenfigtur ilte author concedit actionem ad impugnandos gui uodo prædicko impofitos vero pofieflorimatoratus, qui dumtaxat talis declaratus fuit in iudicio poffefforio tenutæ, tribuente ius inconftans, variabile, \& revocabileper judicium propieratis pendens? Quomodo credibile eft abfque animi inconltantia, ipfum Authorem firmiter tenuiffe contrarium in vero poffeffore maioratum evincente per judicium proprietatis, rribuens idem jus perfectum, perpetuum \& irrevocabile, in quod declaratus fuit verus majoratusdominus; Cerrè nullo modo, nifi Authorem de contrarietate, \& vifibili inconflantia arguamus.

Apparetetiam ipfum Authorem non fecurè, nee firmiter tudicium fuum accommodaffe, fedadhuc fub dubio impofuife, exeo, quod contrariæ partis fundamentis (que proculdubio evinctitilia funt, prout clarè culibet apparebit, fi Nos perlegerit in dicto cap. 9. ex num. 59. cum multis feqq. ©f ufque ad finem cap.) non fatisfecit, nec enervavit, qua verè, nec adhuc apparenter enervare quispoterit.
6 Sed urrumque fitejufdem Authoris fundamenta, quadam iniure falfa funt, quædam prorfus inutilia, \& apparentia, \& nullatenus adaptabilia quaftioni propoficx. Et ur alia cunctis pateant, paulatim fingula referam, \& figillatim convincam. Igitur ipfe D. Criltophorus de Paz in d. cap. 40. num, 27. relativè pro fundamento adducir materiam leg. Barbarius Philippus, ff. de officio Prator. qua non obfare quaftionınolitx, plufquammanifettè oftendimus, \& evidenter probavimus hac 2.part.ditz. cap.9. ex num. 144 , ejus difpofitionem dumtaxat procedere in jurifdictionalibus, \& aliis officiis publicis authoritate, \& utilitate fimul; non tamen in aliis negotiis, \& contracti-
busà privato putativo, quantuwivis communiter reputato vero, geftis.

Secundò fic argumentatur ipfe Paz fub eodem n. 27. quan- 7 do quiseft poffefsor communi exiltimatione, \&c opinione, cum pofseffione facti abfque ulla contradictione, quamvis aliàs cum juris ignorantia poffidear, non poreft dici intrufus, nee malx fidei pofsefsor; cum ius fciread illum non pertineat: \& fic quamvis alius iuftus, \& legitimus fuccefsor pronunciatus fit, gefta tamen ab eo, qui pofseffor reputabatur, fir regio afsenfu fint confirmata, debent fuAtineri, juxta text. in leg. (ed filege, S. (cire.ff. de perition, bered. ubi etror juris non judicis malam fidem, in fpecie itaque illius text. valent gefta à pofsefsore putativo, quamvis alius agnatus cum pracederer.

Sed haceargumentatio omnibus iuris principiis daret . 8 Tum quia falfum eft contractus gettos ab harede putativo valere in prajudicium veri haredis, cui porius à jure facultas libera remanet impugnandi prixfatos contractus, tanquam geftos à non legitima perfona, \&\& rei vendicandi res à putativo diftractas, non accedente veri hæredis tacita, vel exprefsa approbatione, aut ratificatione. Hujus veritatis innumerabilia penè iura funt exprefsa, \& Doctorum afsertiones, quas longa ferie adduximus in d.c.g.ex n.86. cum /eqq. in quo non crit hxfitandum, ibidem perleges ad faturitatem ufque, ulterius apparebit ad refponfionem fequentis fundamenti.

Nec obftattext. in d. l. Jed fi lege, S.fcire, ff. de peti-9 tione hereditatis. Quo leviter motus fult D. Paz ad arguendum pradicto modo, etenim revera nihil in eo reperitur, quod ad fuam intentionem trahere, aut inducere poffit, text. verba funt. Scire antem ad fo nors. pertinere is tantummodo videtur, qui faltum Jcit, an is qui in iure erravit, putaverit fortè rectefactum reffamentum, cum inutile erat: vel cum alias pracederet agnatus? of non puto hunc effe predonem, qui dolocaret, quamvis in iure erraverit. Quitext. communiter allegatur, ad hoc, quod erroriuris, fed facti non inducir malam fidem. Sed hoe quid ad rem? nam bona, vel mala fides hæredis putativi non attenditur ad juftificationem, exiftentiam, \&\& validitatem alienationis, \&\& diftractionis bonorum faetz per haredem purativum, quia hee nullomodo fabfifit in prajudicium veri haredis, hujus approbatione deficiente, prout paulo ante probavimus relativè num. 8 .

Sed dumtaxat mala fides attenditur in cafuillius text. 10 ad hoc, ut non obftante alienatione ipfe rem alienam praftare teneatur, non minus, quam fi eam poffideret cum mala fide, ut brobatur in 5 .quod ait Senatus cums §§. leqq. einjdem leg. Jed etfa lege, à quibus d. §. Jcire, dependet, in quo tantuu declaratur, quis malx fidei poffefsor hæres putativus dicetur ad predietum effectum damtaxar, ut in d. 6. quod ait, ibi Perinde condemnandos quaft poffiderent, \&c. Eting.eriam/t, of in \$.perinde (inquit) condemnandos, qua/i poffiderent, of in pluribus aliis 55. einydem leg.

Tum etiam, quia bona, vel mala fides poffefforis alie- if nantis, non juftificar alienationem, necimpedir vero domino, ut rem fuam vendicet à quolibet poffeffore bone fidei, in quem alienatio fiat. Prout manifettè oftendımus in fapè relato cap.9. ex num. $7^{8}$. cum/eqq. maximè in pignore, \& hypotheca rei alienæ ex juribus, \&\& Doctoribus plenè adduct is ibidem ex num. 73.cum feqq. quibus adde, quod fcientia, vel ignorantia, bona, vel mala fides hæredis putativi vendentis, vel emproris nihil deurahit juri veri baredis ad rem vendicandam, fed dumtaxat prodeft, ut venditor ad magis, aut minus emprori teneatur contra ipfum agentem de evictione. Latiffimè Joan. Anton. Manguillus in tract. de eviction, quef/. 162 .per tor. ơ qua/f. I6 3.aprincip. (ं) $n u m, 23$.omnino videndus.

Bona etentm, vel mala fides, fcientia, vel ignorantia rei alienæ requiritur in emptore ad hoc dumtaxat, ut poffit vel non agere ad intereffereevicta vel ad recuperationem pretii, \& non ad valıdandam, vel invalidandam venditionem, quia bona fides emptoris non poteft validare titulumab initio nullum ex defectu dominii in vendente. Optimè Guttierez canonicar. l.2. cap.23. num.25.Scaccia de commercuis, §.2.quaft.1. num. 5s6. Pater Azot, inffit. moral.p. 3lib. 8. tit. de emption, of vendit. cap. 5.ex ver /bis pramiffis. Sequitur Hermofilla adl. 19. gloff. 2. nam. 1. sis. 5. part. 5tom.2. fol.99-à tergo.

Cum verior, \&\& communior fit opinio tenentium, quod
licetreialiens venditiot eticat, ex latè congeftis ab codem Hermofilla in d. leg. I9. loff. I . ip princip. tamen id intelligi relpectu contrahentium, non vero reípectu veri domini : nam hujus refpectu venditio nulla eft, ex text. in d.leg. 19. Ó ex leg.rem alienam, © L.qui offrciii 5. qui nefciens, ibi. Licet emptio pon teneat, ff. decontraberda emptione. Nam venditiortialien $x$ in effectu, \& fubftantia eft nuila, \& folum valet in pxiudicium venditoris, quoad effectum, ut tenearur ulra reffitutionem pretii addamnum, $\&$ intereffe ementis, Carrocius decif. ro. num. 9. Avendan. de cenfib. cap. 61. verficul. quia licet Vlpianus. Fabianus de Monte in tract. de emprio. © venditio. quaff.4. princtipal. num. 8 .ubi multis fundamentis comprobat nullame effe venditionem, veri domini refpectu Rebuffus in repetii. leg. mnic. Cod.def entent. quapro eo, quod inter.-uper loff. ver. dupl. numer. 35 . ubi tradit venditionem rei alienæ valere de facto, fed non de jure, \&e ficeffe intelligendam d.l.rem alienam. Unde refpectu domini nullam effe venditionem, \& ab emptore rem auferri poffe: quia talis venditio domino non prajudicat. Dixerunt pracitati Authores, nec non Afflictis decif. $369 . \mathrm{num}$. 3. Gratian. dij fept. 730 onum. 28. Surdus confil. 284 nummer. 8 .
 lam effe venditionem latè comprobat Didacus Perez in $l$.

1. tit. 7. lib. 5. ordinam. fol, 192. colum. 37. Caldas Perei-
 19. num. 3. quos referens fequitur Hermofilla in d.l. I9. Slof. I. num. 6. .videndus. Igitur bona, vel mala fides inter ip iplos contrahentes dumtaxat confideratur, inter quos tantùm prodeft, vel nocet, nibil autem officit perfonæextrinfece, cujusillarfum, \& intactum femper remanfit, independens à facto contrahentium.
Oanneserenim conclufiones, \& doatrinx hujus materixexcufantes contrahentes cum bona fide proceduut inter ipfos contrahentes dumtaxat, fecus vero in prajudicium rectii, cujus iurinihilil detrahitur; fed illerum indiftinete, \& perpetuo remanet, utex Gratian. tom. 1. dif ceptat. 194. num. 17. Carthatio, decij. 30 . Marefcoto lib. 2. variar. cap. 17. numer. 10. cumm Jeqq. \& ex Gregor, Lopez probat Noguerol. allegat. 19. num. 22. allegat etiam Cyriacum tom. 2. controver fiar. 236. num. 24.'© 25 . \& eft doctrina Baldi in leg. I. in fin. Cod. de commun. reram alient. $\&$ iterum Gratian. rom. 4. difceptat. 730. numer. 26. ó num. 28. Tiraquell. de retract. lignagier, $\varsigma .23$. glof.1. n.
Comprobatur, quoniam poffeffor rei, qui dominio caret, etfí defectus fit occultus, \& publicè habeatur pro domino fialienet, alienationon tenet, quantumvis fecum contrabens fition bona fide, ut per text. in 1 .que de Samaratis, verf.fiveri, C. de heretticis, probant Burfatus conf. 289 . inum. то.s/que adn. 15. Menochius conf. 28 4. nu. 8. © conf. 218. num.7. Peregrinus de iure ff/cilib.5. 5it., 1. ni. 170. verf. ampliat etiam. Surdus decifi247.n.9. ơ 12. \& alii relati à Ricciolo in tratt. de iure perfon. lib. 5. cap. 35 . num. s. © ex num.1. 2 .
Alio, \& \& debiliori fundamentoconatur roborare proce-
dens Chrifophor, de Parn 2 . dens Chrifophor. de Pazn, 28. quibus adftiputatur (Inquit ille) text. in 1 . vult. 5 , ultim. de legatis 2 . ube iufta heredis ignorantia confir mat alienationem rei perfideicommi Jum reliCle: quem texx.quamvis intelligat Cumanus, ut tantumprocedar in ignor imtia caus fata exf facto defundit; in tomni tamen cafuatienationisexi iznor antia iuffe accipiumt Alexand. of Clandin 1. Marcellus, 5 . res que, ff. ad Tr rbellian, ille num. 5 . bic n. 0 o. © plas, quos refert ${ }^{\circ}$ '/equitur Peregrin.do fideicom. miff. art. 40. num. 39.\&c.
Sed ifte vir nimis apparentibus doctrinis contentatur, hacnullo modo adaptari poteft putativo poffeffori maioratus. Tum quia fipoffeffor rajor oratus impetrat regiam facultatem ad hypothecandum, ut fupponit ipfe Paza principio quaxtionis, ex num. 2o. o feqq. quomodo porett in eo cadere ignorantia fideicommiffi, non fimplicis (ut doctrina fapponit, \& flatim apertius sicemus) fed perpetui, quod poft mortem fuccefforibus vocatis reftitue-
refcett?
Sed intentius huic argumento (noftrx quaffioni extraneo) refpondetur; quod licet verum fit, alienationein bonorum fimplicis fidecicommiffifactam ab herrede vero(ignorante fibi fuiffe per teftatorem fideicommitum inionatum) emptori pariter hocignorantivalere, \& fotum ad pretium tenere harredem fidcicommiltario, nifi hares non fit folvendo, quia tunc, 8 rem poret fideicommiflarius evinSalgado Labyrinth. Credit. Tom.I.
cere ab emptore, ex L.quidan ita, s. ultinn, F. .ad T rebellian. l.fiberes, of dict.l. ifin. de leg. 2. ut poft inininitos penè Dot ctores rradit Vincentius Foffarius de fubffitution. quef: ss6. per totam, ubi ampliat, \& multipliciter limititar; adde Made. Ms6. guillum de evilfionibns, quaft. III. per zotam, pariter ampliantem, \& limitantem.
Adhuc camen haxc doctrina non procedit, nec haber lo- is cum, quando adeft prohibitio alienationis expreffa bonorum fidecicommiff; ; quia tunc alienatio fada per harredem gravatum, ectiam ignorantem emptori, vel creditori pariter ignoranti non tenet, fed nulla eff ipfo jure, \& \& fideicommillarius liberè eam poteft vendicare, probant gloff. in leg. cump pater, 5. liberis ff. de leg. 2. Paul. Caftr. in d. 1 . fin. 6 . fin. $f$. eodem, of in 1 . filius familias, s. divi. \& ibi Jafon. num. 69 . Ripa num. II.ff. dele lez. I. Alexand. in d.l. lquidam ita, S.fin. n. 2.e. 3. © in in d. Leg. Marcelluss.ff. res qua, \& \& bi Socin, Sen. num. 10. Jafon. in 1 nultim. S. /ed quia nofitra, Cod. communia delegar. Padilla in Authent.resque. Cod. codem, num. 10. Zanchus in L.beredes mei, 6. cum ita, num. 409 .ff. ad Trebell. Alexand. con fll. 32. num. 5. lib. 3. Corneus comf. 298. num. 6. of 7. lib.3. Capra conf. 93.num. 8. conf. 49. num. 13. © 14. lib. 1. Ruinus conf. 98. mum. 18. Lib.2. conf. 214. nu. 13. lib. 2. Decius com/. 1 num. 80 . Iib. I. Cephalus conf. 620 . numer. 26. L. s. Becius confil. 97.nam. 4. Riminald. jun. coonf. 23.num. 324.lib.2. Surdus conf. 116 . num. 17. lib. I. of conf. 331. 7. 37. lib. 3. Bertran. conf. 6. num. 5. © 6. lib. 4. Hondedeus com. . 42. num. .o. libi.2. Gratus conf. 91. nam. 13. © 14 . lib. I. Riminalld. jun. conf. 246 n. num. 67 . © conf. 323 .numer. 741. ©́ feqq. lib. 3. ©ं conf. 371. num. 88. lib. 4 . Burfatus comf. 3. num. 6. Lib. I. Hieron. Gabriel. confli. I 18 . num. 2. I co conf. 119.lib. 1. Peregrin. conf. 35. num. 4. ©'f eqq. lib. 2. Rautenf. conf. 24. n. 133.lib.2. Valquez de fucceff. progreffu, 5.28.n.22. Graffis in 5. Fideicommi Jum, quef. 58. num.6. Petra de fidecconmif.quef. 3. num. 35 . ó feqq. ©́ quafl. 14. num. 331 . Jofeph. Ludovic. concl. 14. illat.91. verf/declaratur primi.Pe regrin. de fideicommiff art. 40. numer. 39. verf. rury us. Intrigol. de fide icommif. centrur. 3. queff. 73 . nu. 10 . Pedemont. deci. 73 in inn. \& plurimialiii clati, \&e íquuti a Fulfario de
 553.per toram, © quafl.718. Manguill. de cruiltionib. quaff. I11. ex num. 8 . Sed in maioratu expreffa ̀̀ teflatore, feu fundatore, \& tacita à lege, \&\& ab ipfius maioratus natura adeft prohibitioa olienationis; ergo perperam, \&cincauté D. Paz dietam doctrinam applicuit alicnationi factax per poffeflorem majoratus puativum, cum adhuc eciam per verum , \& legitimum faccefforem ignorantem factaalienation non teneres.
Ex alto etiam cap, inapplicabilis detegitur prxfata doctrina noftre quaftioni: quoniam doctrina habeatlocum in_ harede vero domino à principio quia fidelcommilarius non efficitur dominus, nifí poft reflituram haxteditarem verbo, vel facto. Fullarius de fideicommif. quef. 603 . or $q$. 556.nu. 12. At pofficfor majoratus putariv vas nunguam fuit 17 dominus, nec eriam poffefior; ut ex $h .45$. Tauri, \&\& plurimis Doctoribus probavimus in d. cap. 9.e. num. 62. Undique ergo termini funt diverfi, \& penitus inapplicabiles, \&\& inadaptabiles.
Iterum ipfe Paz num. 29. in cjufdem intentus comprobationem adducistext. in 1 leg.fin. ff. de rebus cornam, ubi quis in fuo teflamento turori fiu filii alicnationem fundi permifit, quo afenfu illud tutor diftraxit : mox teflamentum nullum fuirdeclaratum, nihilominus alienatio fuftinetur. Ex quo infert ipfe Paz, quod quemadmodum in cafu illius text. alienatio fulfinetur propter bonam fidem contrahentium, \& ignorantium jura, an reflamentum valeret, cujus fenrentia non pertuncbat ad emptorem ; ita fimmiliter dicendum alienationem, \&\& hypothecam valuiffe, maioratus poffelfione, communiexittimatione, \& regiaficultate pracedentibus, quamvis ex poff facto nulla pronuncletur dieta facultas; cum non poruerit pracaveri iabemprore quibona fide emit pradiotos annuos redditus, \& in exornationem pred. leg. fin, adducit Bartol. \& Bald. in leg. generaliter. Cod, de non num. pec. Alexand, in leg. Fipupulatio boc modoconcepta, numer. 4.ff. de verbor. oblizats. Guido confil. 55. Tiraquell.peof leg. connnub.glof. 3.nam. 35. Curtium Jun, in Authentic. ex causa, numm ultrim. C. deliber. preterit. © in l.heresab/ens,S.proinden. 7.ff. de indiciis. Jafon,inl. qui Rome, 5. cobaredis num. 21.ff. de verr.0.bligat.
Sed huic text, in leg. inn. facillimè relpondetur : bonam, is aut malam fidem contrahentium, nec teftamenti irriti
$\mathrm{D}_{\mathrm{d}} 2$ igno-
ignorantiam noe fuftinuifse contraCtum in cafu illius text, faltem folam, \& de per fe; fed principaliter voluntatem. patris permittentis fundum filit diftrahi, quæ ubi intervenit, validar alienationem bonorum filii minoris abfque alia folemnitare \& judicis decreto, \& omnes folemnitates rerum minoris alienationi à iure requifitas fupplet, quando hac voluntas cadit fuper certate, autfundo, \& non generaliter, \&\& indiftincted fuper bonis minoris, leg. I. \$. © d.l. fin. ff. de rebus carum, leg, I. ó 2. Cod, quando decreto opus non eft, probant. Doctores in argumento cin rati, \&xquamplurimi alii moderni laudati per Hermofillam tom. 2, ad log. 4, titul. 5. part. 5. glof. 7, numer, 27. fol. 33 .
Atcum valuntas, affenfus, facultas data per teftarorem in cafu illius text. etiam irrito declarato teftamento, perduraverit, quia non irrita declarata fuit voluntas, \& affenfus (ut falsò opinatur Chriltophorus de Paz, ) fed dumtaxat teitamentum, ex quo nihilominus voluntas teftatoris probatur, \& fubfiltit ad juftificationem alienationis, quoniam volantas etiam ex aćta nullo probatur. Prout ex eadem leg. fin, communiter, velut axioma deducitur, \&e ex leg.legatum fub conditione, s.fin. ff. de adimend.leg.l. quia patre ff, de confirmando tutor. Prout ultra Doctores in argumento citatos copiosè tractar Caftillocontroverfar, tom, 5, , , 108, \#/que ad fin. \& nos/upra bac 2.part. c. I4. ex num. 32 .verficul. bec conclufio exprefse probatur, \&cc. Omnia propterea in. cafuillius test. adfuerunt, qua ad alienationem validam. neceffaria erant. Non veroad ejus valorem bona, vel mala fides contrahentium attendiur, de qua in cafu illius text. nulla mentio tacite, aut exprefsè facta fuit, fed dumtaxaede voluntate patris apertè probata ex teftamento , etiam nullo, fuper qua dumenazat fundarur illius text. deter minatio.

Deinde quoniam quando bona fides, \& ignorantia contrahentium apra foret ad fuftinendum aliquem contractum; intelligitur jpforum contrahentium refpectu dumtaxat, interfuit, cujus iuri bona, vel mala fides contrahentium nibil detrahit, ut fuprà diximus num, 10. ver/. cum etiam qui bona, ơc. Etremiffivè ad copiosè comprobata /upri dict. capit. 9. ex numer. 73 , of 78 . cum multis fequentibus.
Moverur iterum ipfe Chritophor. de Paz, num. 30. ex doctrina Angeli in 6. items Serviana, num. 8. inffitac. deallionib, in illis verbis, ibi Quia daretur neceffitas creditoribus inveffigandi de titulis illus, qui vult mutuum recipere, quod leg. non caverur. Ex qua dicit Paz, quod ad contrahendum cum poffeffore noneft opus inquirere de tituio cutus vi poffidet: cumad valorem contractus fufficiat eum invenire in poffeffione bonorum, fuper quibus contrahitur.
Sed Paz, \& Angeliaffertio falfa eft: tum ex log. qui сиm aliocontrabit, ff. dereg.inr.quam procedere tam refpectu perfonx, quam rerum veriorem probavimus ind.cap.9. exnum. 121. Tum etiam quia fubverterentur integri titu1i, ff., ơ Cod, de reivendication, ơ ff, $\in$ Cod. de cricionib. 6 integristitulis, C. de reb. alien, non alienand. of C. de communi rerum alienar. in quibus vero domino datur rei vendicatio, \&evietiorei fuæ à non domino bona, vel mala fide, \& ignorante poffeffe, \& in tertium etiam ignorantem.s 24 alienars. Tumetiam fubwerentur tot jura expreffa, piohibentia debitoribus hypotheca fubiicere fuis creditoribus bonaalienaà fe pofsefsa, bona, vel mala fide in prxiudicium veri domini. De quibus omnibus abundè in nottris terminis egimus in d. cap. 9 ex d. num. 121 . cum multus feqq. of ex num. 59. cum multisfeqq. circa quod non amplius immoramur, cum nullus fanæ mentis ignoret, quam fatfa fit, \& improbabilis prafata afsertio.

Sed adhuc nec in contrarium probat Angel, abeo allegatus in pradictis verbis, qua ad diverfumfinem proruIIr, quando creditor agit contratertimm pofsefsorem rei fibi hyporhecatz habentem caufam, \&c titulam ab ipfo debitore, qui ficut non poteft regulariter daminiiquæftionem refricare contra creditorem bypothecariaagenrem in ipfum, nec opponere fe non fuifse dominum rei hyporhecate. Ita pariter tertius, quiàdebiroteipfocaufam haber, minimè poterit defectum dominit debitoris contra creditorem opponere : quia contra utrumque, fufficit creditori rem debitorem pofsedifse rempore obligationis. Ex aliquibus rationibus adductis per Angelam in
d. num.8. inter quas prafatam (culput, quia daretur neceffitis creditoribus invef tigandide titalis illins, qui vule mutuam recipere. Sed adhuc an tertiusrei hypothecata pofsefsor habens, vel non habens caufam à debitore, poffit refricare defectum dominti fui Aurhoris contra creditorem agentem; longum requirit examen, Confute Negufantium de pignorib.8.p.princip.membr. 3. $\sqrt{\text { ub }}$ n. 7 . in 3 . concl. per totam, of numeris /eqq.
Alio argumento utitur Chriftophor. de Paz num, 3 r. quod in quaftione noftra non adfuit error in caufa. efficienti, fed materiali, cum caufa efficiens fit illa, quæ inovit Regem ad facultatem indulgendam. Tum \& regia authoritas, qua potuit princeps tollere debonis maioratus illud onus accidentale prohibitionis alienationis, \& ea reducere ad qualitatem naturalem, ut libera fierent undıque, \& pignorari pofsent: caufa materialis fuit defectus perfonx imperrantis facultatem, quia nnn erat verus dominus, \& juftus prımogenii fuccefsor, \& pofseffor, licèt errore communi pro tali reputaretur. Ethoc cafu (inquit ipfe) quanda non deficit caufa fubttantia- 26 lis, fed folùm materialis, aetus fuftinetur ex doctrina. Bartol, in leg. altuarios, num. 3. Cod.de mun. © altuar. lib.12. Bald. in leg. Barbarius num. Io, de officio Pretoris. Speculator de inffrument. editio. 6. reftat. num. 32 . \& Mafcard. de probationib. confil. 648. num. รo. voluit allegare com. 649. num. 50.
Aut ego penitus ignoro vim huius argumentationis, 27 aut hoc argumentum fuamer Authoris intentioni repugnat. Nonne de fubitantia intrinfeca cuiufuis conerractus, vel pacti eft partis confenfus? nonne ad fubftantiam hypothecæ requiritur veri domini confenfus? nonne ad fubftantiam alienationis rei prohibitz alienari requiritur validus regis afsenfus, \&\& facultas, abfque qua inhabilis ad contrabendum fuper bonis maioratus eft perfona pofsefsoris , quantumvis legitimi; fi igitur hæc omnia omnino fubltantia deficiunt in pofsefsore maioratus putativo, contrahente etiam cum facultate regia à fe impetrata. Prout fingule manifeftiffimè oftendimus in c.9.ex num. 59.u/que ad fin. © cep. 10. © II. probar Fabios Capicius Galeorarefponfoffictli 15 . num. 3 r . in hax ibi. Procedebant capitula uraifatus, bic vero decretrum, in quod confoffit effentia venditionis reram fifcalium, adeo, wt pof decretam interpofitam, of fignatum nihil uler aprocediposfit. Rebuffus adconffitution. Galliq.Bit. de preconiis art.4.8loff, unic. numer. 33 - б' art. 5.num. 12. Frecialib.2. limitat. 44, ad conffitat. num, 103. imò \& ipfernet Paz in d. cap. 40. ex numer. 2 r . cum feqq. mirabiliter probavit, \& hanc facultatem impetratam per poffefsorem maioratus putativum efse penitus fubreptitiam, nullam, \& inefficacem ad contrahendum recte probar. Cui fundamento nec refpondit, nec uti invincibili refpondere poterat. Erga argumentum hoc fuum in eundem retorquetur.
Refpondetur deinde, quia doctrina Mafcardi, \& alio- 28 rum procedit dumtaxat in terminis d. leg. Barbarius Philippus, \& fic in officiis authoritate, \&c utulitate publicis, propter errorem communem, \& publicam utilitatem. Prout exprefsè loquuntur Mafcard. \&c cateri Doctores citati; non vero in negotiis privatis, ut fepè diximus, \&\& probant innumeri Doctores conducti in d.cap-9. nu. 144 atque ideo Dom. Paz perperam applicuir illam doctrinam quaftioni noftre.
Rurfus, \&ctemerè infifitipfe Paz, dum nam.32. inquit, quod creditor, qui emit hos annuos redditus fuper bonis majoratus cum regia facultate, habet titulum onerofum caufatum in tempore habili in quo fcilicet bona maioratus poffidebantar abillo, cum quo contraxit, \& fic quamvis fuerit declaratum per fententiam hune non effe iuftum poffiefforem : haxctamen declaratio, cum fit pofterior, non potuir nocere bona fide contrahentibus; prafertim ex contractuonerolo. Hane remerariam propofitionem (tut apparet ex fupradictis ) conatur probare ex text. in leg.I. 29 Codic.de jure fifoi lib. 10. quem inducit, quod incafu illius text. qui contraxit cum fifci debitore, anteaquam fifci ddbirum fuiffer caufatum, fatistutuseft, quamivis. fifcus ius petendi haberet ante primum contractum : cum hoc fuiffer iusintrinfecum, cuiusnotitia non habebatur tempore prioris contractus, idem probare firmat 1 . poft banc, 6.quod etiam Cod. de bonis prolcriptor, ov leg. in fraudem, ff. de iare fifa.
Sed hacc lura totum dicunt contrarium, iuriscommunis 30
regulas fequentia. Nec in eifdem ullum verbum reperitur, quo tann dilionans propoficio percipi pooffit. Verba d. lez. I. funt hac. Si prius quam fif cis rationibus pater vefier obligaretur, perf ectumm prediorum donationem focifo fuerit probatam: quod citra fraudem creditorum gefum off, non ref cinditur. Exquotext. apertiffimè conftatcontractum fuilfe anteriorem, nechon eam praceffife obligationem fíci, qui propterea nullum jus, nec hypothecam in pradisantea perfeqè donatis acquififfet. Quem text. coplosè, $\& \&$ elegantar exornat Confenaror notter D. Francilc. de Amaya ibidem omnino videndus ad hoc ipfum. Eteandem conclufionem exprefse probar d. lig. poff hanc, $\$$. quod etiam, ic expreffiusin 5 . fedin iis. Ubideciditur, quod quando donatio praceedito originem debiti fifcifuftinetur; fecùs quando fubfequitur: quia runc non poteff in fifci praiudicium fubfifere, rext. verò in d. leg. in fraudem, nihillad rem facit. Ergo falfo putavit Paz jus fíci anterius, licèt occultam, \& ignoratum à contrabentribus adfuiffe in cafu illo rumiurium: cum aperte dicant, jus fifci effe pofterius, nec de ignorantia, aut fcientia contrahentis aliquid iura loquuntur, nec poterant: quia rei non exiftentis in rerum natura fcientia, velignorantia adeffe, aut cadere non poterat.
${ }_{31}$ Corripe infuper Paz, dum afferit, creditorem maioratus contraxiffe in tempore habili, in quo fcilicet bona maioratus poffidebantur abillo poffefore putativo, cum quo contraxit. Decipituraptè, cunin in putativo nullo tempore adfuit flatus habilis adatienandum, \& hyporbecadum: cum femper caruerit non folum dominio, omnino neceffario ad valorem hypothecx (uu fape diximus) fed etiam poffeffione bonorum maioratus, adleg. 45 . Tauri. Si enim demus, quod tempore alienationis, aut hypothecre fuiffet verè dominus, accommodari poterar argumentum, licèt
poffeà defierit effe dominus, non alias, quia femper, \& pofteà defierit effe dominus, non aliais, quia femper, \&\& ab initio in purativo maioratus polfefore defecit habi-
litas contrahendi in pratudicium veridomint, \& fuccelforis.
Ipre Chriftophor.de Paz id num. 34, inquit : nos verfari in poffeflore maiorarus, qui communiter reputabatur legitimus fucceffor, \& fic contrahentes cum eo duatos jufto errore tutos effe debere ob ignorantiam, $\&$ Doctores contrarium tenentes loqui (firmat) in poffeffore intrufo, qui alienare, \& pignorare bona dignitatis non poreft. Sed decipitur, cum communis opinio, de quaad principium huIus cap.apertè loquatur in noftris terminis terminantibus. Imò, \& jurat, \& quamplurimi aliii Doctoress loquentes de Pralaro iniufto poffeffore, \& abfque legitimo titulo, ut non poffir alienare, aur pignorare bona digniratis, expreffe loquuntur in huiuffmodi Pralato purativo, $\& \&$ qui commu nitexiftimatione verus judicabatur. Ut ex quamplurimis Doctoribus patet, quos in unum congeffimus Juprá hac 2 . p.d. cap.g. exx num. 36. \& infuper de hoc Pralaro non habente titulum, led communiter rolerato, \& reputato pro Pralato vero, eft glof. fini, in c. ninhil de ellectione, \& ibidem latè Jafon, Abb. \& crereri Canonifta, Iunocent. in cap. in litte. ris dereffit./pol. ubi Bald. num.7. Bartol. Paul. \& Jafon in 1 . $\mathrm{V}_{\text {r b bana.ff. de condit. © d demon ff. Tiraquell. in } 1 . \text { connub } \text {. gloff. }}$ 8. numer. 148 . Alexand. conffiL. 542. num. 3. itib. 3. Maftrill. in trafl. de bannitis, in verb. civitate, num. 86. Alexand. conf. 12.a a mum.7. . lib. 5. idem Alexand. \& Jafon in leg. fítibic, $9 . c h m$ pooffffor, fff depactis. Decius confli. 407 . numer. 1 Surdus conf. 25. num. 2. J1.
vus, ex quo mininiferiile nam poffeffor maioratus puratipoffeffione, verèinnrufus carer non folùm titulo, fed \& à tali gefta non valent Gonzalez ad regul. 8. Cancellar.zlof. 3 Tr. ex mum Hieronym.
 tus, ut fit nudus detentor civili, \& nareuralif poffemone carens, \& confequensintrufus. Probant Molina, \& alii Plures Doctores fatim referendi. Er quod ilfe talis pofief. for maiorarus putativus fit intrufus exprefse firmat, \& t talem Vocari ipfe Paz in eodem c. $40 . \mathrm{mum} .37$. ơ $3^{8}$. prout videre eft infrà num $44-\dot{\circ} \int$ eqq. netalitate, fundamentum. Quod quando alititurn in fuire gegnoris , , feu hyporhece fufficitieprobare poffefionew illius,

Salgado Labyvinth. Crediti.T am.I.
quipignoravit; ex leg. do que mondum, 5, qfitod dicitur, ff.de pignoribus, lame omnia, ff.de probationib.gloff. inleg.rem alicenam dop pignoratio. actio. Quam conclufionem firmare afferit Angel, Aret. inter con. Alex and. conf. 138 , $n$, r. li, li,2. Afflitus
 pignorib.p. 8.membr. I n. 6 . Guido Papx dec.433-n.6. Mafcard. concl.455.n.4.Menoch.de adipif.r.remed.3.an.158.Peregrin. dec.48. mum.8. idcirco dominiiidefectum in maioratus putativo poffeffore ad hypothecandum nikili obftare. Quod ulterius comprobare intenditex doatrina l.cum quis,, .I. © © $l$. dijpenfatorem, ff. de folutionib. log. eius qui in provinciam If. $\sqrt{2}$ cerrumpetatur, ubi debitores bona fide, \& ignorantia folventes non vero domino liberari faltem exceptione aqui-
tatis. tatis.
Certè doCtor ifte notiffimos juris terminos confundit, 36 quis enim fanx mentis unquam negare portuit, hypothecam, rei alienx, vero domino onon confentiente, nullam effe, \& ad ejus validitatem dominium debitoris effe omnino neceffarium, propofitio eft innegabilis dedua a ex iuribus exprelfis, \& D Doctorum afsecuratione; de quibus abunde fuprà hac 2.part.d. cap.9.exn, 73.cumm multis/eqq. videre poreris, ubiectiam ex $1.59 . \sigma$ feqq. hunc defectum dominili in pofseffore maioratus putativo nullatenus fuppleri per facultatem per eum à rege obrentam ad alienandum, \& hypothecx fubifciendumbona maioratus.
Creditoribus igitur hypothecariis duo funt à jure remedia defcripra pro confequenda re hypothecata. Actio hypothecaria in qua credito omnino probare cenctur dominium debitoris tempore obligationis, quando contra tertios rei pofferfores non habentes caufam, \& c itiulum ab ipfo debitoreagitur; fecus regulariter contra ipfum debitorem, qui non poreft opponere ipfum rei dominium non fuilse, allud remedium elf merè pofsefsorium, quod vocamas Salvianum inter diftum, in quo fufficit creditoriagenticontra tertios pofsefsores probare de pofseffone debitoris ad avocandamporseffionerm, fed non perficitur per eam ius hypothe$\mathbf{c x}$, cum adhuc fubiiciazur coinroverfiz veridomini, qui quandocumque poreff rem fuam vendicare à quocumque pofsefsore, ut dictum eft ; \& in ils terminis Salviani interdiati meri pofsefsorii exprefsè loquuntur Doctores citatià Chriftoph. de Paz, in hanc differentiam ad longum ceriplerunt, de qua videndus erit Negufant. ubi proximè ex nu. 6. © faquentib. ó membr. 3. per totum, ó 3 -part.membr. 3. ex num. 57.

Quod quid remedium nec concedi poreft credirori hujufmodi, cum cenfus, hypothecix conftitutio fuper maioratu per putativum pofsefsorem nulla fit ipfoiure, \&\& fine hyporheca Salvianum interdituum non concedatar, fic in fimilibus omnino terminis probant ex Bart. in log. . . num. 3.\& ibi Salicet. num.5. If. de Salviann. inter. Naita con/; 474 . Roland. à Valle conf. 14. numer. 13. lib. 1. Surdus conj/l.131. num, 11. lib. 1. Gratian, dif ceptat. forenf. tom. 4. cat. 69 T. na. 13. © n. I. © f feqq. Manguillus do evitioniont. quef. 126. nu. 15 . \& furfum.
Deinde quia adhuc in hocremedio pofsefsorio Salviani interdieti impolfibile foret obrinere creditorem contre verum fucce(sorem, in quem civilis pofseffio, naturalis fuit translata à tempore ultimo polselsoris tra, ut omni caruerit putativus, quid dumtaxar detentator dicitur nudus, \& intrufus. Molina de primog. lib. 3. cap. 12. numer. 18. ibi. Ex quibus infertar, quod cum in maioraths succef/Jorem poffoffiocivilis, ó naturalis pertranteat, eliam tertio poffidente, quod penes illum tertium non poteft offo poffefficio vilis, ,nec naturalis; cum dua non porfine unam, aflecume eandem roum in folidume poffidere: fed folum babebis nudans fafli detentationem; ideoquenec poterit pref(ribere, neo alienare fructus, nec competente fibi remedia poffeforia, nee proceder poffeffro illa aliquem effectum iuris, ex bis, que poffeffio producere folet, cum ifa detentatio fatil non fit apea produceYecivileseffectus, ut notiffimum eff, ideoque fic refolvir. Anton. Gom, in d. leg.45. Tauri, num, 117 . ad finem, ece.fequuntur Azeved. inl.8.8it.7. Lib. 5. recop. num 3. © ibi Marien$\mathrm{P}_{\text {p }}$ glofs. 4 . numer. 12 . Mieres de maior ath, 33. part. queff. 23. Paz de tenura cap. 11 , num. I 1 . Pater Molin.de maioratu, di P . 36. mamer. 2. \& Addit. Molin, fuper d.num, 18. Erenim cum creditor in remedio pofsefforio teneatur probare poffeffionem hyporhecx apud debitorem tempore obligationis,qua femper civili, $\%$ naturalicaruit: pernecefse concluditul, in remedio pofsefsorio obrinere non pofse ex d.docto-
ribus.
sibus. Nam quando debitori non comperit interdum aliquod ad confequendam fuam poffeffionem, à qua cecidit, pariter \&c codem modo creditori fuo denegatur Salvianum interdictum; latiffimè comprobat Negufant. d.p.8. memb. 3 . conclu/. 7 -per totans, n. 19. At cum poffeffori maioratus putativo denegantur omnia interdicta poffefforia, ex Molina, \& fequacibusquia nunquam poffedit, pariter Scmulto magis negatur ejus creditori, maxime ubi iam debitorifte poffeffione victus eft à vero fucceffore.
Ad.d.L. cum quis, S. 1. © d.L. eins, qui in provinciam ; cumfimilibus, ut folutio facta domino putativo, \&\& poffefforiliberet debitorem, refpondecur, ipeciale effe favoreliberationis, prout copiosè probavimusin fxpè citatoc. 9.ex クum. 114 .cum feqq. © ex num. 132 . \& iterum ex numer. 106. © feqq.quibus in locis fingularem in hac materia theoricam videbis inter contradus geftos à poffeffore purativo, \& inter folutiones ei factas, \& iterum differentiam inter putativum contrahenters Iuper rebus fuls, \&\& contrahentem foper rebus alienis.

Vides, quam tenuibus, improbabilibus, inapplicabilibus, \& interdumfalfis doctrinis, \& fundamentis leviter movetur Chriftoph. de Paz, in hac queftione contra commnnem Doctorum opinionem; quam invincibilia fundamentatueatur, ut arbitrecur cenfumimpofitum fuper bonis majoratus per poffefforem putativum, ex facultate regia per eum obtenta fuftineri contra verum fuccefforem, quiperfententiam evicit, ut verus, \&x legitimus fucceffor pradictum maioratum ; fed denique ut penitus omnem deponere valeas feropulum, perlege Nos in dit.cap.9. 10.* 11. in quibus urriufque partis fundamenta reperies, \&\& pro negativa, ut nenvaleat cenfusimpofitioex defectu dominii, \& ex nullitate regix facultatis per putativum maioratus poffefforem impetrat , invincibilia multa videbis, quibus refponderi non poteft.
Sedadhuc egononcredo D. Chriftoph. de Paz firmiter tenuiffe affirmativam, fed fub dubio (uum arbitrium aquitate quadam non juridica \$notum foripfffe: moveor ad fie fentiendum tum ex debilibus, \&r inanibus fuis fundamentis, (ut vidifti hactenus) tumquia aufus non fuitref. pondere contrariis aliquibus à fe doctè confideratis fundamentis illorum vim, \&cefficaciam agnofcens, \& fugiens. manique quiaiple Paz in d.queft. 40. ex num. 37. confecutivè, ©cimmediatèaliammovet quaftionem: an qui intenuræjudicio vicit, poffit, licet proprietatis pendente pradictamaotionem proponereadverfusreddituum creditores, \&cemptores à poffeffore purativo impofitorum: an verò opus fit in proprietate quaque vincere ad hoc, ut prædictractionilocusfit. In qua quidem quaAtione nibilominus affirmative reipondir ex fundamenris ftatimrecenfendis. Curigitur tam variè negare actionem verofucceffori, abfolutè vincenti in proprietate, \&t ius conitans, perpetuum, \& invariabile habenti; \& eam concedere, \&\& atribuere fuccefforiduntaxat obtinenti in judicio tenutx, acquirenti ius fortè remporale, inconttans, variabile \& revocabile per tudicium proprietatis, the quotidie accidere videmus; certè ifte author vel de fua inconftantia, \& contrarietate arguenduserit: dum facit melioris conditionis ius dubium, quam juscerrum coneratext. in $:$ L.ordinatus verf.is qui, D. de liberal. eauf.ibi Ne melioris conditionis fit is, quidubie libertatiseff, quam quicerte. Vel credenduseft fub dubio locutum fuifferefpectu veri peffeffoहis, quoad proprietatem, \& dominium maioratum evincentis :cumad hujus quaftionis fuam refolutionem perveniri non poffir, nifi fub pracifa fuppofitione nullitatis hypothece ex defectu dominit, nec non nulle, \& inefficacis regix facultatis per poffefforem maioratus putativum obtenta, ac fimiliter neceffarium erit ei, uti contrariis fundamentis. Imo alia plura dubia longé difficiliora vincere, quę in prioriquaftione, loquente de vero fucceffore abfolutè vincente in proprietare; nihil obftant.

Igitur D. Chriftophor. de Paz, fuam fententiam affirman tivam, nempe fuccefforem in maioratu, qui tantùm vicit intenura, ius, \&c actionem habere adverfus creditores, qui fub byporheca maioratus mutuaverunt poffeffori putativo victo, vel ab cocenfum emerunt fub facuitate regia per eum imperrara ex $x$ m. $37 . \circ$ feqq. fundamentis movetur.
Sed predial quaftioni alia affinis ef (inquit iple $\mathrm{Paz}_{\text {a }}$ ) an qui in tenutavicit, poffr lite proprietatis pendente, predictam allionemproponcre adverfusredditunm cmptorem, an
veroopus fit in proprietate quoque vincere ad boc, wt preditle attionis locus fit; ©⿱ fane dicipofset, qui in tenuta obtinuerit, pradictum iudicum intentare poffe, fi anımadverteramms, ex legis myfterio ©́ eius facto, ef operatione, a die mortis ulrimi Po/se/soris po/seffionem civilem, er naturalem fimal cums domino translaram fui/se in verum maioratus fuccefsorem, of dominus, non veroin intrinfum, © Illum, qui quamquam maior atus po/seffronem babeat ; non tamen illum poffider: cmm crviliter non poffrdeat quawv is in pofseffrome fit : cum alind fit poffidere, aliud in po/seffione efse, lege officium, D. rei vendicatione, l.acquirikur, de acquir. ner. dom. Leg. certe, D. 49 ae precario T enere enim, é poffidere feparantur, iuxta eas, que in capite 1. fuse tractavimus. Cum ergo verus fucceffor il- $s 0$
lo dicatur, qui pro calivero fucceffore à Jupremo Senatu deelaratus fuit, manifefte conffat illsm, qui preceffrt detinuiffe fentum primogenium,non vero poffediffe: cum appud duo poffeffio in folidum detinerinequeat. Vulgari, les. fint certo, §. fiduobus vehiculum, D. commod. leg. duo.D. de precario. Licet non iznorem opinionem veterum Con/ulsorum, quibas placuir civilem poffe ffionem, de qua agimus apud dsos con fifferepoffe: quod equidem fallum eft, ut videre licet ex Accurfio in dicto s.fi duobus, verbo dominium, quem omnesibi admistunt, © boc iure utimur.
Confequens (inquit ipfe num. 38.) igitur eft bune verums 51 dominum ex legali translatione, © iftum, é legitimum poffefforem titulatum exvi fententie tenute, legitimamperfonam babere ad movendam litem adverfus cenfuam cmptores. Ratioe $f$ t, quia cum lez.poffeffor, $\sigma^{\circ}$ dominus fit faElus, © ' à indice talis poffeffor, $\mathcal{O}$ dominus declaratus $\sqrt{i t}$, fruetus maioratus ad enm neceffario pertinent, §. commocum inffitut. deinterdictis, leg. exitus, D. de acquirenda poffeffrone de quo plura incapise decimotertio copiosecongeffi; queibi in/pucienda fum, of nt bi fruClus ratione annuarums praftationum, of reddituam folutionis non diminuantar, in judicio experiri poteft.

Effectus namque (inquit iple numer, trigefimonono) fue $5_{2}$ po Ifcffroniseft, bas hyporhecas recuperare, $\dot{\sim}$ liberas efficere a reddatum folutione, ut in bonis maioratus fruatur, © poffeffronis commodis usatur, of ideo altio ei deneganda non efts cums nec eiobfet defectus dominii,nec poffefforis: nams Lex in eam utrumque tr anffulit, © fententia fic declaravit: © non à die fententie dicitur poffidere, /ed a die legalis translationis. Vterque igitur cc $\int$ aret effectus, fifententia tenute non ef set fufficiens ad hoc, ut qus in ea vic s Alt tonem revocatoriams intentare po/set ; alias enim fi in propriet are obr.nere efset opus, privaretur quis emolumentis po/seffionis,cum hornmreddituum folutio, o annua praftatio pofseffioni detrahant: ftatims itaque diure reme dium proditiup of?, quo ab boc aravamine primogenium liberum efficerepoffir, itt pofleffionis zitatur commodis, necjudicium proprietatis, expectare po/sefsor adftringastwr. Sucut diximus de co qui aliquo citulo poffrdes aliqua bona maioratus: nam quamuis contr a hunc tenuta propans nequeats cum ex diver /a caula poffrdeat. Ex: his, qua in capir, vigefsmo oCtavo fcripfimus, pof ff yamen rei vendicatio adver/us bunc intentari, in quarequirinu dom nium ex parse agentis: ergo /equitur opus non efse vincere in proprietate, qua refervati fuit in femsentia tenute cum dominus, ©) posse/sor per fonttiam, ơ per legem perfonam pabear legitimam adjudicium inintentandum adver/us queslibet, qui eum impediuntati, of fui maior atus commodis, of emolumentis. Cums igitur hi annui redditus impofiti fins fuper bonis, que poffidet, nibil mirums fipredictam actionem propouere queat, ne, ut fuperius diximus, privetar po(se/soris effectibus, dum de proprietace/ententia fertur, que differripp/set.

Rurfus (inquit ipfe num.40. of lequentibus,) quia bic 54 qui poffidet, non poreft proprietatis indiciam proponere, cums ad ad viltum atrineat, in cuius poteftate effe hoc iudicinm differre, © iniuriam viltorı facere, inacta ea que in capite 49. dif- $\$ 5$ ferendafunt. Et confirmatur, nam tenute interdiftums non eft meram, © fimplex, fieut erat in cius orizine, fed mixtum cumproprietate; omnia isaque ea, que in proprietatisitrdicio controvertipo/sunt, eadem of in hac senute indicio examinantur re/PeClu predilite mexture, guemvis alciorem queffionem, feus indaginems requirans sut in cap. 38. plené doonimus c controver/ia itaque /uper poffeffrone finita, ad proprictaus indicium/pect arinon debet ad proponende es ommia,quead emolumenta po/se/soris tendunt, ut /upra offendi : prafertim cum quidqued ad fructus pertionsat de natara indicii semute fit; us in capits decimo tersio animadverti, ef in ea de propriecatis
merit is difceptatar viltor itanue in tenata ad predictam altio－ nemmovendam non debebit proprietatis cau／am examinare in alioisdicio，cum in tenuta de ea quoad hunc effectum（atis fit coznitum，l．I．C．quorum bonor．

Rurfus（inquit ipfe numer．43．）quia poffeffor，quamvis alidis non effet domimus，poteft retinere，petereque ut decla－ retur cenfuum creditores ab eo penfiones，of annuos redditus exigere non poffe，lege uti frui，verficulo quod fiforté，$D$ ． finfusfructus petatur，qui textus loquitur in actione negatoria， ut gloffa，of omnesibi agnofount；qua altione concluditur ins adver／ario non effe，us in $\mathfrak{Y}$ ．equé fíagat inftitut．de allionibus， poffeffori enim bone fidei competet attio negatoria，©o non folum infervitutibus，fedinomni iure incorporali Faber＜o lafon， in diflos．equè fragut，num． 34 ．©＇ 95 ．de actionibus，Baldas inrubrica，C．de ufufruct．Et bonc fidei poffeffori competere aCtionem negatoriam arbitrantur ibidem Angel．numer，II． Faber．numer．34．Iafon numer．56．in dicto 5．aque $\sqrt{8}$ Agat．

Neciterum（inquitipfe n．44）obftabit，dicatur，illum qui in tenuta vicit，in indicio proprietatis poffe vinci：refulea－ reitaque poffe repugnantes，er contrarias fententias：ideo－ que ad boc，utcontrovertiqueat，an ammui redditusvirtute facultat is，fuper bonis maioratus conftituti annullari pof－ fint，omnino in poffeffionem vincentem，$火$ in proprietate tutum effe debere，ut altioni locus fit contra cenfuum emptores， alioquiniudicium redderetur illuforium：nam fo is，quifacul tatem imperravit ad cenfus conffitutionem，of impofirionems fuper bonismaioratus in propietate obtinere，valida manebat cen／unm conftitutio，ne itaque contraria fententie fieripoffent， feciurius effe indicitm proprietatis finiri

Refpondetur enim（iequitipfen．45．）quitn centra obtinnit， juftum ef legitimumpoffefforem maioratus dici；quod fuffrit ad hoc，ut fe defendere queat adverfus cenfuum creditores， of contra cos excipere adfrictumnon effe annuos reditus folve－ re，cum bona qua poffider，non fint obligata，nec potwerint obligari à conflituente，cum per fentevtiam declaratums fit jufè illum non polfediffe，dominiumque，of poffeffionem bono－ rum maioratus in hunc，qui in tenute vicit fuiffe transhatam， juxtatextam in diclalege uti frui ff．© ufusfructus perat．ibi． Quod fifortéqui agit，dominusproprietatis non fit，quamvis
59 fructuarius ius vendifruendinon habet，vincet tamen iure， quo poffeffores，potiores funt．Semper enim attendenduseft fta－ tus，in quo quis invenitur，of fic inftus poffeffor legitime excipe－ re poteff non teneri ad redditusm folutionem，indicium nam－ que proprietatis finiri ad enm non pertinet，leg．moveor．fifer． vus exportandus ven．ubi Accurfins verb．deprehenditur，＊ ibi Bald．num．1．Franc．d．189．n．6．ơ plara in id adducit Pe－ regrimusconfil．I．is n． 7 ．Lib． 4 ．

Hxc funt fundamenta，quibus movetur D．Chrifoph． dePaz，atque amplectitur，hane partem affirmativam， fed nihilominus pro negativa，ut fucceffor majoratus， quidumtaxat evicit in tenuta non poffir movereactionem contra creditores profubvertendiscenfibus fuper maiora－ tuimpofitis，atque venditis per poffefforem putativum， cumfacultate regiaab eo obtenta：plura，\＆ingentia fun－ damenta urgent，quorum nec meminit Paz nec fatisfecit， ut fuarefolutio ruratranfiret．
Primumfit，quod poffeffor maioratus cuius duntaxat habettenutam，dominiotamen，\＆bonorum hypotheca－ rorum propriecate，refervata in illud iudicium plenarium， caret．Ergointerim vel non poterit movere actionem， contra creditores，eorum fabvertens hypothecas，$\&$ ha－ rum nullitatem ob defectam dominii poffefforis putativivi－ etiindicantem；vel pati debet quaftionem dominti fibi motam per creditores ipfos，ab hac ipfe poffeffor fe tueri non poreft；cum dominio，\＆rerum proprietate careat ； ergo quoufque in proprietatis judicio fimul vincat，agere contra maioratus hypothecarios non poterit．

Cerm eft etenim，ut fxpe diximus in hocc．\＆relativè ad cap．9．ex num．59．cum multis／eqq．creditorem hypothe－ carium ius fuum duntaxat fundare poffe in dominio fui de－ bitoris hypothecam conftituentis，\＆ut in hypotheca obti－ nere valeat dominium fui debitoris probare adftringitur ； jurafunt expreffa in locis allegaris．Negufantius de pignorib．， 8．p．princip．membr．3．exn．11，in 4．concluf．Ergo precife fuper hocarticulo，\＆exceptione prajudiciali audiri deber credi－ tor，imò \＆obtinere adverfus poffefforem maiorarus，te－ nutambonorum duntaxat habentem，qui fe dominio de－ fenderenequit．
62 Secundoे，quia licet regulariter nullus audiatur opponens
Salgado Labyrinth．Credit．T om．I．
de iuretertii，\＆fiecreditor volens oppónere dejure，\＆c dominio poffefforis victi in tenuta，exl．locicorpus， 5 ．com－ petit D．$\sqrt{2}$（ervitus vendicetur，$l$ ．$\sqrt{1}$ quis emptionis，$\S$ ．$\sqrt{1}$ vero nullam，C．de prafcripe． 30 ．annor．Quam regulam exornant plurimi mox laudandi．

Tamen hæc regula fallit in noftro cafu，tum quia quando 63 jus tertii eft exclufivum juris agentis ipfo iure，de co poteft reus conventus opponere．Petr．Surd．decif．108，\％1．20．plenè Jacob．Canc．variarum refolut．lib．1．cap．18．de exceptioni－ bus ex n．i $3 . c u m$ feqq．ubi declarat，quando jus rertil dicatur ipfoiure exclufivum juris agentis，おし lib．2．cap．16．de ter－ tio oppofitore，ex num，116．of feqq．Anton．Thefaur．decif． tii，ex num．I．per totam．Barrol．in l．z．verf．quandoqueius ter－ tii，If．de Excepe，rei iud．Ruinus com／．40．numer．7．© 8． lib．5．Burfatusconf．82．num，10．cum feqq．lib．I．Affletis decif．366．namer．6．Scapucinus de Saluian，interd．lib， 2. quaff．16．nu，I 5．Cardinal．Mantic．de ambig．convent．lib． 4 ． tic．8．num．54．Cephalus conf．233．num．25．lib．1．Alexand． conf． $3^{8 .}$ num．6．lib．2．Menoch．confil．1．namer．120．© conf． 79．num．28．\＆conf． 90 ．nam．Io．lib．I．Roland．conf． 15 ． \％． 22．lib．1．Vivius comf．291．in pine，lib．2．Imola in cap．$\sqrt{1}$ quis presbyterornm，de rebus Ecclef．non alienand．latè Tiraquell． in lege finnquam，verb．revertatur，numer． 356 ．C．de recio－ cand．donation．pot Bald，in l．bisconfequenter，§．1．fami－ lieberfcifcund．© inl．cump／ervam，colum，2，ubi Cynus，\＆ Aretinus C．de fervis fugirivis．Ancharanus incap．I．col．I． derefcript．lib．6．Gratian．difcepr．forem／．tom．4．cap．691．ग． 12．Manguillus in tratz．de eviefion，queff．126．ex nsmer． 8. Alexand．Ludovif．decif． 41 5．num．3．Surdus conf． 415 ． 11. 17．li6．3．qui omnes loquuntur quando conventus fuppo－ nit contra agentem，quod com firdominus，fed alius ter－ tius ex eo quod rea fufficit vincere ex non jure actoris，etfi ipfe nihil de fuo probet，l．fin．C．de rei vendicatione．
Ergo creditores polfunt opponere de dominio fui debito－ ris，\＆authoris，cum ipfo jure excludant obtinentem in． tenuta．
Tum etiam，quia quilibet habens intereffe proprium po－$b$ ． teft allegare，\＆opponere de jure tertii，Paul．de Caftro， \＆Alexand，in l．ille iquo，g．de teftamento，D．ad T rebellian． Cephalus couflil． $133 \cdot n, 125$ ．lib．1．Menochius diEto confil．1． ${ }_{n}$ ，121．l．I．Alvenf．con $/ 64, n, 3$ ．Thefaur．dec． $4, n, 7$ ．\＆ex aliliis pluribus Gratianus diclocap．691．ex num is．＇̛ feqq．Man－ guillus ditta q． $126, n .8$ ．Sed creditores omnimodum interef－ fe habent in iure，$\&$ dominio fuit debitoris，imponentis genfum fuper bonis imajoratus，àcujus polfeffione decidit in judicio renutre．Ergo de eo opponentes audiridebent con－ tya fucce－Torem obtinentem in tenuta tantum，fubvertere volentem cenfus impofiros per purativum，à cuius dominio jus eorum penitus depender，ob cujus defectum creditori－ bus lis movetur．
Maximè fiam poffeffori vincenti in tenuta mota fit lis 65 fuper dominio，\＆\＆majoratus proprietare per putataivum victum；quia runc creditores poffunt opponere poffefori maioratus agenti iad fubverfionem，\＆$\&$ nullitaretem cenfuum de dominio debiroris，\＆de lite pendente，ex doctrinL Jacobi Cancerii variaram refolutionum lib．1．cap．10．de ex． cept．$n$. I 4 in $\operatorname{in}$ ，ubi dicit，quod emphyteutra agenti utili rei vendicatione，polfeffor conventus non poteltobiicere， quod cecideritab emplyycufi ob non folutum canonem， vel ob aliam commifficaulam，cum hoc uuris defectus de－ pendet à voluntate dominiditedii，nondum cam decla－ rantis，arque ideo hociustertii non eft exclufivum juris agentis iproiure，fed fecuundario，\＆\＆caufativè declarante demùm dominio．Ar ipfe Cancerius dition． 14 ．in fine，ita limitat：Cenfoo famen，quod fidominn spro recuperatione rei， cepiif set movere litem，quod tall icafs ille，quir rem det inect，pof－ 66 fef excipere adverfus emp hyreutram a，asentem de iure domino，
 －leg it a tamen， 5 ．quoties，D．ad Senatu／comjult．Trebellian．
Secundò pro hac parte facis，quia cum fucceffor maiora－ 67 tus hicexeo，quod folum in tenuta obrinuit，non habuit jus plenum，perfectum，\＆abfolurum，nullatenus pote－ rit movere litem concratertios fuper jure tangente domi－ nium，\＆proprietatem bonorum majoratus，nec ad ea aotionem haber，ne fart damnum，\＆prajudicium ei，quil ius in dominio，\＆s proprietate haber，\＆\＆de emphyteuta，fendatas－ rio，ufufrucuuario，\＆fimilibus，quos non polfe movere，nec fubtinere litem fibi moram fuper dominio rei，nec fenren－ tiam contra eos la ram dominis directis，s，propriectatisigno－ rantibos nocere poffe ；copiosè diximus in noftris com－

Dd 4
4 menta－
mentariis de regia protectione, 4.part.cap. 8. ex num. 130. cum multis leqq. © in cap.8. ex nu. 273. ©~ 327. quibus adde Caltillum intraEt ats de n/a fratl. cap. 34 .evnum. 5 . Pinellum de bonismaternis, 2.part. lib.1. a num. 68. Cavalcanus de nfufruct. à пum. 125 . pleniffimè Paulus Parifius in repetit.l. (epe, n, 10, 12.13, 14, 15, 16, D. dere indicata. Gamma decif. 266. p.2. \&e facicratio text. celebris in l. 2. Cod. de ufufruat. ibi: Verbis tefamenti, que precibus in/erviffi, nfumfruct. tibilegatum animadvertimus, queres non impedit propriet atis domininm obligari creditori proprictatem, manent (/cilicet) integranfufructu.
Tertiò, \& ultimò hæc negativa pars probatur, nam fi admitteretur tenutariusifte ad fubuertendos cenfus impofitos per poffefforem putarivum ob defectum dominii, \& facultatisregix, in quo fi tenutariusipfe obtineat: daretur occafio ferendi contrarias fententias contra, \& pto creditoribus: nam cum fucceffor folum obtinuerit in tenutd., maioratus: porelt fortè vinci in đominio, \& propietate, \& victus in tenuta legitimusin proprietatis iudicio fucceffor, \& dominus declatari, quo cafuindubıè creditores modo viditunc recuperantius hypotheca, \& ius pignori per acquifitionem, vel recuperationem dominili fui debitoris convalefeit, \& reintegtatur, iuxta rext. in $\frac{1}{}$ cum res que nondum C.f faliena res pignori data fit, l.I. in princ.ff. de pignorib.rem alienam, D. depignor. att, in fortioribus termens dererminantibus, quod fi remalienam debitor pignori, atut hypotheca dederit creditori, qui pottea dominium. quæfierit, pignus \& hyporheca convalefcit. Hugo Donellusintr. depignorib. 6.7. per totam. Negufant.de pignorib.2. part. membr. 3.ex num. 55 .cum $\int$ eqq. Ubidiftinguit inter creditoremfientemrem pignoratam effe alienam, vel ignor rantem, \& uberius mirabiltter declarans hunc articulum in 8. p.princip. memb. 3. in 5.concl. ex nmm. 13. ubi in propo-
fito noltrotractat de creditore hypothecante rem, ad quam jus habebar, fed poffeffio apud alium tectium erat, ut quandacumquerecuperet poffeffionem, reconvalefcit \& confirmatur hyporheca creditoris, efactio hyporhecaria directa, ex d.l. t. in princ. D. de pignor. of l.3.夕.cum canfa, D.qui por. in pignarib. habeant.

Quofuppofito fruftratoriumredditur primum iudicium contracreditores majoratusintentatum per tenutarium polfefforem, \& resjudicatacontra eos obtenta devento ferviret: fi poftanodum per diAtum debitorem ipfe renutarius in proprietate vincatur creditores pracisè contra, futin debirorem favorabilem rem judicatam, contrariam priorireportantem obtinere debent ob recuperationem dominti in bonis maioratus, novitet confequati per fuum creditorem ex rejudicata in indicio proprietatis, \& ob confirmationem juris creditortm in fua hyporheea. Arque, ideo daretur occafio ferendi contrarias fententias fuper eodemitue, \&́caufa, modò contra reum; modò proco modonegando creditorifus, \& hyporhecam in bonis mato-
71 ratus; modoे declarando jus, \& hyporhecam eis competere fuper eifdem bonis, contratext. in $l$. cognitio, g. $\sqrt{6}$ plures. tbi Nevarie indscetur, $D$. delib. canfl.fingulis. ibl, Maxımé fidiverfa pronuntiaretur, D. de except. ret-iudic. ubigl. fubdtt: Nunc pro attore, nunc pro rea. Ergo fuccefformaioratus, qui in tenuta dumtaxat fententiam reportavit, audiri non debet contra creditores maloratus, ementes cenfumà purativo poffeffore cum facultate regia: quoufquelis fuper iudicio proprieratis finlatur, \&f in eo fimul obtineat, velomnino pati debet controverfiam dominil eidem motam per creditores conventos. Quod argumenrum licet propofuerit Chriftoph. de Paz, in d.c. $40, n, 44$. \&) feqq. non ita explicitè formatum, riec cidem tamen perfeetèrefponfum prabuit.

## 72

 rionem Chriftoph. de Paz fuftinendam, non tamex fuis fundamentis, (qua prorfusnon convincunt, nec concludunt, necaliter diluunt, qua in contrarium confideravimus) quàm ex aliis longè fortioribus per Nosconfideratis, tum ex communiufu, \&x praxi univerfali, quaexperimur, poffefforesmajoratus in folo renutic judicio, obtinentes tanquam legitimos adminiftratoreslites movere activè, \& paffivè in is omnibus, quax tangunt bona maioratus, tam refpectu dominii, quàm poffeffionis, agere, \&c bx fententiæindubié, \& abfque controverfatus factunt indttinctc contra quoslibet facceffores, \& eis profunt.73
Tumeriam quoniam in eifdem, in quibus verfamur terminideterminavitnofter hic Senatus Vallifoletanus in.
caufa Domin, Gondifalvi Enriquez, qui pofquam tenuit fententiam tenutx in confilio fupremo contra poffefforem purativamfupermaioraruilluttiffmæ, necnonantiquiff:ma domus de Villalba (quam nunc poffidet Charus mihi Domin. Alphonfus Enrıquezà Sotomator Confenator nofter) movit lites contra omnes maioratus credttores, qui ex facultate regia impetrata à putativo poffeffore, poftmodum victo, cenfusabeo emerunt impofitos fuper eodem maioraru, ob nullitatem creationis, \&i defectu dominii, 8 per confequens fubreptitix facultatis, \& hinc inde caufis acerrimè ventilatis, \&z accuratè valde per utriufque, partis famofo advocatos fundaris, in urraque inftantia fententix prolatæ fuerunt anno 1635 , in favorem tenutarii, \&c cenfus nulliter fuifle conftituros iuridicè ob prafatos defeeus determinatum fuit.

Deinde quia ifte fucceffor iuftè, \& legitimè poffidet aut- 7 thoritate Senatus, \& judicis fententia, l.iufte poffidet, $D$. de acquirend. poffeffio. Bartol. \& DD ibidem. Jafon, in leg. elam poffidere, num. 20 . codem tit. © in leg. If quis id quod, num. 33 . ff. de iurı/dict.omn, iudic. Tiraquell, in leg. 9. connub. in princip. Torniel. con/.79. num. 55. Surdus conf. 36. nam, 17. © confil. 39. nam. 10. \&iudicis authoritas tribuit bonam fidem, Crotuscon/.62, numer. 21 . vol. 1. Menoch. conf. I137. num. 3. 夭 4 © in trait. de recup. polfeff. remed, 15. nam. 593 . Afflictis dec. 218 . in fin. Ludovil. decif. Lucenf. 7. nam. 7. Saztus con/. 18. num, 12. \& polt plures alios Marius Guarba dec.89. num. is.© jeqq. ©̌ iudıcis fententiam obtinens, \&c poflidens habet iuttum titulum, \& habilem, nedum ad fructuum perceptionem, fed ad prafcribendam rem l. Pomponius, §. fiinffuindicis, \& ibi plene notatur ; ff. de acquirenda poffe fro.leg.3. in fin. Ff. de public. leg. 3.5.idems quaritur. If. de reb.cornm Alexand. conf. 24. numer. 19. vol. 5. gloffa in cap. facerdotes $15 . q u a f t .3$. Baidus de prafcript. I. plart.part.3-princip, quaft.11, numer. 2. Sacca conf. 58. num. 15.Landerch.conf.68.nam. 6. Nevizan. conf.77.namer. 22. Burfatus conf.63.num. 30. Becius conf.95.nam. 24. Menoch. dictoconf. 1173 .per rotum. Giurba d. decif. 89 . Jub num. I 5.86 qui iultam habet polfelfionem ret, fundat interim in proprietateipfius. Latè comprobat Jo. Garcia de nobilitate gloffa 1. § 2. ex num. 3- probatur in leg. 2. leg.cumres Cod. de probat.leg ob matoratum 1. Cod.ne nxor. promarito, notant poft gloti. Bald. Salıcet. \&\& Cattrenf. ia ditta leg. 2. Menoch. deprafumpt. Lib.3.prefumpt.100.nu.s.Lucas de Pennas in l.3. Cod. de apochis pablic. lib. 1. Cancerius lib. 2. variar. cap. 4.nu.33. Ofualdus ad Donellum lib.20.c.7. litt. A, qui produnt, in dubio poffefforem rei prafumi dominum eius, d alins inferiusallegandin. 79. \& quia idem operatur præfumptio, quod veritas, donec contrarium probetur. Ut tradit gloff. in leg. penul. 5. C. de periculo tutor. Bald. in lege I. num. 18. Cod. de fideicommiff. Decius in Rubric. de probationub. numer. 13. Sanchez in fumma lib. 7. cap. 7. numer. 19. toms. 2.

Hinceft, urille, quipro domino juftè ${ }_{3}$ \& bona fide, poffidet, etiamfi à vero domino res poffit evinci, interim hamen poffeffor rem fuam dicere porelt, quod aliquos effeetus civiles, ut ad habendum actionem, exceptionem pro ipfare, eam defendendo, aut recuperando, \& ad præferibendum, licèt aliena fir, \& ad alium pertineat, ut probant Rebuffus in l. bonorum appellat.ff.de verb. $\sqrt{13}$ nif. verf. in bonis autem. Joan. Gucierrespracticar. lib. 3.queft. 42. n, 35. Thomas Sanchez de matr. lib. 6. difp. 3 1. num. 4. poffeffor enim bonæ fidei dicirur quafi domınus, \& quafi dominium haber, cui comperit rei vendicatio, quæ vocatur publiciana ex toto tituloff.de publician, in rem actio. prout latè poft iura, \& Doctores profequirur Alvar. Valafcus de iure emphyteut. quafl. 13. num. 7. facit text, in leg. non ideo minus, D. de rei vendicatione in hæc. Non ideo minus recté nofrum effe vendicamus quod abire a nobis dominium (peretur. Quam exornat Marzar, in eputome, de fideicommiff. quaff.91.n. 2 . Molina de primozen. lib. I cap. 19. nsmer.... Peregrinus de fodeicomm, art. 40.num.6. Foncanella deci/. 298. num. 4. \& 5 . text.eft etiamelegans in leg.magisputo, §. /ipapillus, el primero, ff. dereb.cornm, dererminansquod fi pupillus alicnum fundum bona fide poffideat, non polfe illum rurores fine decreto altenare, nam etiam ut dicit gloffa ibi.verbo, ille, ille eft quafi dominus, cum habeat actionem publicianam leg. 1. D. depublic. exornat Tiraquellus de retr. lignager. §. 1. gl, 2, n, 38. Ergo fucceffor maioratus qui jufto titu$10, \&<$ bona fide, \& fenatus authoritate, ipfius tenutam habet, legitima perfona dici deber ad bona maiorarus tuenda ${ }_{2}$ \& defen-
\& defendenda movendo litem, \&actiones, \& exceptiones
pro eis competentes, ficur jus habet ad ea adminiftranda tanquam propria.
Erconfirmatur, quia tali jufto poffeffori majoratus, ficuti Prelato putativo dignitatis poffeffori bonx fidei eft facienda folutio fructuum, \& redditum dignitatis, illique ? eft praftanda obedientia, non autem habenti proprietatem, poffeffionetamen carenti. Probant Bald, in l.t. nsm. 73.76 . of num. 77. Cod. de /ervitut. of aqua. polt Innocent. incap. in litteris num. 3. of 8. de reftitut./poliat. Galparde Perufio in tract. de refervat. 5 . quacro primo num. 2 . Simoneta de refervatione, quaff. so.num. 19. Rota decif.9. de caufa poffeffion. of proprie in novilf. ubi habetur exprefsè, quod poffeffor beneficit ex fola fua poffeffione poteft exigere, \& vindicare, bona, \& jura pertinentia beneficio. \& dignitati, quos refert, \&x fequitur Hieronymus Gonzalez de menf. 'ّ̛ alterna-
78 tivagl.45.5.2. num.17. © 18. quoniam Pralatus, cujus authoritas controvertitur, \& difputatur fitamen talis pralatus eft in quafi poffeffione dignitatis, poteft exercere, omnia quar pertinenteidem dignita i, \& valent omnia qua gefferit refpectivè ad adminiftrationem, (uorum jurium , ac jurifdiCtionum: quia per hoc non prajudicatur dignitas, fed potius jura ejus confervantur, prout in affenfu praftando Vaffallo, ad alienandum feudum probat per gloffam in cap.1. de fchi/maticis, of tradita per Bartol. in $l$. creditor.ff. de folution, indubitabile dicit Mandell. de Alba inconf.61, ex num.8.\& fignanter num. IO. com. 1. \& nos hac 2. p. cap.9. ex num.56. ơ Jeqq. qux doctrinæ omnes fingularifiom funt ad propofitum noftrum.
dum equia iftelegitimus majoratus poffeflor interim. dum non vincitur in proprietate, juris prafumptione dicitur rei dominus, juxta text. in l. five poffidetis, C.de probat. l. Itribus, Cod.de agricol. ©́ cenfitis, lib. t1.l.quidam in fuo ubi Bart. ff. de condition. inffit.l.2. © l.4. de probation. l, fin.C. de reivendicat. Afflict. decif. 23.num, 5. \& Doctores in cap. ad Sedem de reftit./poliat. Marian.Socin. in conf. 135 .num. Is lib.2. Berotus in conf.79. nam. 14. ór in conf. I 11. num.13. Bal. in l. I. col.1.poft num.1. Cod. fide moment. poffeff. fequitur Jaf. in 5 . fic itaque, col. 5 . in in. inftit. de action. Menoch. de recuperat. remed.g.num.32. Alexand.conf. 10. num. 14 . volum. 4 . \&e Guido Papx in tract. de prafumpt.num.19. Malcard. de probation, comf. 540 . num.21. © 22 . \& plurimi alii conducti $/$ upr. ex num. 75 . ó feqq.
80 Comprobatur etenim, quando, tenurarius movet litem contra creditores, principaliter agit de nullitate, \& defectu dominii debitoris hypothecantis bona majoratus, atque ideo bona majoratus, qua poffidet de prafenti, effelibera nexibus hypothecx, quo cafu dominium deducitur incidenter: trinc namque fufficir poffeffio rei, de cujus libertate agit, effe penesfede prafenti, ex qua prafumitur dominium, \& folajuris dominiip prafumptio fufficit, ad obtinendum, ut teftatur gloff. in l. /icuti, 5 . (ed// quaratur /uper verb. poffefforis, in in. © fuper verb. declarari, in fin.ff. $\sqrt{8}$ fervitusvendicetur, l. i. \& ibi Accurfius verb non nocef. ff. de acquirend. poffeff. Paul. Caftrenf. in conf. 4 . incipir in caufa mora, nam.3.ver/.tamen quia domsinium deducitur, volum. 2 cumaliis sadductis à Boerio quaft. 42. num.8. \& à Campegio in tract. de teffib. reg.399. verf.quantoquia, \& docuit Bart. in l.quidam in fuo num. 4 . verf./ecundo ca/u ff. decondit. inftit. quen omnes fequuntur, tefte Barbac.conf(80. nam. 7 . lib. I. Socin. conf. 112, num,22. © 23 . lib.4. Socin.jun. conf. 13 5.n.3. lib.2. Deciuscon/.221s num. 4. Alciatus refponfio 319. nums. 1. Cephalusconf. 63. num.1 3.lib.I. Alexand.conf. 10. num. 4 .vol. 4 . \&-latê profequitur Lanfranc. de Oriana intralt. de teflibus, num. 143. © /eqq. \&c fingulare dixir Guido Pap., fingul. 952. 1 num.2. Mafcard, de probation. conf. s40. ex nam. 8. cumb/eqq. of ex num.17.reddentes ex emplum in poffeffore movente aCtionem confefforiam ad ferviturem. rei fuæ debitam: nam cum in hoc cafu principaliter deducat in judicium fervitutem, fecundarioे \& incidenter deducir dominium rei, quam poffidet, ut fufficiat ad ejus probationem deducere poffeffionem de prafenti, ex qua prafumitur dominus.

Er in comprobationem mirabilia facit affertio Alvari Valafci in confalt.194, ex num. 37. ufque ad num. 32. ubi fic ait: tilud tamen maxime notabis;, fifficere dumt axat efe in poffeffione adminiftrationis majoratuslicet non fit verss, nec legitimus adminiftrator; ut pofita agere prorebus majoratas vendicandis, of etiam pro juribus majoratui compecentibus per actiones de quibus/uprà, queprobatur à omili, qui àqui eft
in poffeffone beneficii, vel prelatar e poteffefficaciter agere pro juribus illius, © debitoresnon poffunt replicare defectum tutuli, maxime (ipoffesfio mon fit recens. Vi determirat Abbas in cap. nibil, colum, fin, de electio. Imola in Ciem. I . ut lite penden1e. Optime Anton. Capicius decij.6.num,6. facit quod notat Federic, in conf. I3.incipit parrochianus, name etiam prelatus intru/us, quitamen communiopinione reputatur verus prelathis, continetar in commiffione, of re/criptopontificio alicujus can/e directo prelato talis locii, ut per loannem Andreams poft Vincent. in cap. venerabilem, quif filli fint legitimi, quems Jequitur Capicius allegat.89. verf. © quoad omnia, Compro- 83 batur etiam in juribus/ ccularibus, of prophamis, ut puta, Servitutibus: name poffefor fundi, cur debentur /ervitutes, poteff proillis agere, of Jufficit probare fe poffefforem, \&f pro domino habitum, of reputatum licet/s verum dominum non probet, quamvis actioconfefforia talis fit, que de le non competit, nifivero domino l.2. 5. bac autem ff. $\sqrt[1]{ }$ fervirus vendicetur. Et ita determinat gloff. recepta a Bart. © aliis ibi in 1 . Sicuti, 5. Jed fiquaratur verb. quispoffeforis in in. ff. illo tit. Sifervit, vend c.Bald.ơ Alexand, in l.fiprius $\sigma$ ibi laf. col. 8. If. de novi oper. nuntiat. Guill. I. tom. fol, 16. column.4. Vnde codem argumento fufficit, quem effe on poffeffione major ttus, of haberi provero odminiftratore, licet veri non fit, ut 8 poffit agere prorebus, of juribus majoratnicomperentibus: maxime quia iffi unt actus adminiffratiomus, of confervationis, Of non alienationis, \&cc.qux ultima verba notanda funt ad ea, que fuprà diximus, num. 44. conftituentia differentiam inter agere pro rebus majoratui pertinentibus, quod tangit adminiltrationem; \& inter alienationem earundem. rerum, qux tangunt dominium, \&\& poteftatem poffeforis: \& verifuccefforis.

Et iterum protinus ipfe Valafcus in con/uleat.proximè feq. 85 195-ubi a principio agit de poffeflore majoratus purativo, ut poffit exigere penfiones, \& debita, non obflante oppofitione defectus dominii poftmod um ex num. 6. fic alloquitur: Quod folocatio vel emphyten is fir facta ab anteceffors, tunc vidi if dicatum, benepoffe eriam aff erriquafionem dominii majoratus, © juris agentis, of pofle regarijolutioncm penfronis etiam exiffenti in poffeffione admumiffand, of repytato provero adm iniffratore, of movebantur judices, à conirario fenfu text. © eorum qualcribume Bart. Iaf. © aliuin d. I. (iurbene, If. de condit. indeb. Sed profocto (inquit iple) fuit malè judis atum. In primis quoad denegationem /olutionis penfionis: quia fuccefor in majoratu videtur continuare pofleffionem anteeefforis adver/us colonos ipfius majoratus, widicitur in haredibus, quos coloni negando folurionems, videniur /poliare. Item fuit male judicatum, quatenuspermiferunt colono, feu. enploytente referre quafionem dominii exiffenti in poffeffione adminifrrandi: quia in illo contralta videtur effe ddens cum adminifiratore, o militant jura, of rationes, de quibus fupra. Et certé equivocarumt maximé inillo dootifinm, Salva eorum anthoritate, \&xc, in quo rect c̀ loquatus fuut ipfe Valafcus.
Quantum autem ffatim limitat num. 8. of 9 .in hrec: 87 Ouod fiexiffens in poffeffome adminiffrandi majoratam, tamquam verus adminiffrator agat utili rei vendicatione contra emphytentam: petendo rem ipfam emphytente commiffe nomine, ant alias, tunc veriffimame eft, ©゚ extra omne dubiums pofle illireforri quaftionem dominii abemphytenta: quia cums agitur rei vendicatione, poreff conventus excipere de donsinio, boc eff quodagens dominus non eff, quia in rei vendicatione non dijputant, an reasconventus babuerit caufam ab azente, Jed an actor fit dominus. Et de hoc eff rext. in leg, altim. Cod. de rei vendic. \&cc.

Sed procul dabio decipitur, ipfe etenim Valafcus obli- 8 tus prorfus principits juris hunc articulum tangentibus, \& à fe antea confideratis, fuummet difcurfum diftinxit, etenims poffeffor putativas, fi reputatur legitimusadmini- 89 ftrator (ut ipfemer profitecur) \&ragit nomine dignitatis, \&c majoratus, prorebusadjus, \& dominium majoratus pertinentibus ; fruftra majoratus poffeffori non. agenti ex propriojure, \&e perfona objicitur defectus dominiffii cum dumtaxat agar tanquam adminiftrator de \&e fuper dominio majoratus, \& eo nomine rem vendicat, \& ipfa dignitas, \& majoratus atrenditur, \& eft qui agit, \&c dum reus comventos de defectu dominiifnon opponitipfi maioratai, cui dominium ineft \& attenditur, nibil reo prodeffe poterit juxta. text. in leg. d.fin. Cod, de reivendic.qualoquitur, quando defectus dominii opponitur actori ipfi. principaIh, agentiex fuo dominio: non vero, quando oppontur
adminil̂̀ratori, tutori, aut procuratori alieno jure. agentibus.

Marius Giurba de fucceffro. fandi, 5.1.gh.4. num.14. afferit, quod feudum, cum homo fit licet mutus, utitur minifterio, induftria, ac diligentia feuedtarii, poffidentis, in $j$ is quibus indiget, ut fibi ipfi loco fui, \& vice tanquam pica, \& organum petat, \& agat, fuamque gerat vicem, \& reprafenter, geritque feudatarius vicem \& perfonam feudi exl. venditor, ff. de beredit. vel action.venit. Afflict. conffis. flatuimus, num. 58.rubr.37.lib.1. Balzaranus conftit. Jive reali.rubr.103. lib.1. Marin. Frecia de fubfeudis, lib. 3 .forma 2. quia num. 5. Larata conf.3. num. 39. Camillus de Carte, diverf. feud. 2.part.5.2. num.2. ©் 3 -quod \& idem dixerat ipfemet Giarba in decif. so. nam. 5.quad penes ipfum feudum reintegrandijus \& actio refidet, ut hominis muti perfonam, per gloff. in conftit. confuetudinems pravam, rub. 31 . lib.3. Georgium allegatione 5 . num. 72. 5 . (emper autem, num. 2. fol. 4 .

Et in terminis noftrum difcurfum pulchrè comprobat Milanenfis l.I. deci/.8. num. 329 . © 34 I . dumafferit, quod poffefore agente ad recuperationem bonorum feu refciffionem vel nullitatem contractus, gravantis feudum: feudumipfumeft quiagit, seloquitur cum lingua poffefforis, adeo ut iffidefectus dominil oppofitus nihil relevet opponenti, necaftringitur fe dominumeffe probare cum. fatis fit ipfum poffidere feudum, ad effectum recuperandi bona, \&e detioendi; allegatadid gioff. in conftit. conffitusionem dive memorie, Parif. de Puteo in tractath de reintegrat. fend. fol. $\mathbf{y 2 6 .}$ \& Andream in tif. de controv. inter mafchl. ©f famin. veninque coiplo quod adminifratorio nomine rem u vendicant, fimul fatentur dominio in re vendicata, \& jure proprio carere;\& ideò exceptio defectus dominii per adminiftratorem non percutit punctum, nee operatur contra perfonam majoratum reprafentantem, cujuseft dominium \&*cujus nomine agitur, vel porius ipfe maioratus eft perfona, qua principaliter agit, piobant poft alios Chriftoph. de Paz in trallata de tenuta, cap.69, ex num. II. ubi, quod feudum eft perfona ficta, quam feudatarius reprefentat, \&\& itte fungitur vice duarum perfonarum propria, \& intelleCtaali, \& in tangentibus feudum magis attendirur perfona intellectualis $\& x$ ipfum feudum quam perfona propria. dicens quod Baroreprefentat ipfum feudum, quod nefcit loqui. Novar.conf.6.de jure jurand. inquit, quod majoratus eft dignitas feu perfonafiota diverfa à perfona cum poffidente.
Haec omnia refert \&e fequitur D. Joan. Baptifta Valenzurela Velafquez in conf. I56. ex num.78. cums /eqq. ubi poltquam probavit, diverfum effe ius competens perfonx poffefforis majoratus, à jure fpectante ipfi majorarui, ex hac jurium diverfitate, latè \& optimè infert ex num.82. cum mulfis feqq. quod quando poffeffor majoratus tanquam talis agit, \& nomine ipfius; attenditur perfona ficta majoratus quam. repraefentat non fua ipfius poffefforis, exll denique s . fin.ff. deminorib. Surdus con/. $140, n u m, 16$. ©́ de alimentis tit. 1. queff.39. num, 6, Florian, in l.T itia, g. fsea conditione num. 3. ff-de legat.2.dicente, quodquidquid facit perfona reprefentans, videtur fieri à perfona reprafentara, nec infpici debet per quem actus expediatur, fed in quem ejus effectus dirigitur. l.fflegatarius, Cod.delegatis, l.cum filio, ff. de legatis 1. L. í defunctus, C. de fuis of de legir.hered. Ludovic. Gomez in cap.1. num.77. de refcript. in 6. per cap.dixi, de confecrat. diff.1. Hieron. Gonzalez adreg.8. Cancellar.gl.9. S.2. num. 38.5 . 3 . C.deliber praterit. Vincent. de Anna alleg. 97.num.2. l.qui mihi, ff. de donat. l.f fextraneus, ff. de jar. dor. l.unica, 5 . videamus, C.de rei uxor, affion. L.fideicommi/sa, 5 . cume/set, cु g. inter dum de legatis 3 .

Rectè faciunt verba Bald. in l.terminato, Cod.de fructib. © litiam expenf. num, io. ibi, qua fine officiofierimon pof sumt, aboffociofacta videntur, perfone fui minifterinm praftante, quia officium fine perfona eff in actu primo in forma fubffantiali, fed non in aClw fecundo in execatione, \&c. \& rectè explicat ipfe Bald. in conf.159.mum.5.vol. 3.dicens, quod qui nomine rei publicx gerit nihil agir per fe, fed ejus miniterio, tamen organicè per eum agit, \&k magis'attenditur, virrus principalis, quam virtus organica, refert D.la Rea decif.45. nиm. I.
Et quod quando poffeffor agit fuper re, \& juribus pertinentibus ad majoratum, nomine majoratus agat; probat
per plurima jura \& Doctores Chriftophor. de Paz de tenura cap.43. ex num.7. © feqq. ubiquod propterea ipfe majoratus eft qui agit, vel convenitur; non perfona poffeffori majoratum repræentantis, quod in tantum procedit; nam licet pralatus Ecclefix aut dignitatis feipfum exclufit ab agendo fuper bonis \&\& juribus dignitatis feu Ecclefix: potett nihilominus nomıne Ecclefiæ aut dignitatis agere, non nomine proprio, Caputaq. deci/.182. nam.2.9. of /eqq.p. 3. Rota diverfor, deci/.881. num.3. © 4.part.4. Seraphin. decif. 1417. num.3. Oliver. Beltram. in annot, ad Alexand. Ludov. deci/,116.nam,5. © ad deci/246. num.2.optimè explicat videndus Ludov. Poft. de manut. obferv. 57. ex num. 102. cums feqq. ubi plurimos alios allegat.
Indeque fit, ut eleganter probatipfe Dom. Valenzuela 97 in d. conf. 156 . \& fignanter ex num. 86 . quod poffeffori majoratus agenti nomine majoratus contra debitores ad credita majoratui debita non objicitur compenfatio debiti, quod ex fua propria, perfona debet ipfe poffeffor, non verò iple majoratus, cujus nomine agit, cum hujus refpectu alienum \& diverfum debitum fit. Ad quod plurimos Doctores allegat, ad fimilitudinem tutoris aut curatoris petentis creditum pupilli, \& ejus nomine agentis contra debitores, ut ifti non poffint objicere compenfationem crediti, quod debertutor: vel adminiftratorex fua perfona. Ubi plurimosallegar, \& eft rext. famofus in leg. id quod, ff. de companfationibus, id quod (inquir Confultus: ) pupillornm nomine debetur, fitutor petat non pof se compenfationemo objici ejus pecunia, quam ipfeturor fuo nomine adverfario debet, \& comprobat Cattillo controv.fom.4. cap.40.ex mim. 8 s.ơ num. go. cum /eqq. ubi an quis proprio nomine conventus poffit objicerecompenfationem alcerius quantutatis, quam fibi tanquam procuratorialterius actor debet, \& de aliis fimilibus, de quo alibi abundè diximus 3 .part. cap.6. §.anic. per totum, \& pleniffimè per Antonium Amat. var.refolut.c. 17. e.: num. I. ơ per tot.

Quo pertiner, quod quando Pralatus, vel rector Eccle- 99 fixe agit in judicio nomine ipfius Ecclefia non poteft reconveniri pro re ad ipfum Prælatum, \& non ad Ecclefiam pertinente. Alexand. de Nevo in cap.at ficleric.nu. 3\$.verf. quartuscafus, of in verf. tertius cafus, de judiciis, of itcrum fub codem num. 39. ver (. quintus cafuseff. Hieronym. Papon. conf. 58. nam. 51. of 52. lib. I. Carol. de Graffis in traCtatu de effectu clericatus effectu 1. num. $77^{8}$. 78 1. o' num. 785.

Qux omnia rectè comprobantur ex eo quod majoratus, dignitas, Ecclefia vel, officium tanquam perfona ficta, \&c reprefentata haber dominium, \&c poffeffionem rerum, \&\& jurium ad eam ex fpectantium, \&\& poffeffor feu Pręlatus eam reprefentans adminiftrationem, \& ejus earum non fimpliciter, fid agit, vel convenitur nomine majoratus, \& dignitatis, tmòlicet ifte moriatur, non ob id vacat poffeffio,jurium, \& rerum ad dignitatem), \&\& majoratum (pectantium, quam potius ipfa dignitas retinet, \& confervat penes fe, tanquamperfona ficta, \& reprafentata, adeò ut quod ex feipfo iple poffeffor, \& pralatus non valet agere, femper admittitur nomine dignitatis, \& majoratus, in quo principaliter, \& intrinfece jura refident. Nam. licet perfona reprafentans deficiar, nunquam tansen deficit ipfa perfona ficta reprafentata, quax nunquam moritur. Hxc omnia probarunt mirabiliter Bocacius de interdıCt.ati ppffid. cap.2. num. 91 . Rodoanus despoliis, Eccl. quaft. 14 nums. 30 . ंf queff. 15. mum, 12. Tufch. verb.po/se/s. conf. 432 . num.1. © 2.optimé Pontan. de /poliis, quaft. 12. ex num.6. é quafl. 14. ex num. 16. ipre Rodoan. de /poliis, queft. 7. n.35© d. queff.14. num.28. ơ 29. ©́ quaff. 15 .num. II. Tiber. Salutius in praxi Aud.cam. lib.2. cap.1. in in. Ludovir. Cenc. de cenfibus quaff.89. num. 12. Nic. Garzia de benef.P. 5. cap. 5ex num.15. -6 (eqq. ex num. 57. of num.38. ©ீ num.142. Chriffoph. de Paz de tenuta cap. So. num. 25. Cyriac. controv.lib.2. contr. 300.ernam. 38 . \& furfumlatiffimè poft innumerabiles Rota decifiones, Ludovif. Poft. de manuf. obferv. 55. ex Num.89. cum maltris /eqq: \&c omninò videndus mobferv. 73. ex num.104. maximè ex n.12.©ீ n.124. ©ீ obferv. 57 . ex num. 102. © Jeqq. quibuslocismulta videbis ad propofitum. Doftrum.
Audi infuper Valafcum de Avendano in l.45. Tauri,gl.6. num.7.dicentem, quod majoratus eft quardam perfona, fictaaj jure reprafentata, velutiquidam homo mutus, qui fi poffer loqueretur ; ex Ifernia lib. 3. conffir. Sicilie tit. de rei u.xor. allio. per text, in l. peculism nafcitur ff. de peculia, L. s.
4) de/peculat./ervis, $l$. mortuo, ff. de fideju/sor. \& quodiple majoratus poffidet omnia jura, nec non privilegia, Se effectus fucceffionis tanquam perfona ficta, \& poffeffor nomine ipfius poffidet, miniftrat, \& agir, quilicet moriatur jara omnia refident penes majoratum integra, qui nunquam moritur, nee mutatur per murationem fuccefforum, alios ad idem citavimus /uprai 1 . part. cap. 38 , num. 36 . © 37 . \& quibus verumredditur axioma, quod in ore omnium quoridie ver(atur : foudum agit, loquitur, ơ patitur feado fertur fententia, o' contra feudam, nec enim refert que fis iwago, fed qua fut ubflantia rei in quam allus diriguntur, ex Marino Frecia de Jubfendis, Baron. lib, 2. queff. © num. 27. (apud quem ego reperire non potui) ejus verba pradicta refert Chriltophorus de Paz in trad̈tatu de tenura cap. 43 n.8. ubi Freciam allegar lib. 2. fol., 28 1. num. 27 . © fol f. 382 . num. 5 . eundem Pazem ad litteram refert videndus Caftillo contr. tom.6. cap. 157. Sub num. 37. veriffima tamen funt doctrina, \& ejus fingulx partes ex hactenus abundè cumulaus, divifim, \&c feparatim comprobat etiam Paz loco citato.
Si igitur prafatus Alvar. Valafc. in ditt. confultation. 94 ex num. 37. $\begin{aligned} \\ \text { in confultat. 195. faterur, poffefforem majora- }\end{aligned}$ tus purativum confiderari, \&c effeadminiftratorem ad id agendum, \& defendendum bona majoratus, quomodo poffibile eft ei agenti jure alieno, \&c ex domioio majotatus, \& non fuonec jure proprio poffe obftare defectum dominii in fua perfona quando hæc exceptio non opponitur contra ipfum majoratum, \& dignitatem reprafentatam ex fuo dominio agentem, (\&quando lisnon vertitar fuper fucceffione ipfiusiater defcendentes) quorum jus ad vitam. corum dumtaxat durat, quia hoc cafu jns potentius attenditur, \& ideolicer deficiatdominium in adminiftratore, non deficir fed permanet in perfona figta maioratus, cujus nomine lis movetur, \& res vendicatur à tertio poffeffore aut detentore, quapropter iftum relevare non poreft defe-
121 Aus dominii, in adminiftratore ficuti nec in tutoribus, procuratoribus, \&aliis nomine alieno litem moventibus, quia à feparatis non fit illatio.
Urget doctrina gloff. Innocent. Compoftellani, Abbaits, \&2aliorum in cap. Itgnificaftide refrriptis. Philip. Francifc. \& Joan. Ande.in regul. is qui, deregul. jur. in 6, quod commiffio impetrata fuper re pertinente ad dignitarem, vel Ecclefiam non expirat mortuo Pralato etiam re integra, contra quem fuit impertata, fed continuarur, \& $\&$ durat contra fuccefforem, quando negotium tangit Ecclefiam, (quæ nunquam moritur, cum mors Pralati, \& adminiftratoris non attendatur.) Secuss fide re, \& jure adipfum Prelatum, \&ejus perfonam fpectante commiffio fuerit impetrata. Sequitur Moneta, \& alii quos nos fequut fuimus in noffris commentariis, desupplicatio ad Sanctiff. 2. part. cap.12. ex num.15. © num. 27.er $\operatorname{seqq}$. Vide optimas doctrinas ad propofitum noftrum fuprai hac 3. part. cap. 7.ex nu. 26 . cum multis /eqq. verf. bec funt, qua /uccincte, \&ec. Atque ideo penitus refellitur limitatio Alvari Valafci , cui infuper obflantea omnia, qua fctipta remanent, ex: n, 74. \& fignanter ex n.79. ©f Jeqq.
Quapropter dicir Marius Giur ba de fucceffione feudi, 5.1. glaff.4. mam. 26, quod hinc finverunt majores noffri fendum hominem efse, licet mutum, of furdum ex glofs. in conflitut. comfuetudinem pravam, Rubric.31. lib.3. Frecia de fubfend lib. 3. formula 2. qui a mum, 2, Intrigliol, de feud. sent. 1. quaff. 45 . num.73. Ponte in feudali lectu.21. num. s. Larata conf.3.n.39. Gregorius allegat. 50. num.4. quod idem Giurba repetit $d$. 9.1. glof s.5. num.13.poftalios probans, quod feudum tanquam homo fictus ad fimilitudinem hominis nafcitur , vivir\& moritur.
Et denique probatur ex eo, quia licet jus, \& poffeffio hujus futceefforis, \& poffefforis majoratus poffit alterari, \&\& revocari per judicium proprietatis, \& tamen hoc incertum eft, \& pendet ex futuro judicii eventu, quapropter prafens ejus ftatus potius attendi debet ad actiones movendas, \& exceptiones opponendas, tangentes bonorum conferyationem, \&x recuperationem : cumjuris prafumptione, interim dominus bonorum majoratus prafumatur, \&\& ftatum certum habeat de prafenti, nec futurus attendi debet, necexpeetari, qui incertusnunceft, \& poteft non accidere, juxta text. inlog. ftats liberi à cateris in princip. ff. de fats liber.l. Is ex. duabus, $\delta$ ridem Marcellus, ff. de in diem adiętione, leg. Jub conditione, If. de affigmand. liberis, \& polt alios Tiraquell. de retratin lignagier, §. I.

## gloff. 9. num, 40. \& plurima videnda infria ex num. 112. of feqq.

Probanteriamex L. uffcit, ff. de condit, indeb. Rodrig. 103 Felicianus de cen itib, lib. T. quaff.3. mum. 8 . of quafl.6. n. 518 . Felicianus de cenfib. lib.1. cap. 4 . num. fin. Lafarte de gabellis cap.10. nom. fin. A vendanus de cenfib. cap. 18. num. fin. Guzman de eviltionibus, quaff. 30. nam. $34,35 \cdot 36$. dum affirmant, quodcenfus redimibilis propter dubium, an redimatur vel non, perpetuus judicatur juxta dubium prefentem fatum, à quod caufarur perpervitas, \& incerim dum ad effectum redemptionis non pervenitur.
Nam fufficit incertum effe, fitne furutum dominium temporale, an perpecuum: ut perpetuum in dubio cenferi debeat, ut de leg.fufficit, \&c ubi Jafon. nor.2. texr. in cap. $\sqrt[\beta]{ }$ gratiose de ref cript. lib. 6, gloff. in cap. fin, in verb. perpetuas, in fin. \& ibiquoque Joan. Andr. Dominic, cod. tit. of lib. Federicus de Senis conf.32. queff. talis eff, col. penulf. 8. in l. de pupilli, s.quis ipfe, quaff. 4.ff. denovis oper. nunc. \& ex Fabro, Jaion, Decio, Alexand. Felin. \& aliis probavit Tiraquell. de retrach. comvens. 5. 2. sloff. 1. ©́ unica num. 39.

Atqueideo idem dicendum erit injure obtinentis in tenuta, quod juxta prefentem fatum, ubifirmum attenditur, interim dum poffeffornon vincitur per rem judicatam in proprietare, juxta iura fingularia ftatim citanda ex nums. 1t2. etenim omnis actus, \&edifpofitio, qua ex aliquo futuro eventu poteft refolvi; tamen quantum attinet ad praxfentem ftatum, dicitur puta, non fecus, ao fi nullo cafu daretur illius refolutio, fed tantum confideratur quoad iuris effectus prafens cius tatus gloff.in l.2. If. de in diems adiellio. Bald. in leg. cum nota . Cod. de tranfaliion. Parifius conf. I1. num. 37. lib. r. Natta conf.372. num.8. Cephalus conf. 52. num.6. Petrus Surdus decif. 108 . ex num. Ig. n/que ad na. 27. ubi quamplures alios ad hoe allegat. Sequitur Gratian. dij cept. forenf. tom. 4, cap. 691 , ex num, 11. ó feqg.qui ex hoc inferunt poit innumeros alios Doctores, quod quando contractus Ecclefix, yel effooris eft nullus ipfo lure ex defectu folemnitatis, licet ipfi poffint, fivelint, coneraCtum approbare, \& validare; tamen tertius interim poteft dare de nullirate ipfius contractus, cum fir jus rertii exclafivumipfo iure iuris agentis, attento nullitatis prafente contractus ftatu, non obflante convalidatione, \& approbatione, quæ fupervenire potelt cum ea fit incerta, \& pendeat à fururo cventu, qui nullo modo interim eft in confideratione. Sequitur Mangill. in tract. de evilfionibus, quaft.106. ex num. $5 . \mathrm{cum}$ feqg.
Etper contrarium cum ius hornm creditorum fitomnino fundatum in iure fui debitoris viati, \&c hoc ant, an aliquod habeat, pendear à futuro, \&cadmodum incerto eventu: an fcilicet adiudicetur cidem maioratus in iudicio proptietatis vel non, \&t an declarabitur dominus bonorum maioratusabeo hypothecatorum, vel non: nullomodo interim attendi deber, fed illum furturumeventum omnioo expectare tenentur, utius fuum femel alteratum \&\& variatumper iudicium tenutx iterum convalefcat, aut confirmetur, ad iura, \& Doctores fuperiulis citatus ex nrm. 68. verf.tertionltimo probatur, \&c. Nam quoufque ex evebtu ius creditorum declaretut certum, ipfi expectare habet; cum interim ius nullum fibicompetere poteft, quodimovere, aut opponere poffint, nec faper incerto iudicium certumfieri valet in hociudicio eildem moto per legitimum maioratus poffefforem, prout probant fingularia iura test. in leg. /s Titins, in principio, ibi ax eventa folutionis, ff. de legat.2. © in leg./erons, \$.1. ibi Jmpendentieft, cui proprietatem acquifierit, ff. Deacquirendo rer. dom. © in l.fiis, qui proemptore g. I ibi Impendentiefse, If. de ufucap. leg. penalf. §. nitim.ff. de caflrenfipeculio text, ctiam in $\%$. proparebatur, codem tivul, ibi Nec eff novum, weax poft facto aliquis/uccefforem babuifse videntur. Et quæ fequuntur, qua huc ad modum pertinent, ut fcilicer ex poffacto conftet, quis fuccelfor futurus fit in huiufmodi rebus, leg. I. Cad. ordin. judiciorum, ibi, ex eventujudicii, leg.fed fi intianus, s. proinde ff.ad Macedonian, ibi, fed fin rem parris pofad vertit, videriab initio fic accepis se, le3. Seie, s.tiramme, ff. de fundo infrudio, text in leg.reforiptam 12. §. fin, ibi, Quod jomon ita vendidit creditor, utcertum fit, ommino apud eum presium remanfurum, versmo obligatuseft ad id reffutuendum; arbitror, interim quidem, nibil ddebirore peripofse, fod in Jufpenfo baberiliberationem; verumfialtione exempto convemtus prafitijset pretiums creditor emptori, debitum perfequs.
eum d debitore pofle: quia apparuit non effe liberatum, ff. de diffractio. pigner, exornat latè Guzman de eviCtionibus quaft. 34. ex num, 22. cum multis $/$ eqq. Manguillus eodem traltatu quaff. 45 . per totam, leg. $1 /$ /orvus 21 . ibi $I n$ pendenti puto effe canfam obligationis, donec vir, aut moriatur, aut /u/picione mortis, propter quam donavit, liberetur. Quidquid autem sornm inciderit, quod donationem aut perimat; aut confirmet, id quoque canfam ffipulationis, aur confirmabit, aut refolvet If. de donationib, inter vir. o' uxor. $\operatorname{leg}$. $\sqrt{16}$ in fin. ff. de legat.1. of in leg. in bello, 5. 1. leg.bona, s. 1. के 2. ff. de captivis, of in leg. © / Jervuscommunis mews, s./ervus, of 6.5 in. ff. deffipulatio fervor. © in l.fideju for obligari, 5. fipulatione, ff. de fidejufforibus leg.bovem, $\mathbf{\text { s. ultim.ff. de edilitio edi- }}$ Efo, text. etiam in leg.qui res fuas, 5. rem autem, ff. de foIutionibus ibi, of utique cujusfuerit, eventus declarat, text. optimus in leg. erit, ff. de feudo dotali. facit quoque text. inleg. in jure, 5 . fin.ff. de teffament. tutor. ơ inleg.1. 5 . fipendeat, ff. ad Senar. Concil. Macedonian, lez. $ß$ fur. Leg. Jed et/ $/ 2$ quis. I.ff. de ufufrull. of leg. quid ergo in princip. Cod. codem tit. leg. res uxoris. Cod. de donation. inter vir. ©́ uxor.leg. (1) debitor.ff.dejure dotium, of leg. $\beta$ is is fervus, ff. de donar. sè probaur, judicium certum capi non poffe ex jis qua pendentà futuro eventu, necinterim jus aliquod certumـ competere, fed debere eventum àquo declaratio pendet, expectari. Latiffimè profequitur Tiraquellus (qui varias cumular doctrinas (detraftu lignag.ad finem tituli ex num, 18 cum multisfeqq. \& loguendo in optimocafu fucceffionis latè videndus Angel. Matheatius de log atis, ơ fideicomif. lib.1.cap.2. num. 24 . ubi multa, quax in jure civili, ex futuro eventu decidi affirmat. Sequitur Caftillo controv.lib.3cap.17.ex num. 6.

Furura enim quæ poffint abeffe, \&adeffe non funt in. confideratione juxta jura, \& Doctores ftatim laudandos, \& Gratianus in addit. ad decif.57. num. 2. cumm /eqq. ubietiam quod non eft prudens judicium fuper re prafenti determinare ex eo, quod in fururum poteff contingere, cum tamen 111 incertum fit $\&$ femper fit attendendus prafens rei fatus, non futurus, allegat cap.2. de jurejur. \& Tiraquell. in l. 3 snquam in prafatione, num.166. Cod. de revocand. donat.

Ergo interim jus hoc incertum creditorum in confideratione effe non poteft, nec admitridebet, fed potiùs jus certum poffefforis majoratus eft tenute fententia juxta, prefentem ftatum, \& juris prafumptionem cofinderantis cum dominium bonorum majoratus, que poffidet, nee melior is conditionis fit incertus, quam certus flatus prefens; juxta text. in leg.ordinata, verf. is qui, ff. de liberali canf $a$, ibi, ne melioris conditionis fit is, quidubia libertatis eff, quim qui certe \&ic. atque ideò affirmandum erit poffef113 forem majoratus, qui in tenuta judicio obtinuit; poffe, controverfiammovere, feu fe opponere adverfus creditores cenfum ementes à poffeffore majoratus putativo fuper ejus bonis; etiam cum facultate regia , cumfuerit nulliter, \& fubreptitiè obtentaà non vero domino, prout requititur exhis, qua à principio hujus cap. dicta. remanent.
114 Nechoc impedit, dicere, quod majoratus ab eo poffit vindicari, quia interim hoc non haberur in confideratione, l.non ideo, ff. de rei vendicatio, non ideo minus (inquit text.recti quid noffrum effe vindicamus, quod dominiam á nobis abirefperetur, leg.i. 5.ferviff.ad Senat. Confult.Sylanian. l. 万i jur.ff. de n/ufruclu, l. (ciendam, s. © fundum, ff.qui fati/d. cogantur. ubi poffeffio fundi controver6, \& alterijam per fententiamadjudicati, à quo appellatum eft, relevat abonere fati(dandi: nec ad rem (utibidicitur)pertinet, quod evinciea poffeffopofft, \& per haec jura reddit rationem, Oldrad. in conf.430.circa primum dubiam, in fecundo dubio, quia multa poffunt accidere propter qua res ipfa non auferatur, ex l.naturalem, 6.t.infin.ff. de acquir. rer. domin. fequirur Tiraquell, deretract. convent. 5.2.glof.1. © snic.ex num. $35 . \mathrm{cum} / \mathrm{eqq}$. qui num. 37. mirabiliter firmat, non effe
1115 infpicienda nec confideranda, quef perantur, \&\& quaf fieri poffunt nifi ea fint certa, $\&$ infallibilia, $l$. quemadmodum, 9. हि navis, verf.idemque, ibi, cum incertum fit, an caperemt, ff.adL. Aquil. L.1.ff. de milit. juram, ubi probatur, qualiratem prefentem rei non murari, ex eo quod contingere poteft, text, optimus $l$.plerumque jit, ut ea, que à nobis poffunt abire perinde in eo ftath fint, atque fo non effent ejus conditionis, put abire poffent. If. de regul.jaris, plutibus Doctosibus exornat Tiraquell. loc.cit.num. eqq.

Quibus fappofitis, nee obftant argumenta, qux in 11 contrarium confideravimus, ex num. 60 . cumm eqq. Non igitur primum in principio, quo dicitur poffefforem ex judicio tenute carere dominio bonorum, \& fic non poffe interim movere adtiones pertinentes majoratui, cui refpondetur contrarium verius effede jure; prout probavimus manifettè ex num. $73 . \mathrm{cum} / \mathrm{eqq}$.

Nec obftat quod in eodem argumento ex num. 61. cum Jeqq. diximus, creditores poffe opponere de domino debitoris fuiadverfus tenutarium agentem, cum reus conventus dando, \& opponendo de jure tertii, quando eft exclufivum juris agentis ipfo iure, fit audiendus. Quad facilè diluitur, cum procedat, quando tale jus eft radicatum de prafenti in illo tertio; non quando eft incertum, \&\& pendetà futuro eventu. Nam quemadmodum reus conventus poteft opponere de jure tertii, quod fecundum prafentem ftatum eft conftans, licet ex accidenti aliquo poffit deficere, \&cextingui, ut plurimis probavimus fuprà ex num. 102. ita pariter, \& exidentitate rationis dicendum erit, ut jus tertii oppofitum per reum; quando eft incertum \& depender de futuro eventu, non admittatur contra agentem, habentem jus certum confiderato flatu prafenti, prout habet fucceffor majoratus, poffidens ex fententia tenurx, \& jus debitoris olim poffeforis putativi fit incertum, \& cafu \& futuro eventu dependens, quod interim non admittitur, nec habetur in confideratione ; ad latiffimè tradita ex num. 102. cum multis /eqq.

Et quia idem operatur oppofitum in oppofito, quod pro- 120. pofitum in propofito, in l. fin. 6. in.ff. de legatis, 3.l. qui guartam, ff.delegat. 1. leg.1-ex toto in principio, ff. codems $l$. Iulianus, 5.venditor. of s. If procurator ff. de action. empt. l. Aut proponisl.1. Cod.de muptiis. Marius Antonin. var.refol. lib.2.refolut.52. num. 12. Surdus conf. 45.nwm. 23. Gratianus difcept.forenf. tom.4. cap.757. num.6. Fuffarius de fubfitution. queft. 275 .num. 65 .

Nec etiam obftat, quod in d.r. argumento num. 65 . ơ 12 66. diximus ex doctrina Jacobi Cancerii, utilis fuper proprietate majoratus fir jam per vi\&tum debitorem in tenuta, mota, poterit creditor à poffeffore conventus fuper nullitate cenfus opponere delite ad excludendum jus agentis: cui refpondetur? tum jura per Cancerium allegata fuam. intentionem minimè probare. Tum etiam, quod quatenus fua refolutio vera foret, adhuc non poffet adaptari 12 quaftioni prafenti: quia procedit, quando nullitas juris agentis pendet à mera voluntate tertii, \& ab ejus folida declaratione feilicet, quando emphyteuta utili rei vendicatione agit contra tertium rei emphyteutica Poffefforem, \& ifte allegat caducitatem agentis, \& per confequens extinctionem fuit tituli, \& fic opponit de jure tertii, fcilicet directi dominii, non auditur, quoniam tituli extinctio hrec non fit ipfo jure, fed domino directo volente \& exprefsè declarante, rem fuam cadere in commiffurn; ut probat ibi Can- 12 cerius, \& alii quamplurimi citati $/$ up. num. 63. At cum per litem motam per dominum direatum contra fuum emphyreutam fuper commiffo, jam fuam voluntatem declaret, qua operatur extinctionem juris agentis, nihil mirum, ut tunc tertius admittatur ad dandum de juretertii jam ob dominii declarationem caufato, \& integrè formato. At 12 cum in noftro caftu extinctio juris poffefforis ex tenuta agentis contra creditores majoratus non pendeat ex mera voluntare diAtis debitoris, necà fua declaratione, \&t fic nec à litis motione, fed à fortuna, \& litis exitu, ac judicis declaratione per rem judicatam ; fequitur, quod lis fuper proprietate pendens nihil interim operetur, nee aliquid derrahat juri poffefforis, cui lex interim affiftit, ideo creditores de ea opponentes audiri interim non. debent.

Nec obftat fecundum argumentum num. 67. quoniam $\rightarrow 12$ ufusfructuarius emphyteuta, \& fimiles ideo non poffunt movere litem fuper dominio, \& proprietate tangente vero, \& directo domino ignoranti, quia jus eorum eft limitatum, \& reftrictum, \& limitatio, arque reftrictio hac eft certa, \& patens \& ideo ejus limites in agendo excedere non poffunt domino ignorante, ac poffeffor ex tenuta interim eft legitimus adminiftrator bonorum majoratus à judice per fententiam declaratus, \& eft dominus juris prafumprione, quiad defenfionem bonorum legitima perfona eff, \& admittenda; non is, quil iure in proprietate pratendit, prout fuperiùs probatum eft, non enim fpectanda ex litis fuper proprietate immortalitas, \& finis, nec in fufpenfo poffunt
poffunt tanto temporeeffe iura ad maioratum perrinentia, cum interim facile poffint perire in notiffimum damnum, \& deerimentum ipfius maioratus, cuius nomine agit pof feffor, uti adminiftrator, \& iniuftos bonorum detentatoresalienorum, \& fortè nec victusin tenuta, nec alius agnofcentes bonam fidem, \& iuftitia carere, non curabant nec litem movere in proprietate, nec cceptam profequi, ut indies fuccedit, \&ex Chriftoph. de Paz annotavimus/up. ex num. 54
Nee denique obfat tertium, \& ultimum argumentum ex num. $68 . \mathrm{cum} /$ eqq. circa contrarietatem fententiarum ex eo, quod fi modo creditores reportant fententiam condemnatoriam, \& declaratoriam ius nonhabere, nec fubfiffere corum hypothecas io bonis maioratus ob defectum dominii, \& nullitatem facultatis obtentre per fuum debirorem maioratus poffefforem putativum victum in tenute iudicio polfunt poftmodom debitore in proprierate vincente, iterum recuperare fuas hypothecas ex co, quod debitor earum dominium recuperavit, contra quem fi illi agant actione hypothecaria favorabilem fententiam reportabunt, \& fic omnino contrariam priori obtentæ per tenutarium nunc viđtum.
Quia refpondetur, nullumex hac fententiatum diverfitate inconveniens in iure oriri, nullam repugnantiam, aut contrarietatem, quaè iure non patiatur, \& commitatur; cum proveniat ex natura rei geftx perfonarum conditione mutata; tum quia creditoris hypotheca variatur, \& alteratur ex variatione iuris debitoris fuper re ip ¢a: quia bona hypothecata fimul mutaverunt flarum, mutata poffefforum conditione, \& fecundum, \& primam tenurę fententiam, ex qua iuris praffumptionem dominium eorumatribuituriufoh huic poffeffori per quod maioratus recuperaverunt, fuam libertatem à nexibusobligationis attento illo prefenti ftatu, \& eo durante: quia fi debitor rem alienam hypothecavit, \& idomino vendicetur, amitritur hypotheca, fitamen poftmodum rem iterum acquirat debitor, velaliter recuperet, poreft creditor denuo vincere, \& fententiam
129 favorabilem, \&x fic contrariam priori obtinere attione, hypothecaria, ut probantiura, \& Doctores in argumento relati faprà num.68. © 69 , quia creditoris ius hypothecarium eidem fubiicitur variationi, cui \& ius debitoris erga rem hypothecatam.
130 Atque ideo ha fententix compatibiles funt, cum ex diverfitate perfonarum, \&earum conditionis mutatione, diverfa iudicia, \& diverfa Sententix ferri poffunt: quia potuit creditor vincià poffeffore tenutario ob fuum ius, \&\& dominium prafumptum, \& poftea vincere debitorem ob reidominium recuperatum : aliud enim ius, \& diverfum confideratur in poffeffore tenutario, refpectu creditorum ad bona maioratus fibiadiudicati? aliud verò in debitore poftmodum quandocumque futuro eventu maioratum. eundem recuperante, \& fic res iudicata obrenta per tenutarium contra hos maioratus creditores non prodef debitori poftmodum in proprietarem venienti; nam et fieodem 31 quaftio, in omnibus judiciis vertitur tamenperfonarum mutatrio, cum quibus ingulis fuo nomine agitur, aliam, atque aliam facit rem. Verba funt text. in les. frum uno, 22. If. de exceept. reijudicate; \& argum. text. in l. jariggentium, 9 , adeo, ff de pactis, ibi, quoniam, ơ ex alio contraeth pacifcendo, alter exharedibus acquirere fibi exceptionem potaifet. Quia ut eadem conditio perfonarum verce, vel interprerativè $L$ cum eadem conditio perfonarum verè, vel interprerativèl. cum
 num. 18. of jeqq. © num. I I.
33. Pro quibus pondero text.famofum, in l. Claudius Felix ff.quipotior inpign. hab, in quo admitruntur contrarix fententix in eodem, \& unocreditore fuper ejufdem rei $h y p o-$ theca vincente, \& vitto. Plures enim erant creditores, gradatim jus habentes ad bona debitoris communis, tertius creditor vicitin pralatione priorem habentem primuens locum, contra quem obtinuit (iniuria iudicis, vel negligentia fua, puta) rem iudicatam : poftea fecundus crediror movit litem, \& obtinuit contra tertium; tandem prior creditor iterum agens contra fecundum opponentem ei rei iudicatx exceptionem, ex regula, Si vinco vincentem.
134 te, à fortiori vincam re; de qua per Caftillum controverf. toma 3. cap. 30. per totum; quoniam fi primus fuperatur à tertio, quare non vincetur à fecundo potentius ius ha-
bente, \&t fic fecundo viderur permiffa contra primum
exceptio rei iudicatre tamen contratium ob diverfiratem perfonarum, refpondit eleganter Confulfus ind leg. ClamdiusFelix, in hæc verba: Si poteft primum judicium, in quo prima creditrix /uperata eft itertiocreditore, focundus Creditor aitertio obrimuerit, porerit ufi exceptione rei judicate adverfusprimam crediercicem; Nullomodo, ut opinor, zginur nec tertius creditor fucceffie in ejus locum quem excluJt, nec inter alios res judicata aliis prodeffet, aut nocere folet $;$ fed Jine prajudicio prioris /ensentie totsmjus aluzcreditoriintegrum reliquitur, \&ec. Et pro exornatione d.l.Claudius, atque limitatione regulx fi vinco vincentemte; multas, \& fingulares limitationes videbis apud Caftillum proximè citatum, quæ mirabiliter adaptantur, d.l. Claudius, rationibus.
Rerumenim fatus mutatur, mutata condirione perfonarum text. in leg.per procuratorem, 89 .ff.de acquir. hered. ibi. Quiacaftrenjla efse permutationem per/one defierunt, l. fin. Cod. de inofficiol. teftam. in fin. ibi. Sed hoc obtinere oportet, donec in facris parentum fuorum conffituti /unt $j i$, qui quaficafirenfepeculium poffident; fienim /ui jurise efficiantur, proculdublae eft, corum teffamenta of ex ip/is rebus quas antea ex quafic caftrenfi peculio babebant, poffe de inofficio/o querelam jubfifere, cum nec nomen peculii permanet, fed aliis rebus confunditur, © fimilem fortunam recipit, quemadmodum, © ceterarescoram, que ad unum congrezantur ex omnibuspatrimonium, \&c., texx. in cap. /ancitum in fin. 23.queff.8. l. I. Cod. de imponend. def criptio. hb. 10. a contrario cenfu, ibi, nam cumperfone conditio non mutetur, nec reiquidem flatum convenit mutari. Bartol. con/.108. part.1. Bald. in leg.placet. Cod. de SacrofanCt. Ecclefis; © conf. 280. premiffonam.2. Ruinus conf, 117 . per totum, volum, $4 . \mathrm{Fe}$ linus in cap. Sanct. Marie, num. 76. de conffitutio. Silvanus conf.32. num.1.© 14. Marcabrunus conf. 40, num. 5 . © feqq.
Bellonus con. Bellonus conf. 40. Archidiac. Joan. Andr. Gemin. \& Imola, \& Franchus in cap.1. de immanit. Ecclefiar. lib.6. Joan. Ant. de Nigris, in extravag. unica, de vita, ó honeffate cleric. evenum. 154. Thefaur. decif, Pedemontan. 234. Guido Papæ. decij. Delphinati 383. Natta conf, 2 10. num, 4. Nicolaus Feffalfius in trall. de collectis, part.4. cap.2, num, 14. ©' in c. 1. ad finem. Brunus conf. 91 . column.1. int er confendal. diverfor. copiosè Marta de jurijdiç. 4. part. centirr. IL . cafu It. i nuam, 28. ©́ Jeqq. \& ex mutatione perfonæ rei natura, \& ftarus mutatur, l. Paslus $\varsigma$. I.ff.dencquir hered. l. cum quidem; $\varsigma$. fi debitores, ff: de njuris, ubi Doctores, l. fed effireffituatur 6. I. Ff. de judicuiis, l. fin. Cod, de inoffic:teftam. Plures cumu- 138 lat Marta lococitato, ex num. 38 . Non enim attenditur rei qualitas, fed perfonæ conditio a pud quam invenitur. Surdus conf. 338 . num. 9. Valafcus de jure emphyteut, quaff. 17 . num. 15. Caldas de jur. emphyreur. lib.2,quaff. $12, n u m, 22$. Cxfar Manent. decif. 6, num, 27. Joan. Bapufta Ciarlinius controverf.cap.17. num. 35. © 36. Videnda plura alia circa mutationem rei judicata ob mutationem flatus rerum, vel perfonarum; dequibus fuprà r.part. cap. 25 .pertot. maxiximè ex hum. 26 . cum multris/eqq. verf. Et injuper bac nofira refolutio, \&c. atque ita textum in d.l. Eingulis, ff.de except.rei jud. in argumento allegatum num. 71 . intelligit glolfa, inter eardem perfonas non permitti contrarias ferri fententias, ibi nuncpro attore, nunc prareo.
Et quod fuper codem facto fententix diverfx toleratur inter diverfas perfonas, jura funt fingularifima, \&cexpreffa in 1. nam et $/ \mathfrak{h}$, 15 . 5 . filius, qui de inofficiofo,ff. de inofficiof, teflam, l. cum filius diverfis rribunalibus, 78 : ff de leg. 2 continentia mirabilescafus, quandofcilicer duofunt haredes. inttituti, \&efilius, vel veniensab inteftato dicit de nullitate, aut inofficiofo teflamento contra haredes in diverfis tribunalibus, \& adverfus fingulos feparatimagit, \& unum haredem vidir, \&Cabalohxrede victus, \&-fuperatus fuit; fuftinentur hæ contraria fententia, \& pro parte vieti hareseft, \&-prorara tenetur creditoribus, \& legatariis hareditatis, d.l. Clandius Felix, If.quipot.pign.bab. quorum iariumlicetnon meminerint, probarunt tamen Craveta con/.232.num. 5. © 6. Urfilius add Afflictum. decif. 21 3.num.8.lare profequitur Jacobus. Cancerius variar.refol. lib.3.cap.10, de comtentio. jurijd.ex num. 1 1o. per text. cap.fin. dejudiciis, quimum.99. poftalios inquir, quod diverfitas perfonarum dividit, \& diverficar fatum, quod alias unumet, \& per confequens judicium, ex linon idcirco, in princip.ff.de judiciis. Et quod exceptio rei iudicatanon obftat in jis, qua fui natura ftatum mutant, tam refpectu rerum, quàm perfonarum, ultra hactenus adducta, multa
alia notabilia videnda erunt fuprà 1.part.cap. 25 .per totum, ơ in cap.28. per totum; atque ided hæc judiciorum varietas inter renutarium, \& vincentem pofteain proprietatis judicio nihil impedit quominus creditorum jus varietur, qui fià tenutario viOZi fuerunt; poffunt jus fuum noviter recuperari in hypothecis, quando debitor, \& poffeffor putativus, cum quo fab regia faculate contraxerunt; majoratus bona iterum in judicio proprietatis recuperavit \& obtinuitcontra tenutarium, qui eum in tenuta vicerat.

## CAPUT XXIII.

Creditores fimpliciter mutuantes poffeffori majoratus, habenti duas regias facultates ad certas quantitates (altera tamen jam confumpta vel alia inefficaci) cujufnam intuitu contraxiffe intelligantur, ut eis gradus in concurfu affignetur, vel prorfus excludatur?
Et quid fi inter contrahendum poffeffor ipfe ad unam jam tamen confcriptam facultatem fe reftrinxit, an ex alia nondum plena, aut valida, cenfus impofitio fuftineatur?

$$
S V M M A R \quad I V M .
$$

Facultas limitata ad certamquantitatem non prodeff creditoribus mutuantibus poffeffori majoratus, ultra illam, num. 1.
Poffeforimajoratus afferenti ultra fummam facultatis fuiffe mutuatum; vel virtute facultatis jam implete, of confumpte, incumbit onus probandi. n.2.

- . Mutuans Simpliciter poffeforiawajoratus habenti duas faculeates ad limitatas quantitates, wna tamen jam confumpta, an tutus fit ex facultate non confumpta, num. 3 . デ jeqq.
Contractus fimpliciter cum poffeffore majoratus habenti duas facultates, shajam confumpta, nulla carnm facta relatione, fuftinetwr ex non confumpta, n.4.
Idem fiunam tantum facultatem babebat, cujus in contralth falia non fuit relatio, ex ea fuftinetur contractus, ibidem.
Poteffatem duplicem habent, fialtum faciat fimpliciter, fi/uftinerinon poffit ex una inutili; sufrinetur ex alia utilh,tunc exiffente, n.5.6. ்ं 7 .
'ACTus, quipoteff feriuno modolicite, of alio modo illicité, cenfetur fallus eo nomine; of fub eadem perfona, jure, quo licite geri potuit. n.8.
Pro actus validitate; of fubfiftentia in dubio prafumitur, num. 9.
Ex duobus factis, de quorum anterioritate non apparet, (emper praceffife prafumitur id, quod facit aitum valere, nит. 10.
Viam nemo eligere videtur, per quam judicium funm fubvertatur. num. II.
Si quod ego non valet, ut ago, valeat, valere poteff. num. 12 .
Nificontrahentes ferefringant ad actumzeftum ultra quem deficis confenfus, $n, 13$.
Pater habens duplicem facultatem ad condendum majoratum, fuam Regiam, fis ompliciter non facta Regie facultatis menzione, majoratum confecit, cum conditionibus ajure reprobatis, fuftinetur ex Regia facaltate. N.I4.
Ad actus validitatem fufficit habere poteftatem extrinfecam, licet exprefse ea non exprimatur in contrachu, of di/pofitione.n. 15.
Facultate fiber refervata ad di/ponendums de aliquare, filllums fimpliciter hyporhecaverit, null a facultatis facka mentione, ea uti voluiffe intelligitur, n. 16 .
Facultate fibirefervata a di/ponendi de aliqua re, an videatur, quigeneraliter, vel fpecialiter dere fimpliciter dijpofuit, nиm,17.18. ©́ n.19.
Bona feudalia obligari non poffunt, ab/que Regis affenfu, num. 10.
Eacultatem habere ad alienandum /ufficit, licet in contraCtu nolis exprimatar, ip/um fieri ejus virtate, $n, 21$.

Facultate ad alienanduns, vel bypothecañdum cenjetur, uti qui eam habens, fimpliciter contraxit, n. 22 .
Facultate ad dandum nxori arrhas ultra taxam legis, uti videtur, qui impliciter eas promifut, $n .23$.
Altus fic debet interpretari, ut cenfeatur provijum cause magis neceffaria.n. 24 .
Facultate ad alienandum, or alienatio of in eadem die celebrentur, de quarum anterioritate non apparet,; prefumithr facultatem precefiffe, n. 25 .
Maxime $f$ in ipfa alienatione annuntietur licentia, of facultas; qua ob id proce/fife intelligitur, n, 26.
Facultatem habens ad alienandum, filienet eam tacendo, $\sqrt{k}$ ftinetur alienatio, of hypotheca, n.27.
Facultatem habens ex pacto ingrediendi polfeffionem propria aultoritate, fimpliciter ingrediatur, facultate uti videtur. mum. 28.
Quipro alio in judicio comparet, non offenfo mandato, altus Juftinetur, firevera illud babeat, of fufficit quandocumque decoconftare, $n .29$.
Nif imandatioflenfio fiat poft oppofitam exceptionems defectus mandati, n.30.
Mandatum qui habet ad emendum feudum, fo fompliciter emar, intelligitur virtute mandati emiffe, n. 31 .
Poffeffor major atus habens duas facultates pro diver/is quan. titatibus, fiuna infut confumpta, of impliciter contrabat, nullius facta mentione ex non confumpta, fuftinetur contraClus, n. 32 .
Duas facultates habens ad certa quantitates, of virtute jams confumpte noviter contraxit, an contractus, fuftinetur ex. alia nondum eo tempore completa exiftente, negativè refolvitur, ex n. 33 .
Facultatems duplicem habens, fiferefringat adunam, inutilem tamen, non fuftinetur altus ex alia valida etiam tunc eximente, $n .34$-©̛́ 35 .
Ordinarius, qui tanquam delegatus, proceffit, cum delegatione careret, proceffuseft nullus: nec fuftinetar exjuri/dictione ordinaria, qua ufus nonfuit.n.36.
Quia fe reftrinxit ad poteftatem delegatam, quam babebat, num. 37.
Ex poteftate valida qui potuit altum facere, of fecit ex inutili, ad quam fe reftrinxir; nullus eft actus, n.38.
Poteffatem validam, ơ inutilem qui habet fo altumfimpliciter fecit, of non fe reffrinxit ad aliquam, fffinetur actus ex poteffate valida. n. 39.
Secinsfife reffringit ad poteffatem inutilem, num. 40.4 I . क num. 42 .
Creditor neutra facultate juvatur, non ex invalida, ad quams Serefrinxerunt contrabentes, nec ex valida, cum ea ufinon fuerunt, n.23.
Quo potuit noluit, quod voluit adimplere requivit, numero 44.
Contrabens ex qualitate inutili, cum potuerit ex stilicontrahere, ex neutra fuftinetur contractus, n.45.
In contr actibus non valet argumentum, 1 quod agi non valeat, ut ago, valet, valere pote ff. n.46.
Procurator dro diver /a babens mandata videtur illins virtute contrabere, quo u/us fuit, n. 47 .
Et ex mandato, etiam inutili, quo ufus fuit, contraltus regulatur, quamvis corruat, n.48.
Dua diffralte qualitates ficoncurrant in eadem perfona, altus ex snageftusnibil influit in aliam, n.46.
ACtus fumpliciter gefus judicatur ab intentione gerentis, contra quam etiam favorabilis operatur, n. 50.
Creditor qui/wb facultate extincla, \& confumpta contraxit, fibi imputet, quieam non examinavit, $n, 51$.
Creditorescum poffe efore majoratus contrabentes fub facultate Regia, jam confumpta, © extinCta, nullum jus habent ad bona majoratus, n. 52 .
Viam, quam quis femel elegit, fequi debet, nec ad aliam redire poteft, num. 53.
Contrabens fab facultate, ad quam fe reftrinxitpoffefor majoratus, nequit pofimodum eligere aliam facultatem utilem, cum hoc non fit in ejus poteftate, n. 54 -
L. babebat 13. de inftitutoria allion. ponderatur. ibid.

Contr adtusintuith unius negotiationis non confunditur cum alia, nec ifta tenetur. n. 55 .
Electio ejus, qui facultatems duplicem babet, attenditur, qua utivoluit, n. 56 .
Facultatem babens ad alienandum, so alienavit fub conditione faculsatis imperrande, an comtrallus fuffineatur
fub facultate janiobdemta, alia non impetrata, num. 57. $\sigma$ feqq.
Contrabentes certi de facultate iam obtenta, fo ci renumtiarumt, nova alia egent ad contratlus ivaliditatem, num. 58.
In dubio autem, etficontrabant fub conditione impetrande facultatis, contradtus fuffinetur ex priori iam impetrata, num. 59.
Contractus fubconditione impetrande faculeatis fiea non fit neceffaria ad actum, fuftinetur ab/que ea, 1,60 .

ADharum difficultatum refolutionem in mentem trahend $x$ funt, \& pramittend $x$ dux mirabiles refolutiones, de quibus in hac 2.p.cap.4. Altera, quod facultas 1 regia impetrata per poffeforem majoratus ad mutuo, aut incenfumredimibilem recipiendam certam, \& limitatam quantitatem fuper dicto majoratu intrà fummx limites contineridebeat ita, ut deficiat in exceffu facultas, \&cum quantitate permiffajam completa facultas ipfa prorfus extinguatur, \& creditores ultra fummam in facultatem limitatam, \& permiffam mutuantes prorfus à bonis majoratus excludantur. Ita poftlongam hinc inde difputationem. refolvimus per totum illud cap.4.
2 Secunda refolutio eft, ut ei, quiafferit, atque opponit facultarem regiam conceffam poffeffori majoratus ad mutuo accipiendam certam \& limitatam pecunix quantitatem tempore, quo aliquis creditor mutuavit, effe jam confamptam, feuextinctam, illumque mutuaffe ultra fummam permiffam, incumbit onus probandi, non tamen creditori muruanti, \& cum poffeffore majoratus contrahenti. Hancrefolutionem ex innumerabilibus penè Doctoribus firmavimus in eodem cap.4ex num. 118 .cum feqq. verf.mnum tamen notabile non omittam.
3 Quibus premiffis, nunc queri utiliter poteft, an creditor, qui impliciter contraxit cum poffeffore majoratus habente duas regias facultates diverfis temporibus imperratas, \&robtentas quarum qualibet ad quatuor'millia mutuoaccipienda militata erat, una tamenjam erat confumpta, \& per quantitatis permifæ receptionem extincta, altera vero non: ancreditor, qui fimpliciter mutuavit nulla facta facultatum mentione, vel facta, cum reftrictione tamen ad unam, qua jam eo tempore erat confumpta, \&exrincta, poffic infuper in judicioconcurfus inftare pro graduatione, \& exactione, certans fuum creditum fuftinendum ex alia facultare, quæ nondum confumpta erar, nec ejus fumma completa.
4 Quoad primam difficultatem, quando fcilicet mutui, autcenfus contractus fuper bonis majoratus fuit celebratus fimpliciter, indifferenter, atque nullius facultatis faCta mentione, vel etiam quando unam tantum facultatem habebat, \&bona majoratus obligavit tacendo, non exprimendo facultatem; \& in utroque cafu $x$ qualiter verum puto, fuffinendum contractum ex facultate exiftente, \& non confumpta, cujus intuitu, \& contemplatione geftum effe intelligendum, \& benignius interpretandum quia fufficit creditori fimpliciter mutuanti fuper bonis majoratus, realiter tunc adeffe facultatem, \& regium affen-
5 mentis movemur. Primò quoniam habens pluribus funda-
5 mentis movemur. Primò quoniam habens duplicem poreftatem ad actum gerendum, fi actusì fe fimpliciter, geftus nequit fuftineri exuna, tanquam inutili, fuftinetur tamen exalia, quatuncaderat utilis, efficax, \& valida, ne actus pereat; ut per text. in cap. nififis deprabend. © in $l$. 2 .ff. militar.teftam. probant Abbas in cap. Ouintavallis, col. penult. ver. coansem cum reverentia, de jurejur and. Innocent, in cap.cum ex officii in verfic.anthoritate; \& ibiEelinus col.g. verf.ex ifta conclafione Innocentii, de prafcriptionibus, de6 clarat Alexand. in con/. 55 s.quoniam, lib. s. \& Battol. in 1. gerit. verf.circatertium principale, de acquir. haredit. per argumentum in leg. I. cum, feq.ff. de folution. ef $l$. si quis intentione,ff. de indiciis. Bald. in d.l. 2.ff. militar.tefiam. Joannes Millius in verb. iadex poteft procedere, latè Joannes Baptifta in traCl. de arbitriis, cap. 4. cum pluribus cap. feqg. copiosè in variis materiis videnuus. Vantius de nullitatibus fent.ex defectu iuri/d. Ordinar.ex num. 171. cum feqq. Menoch. de prafumpt. lib.2. prafumpt. 7 . per totam, facit Rote decif. 415 . apud Seraphinum ex num.1. ibi. Hec obieltio non placuit: quiareverriige erattutor, of adminiftrator cum ampliffima poteffate e contutoribus ei tributa, quare cum citatio non fuerit refricta ad eum tanquam principalem tantam, © exclufive
refpectufacultatis, que ei, utitutori competebat: fuftinetur altus ex cap, ex quo fuftiner ipoteft, ad Cons. Roman. 446. © 447. Iafon, inlege exigendi, num.7. ウ 9. de procurator. \&cc. optima decif. Alexand. Ludovif. 204.ex nam. I6. ibi; Facir; quod dicitur de habente poteftatem ordinariam, ơ delegatam, ut cenfeatur preceffife ea poteffate fecundum quam allus valet. Abbas in cap. cum offficiis, num. 31. © feqq. de prefcriptionibus ubi Felin. fub num. 32. verf.amplia fecundo. Alciat. diciaprefumpt.s. altus enim, quipoteft fier uno modo licité; - alio illicite; cenfctur fattuseo nomine, of fubea perfona, 8 ס istre, quolicite fieri potuit. Aretin, conf(23.num. 10. in fin. Curtius iun, conf.zo. fub num, 7.ver. ©f ad boc optime conveniunt, \&cc. latiffime plura congeffimus in noltris commentariis, de /upplicat.ad Sancti/s.2. part.cap. 12. S. unic. ex num.3. ©ో /eqq. © ex num.9. cum feqq.
Etratio eft, quia in dubio pro actus validitate, \& fubfi- 9 ftentia prefumitur; latiffimè Giurba decif. 36. ex num. 16. Thefaurus decif.49. num. 3. Seraphin. decif. 1115 . Caldas Pereira de empt. © vend. cap.3. num. 10. copiosè Nos d. $\$$. nnic, ex num.2, ubi etiam quod ex duobus factis de quorum io anterloritate non apparer, femper fingirur pracedere, quod facit a Qum valere ; plures DD. exempla redduntur ibidem, of num. feqq.
Tumetiam, qua nemo videtur eligere viam, per quam II judicium fubvertatur, $l .3$ verf, neccredendus, ff. militar. teftam. L. quoties, 13.ff. de rebus dubiiis, l. quoties, de verb. obligat, text. optimus in capite Abbate, juncta gloffa verb. potims de verbor. fignificat. cum aliis, de quibus per Menochium de prefumption, lib. 6. quaft.4-per totam, Cardinal. Mantica de verborum fignificatione, Lib. 5. cap.19. nam. 160. quo cafu fuccedit regula 1. ititam angufiiff. de fervirutibus, ubi fi quod ago, non valet, ut ago, valet tamen ut valere poreft, Caldas Percira de empr. Ơ, vendit. cap. 3. nam. Io. cum feqq. ubilatiffimè hanc regulam examinat, \& num. II. illam mirabiliter limitar, quando contrahentes fe reftrinxerunt ad actum geftum, prout eft inter cos celebratum, ut tunc ulterius actus ipfe progredi nequit, cum deficiat con- 13 fenfus, l.obligationum yubforitntiam, 5.fin.ff. de aftionib. $0^{\circ}{ }^{13}$ obligationib. l.I. s. eum qui, ff. conffitstapecania. cujus limitarionis plura reddit exemplaiple Pereira ex num, 12. cum feqq. de quas: limitatione latius protinus in fecundo dubio agendum erit.

Secundà probatur ex doctrina Menchacx in l.quoniam in priorib. num. 249. Cod. de inofficiof.teffam, ubi patet, qui ex propria perfona, \& jure, \& fimul ex facultate regia potuit condere inter liberos majoratum, fi illum fimpliciter fecit nulla facultatis regix factamentione, opponendo aliquas conditiones, quæex jure, \&< poteftare propria non tenent, fuftinentur ramen ex facultate regia, ex qua, apponi potuerant, \& ea ufum fuiffe, ejufque intuitu, \& contemplatione, fic depofuiffe prafuminur, per text. in l.3.ff. milit. teflam. fequuntur Molinam de primogeniis, lib. 2. cap. $7 \cdot$ num. 69. © 70. \& idem Additionator. Azevedias inl. Io. tit: 7. lib.5.recopil. Pater Molin. tom.3. de juff. ©́ jur. difput, 599. num.9. Cattill. controv. tom.5. cap.67. Jub nums. 60. verf. diver Imode tamen. Et fic ad actus validitatem folum attenditur poteltas extrinfeca ejus, qui illum fimpliciter geffit quamviseam fpecificè non exprimatin contractu, aut dif́pofitione.
Cui, \&xillud confonat, quod ficum homicida fuit difpenfatum ad obtinendum beneficium, fipoftea obtinere vult, non tenetur oftendere, \& narrare difpenfationem, collatioque valebir de ea non facta mentione, quia fuffcit fuiffe habilem redactum, \& poteftatem habere ad beneficium obtinendum, uttenent Joan. Andr.tn cap. 2. num. 2. de filiuspresbyt, in 6. \&c ibi Ancharran. in annotat. 3. Dominic. namı.7. Franchus num.5. A bbas in cap. p. num.s. de reforiptis. Rebuffus in praxi benefic.tit. de difpenfatione, in fine, e in in concordat, in forma mandati Apoffol.fuper verbo di/penfationem. Thomas Sanchez de matrimonio, leg.8. d. 22. num. I .

Tertiò hac pars fulcitur, nam quando quis fibi refervaviefacultatem difponendi de aliqua certa re, fi illam expreffecreditoribus hypothecavit, fimpliciter tamen nulla facta facultatismenrione, nec eauri voluiffe exprimens; tenet hypotheca, \& expreffarei obligatio, \&c eadem facultate uti voluiffe intelligitur, atque in favorem creditorum hypotheca fuftinetur. Hujus refolutionis quamplurimosteftes adduximus fupribac 2.part.cap. 18. per tor. maximè ex num.21, cum multis feqq. verf.fed quid dicendums
erit, Eic. Et iterum in capite 19. ex num. 18. cum feqq. verf. fed quantum ad sobligationem, \&xc. Quibus in locis plusima reperies doctrinas valdè huic refolutioni conducibiles.
Cujuseft farinx illa inter noftros controverfa opinio, an quihabet facultatem difponendi detertis bonis, aut certa quantirate, videatur dicta facultate uti ex co folo, quod generaliter de omnibus fuis bonis hreredem inftituat? innumerabiles DD. affirmant, \& haredem confequi bona 18 vel quantiratem refervatam, etiamfifpecificè de jis non. difponat. Quamplurestamen alii communem tenent, afferentes non fufficere generalem bonorum fuorum difpofitionem, fed requiri fpecificam mentionem rerum refervatatum, uthereseas confequi valeat, \&x ut videatur habens facultatem ea utivelle. Has opiniones ampliffime, refert Vincentius Fuffarius de fubftitut.queff. 1 so. per totam, utriufque opinionis DD. innumerabiles penè recenfet Antonin. Amar. variar.tom. 2 refotut.76. ex num.9.cum /eqq. fownum. 12.tertiam plurimorum diftinguentium refert videndus.

Ex utriufque tamen opinionis Doctoribus clarè conftat, quoadhoc, ut valeat difpofitio rerum refervatarum, non requirifpecificam mentionem facultatis, fed fufficere de rebusrefervatis fpecificè difponere, juxta rigorofam opinionem; non tamen (ut teneat difpofitio) appetunr ji omnes DD. mentionem facuitatis, fed eam fubintelligi, \&c cenferi uti cam habentem ex fola rerum refervatarum generica, vel fecifica difpofitione juxta utriufque opinionis refolutionem, in quo omnes conveniunt; quia fufficit difponentem poteftatem $\&$ facultatem habere ad difponendum abfqueejus expreffione.

Quartòrefolutio noftra roboratur ex mirabili doctrina Baldrin capire 1.5 in generalis, fide feudo fuerit controver fia inter domin. of agnat. dum dicit, quod licet bona feudalia obligari, \&hypothecari non poffunt, nifi adfir Principis affenfus, \& facultas; qua exiftente creditor agere poteft per hypothecariam proadvocanda poffeffione illorum. See) quantur Affiat is ibidem, \&* ivarinus Frecia de fubferdis lib.2. quaft.3. col.3. ad medium, verf. © ideo fl Rex dat Iicentiam, num.6.fol.127. ex hoc infert ipfe Baldus in dicto §. generaliter, quod fi contrahens cum feudatario feit poffe ea
2t bona feudalia alienari, \& hyporthecari, co quod feudararius faculatem impetraveratà Principe; tunc fuftinetur hyporheca, etfieadem facultate inter contrahendum expreffe non utatur, nec mentio fiat, quia fufficit fcientes poteftatem habere, \& faculatem legitimè effe obtentam, ut bona obligata remaneant; ut in cap.1. de capitan, qui cusiam vendid.leg.qui tabernas, ff. de contrabenda emptione, \&e diftam doCtrinam Baldi multnm fuiffe commendatam د à Domin. confiliariis atteffatur Marinus Frecia def fubfendis, quaff.3. colum.3.ad finem, num.3. in fine, fol.127. ubif fubdit etiam idem fentire Andream de I(ernia in d. cap. I. de capitan. qui cur. vend. quos etram omnes referens fequitur Gratian.
22 in dij cept. foremifbes, tom. 3. cap. S80. num. 10. 11. O' 12. quod etian ex plurimis antecedentibus fundamentis exprefic infert Mieres de majoratu 1.parts. quaff. 26. ex num. 56. licet neminem alleget, dum firmat, quod fiquis habeat facul tatem adalienandum bona majoratus, vel ad ea hyporhecanda pro dote, \& alienet, vel hyporhecet talia bona, non exprimendo, quod id agit ex facultare regia, quam habet, videtur nihilominus ea uti, \& adexecutionem deducere facultatem, \& idem erit (inquit Mieres in d. quaff. 23 26. num. 57. © 58.) in co qui haber facultatem, \& licentiam ad dandum mulieti arrhas ultra decimam partem bonorum vel cum derogatione pragmatica de Madrid ad conflituen24 dam dotem filix. Pro qua ponderat Bartoli doArinam, \& aliorum plurimorum afferentium, quodactus fic debet interpretari, utcenfeatur provifum caufx magis neceflarix. totam firmar, quod fi in eodem die expediatur facultas ad alienanda, aut obliganda bona majoratus, \& ipfe contraCtus alienationis celebretur, de quorum anterioritate non apparer; quod prafumitur facultarem praceffife, ex leg. cum in teffamento, S. bec verbaff. heredibus, inflitut. leg. .2. 5. Priuss verf.f fquisita, ff. vulgar. plurimos etiam poff Antonium Gomezin les.42. Tauri, mum. 3. ©t 4. Molina de 26 primogeniiis, lib. .2. cap. 7 . , umm. 5 o. © © 5 I. adddit iple Mieres n.3. hoc maximè procedere fiin ipfa alienatione annuntietur contractum fieri virtute regalis fcientix, ex quo clarêfup-
ponit, quod ad validitatem alienattonis bonorum majoratus non fít neceffaria expreffio faculatatis obtentæ, fed fufficere eam habere, \& fimpliciter abfque commemoratione ejufdem contrahere. Cui addiderim ego, quod prafatajura, \& Doctores noftram expreffe probant refolutionem, utin actu alienationis non fit neceflaria expreffio facultatis obtentæ, dum probant valere alienationem. \& obligationem, quando non apparet facultatem praceeffife. Etenim fie jus in contractu fiat mentio, jam clare appareret ipfam praceeffife, \& fic forer otiofa quaxt. fuper qua nulla dubitandi ratio cadere poruiffer, nec juris prafumptio; \& ideo preccisè intelligendi funt DD.quando aCtus fit abfque expreffione facultatis, de cujus anterioritate dubitatur, nihilominus juris prafumptionis atus fuftinetar.
Et in affenfu regio jam per Vafallum imperrato ad alic-- 27 nandum, vel hypotheca fabjiciendum bona feudi, \&\& alicnet, feu hypothecx fubjiciar, tacendo tamen facultatem obtentam, \& nulla ejus facta commemoratione, ur nihilominus contractus fuftineatur, cum ejus virture Vafallus contraxiffe intelligatur ? tenet in terminis Matin. Frecia in tract. de fubfend. lib.2. de aut borit. Baronum, aut hor itate i. quaft.33: in fine, fol. mibi 16 T .
Hinc inquit Valenzuela Velafquez inconf. 33. num. 96. fol. 2 51. tom. I in hunc modum, nec obffar dicere quod dooths Epijcopus in erectione dignitatum, $\odot$ dotatione illarum, non declarat id facere virture Apoffolice facultatis, quam babebat idiffo Papa, quia fatis evidenter apparet id feciife virture dift a faciltratis Apoffolice, of non authoritate fua propria, etiammi id non exprefferit argument.text. in l.3-ff. de mi ititaricefament.per quem text. Doctores ibirefolvinnt quod aCtus qui poreff videri fatus ex duplici poreffare, fifmpliciter fiat, adhuc intelligitur fuctusexea, qua magis fuftineri poteft, © citat Bald. Felin. Hypolitum, ơ Molinam ita tenentes, idque comprobat tribus nnm. Seqq. fequitur Caftillo in trallata de tertiis cap.8.nam. 11.12.13.ó num. 14. qui ad idem alios allegat.

Conducit doctrina Sarmiento de redditibus Ecclefiaft. 4 part. cap. 4 . nums. 1. ubi dicit, quod fi quis habeat facultatem teftandi, licet in teftamento nullam faciat mentionem indulti aut licentix, teflamentum fuftinetur, quem fequitur Burfatus in conf. 178.num.9. lib.2. \& Mieres de majorata 4 .part. quaft. 172 . qui ex hoc ad noftrum propofitum, ac terminos infert, quod habent facultatem ad alienandum, vel obligandum bona majoratus, fi obliget, vel alienet nulla facta mentione facultatis obtentæ, valet obligatio feu alienatio, quia fufficit facultatem. habere.

Quintò probatur, quoniam quando quis ex pacto habet 28 facultatem hypothecam ingrediendi propria authoritate, fimpliciter, cam ingrediatur, nulla facta facultaris expreffione, intelligitur illa ingredi voluiffe virtute facultatis, quam ex pacto habet, ut probant Negufantius de pignoribus 4.part.num, $27 . \mathrm{cum}$ /eqq. Mantica de contractibus lib. 11 .tit. 5 num. 21. © 22. tom. 1. contra Socin. Senior. conf. 131. num. $7 \cdot$ fentientem, quod debet conftare creditorem ingredientem voluiffe uti facultate ex pactorecepta, per text. in leg. I. C. de conditio. exlege, qua nihil probat, \& quatenus aliquid probat potius induci poteft pro opinione Negufantii \&\& Manticæ.

Sextò denique fulcitur hæc pars, quoniam procurator 29 poteftatem habens revocandi procuratorem poteft tacirè utidicta poteffate per folam conftitutionem noviprocuratoris abfque mentione fux facultatis, cum intelligatur voluiffe utipoteftate revocandi fibi conceffa, Bartol. \& DD.inleg.ante litis, ff. de procuratoribns, Rota deci/. 386. deprocurator, in novis. Vantius de nullitate, ex defeilu mandati, num. 108.

Cujus etiam eft farinx, nam licet quis pro alio in judi- 30 cio compareat, licet non oftenderit mandatum, judicium, \& fententia fuftinentur, fi in rei veritatem mandatum habebat; quiafufficit quandocumque oftendere, \& de co docere, \& , de agentis facultate, \& poreftate ad agendum conftare, tenent Bald. in leg. 1 . in fecunda lectara, num. 2. ff. de procuratoribus, \& iterum in conf. 121. мum, 2. lib. 3 . Alexand. conf. 146. circa finem, lib. 5. Cavalcan. deci/. 23. nam.17.P.I.Seraph.deci/. 993 . num. 13 . Rovit. Juper pragm. Rubric.deprocurator, num. 25. Cancerius var.refol.lib. 3 . cap. T2.ex num. 62. cum /eqq. Cofta in trall. de retrotract. cauf. 28.cap.8. nam.4. Mart. in ff. noviff. 1.part.cap.78. Achill. de

Graflis decif.6. de procriftit: Cencius poft tract. de cenfibus decif.255 nam.3. Golinus de procuratorib. 3.part. cap.3. ex numer.3.cum /eqq. Aymon. Cravett. conflu. 108. Guido Bonus decif.129. Rota in una Romana cenfu 4. Decembris 1595 . coram Cardinali Pamphilio quam referens fequitur Marefcotus var.refolut. lib. I.cap.92.n.i.quod procedit nifi fuerit de defectu mandati adverfario oppofitum, \& de eotane non doceat, prout probant omnes preallegati Doctores.
Quod \& idem eft in contractibus, nam fi quis habeat facultatem, \& mandatum ad emendum fundum, quem emit etiam fua pecunia, fimpliciter tamen, nulla facta. mentione mandati, neccontrahere procuratorio nomine; nihilominus intelligitur emere virtute mandati,quod habeat, \& procuratorio nomine contraxiffe, atque ideo renerur domino mandati rem reftituere cum fructibus, tenent DD. inl.4. $6 . f 1$ ab ignoto, verf. unde quari, ff. de manumiffone, Jafon. inl. Vivia 134 - . idem refpondut n.z. de verbor. obligat. Tiraquell, de retratt. convent. ad finem tit. num, 1 Io. Rota Genuenf. decif.57. num. 9. Surdus decif. 325.n.8.Ruinus deeij.Cur.Archiepi/c.2.part.1 39 . Bertazoll. declau/.5.sloffa 1.numer.1.Menochius lib.3.pra/umpe.49.nu, 1.Mantica I8.de tacitis, ©́ ambignis conventtomibus lib.7.tit. 18.ex num. 16 . Pereira de emptione, © , vendit. cap. 15 .per tot. maximè ex num.8. of 10. \& ex plurimis aliis Hermofillaad legem $48 . \mathrm{gloff}$ a 5 -ex num.9.cum /eqq. tit.5.partita 5.tom. 2. fol.217-latiffimè etiam Nogueroll. allegat.20. ex numer. 33. cum multis feqq.

Exquibus fundamentis fatis comprobata viderur hec prioris dubii refolutio, hypothecam in bonis majoratus fimplicirer impofitam per poffefforem habentem realiter facultatem regiam valide impetratam, aut etiam duas facultates ad certas pecunix quantitates, altera tamen confumpta, nullius facta mentione in contractu, fuftineri ex altera exiftente, ex qua licebat bona majoratus obligare, etiamfi de ea inter contrahendum feecialis mentio facta non fuerit, fed ei fufficit ad contractus validitatem, facultatem realiter exiftere \& habere, qua tune ufumfuife intelligitur, \& ejus contemplatione cum creditoribus contraxiffe, qui propterea uti legitimi creditores ad concurfum admittendi funt, \& in fententia inter cæteros graduandi.
Adfecundam hujus capitis partem accedamus, quando feilicet poffeffor majoratus duas diverfis temporibus facultates à Rege imperravit, quamlibet pro certa, \& Limitata pecunix quantitate, altera tamen jam erat confumpta per quantitatis receptionem à creditoribus quibufdam, \& per confequens extincta, \& finita, prout uberrime diximus in bac 2.part. cap.4. per totam, fi poffeffor noviter contraxerit exprefsè ex una facultate, qux jam confumpta erat, an cenfus impofitio fuper majoratus bonis fuftineri valeat ex alia facultate, eo tempore exiftente, non confumpta nec completa, de qua tamen nulla facta fuit mentio; \& brevibus dicendum erit non fuftineri, fed annullari.
4 Quoniam qui habet duplicem facultatem, fi actum fàciens fe reftringat ad unam, invalidam tamen, \& inutilem ad actum geftum, non fuftinetur actus ex facultate valida, \&uti juxta textus formalem, \& expreffum in. lege habebat 13. If. de inftitut. altion. (quem ad aliud fingulare ponderabimus inferius ad calcem hujus capitis) probarunt communiter DD. Calderin. conf. 1 . de accufat. confll.357. declarat, fequitur Caffiodor. decif.7. numer.7. de appellat. Capicius decif.96. in caufa num.9. poft Marianum Socinum in cap.z. i 13 .de libellioblatione, Sebaftian. Vantius de nullitatibus femtentiarum ex defectu jurifdice. ordin. fub numer.174. verfic. quamvis, dicta claufula. Notabilia probant duo Romani confil.446. of 496.qua loquuntur de habente duo mandata, vel duas facultates, ut actus factus intelligatur, virtute illius qua utitur, quamvis aliàs fitinvalida \&' inefficax ad actum, ita utex alia, qua non fuit ufus, non fuftineatur qux confilia ac omnibus effe fequuta communiter teftantur 35 Jafon in lege exigendi, num.9. ver fic.6. fallit, © in lege maritus, numer. 7 . Cod. de procurat. Achilles de Graffis deci(.7. deprocurat. \& cum aliis Gratianus tom.3. Gap. 573 . numer. 48.49. © tom.4 cap.699. num. 27 . ơ Seqq. Virgilio de legittm. perfonarum, cap.26. num.6. Fontanella depactis nupt. clauf. $62 . n \mathrm{~mm} .60$. part.7. quos fequitur Nogueroll. alleg. 7. num. 41 .

SalgadoLabyrinth. Creditor. Tom.I.

Ercum Menochio de pra/umpt. lib.r. prafampt.17. ex numer. 2. \& aliis inquir Caldas Pereira in'stractatu de emptione, of venditione, cap.3. à numer.12. ibi. Hinc etiam refolvitur, verum effe quod foribit gloffa Jingularis in capite ex litteris de officio delegat. afferens proceffum effe nallum, quem ordinarius tanquams delegatus agitavit, cum delegatus non effet. Et/f ati ordinarius potuifet procedere; quod Panormitanus ibidem cenfuit caufariex defectu voluntatis judicantis, quireforinxit ad delegatam jurifdiftionem,ơc.
Qux doctrina verifima eft, \& fxpe canonizata per Rotam; ut in una Tridentina, beneficii del Rofal 12 . Decembris 1594. coram D. Penia, quam ad litteram adducit Nicolaus Garcia in traCtatu de feneficiis 6.part. cap.2. num. 17. quæ ante finem fic ait: Preterea nec decretum citationis poterat fuffineri vigore ordinaria jurifdicfionis, quia cum procefferit tanquam delegatus, (e reffinxit: fecit enim altus tanquam judex. Apofol icus vigore literarum, of ideo nulliter proceffit ex predictis. Hoftienfis, Imola, Abbas \& a alii in cap. cum ex officiis, ubi Felinus numer.29. verfic. quarta conclufio, deprefcriptionibus; nam quipoteff procedere ev, poteffate valida, ơ procedit ex poteffate invalida ; adquam fecoarctavit, nulliter procedit, Puteus deci. 583 . num. 3 . lib.2. Romanus conf. 343 . numer.3. efr. Et elt ad idem decif. 415. Seraph. ex numer. I. cujus fuperius mentionem fecimus \& verba retulimus.
Alia infuper adeft fingularis Rote decif. apud Alexandrum Ludovif. 204, ex num.16. ibi. Facit, quod dicitur de habente poteftatem or dinariam, of delegatam, ut cenfeatur proce/fiffe ea poteftate, fecundum quam actus valet, Abbas in dižo cap.cum officii, num. 3 I. © / seqq. de prafcript. ubi Felin. Jub numer.32. verfic. amplia fecundo, Alciatus de prafumption, num. 5. ©̛́. (Sequitur, \& facit) quod fine difflcyltate procedit, quia dictus Virginie non fereffrinxic ad facultatem Arbitri incompetentem, Paulus de Caltro conf. 74. Jubn.4. ver. Ped ad bosrefpondetur, lib. I. Aymon Craveta confil. 284. Jub n. 5.ver/.quinto re/pondeo, ơc. \& ex plurimis aliis doctrinis flatim referendis hæc noftra refolutio indubitabilis redditur.

Ex quibusomnibus doctrinis manifeftè prodeunt in. hac materia dux conclufiones : altera, quod is, qui habet duas facultares ad actum gerendum, unam utilem, \&c validam, aliam inutilem, \& inefficacem: actus fimpliciter geftus fuftinetur ex valida. Alrera verò, quod ff is, quiduas facultates habet, fi in actu gerendo, \&\& à fe celebrando, ad unam, inutilem tamen, \& invalidamfe reAtrinxit, actus ficgeftus eft nullus, \& minimè fuftinetur ex alia facultate utili, \& valida; prout latiffimè de iis egimus in noftris commentariis de fupplicat. ad Sanctiff. 2.part. cap.12. 5. unico à principionfque ad num. 16, incluffove, ubi fingulares doctrinas videbis in propofita of 1.part.cap. 12. ex num. 25.

Neutra igitur facultate ifte creditor fe juvare poteft, non ex expreffain contractu, quia inutilis, \& extincta, eft non ex valida, \&e plena; quia ea ufi non fuerunt contrahentes in contractu, argumento text. inl.quotiens, ff de heredib.inftituend. ibi. Nec eum, quem voluis, quiaf criptus non e/f, l. luit.20.ff. de adimend.legat.text. optimus eft, in l.3.fff de reb. dubiis, ibi, itaque qui aliad dicii, quam vule, nec id dicit, quod vox İgnificat; quia non vult, necid, quod valt, quia id non loquitur. Unde fucceditregula; quod potuit, noluit, quod voluit, adimplere nequivit, $l .3 . \mathrm{in}$ in. ubigloffa Cod. de contrabend. © commitrend. ftipul. $l$. mal. tum intereft, ubi gloffa Cod. (s quis alteri, vel /ibi, cap.cum Juper 23 . in fin. de officio deleg. qux funt fingularia jura in. propofito noftro, Surdus confil.251. n.36. Cardin. Tufch. litt. B ; concluf. I33.num.1. Hondedeus confil. $55.1 n .8 \mathrm{I}$, lib. I. Gratian. tom.5.difcept.cap.8o9. num. I 2. Achill. de Graffis decif.17. in fine derefcript. Ovidius de amicitia, intractath de jure emphyt. quefl. 79. num.9. Cofta de facti fcientia, 女o ignorantia, in/peet. 5 1. num.10. Hieronymus Magonius decif.Florentina 2.numer.14. qui fimiles doctrinas in variis caufis adducunt, \& nos in tract. de retention. bullar.2.par. 12.nam.26, ideoque neutra facultas creditori prodeft, non valida, quia poffeffor majoratus fe reftringit ad confumptam, \&c invalidam, \&c validam non expreffir, nec ufus fuit ; non invalida, quia inutilis ad actum, tanquam confumpta, jamque extincta.
Conducit elegans doctrina Crefaris Manentis inconf. 143.ex num.28. ubide filia tranfigente tanquam proprie-

Ee tatis
tatis bonorum, cum potuer it tranfigere tanquam alimentaria, of numer,2g-ita ait: Cum igizur voluerit contrabere tanquam naturalis, of proprietaria, of quod bona omnia fpect abant ad ipfam, non autem ad nutum, vel comitem, (equitur, ut contraitus fuftineri ion poffit tanquam alimenta6 ria: quia in contractibas non valee argumentum, quod finon valet co modo, quo inituseft, valeat alio, quod fieri poreff, Simon, de Prextis in conf.182.n.3. of c. quil latè profequitur per duas ferè columnas.
Probat etiam Gratian, tom.4. dif cept.699. n.27. cum /eqq. q̣i loquitur de procuratore habente duo mandata ad contrahendum, \&fere reftringente ad unum, ut intelligatur contrahere virture illius, quo utitur Fontanell. de paltis nupf.rom.2.clauf.6.gl,2.p.7.n..it utirur procedıt, etiamfi mandarum, \& facultas qua utitur nolla fit, \& inefficax ad actum; ea vero, qua ufus non fuit, valida fit, quia adhuc actus regulandus erit ex illo mandato, quod procurator ufus fuit, quantumvis actus corruat, \&x pereat, Roman. conf.445. ©. 446. qua confilia commanteraffequi, teftantor Jafon. imleg. exigendi num.9. verf./exto fallit, © in , maritus, num $^{7}$. Cod.de procarator. Achilles decij. 7 .de procurat, ubirefertconfilia Romani fapius in Rota fuiffe approbata, Gratian. tom.3. rap.573.num.48.6\% 49. Nogueroll, allegat. 25 . Jub numer. 120. © 121.

Complobatur, quod quando in una perfona concurcunt dux diferetr qualitates, fi actum geffit ex una qualitate, nihil influit in aliam qualitatem, nec ex ea actus fultinetur; latiffimè comprobavimus in tract. defupplicat. ad Sanctif.,2.p.cap.15-per totum, maximè ex num. 37.cum multis feqq.quibus adde text.in l.filius, qui patri 42 .ff.debonis libersor.1. 2 pater, ${ }_{2}$.qui duos, 1 bi , Facitetiam hoc quafi quilibet, non qua/iavissff. de adopt. leg.debitor, 5.fin, ad T~rebell, ibi: Quia non quafi hares, (ed quaji mater expacto accepit, leg.tutor petiTus, 9 .quae tutoribus ff. de excufat.tutor. ibi. Cum judicium pauris uf filius, non ut tufor promernerit, 1. .profectitia, 5. Papinianus,ff. de jure dotium, ibi: Magis eum quafipatrem, quam quaficuratorem fecifle vider, leg.qui duos, ff. de conjangend.cums emancip. latê Noguerol.alleg. 25 .ex num. 158. agentis, nec contra agentis intentionem etiam favorabilis operatur, maximè in iis, qua pendent à poteftate agentis, plura congeffimus in d.tract.c.22. ex num.17. cum feqq.2.p. Ex quo enim creditor contraxit fub regia facultate, inutiliconfumpta, \& extincta, fibi imputet, qui eam non examinavit, \&\% diligenter indagavit, an fit plena, ex quoconftat omnino habilitas perfona fecum contrahentis; poffefforis majoratus, habentis probationem alienandi, ad text.in l.qui cum alio contrabit, vel fcit, vel foire deber conditionem ejus,cum quo contrabie,ff.de reg.juris, \& qua in his terminis abundè fcripfimus /upra hac 2.p.c.4.nu.27. © feqq. ver fic.igitur creditores major alus, ơc, © 1. 1., c. 26. ex numer. $28 . v e r$ fic ottavo quia nec eft curandum, ©c.© num. 43 . verfic.nec obffat octavum, ơc.
52 Quapropterconcludendum erit, utillicreditores, qui fub facultate iam confumpta, \&e inutili, ad quam omiffa, \&e neglecta valida, fe reftrinxit poffefformaiorarus, con, traxerunt, \&inutiliter mutuarur, nullum ius acquifiere in bonis maioratus, ex quibus nec fua credita exigere poffunt, quia femper, \&c ab initio contractus à nexibus hypo-
thecx libera permanferunt:nec in fententia concurfus grathecx libera permanferunt;nec in fententia concurfus gradum aliquern confequi poffunt. Neutra fiquidem facultas eifdem creditoribus prodeffe potair: non confumpta (ad quam fe reftrinxit poffeffor majoratus, necnon contrahenses ipfi, eaque dumtaxar ufi fuerunt) quia inutilis adadum \& ob confumptionem jam extincta, non valida, necadhuc integra, feu omnino confumpta; quoniam ejus virtute contraxerunt, nec in contractum deduxerunt contrahen-
53 tes. Viam namqnequam fibi quis femel clegit, fequi debet, nec ad aliam redire potelt, 1 . (imulier, $\oint$.fin.f.quod motus cauf a, c.cum omnes circa fin. de conffir. c.quod femel, de reg.jur. lib.6.Surdusconfil. 377.n.3.Earinac.in praxi crim. p.6.q.175. n.199.Marius Antonin.,variar.refolut.lib.2.refolut.17.n4.8. Steph.Gratian. decif.4.n.72.
54 Ex quibusdenique clarè apparer, quod hacc reftrictio, \& facultaris ufus debet procedere abipfoagente, habente facultates, \& nonfufficit, neceft in electione creditoris poft contractum geftum, in quod debitor fe reftrinxit ad unam facultatem, alia uti velle. Prout clarè probant ju$r a$, \& Doctores praallegati. Er in terminis eft extus in
l.habebat 13 .ff: de inftitoria afte fie. Ubifervus à domino inftitor prapofitus duabus diverfis negoriationibus(in quibus contractus geftidiferetivè confiderantur, \&e non confunduntur, qui contrahens intuitu, \&e negotiationis unius contemplatione, non tenetur proalia, nec alia negotiatio obligata manet, ad latè tradita uprà i.c.g. ex numer. 48 .cuus feqq. verf.bis, of proxima canja eff) fervus infticor intuitu unius negotiationis mutuum accepir, creditor putans contraxiffe ex alia agit in judicio ex caufa alterius negotiationis; cujus contemplatione mutuaffe putabat, quod cum non probaret, vietus fuit, \& illa negotiatio abfoluta; \&c ideo in novo judicio, \&negotiatione, ad quam inftitor contrahendo fe reftrinxit, denuo agens obtinuir. Verba text, funt hæe. Habebat quisfervum merci olearia propofstum Arelat e, exndernque muruis pecuniis fufcipiendis; acceperat mutuam pecuniam: putans creditor mercesenm accepifSeegit prapofita allione, probare non potwit mercis gratiae eums accepiffe; liciesconfumpta eft aftio, nec amplius agereporerit, quafi pecinnis quoque muthis accipiendis effe prepofitus. Tamen Iulianus utilem ei aftionem competere ait. Quem text, exornant multis citatis Joann. Gutierrez pratt. Lib, I, q.100. per tot.

Nam electio ejus (ad quem (pectant facultates, aut 56 aliter conceffe funt ) attenditur, quia uti voluit, \& ad quam contrahendo fereftrinxit, nam ipfe eft, qui facultatibus utideber, aliàs fi creditoris expectaretur electio, evidens fequeretur abfurdum, ut non obflante reftrictione, poffer creditor fuum fuftinere contractum ex alia facultate, utili, qua ufus non fuit debitor, contra tot jura, \& doctrinas, \& communem Doctorum conftantem opinionem.
Subtilis adhuc ex principali refolutione hujus cap. fe offert diffolvenda quaftio: poffeffor majorarus habens jam impetratam, \& obtentam facultatem ad alienandum, vel hypothecandum bona majoratus, qui ad effectum alienationis, \& obligationis pervenit, nulla facta mentione facultatis obtentx, imò potius fub conditione facultatis impetrandæ contraxit; an contractus fuftineatur ex jam obtenta facultate, alia noviter non impertata, Hanc quaftionem ad partes eleganter difputat Marius Frecia in tract. de fubfend. lib.2. de aurborit. Barom. auzhoritat. 1.queff.33. fol.mihi 161 . per fot. In qua hincinde arguens poftmodum Jubnumer. I. ver fic. dicebam ego, diftinguendo eam refolvit, aut enim certum eft, quod partes contrahentes ex-s prefsè renuntiarunt prædictx facultati obtentæ, \&\& ea uti noluerunt, tunc novam juxra tenorem conventionisrequiri facultatem ad contractus valorem, in quo dubium nullum effe poteft.

Aut vero ita hoc certum non eft, noluiffe parte fub 5 prioriaffenfu, \& facultate contrahere, fed fimus in dubio ; \& tunc multis adductis fundamentis refol vit ipfe Frecia fulineri contractum ex priori facultate, jam co tempore obtenta, quia noneft credibile ei voluiffe renuntiare contrahentes, fed fortè aliam defiderare ad majorem , actus firmitatem. Et inter alia aliud hoc validiffimum adducit fundamentum. Si enim contractus, non facta mentione obtenta jam facultatis, fuftinetur ea (quod, \& principio hujus cap. verum effe manifeftè oftendiaus) ita ur alia non indigeat; refervatio imperrandx facultatis illum immutare non deber, quia natura facultatis impetrandæ, ac refervatio illius eft naturæ, ut fubintelligatur, quate-60 nus fit neceffaria ad actus validitatem, \& fubfittentiam adeò, ut fiadactus, \& contractus valorem non fit neceffaria, defectus imperrationis non vitier. Prout latius pro. bavimus fupré cap,17, ex numer.73. verf. nunc traltandum quando ad translationem cenfus, ớc. Ergo novæ facultatis inter contrahendum refervatæ defectus non poreft impedire effectum contractus femel validè, \&c utifiter celebratialia facultate non indigentis, cumprior, etiamfi de ea mentio non fiat, validum reddat contractum ; quia fufficir adeffe, \& debitorem poteftatem habere ad fic contrahendum, \& ejus virtute in dubio contraxiffe intelligatur, juxta latiffimè̀ ì principio hujus cap, comprobata.

## C A P U T XXIV.

Ad bona empta per poffefforem majoratus, gravatum à fundatore, ut certa pars reddituum emptionis prediorum in majoratus augmentum deponatur, \& applicetur, an majoratus ipfe, an creditores ementis fint praferendi.

## $S V M A A R \not V M$.

Bona fimpliciter empta ipoffelfore major atus ex pecuniis,iuxta claufulam fundatoris ad idem depofitis deducendis ex redditious majoratus, of ия perpetuo aggregentur ip $\sqrt{2}$ majoratwi, an majoratui pertineant, an emptori, ơ ejus creditoribus,n, 1.f. 2.
Adcreditorum poffulationem separatio fis bonorum liberorum ibonis majoratus, n.2.
Pecunia reducta ex fractibus majoratus definata ad emptionem prediorum proangmento majoratus juxta ju/ Jum fundatoris, eff ipfins majoratus, n.4.
Pecunia redadia ex fundo majoratus, ex Regia facultate vendito, proaliontilioricmendo, ipfus interim majoratus, mam.s.
Res empta ex pecunia aliena ementis oft, non domini pecunia, num. 6.
Majoratui non datur bypotheca pro deteriorationibus contra heredes predecefforis, $n .7$.
Ementi expecunia depofita res acquiritur, of non domino pecunia, n. 8 .
Pecunia deflinata ad emptionempredierum juffu fundatoris, habetur prore empta,n.g.
Si tamen permaneat deftinationis fine, non quando definationis mutatur voluntas, quia tunc nihil operatur deffinatio, n.to.
Ex pecunia dotis, ex palto inter conjuges defrinata, ad emptionempradiorum, fivir fibi pradium emat, an jbizantum acquirat, n.II. ơ ex n. 63 .
Dominus pecunie, ex quarem alter fibi amit, allionem habet perfonalem adpecuniam, non realems ad ipfam rem, num.12.
Domino pecunie datur actio adverfus rem emptams, in fubjidium, quando emptor factus fuit non folvendo, nam. 13.
Dominus reiprafertur omnibus quibuslibet anterioribuscreditoribus hypothecariis, ơ privilegiatis, n. 14.
Dominium res vendite fitranslatum non fuit in emptorem venditor pro reprafertur quibuslibes in emptoris creditoribus,n,1s.
Secus fo dominium in emptorem translatum fuerit, numer. 16.
Fides habita de pretio quibus in cafibus dicatur, vel non etiam re tradita emptori, n. 17.remifives.
Venditor ut prefervet fecum dominium, of in re vendizapreferatur creditoribus emptoris, quibus muniatar cautelis, num. 18.
Per concurfum formatum quis probatur effe non folvendo, num. Ig.
Domino pecanie datur allio contra remex ea emptam in fubfodiums ex equitate, fednon in prajudicium creditorum cm ptoris, n. 20 .ff 21 ,
Pupillo, mulieri, of militi datur hypotheca inre empta corum pecunia,n.22.
Res empta ex pecunia alienanon fuccedis loco pretii, necepretium locorei, m,23.
Aequitas, ©̛ juris beneficium nunquam admietitsur in prejudicium tertii, n. 24 .
More purgatio aliquando admittitur ex equitate, mumer. 25.
Non tamen in prajudicium tertii,n,26.
Alio fubfidiaria datur domino pecunie contra emptorem ex aquitate, que contra alios trabenda non off, num. 27.
Majoratusres vendita ex facultate Regia ut ex pretio alia emenda fubrogetur, an, ơ quando empta fubjiciatur vinculo, n. 28 .
In quo tres cafus diffinguit Molina, relatus,,2n,29.30.31-32.33. © 34
Expechnia majoratus deffinatajuffu fundatoris ad augmenSalgado Labyrnsh. Creditor. T om. I.
tum ipdous,resempta iqoff effors efficieur, od aequiritur ma-
joratusin. joratui, n. 35.
Pecunia juflu fundatoris depofita, of dectinata ad emptionem prediorumpro angmento majoraths eft ipfus majoratus, num. 36.
Deflinatio amittit fuos effeltus, ơ ceffat ceffante fine, of voluntate mutata, n. 37 .
Intellige matata voluntate ip fus, qui deffinavit, n, 38 .
Deflinatio a principio infita pecunia inducit fubrogatiomem rei,ex ea empte, n. 39 -40. © 41 .
Emens fi tenebatur emerepro domino pecunia iffe acquiritur, etiampi emptor $\sqrt{\text { Bbi }}$ exprefse emerit, $n .42$.
L. 10 cur ator, Cod.arbitruum tutele, ơ h.49. sit.5.part.5.ponde-
rantur, n.43. rantur,n.43-
Prelatus, of curator tenentur pecunias minoris, of Ecclefis vertere ime emptionem prediorum, n.44.
AELus in dubio prefumitur gefus nomine proprio, potius quam nomine alieno,n.45.
Fallis in eo, qui tenetur alteriemere, quis in dubio emere alseri intelligitur;n.46.
Quod extenditur ad quemlibet rei aliene admini/fratorem, num. 47.
Item quando quis nomine offrii tenetur emere ex pecunia alicna, quisintelligitur nomine alieno emere, etiamfif fuo emi/fer, n. 48 . © 49 .

Poffeffor majoratus tanquam interpofita perfona if fundatore proemptione prediorum, etiam $/ \mathrm{i}$ /uo nomine emat, acquiritur majoratui,n. 50.
Speciale mandatum $\sqrt{1}$ quis habet ad fundum emendum, licet fibiemat, procuratorio nomine emiff intelligitur, numer. 51.
Mandatarin/que compellitur rem cedere mandati, foluto ofo. bipretio,n.52.
Pecunia majoratus quando i principio eft definatapro emptione prediorum in ejus augmentum; poffeffor emens, etiamjriexprefsçfibiemat, non fibi, fed majoratui acquiritur, $n .53$.
Et oa in remajoratus prafertur coltris poffoforis ementis cre-
ditoribus, $n .54 .55$. ditoribus, 1.54 .55 . ́․ 56.
L. $\sqrt{\text { iex }}$ eapecunia, C.de rei venditione,mir absliter interpretatur, n. 57.
Expecunia depofita, non Jpecialiter ad aliquid deffinata fa depofitarias rems emat, fibi, of non deponenti acquiri, num. 58.
Non vero quando deponitur pro emprione prediorum deffinata,n.59.
Senatus determinatio refertur, n. 60 .
Emens ex pecunia alienafibiacquirit, quas patiatur fallentias, $n .61$. ${ }^{(+1} 62$.
Expecunia dotis fivir fibi emat, ftante pacto inter conjuges nt fit deftinata ad emptionem prediorum vir fibinon acquirie,n. 63.
Emptio /wb fequens cenfetur falta in exscutionem palti pracedentis, $n .64$ :
Poffelfor majoratus eum acceptare dicitur cums ommibus Juis gravaminibus, conditionibus, \%' qualitatibus, num. 65.
Molina impugnatur, ex n.66.
Deftinatiopecunie, eठ obligatio emendi facit ceffare prefumptionemjuris, quod quis videatur potius, Jibi quam domino ресииіе етеre, п. 67.068.
Senatus determinatio,n. 69 .
Emptio facta à poffelforc exp pecania, cujus dominium erat majoratus, cum qualitate ut alia bona emantur fubroganda, acquiritur majoratui,n.70.

$A^{R}$Rdua fuit his diebus orta controverfia incidensin I litem concurfus ad bona majoratus formatifundator inter alias claufulas hanc in fundatione adjecit; ut fi fucceffor in majoratu fuerit minor vigintiquinque annls; interim alatur ex redditibus majoratus; quantumalimentorum nomine dumtaxat fuerir a judice raxatum, Alteram vero reddituum partem deponendam juffit apud fidum cu fodem, ut ex ea bona ftabilia, vel cenfus perperui emantur in augmentum majoratus à fe fundati, cui aggregat, \&\& annectit.
Succeffit quidam minor, datus fuit eitutor, minori jux-2 ta claufulam fundatoris affignata fuic ab codem judice certa quantitas alimentorum caufa, ex fuperftitibus redEe 2
diti-
ditibus, tutor nomine minoris quordam emit annos cenfus ita, ut ih emptione nihil dictum fuit, emì in augmentum majoratus, fed fimpliciter minori, \&e ejus haredibus, ae fuccefforibus, pro tempore quidam majoratus fucceffor ad bona majoratus formavit concurfum; creditores convocati petierunt feparationem bonorum, liberocumnempè è vinculatis; juxta ea, quæ longa feric, 3 fcripfimus fuprà 1.part. cap.9. per totum. Quidam credirores contendebant, illos annuos cenfus emptos à quodam minore; \& effe, femper fuiffe bona libera, \& ad minoris illius creditores pertinere, cum ipfius minoris nomine, \& haredum nulla facultatis facta mentione, fuerint empti. Poffeffor verò nomine majoratusbona effe vinculata, \& majoratui annexa, \& aggregata femper fuiffo vigore claufulx fundationis contendebat, adverfus quem, in hac regali Cancellaria creditores obtinuere, \&o bonalibera effe perfententiam fuir declaratum, in gradu fupplicationis valdè controverfum, an confirmanda erat, vel infirmanda fententia.

## 4

Etpro creditoribusplura, \& urgentiffima fundamenta confiderabam. Primum, quod licet verum fit, illampecuniam, ac partem reddituum fuperfitem, remanentem poftalimenta minoris taxata, effequoad dominium, \& proprietatem ipfius majoratus, \& ad eum pertinere ex applicatione, juffu, \& voluntate fundatoris, in cujus fuit libera, \& abfoluta poteftate poffeffori denegare, \& acquifitionem tollere, feuadimerecui voluir applicare, \&majoratui pro ejus augmento confignare, interimque nullum jus ad eam creditores minoris habere ; ad late tradita per Ludov. Molin. de primog. Lib.4. cap.4, ex num. 30 . ©ீ 3 I. $\Sigma$ ubi eleganter probat, quod fires majoratus ex facultate regia vendatur, ut expecunia redacta res alia majoratni utilior, ematur, quod interim illa pecunia erit majoratus, \& ad eum pertiner, quoad dominium, \& proprietatem .s. Quem fequurus fait Pat. Molin. de juft. © jur.lib.3.dijp.651. ex mum, 3. nunquam enimilla pecunia, aut fructuum pars fuit poffefforis majoratus, necei fuit acquifira, imò acquifitionis initium fibiftre ademptum, \& applivata ipfius majoratus corpori, cujus majoratusipfe femper \&\& ab initio fuit dominus, in quo hefitandum non erit.
6
Attamen fuper eundem poffefforem majoratus empta exeadem pecunia, exquafibilipfi (ut fupponimus in hac ffeticontingentia) \& non majorarui emit, nunquam potuit effe majoratus, nee majoratui acquiri, fed ipfi poffeffori ementiquoad dominium, \& proprietatem, fructuumque perceptionem ex trita juris regula, quod res empta ex pecunia aliena efficitur ementis, \& eiacquiritur rei dominium, non autem domino pecunix, text. eft inl.fiex ea pecunia, C.de reivendic.l.1. Cod. fiquis alteri, vel /ibi, l.fôpatrans, Cad.commania utriu/que judicii, Concordatl.49.fit.6. part. sibi: Dedineras agenos, que tienen los Omes a las vegadascomprare para fi heredamientos, ootras cofas, que han meneffer, eporque dubdarian algunos, $f 1$ aquella colffa, que afi comprada, es de aquel que la compro, odel otrocuyos eran los dineros, queremos lo aqui decir, e departir, e decimos que demefer de aquel, que fico la campra en fu nome, text. \& ibiglof. in l.ad probationem, C. de probation. Socin.regi343. Tiraquel. de retract.lignag. 5.32 gloff. unic.num.16. Anton. Gom.in 1. 53 . Taurinum.36. ubialis puribus comprobat Molina de primog. Iib. 4. cap.4.num. 35. Menoch.lib. 3 . prafumpt. 51 . num. 43 . Matienzo in L.8.tit.11.lib.6.recopil gloff.4. Matta voto 127.n. 3.Profper Petra in addif.ad T hom.Grammatic.decif.roz.nu. 11.Trentacinq. variar.xe folut. lib.3. de empt. ớ vendit.refol. I.num,1.Tufch.litt.E, concluf. 138 .ex nu. I ubilate ampliar, \& limitar Fontanella de pactisnuptial. clan(.7. sloff -3.part, 13.num,27. tit.2. ubialios laudar, Anton. Monach.decif. Lucenf.2 5.num. 58 . Ergo minor, \& poffeffor majoratus qui fibi dumtaxat emit, licèt ex pecunia non fua, fed aliena, fibirem acquifivit, \& in ejus dominio femper permanfit, atque ideo, ejus creditores hypothecarii, vel aliàs privilegiati, \& qui potiora jura habent, omnino praferendi funt majoratui, quicreditorirantùm eft merè perfonalis ad recuperandan,, \& repetendam pecuniam ab ipfo minoreillam confumente, ut probant jura, \&\& Doctores laudati, \& aliiinfrà in 4 . fundamento ex numer. 12 ,
7 Ethocinfuper fulcitur, quia majoratui proipfius creditis nulla à jure reperitur conceffa tacita bypotheca in bonis fuorum debitorum, imo nec contra haredes poffefforis defuncti pro deteriorationibus factis in ipfo majoratu; prout eleganter contra Gafp. Anton. Thefaur, lib.2.qu.fo-
renf.84, validiffimè latiffimequetomprobat, \&c variis, fortibufque fundamentis tuetur Noguerol, allegat, r. per tor, ubilatilfimè differit videndus; cujus opinionem in facticontingentia fequutus fuit Senatus hic Vallifolet.
Secundò, \& procreditoribus facit; quoniam nec ab hac \& conftantiregula nos divertere poreft depofitum pecuniæ, etiam cum deftinatione ad emprionem pradiorum; cum adhuc finomine emproris emptio fiat fibi, \& non domino pecunix depofita dominium rei empta acquiritur, ut per text. (qui exprefsè loquitur in depofitario fibi emente ex pecunia depofita) in dict.leg. $\sqrt{2}$ e.x eapecunia, Cod. derei vendic. clarè tenet Molina de primogen. lib.4. cap.4. num. 35 . ver. nibhil tamen, ©̛c. firmans, quod ex pecuniad depofita ad emprionem alterius rei fubroganda in locum alterius cum licentia regia venditx, non effici majoratus, fi poffeffor fibi tantum emit. Molinam fequitur Hermofilla in leg.49.8loff. 1. numer.3. tit.5. pare.5. tom. 2 . fol. 21 19. ergo creditores ementis hypothecam habentes praferendifunt majoratui in re empta ; qui, ut diximus, \&c ftatim dicemus, folam actionem perfonalem habent ad pretium repetendum.

Tertiò, \&pro hac parte facit, quoniam licètregulari- $я$ rer verum fit, quod illa pecuniæ deftinatio ad emprionem prediorum juffu fundatoris majoratus habeatur properfecta, \& profacta, ita ut interim de ea judicetur, ac fi jam prodia fint empta, ex leg.eţinon funt, s.quid ergo, $l$. Lana, © l.veftimentorum, ff. de auro, of arg.leg. L. ligni, . I.ff. de legatis 3. leg. /i chorus, S.1.ff.eodens tit. leg. Getera, S. boc Senatus, ff. de legat.I. Menochius de arbirr. Ca/n $290 . n u m$. 19.Surdus con/. 195. num.2. of decif. 14 1.num. 12 . Caftillocontrover. lib.5.cap.62, ibi latiffime $\mathcal{\sigma}$ a num. 57 . © feqq. Gratian.difcept.126.num. 23 .ن̛ 24 , © cap. 937 . numer. 34 . © feqq. Joann.Marta Novarr. in praxi electionis, ©̛ variat. foriqu. 57.num. 10. (ett. 1.pag. rog. Colta de faltief cientia ignorantia, innpect.25.nu. 4 . Caftillo tom. 5.cap.62.per tof. maximè ex numer. 40.0 /eqq.
Id tamen verumeft, permanente deftinationis fine, at io fimutatur, \&o alteratur deftinationis voluntas, deftinatio ipfa nihil operatur, nec eft in confideratione, fed penitus amitti deftinationis effectus, Albertus Brunus de trans format. ơ mutat. concluf.6. num. 12 2. ©́ 13 .ver. ita limitantur jura tom. 17 . diver/or. per text. in leg.f iquid earam, 45 . 5,inter empt, de legat.3. leg. effinon funt, 21. g. infectiautem, If. de auro, of arg. leg. Jafon. in leg. cetera, 43. 5. Jed fiparuerit in princ. ver. tunc etiam /equitur, of colum. 2. ad medium vorf. tunc adde primo in quantum num. 15. de legat is I. Gratian. aifccpt. forenf,tom.1. cap.126. num.6. © num.23. Sed fic eft quod illa prior pecunix deftinatio ad emptionem pradiorum in utilitatem, \& augmentum majoratus mutata fuit, co ipfo, quod poffeffor majoratus rem fibi emens variaverit finem, \& in fui utilitatem emerit: ergo illaprior deftinatio attendi non debet, necaliquem effectum operari.

Fulcitur hoc tertium argumentum, nam etfi inter vi- It rum, \&uxorem pracedat pactum, ut pecunia dotis convertatur in emptionem prediorum; fi ftatim vir emendo fibi dumtaxat emat, non mulieri acquiruntur pradia, fed ipfi viro, qui eo ipfo, quòd fibi emit, à pacto receffiffe intelligitur; prout ex aliis refert Gaito de creditocap.4.quaff. 11. num. 154. \& vide infrà ex num. 63. Ergo idem in noftro cafu, quia licet precedat juffus fundatoris, \& fuccefforis fubfequuta acceptatio, \&̌ ex ea quafi contractus; ut fæpè diximus infrà 3 -part. cap.2, nihilominus, fi fucceffor fibi emerit, non acquirit majoratui.

Quartò, quia domino pecuniz nulla actio datur ad rem 12 ernptam ex fua pecunia perfequendam, fed tanrum actio perfonalis, ut antea ${ }_{i}$ ad repetendum, \&c confequendum pecuniam ab emptore, vel depofitario, ut probant jura, \&c Doctores fuperius in primo fundamento citati num. $4 . \& 8$ Molina de primog. lib.4. cap.4. Jub num. 35 . Hermofilla in leg.49.gloff. 1, num. 5. tit. 5.part.6. fol.219. tom. 1, o' ingloff.7. num.3. © num. 5. fol.222. ubi plurimosallegat in leg $54 . e x$ num.15. © num.19.tit.5.part.5.tom.2. fol.248, \& poft aliquos Doctores Mantica de contract. lib. 4 , vif.22, mam.6.Ergo creditores privilegiati majoratui, quondam domino pecunia praferendi funt ex iuribus vulgaribus.

Nec obftat, quod domino pecunix tunc daturactio ad 13 perfequendam rem emptam, quando emens factuseft non folvendo, à quo dominus pecunix eam recuperare non poteft, aut non nifi cum magna difficultate ; \& fic in fubfi-
dium ei datur actio ad rem ipfam, licet non fit ei obligata, ut polt plarimos Doctores probat Hermofilla in locis nuper I4 ciratis. Exquo inferri poteft, quod habens actionem realem ad rem prafertur omnibus quibuslibet creditoribus privilegiatis, \& hypothecariis: quia in refua cunctis potior eft dominus, quippe in eadem tanquam alienas nullus creditor emptoris, aut detentatoris acquirere potuir pignus, vel hypothecam ad exclufionem ejus, qui adtionem realem, \& dominium haber ad rem perfequendam, Alex. in l.creditor,n.5. dicens communem, \& ib1 Jaf. num. 5 .ff. Ii certum petat. Negufantius de pignor in 4 .par.princip.numer. 35 . - 4.membr.5.part.num.3. Surd. decij.139.nиm.
 34. 8 iple Surd.in tract. de alim.tie.8.privil. 48 . nums.7. Chaffan.in Cathal.glor.mund.part.1 2.conf.99.colum.6. Covarruv. var.refol lib. 1. cap.7. num. 3. verf.cui, ó alind accedit, Morotus confl. 54.numer. 4. Morla in emptorio jur. part.1. titul.g. de contrah.empt.ex numer.100. cum feqq. Matienzo inleg. 7 . tif. 16 . lib. 5 -recop il. gloff. 5 num. 6. Anton. Gomez var.refolut. som.2.de empt. © vendit.num.23.verf.quintus modus. D.Valenzuela Velafquez confil. 59. num. 34. O 35 . Franchis decif.
 Gafpar.Rodriguez de annuis redditibus lib.2.quaft.20. num 6.0f feqq. Cardin.Tufch. litt. H, conf.131.numer.22.23.06 24.Cumia in rutu97.vel t92.numer.9.of 20.of num.5. Campeg. de dote part. 4 .quaff. 8. fub numer.2. Gutierrez lib.3.pract. quefl.98. Cevallo commun. contra commun. queff.744. num. 3. Gaillusob/ervat. lib.2. ob/ervat.1 5. numer. 1. 2, 3.0゚ feqq. Polisorus Ripa obfervat.134. Riccius collect. 473 . Gratianus difcept. forenf.cap. 25. numer. 5 . ©o difcept. soo. num. 19. lib.3. Camillus de la Ratta confil.98.num. I1. (f 12. benè
Maferat. variar.refolut. lib.2. refolut.60. cafu 41. fol.407. Maferat. variar.refolut. lib.2. refolut.60. cafu 41. fol. 407.
Pinellusin 3.part.l.t. Cod. de bonis mater. num. 55 . Grivell. Pinellus in 3 .part. l.i. Cod. de bomis mater. num. $5 s$. Grivell.
in decif. Senatus Dolani s 6.num. I. of 4 - © s. Joleph. de Seffe decif.42. num. 67 . purt.1. qui dicit decifum, Gafpar. Thefaur. quaff. forenf.74. lib. I. Papon. conf.41., numer.19. Stracha de decoctoribuspart. ultit, num. 5. Barbofa in leg. $\sqrt{2}$ cum dotem, S. inn. Jub numer. 32. . 6 3 ff. Solut.matrim.volum. 2. Caltillo controver/.jur.l. 6.3.cap.8. numer.9. 10 . 11 . ef feqq. Mantica de tacitis, © ambiz.convent.lib.1.tit.12 2.num.7.verf. fivero,Fontanella de pactis nuptial. clanf.7.gloff.2.part.8.numer.7.volum.2. Stat. Pacific. de Salvian. interdiet.innpect.3 cap.2.numer.385. Parlador.rer.quotid.lib. I.cap.8. numer.I. Cancer. variar. refolut. 1. part. cap.g. de dote, $\Theta$ donation. propter. nupt. numer. 3. Antonin. Amat. variar, refolut. 3 . ex numer. 40. cum feqq. qui omnes, \& alii plurimi Modernicumulati luprà I part.cap.8. ex num.38. verf. à regula tamen ơc. in cap.I I num. 94. verf. ut infimili videmus, ơc. \&\& fuis perius ex num. 34 .ver. quoad fecundum principale, \&cc. In eoloquuntur cafu quandodominium rei vendires, \& traditæ non transfertur in emptorem, fed penes venditorem remanfit, ut fui dominii virtute praferatur omnibus quibuflibet emptoris creditoribus hypothecariis, privilegiatis,\&s anterioribus, ut fecus fit, quando tradira res fuit habita fide de pretio, \& dominium in emprorem transfertur. Itaq; femper ad pralationem in re artendatur dominium, cujus nempè fit, autdebitoris, an venditoris, fienim emptor dominium rei quafivit; ejus creditores pariter jus hypo16 thecx in ea quafierunt, \& creditoribus venditoris dominium amittentis praferuntur . Sin vero dominium. penes eundem debitorem remanfit in re tradita, ille, \&\& ejuscreditores pariter praferuntur emptori, \& \& ejus cre-

Et cafus : in quibus habita fides dé pretio cenfeatur, vel etiam, quando non intelligatur per traditionem habitam fuiffe fidem de pretio. Ut dominium tranfit vel non tranfit in emptorem abundè tractat Hermofilla inleg.28.gloff.1. pertot. tit.5-part.5. tom.2. exfol.120. () Seqq
Etex quibus cautelis fepracavere valeat venditor, ut retradita preferatur omnibus creditoribusentptoris: nempè hypotheca rei, refervatione dominii, donec pretium folvarur, precario, conftituto, \& fimilibus. Abunde ipfe Hermofilla eadem gloff. 1. ex num. 39. cum multis feqq. \& Antonium Amat. dictarefolut.3. ex num. $42 . c$ cumplarimis feqq.

Siigitur hujus doctrinæ veriffimæ intuitu inftaret majoratus fe praferendus effe creditoribus poffeforis fuo nomine ementisex pecunia majoratus, eo quod in fubfidium facto non folvendo poffeffore ipfo (prout apparet

Salgado Labyrinth. Creditor. Tom.I.
notoriè, quia bonis ceffit, \& concurfum formavit, ut copiosè diximus fuprà part. cap.23. per tot.) actio ad rem domino pecuniæ datur. Ut ad principium hujus quarti fundamentimam.12. probavimus, \& in reipfa effe cunctis praferendum creditoribus.
Adhuc tamen majoratui non proderit; nec creditoribus nocebit, quoniam haccactio fubfidiaria, \& ad rem perfequendam, non eft adtio realis proveniens ex dominio ad rem vendicandam, quod nunquam habuit, nec obtinuit majoratus dominus pecunix, fed perfonalis in fua orizine quam ex juris æquitate in fubfidium exercere permittitur in ipfare, qua zequitas non deber extendi ad prajudiclum creditorum habentium ex generali obligatione hypothecam in reipfa, poftquam in dominium tranfivit poffefforisementis fuo proprio nomine. Sic (licetnon. ex hac ratione protinus comprobanda, aliis tamen fortibus) in terminis pradictam doctrinam limitat Hermofilla inleg.54.tit.5.part. 5. gloff. 1, tom. 2. fol. 248. qui poftquam $n$. 19. ex Gregor. Lopez, \& aliis dixerat dari domino pecuniæ actionem in fubfidium ad rem ex judicis officio, num. 20.2 r. fic limitar, $\&<$ ait. Intell ige banc gloffam, quando non funt aliic creditores, potior a jur a babentes contra emprorem, nam tunc jure empta domino pecunia potiores erunt, pront in mercibus, of rebus venditis, dominis, qui eis vendiderunt, agentibus propretio preferuntur. Vidiximus in addition.ad gloff.1 l.28.tit. I3.bac 5.part. ó gloff.t.leg.28. num.39. Jupra hoc tit. . quia nulla/pecialisratio confiderari poteff in domino pecunia, ut inre empta ex ea praferatar ficut in domino rei, quipropretiojure, que antea fua fuit; non debet preferri; cum utroque cafu dominium fit penes debitorem. Vt de emente expecunia aliena diximus in addit. gloff.t. leg-49. Jupra num.1. © de e alio in d.leg. 28. б comprobatur per argamentum ab fpeciali; nampupillo. - ftutor emit, © mulieriprofua dote dominium earum rerum, que ex corum pecaniiss fuerunt emple ex.jpecialiprivilegio acquiritur, ut diximus in addir.slof. 2.3.4.- 5.l.49. Jupra in rebus empris ex eorum pecunia ab extraneo, (eu expecunie militisfou Escleflatacita hyporhecatum privilegiopralationis d jare datar. Vt diximus in d. h. 28 , tit. 13. Ergo jus commsune eff in contrariums.

Res enim empta (profequituripfe Hermofilla) non fuc- 23 cedit locopretiii, leg. Jed etflege, S.1. de petit. haredit. ubi Bartol. notat, ficut nec pretium loco rei infré diximus, quia longé difficiliuseft, ut notat Rota Genuenf. 1 17.num. 10 . Molina de Hi/panor. primogen. lib.4. cap.4. numer. 24 . O boc efs verum, nec aliud voluit gloffa noftra hic, nec gloff. fin. I . Proculus, ff. de jure dorinm, que banc quafionem /ufcitavit : nam ibi agitur de actione, que domino pecunie datur conitra eum, qui eum confumbsfit in emptione alicuins. Hactenus Hermofilla.
Qui quidem rectè argumentatur de domino rei a fe venditx, \& agente ad pretium, non habente hypothecam, nec actionemad ipfamrem, nec praferricreditoribus emptoris, quantumvis dominus fuerit ipfius rei ante vend:tionem, ad dominum pecunix, quil nunquam fuit rei empta ex ea dominus, ut multominus debear praferri creditoribus debitoris ementis. Igitur nullo ex capite poterit, majoratus jus, \& pralationem pratenderein re, empta ex illa pecunia deffinata ad emptionem pradiorum in augmentum majoratus ipfius juxta claufulam, \&c tenorem fundationis, quam poffelfor ex re emit fibi, \&\& fuo proprio nomine.
Et hæc refolutio Hermofilla mirificè comprobatur, quoniam hoc remediam fubfidiarium ad rem, concediturà jure domino pecuniis ex aquitate, ut diximus. At zquitas, \& legis beneficium nunquam admittitur in prejudicium tertii, Alex. in leg.fi infulam, numer.9.ff. de verb. oblig. Jafon ibidem num. 1 o. per legem impmberi, ff. de adminiffr, tutor. fequitur Hercules Marefcottus variar. refolat. lib.2.cap.125. num.8.9. © Io dicentes, quod cum morx purgatio aliquando admittarur à jure ex aquitate, log. fifervum, 6 . Sequitur, ff. de verbor. obligat. non videre aquum eam admittere, ubi creditor paffus fuir damnum 26 propter moram debitoris, juxta text. in leg. fi cum dies, 9. fin, cum leg. eqq.ff. de recept, arbitr, gloff.2. in dift. l. in. Sulam, \&c ibi Bartolus in I.oppofit. quia beneficium legis non deber admitti ad prajudicium alterius. Ergo Hermo filla, \& cateri Doctores rectè affirmant; hoc remedium fubfidiarium conceffum à lege domino pecunix ad rei perfequutionem, emptore facto non folvendo, denegandumfore, quoties concurrat cum creditoribus emproris
$\mathrm{Ee}^{3}$
ante-
anterioribus, magis privilegiatis, fed iftis prius folutis, ipferoftmodum exigere poterir fuam pecuniam, ex qua resfuir empra.

Deinde quoniam cum dicha actio fubfidiaria fit inducta contra emptorem ipfum ex xquitate; debet ut exorbitans ì jure, \& contra juris rigorem reftringi, \& nullo modotrahenda ultra funm cafum, nec contra alias perfonas. Ut latè confiderat Joann: Gutierrez confll. 50, numer. 2. क̛ num.6. \&e poft alios Petrus Surdus deci(.44. num, 10 . ©f 12. Molin. de primog. lib.4, cap.7. in verfic. quod ea ratione, Caftillo tom.4. cap.26.num, is conducunt infuper mirabiles doctrinæ ccriptx/uprà cap.22, ex num.11. cum /eqq. ơㄷ. 9. Jub num. 74. doctrina Ludovic. Molinæ de primog. Lib. 4. cap.4- ex numer. 24. cum eqq. in ea queftione, quando poffefori majoratus creditor facultas ad rem alienandam, ut ex pretio alia ematur in locum vendita fubrogand $\mathfrak{x}$. An ifta fubrogata vinculinaturæ fubjiciatur eodem modo, quo \& illa, qua venditafuit, utex pretio hec comparetur. Quam pro utraque parte eleganter difputat Molina:tanquam ex num. 33. . feqq-agens, an res empra per poftefforem majoratus ex pecunia ipflus majoratus, majoratuiipfi, vel dumtaxat poffeffori ementiacquiratur, tres cafus diftinguit in hunc modum.
Si vero de reex pretio empta agatur, confiderandi funt trescafus. Primus, quando exprefferes empta eft ealege, ut in majoratu /ubrogetur. In quo dicendum eft, proculdubio, rem empram in locum antiquecum omnibus fuis qualitatibus 30 Jubrogari. Ex his, qua Juperius adducta sunt. Secundus, quando fimpliciter empta fuit non exprimendo, quod emebatur ipfimajoratai, necetiam emptori. Et quamvis Doctores dicere foleant nihil intereffe; an qui emat rem ex pecunia aliena fimpliciter, vel nomine proprio: cum femper cenfeatur, fibi ipfi emere; /eu nomine proprio vendere: $n \cdot / 1$ contrarium exprefJum fuerit, ut dicit Bald.in l. mater. C. de rei vendicat. numer, 21. leg. abea, ff. do jeg. gef . leg. magis, ff. foluto matrim, © utrobiqueper /cribentes, in cafu tamen, de quo agimus dicendum erit, rem fimpliciter emptam, ea lege, ut ipfo
3I majoratu fubrogetnr. Cum enimpretium ad hoc, deftinatum e/fet, ficque d principio conventam fuij/et, aitus jequens cenfebitur factus in executionem tract atus, ac conventionis pracedentis, leg.quedam mulier, ff. de rei vend. leg. minus infructus cum imilibus, ff. de acquir. poffeff. idque in fimili dicit Baldus in cap.1. quid juris $\sqrt{1}$ poft alien. Vajall. feud. recap. numer.3. quod prafertim fipretium, ơ resempta, of alieconjecture corre/pondeant, dicendum erit. Sivero res empta fit mobilis, vel ejus nature, ut majoratus fubrogari
32 nonvaleat contrarium dicendum erit. Tertius ca/us, quandoexpre/si emptor rem ex pretiorei majoratus fibi, ©o non ip 1 majoratui comparavit. In qua /pecie dicendum eft, rei empte dominium emptori, non autem ipf fmajoratui acquiri : quodprobatar ex regula, quam fuperius premifimus, quod feilicet, res empra ab alio ex mea pecunia nomine fud effciatur Jua, necmihi alind, quam actio adpretium fuperj/t, leg.fiexpecunia, ơ leg. fiup proponis Cod. de rei vendic. leg. 49. tit s.part.s.quejura in cafa, dequo agimus, neceffario locum babere dicendum eft, ©c. Qui quidem fub numer. 35 .
33 in comprobationem, ita profequitur. Ouod $/ \mathrm{i}$ dicatur in cafu , de quo agimas, contrariam dicendum effe; cumpecania ad bunc effectum depofita effet, ut via illa aliares in locum vendite fubrogaretur; dicendum eff id non obftare: nihil namque refert; an pecunia depofita fit, vel non ad boc, ut a prafata regula difcedendum fit. Ouod probatur ex d. leg. $\sqrt{i}$ expechnia, C. de rei vend.qua in emptione facta a depofitarioex pecunia apud ipfum depofita loquitur. Et tamen dis/ponic nullam afionem domuno pecunia ad rem, que exilla empra fuit, vendicandam competere, ớc.
34 Ex quibus evinci videtur noftra difficultas, ut res empta expecunia majoratus, quantumvis deftinata, \&\& depofita ad empriorem prædiorum pro ejus augmento; majoratui non acquiratur, nee cjus efficiatur, quando poffeffor fibi emit, \& fuo nomine tantum, nulla facta majoratus mentione. Arque ideo creditores emptoris hypothecatios, \&eprivilegiatos majoratui praferri, agentiad pecuniam, velad remin fubfidium ex hactenus dilucidè comprobatis. mè refragantibus, in contrariam fententiam Senatus ju- dicium fuum inclinavis, unico tantùm, fed validifimo
fundamento, contrariis praftantioli, multis mediis roborato, quo proculdubio cuncta hactenus pro creditoribus confiderata evacuantur. Omnia quippè ab co pendent, \&\& derivantur, ut majoratui pecuniæ domino resempra ex ea non fuerit acquifita; fed poffeffori pro fetantum exprefsè comparanti nulla facta mentione majoratus, nec claufula fundationis juxta regulam juris rem emptam ex pecunia aliena effici ementis, \& nonejus, cujusfuit pecunia, de qua fuperius.

Cum cafum noftrum ab ea legitimè eximere poffi- 36 mus, ut fateamur in eo, rem emptam ex pecunia majoratus, huic acquiri, non poffeffori fibi ementi, cum etenim pecunia illa fuperabundans fit ipfrus majoratus, deftinata ab initio fundationis pro emptione cenfuum annuorum, feu fundorum ad augmentum majoratus, ut fupra fuppofuimus in 1.fundamento num. 4. \&8 ad hanc comparationem poffeffor iple habeat à fundatore mandatum, \& poteftatem, ipfeque ad eam comparationem, \& applicationem fit obligatus; fequitur, quòd quomodocumque emat, cum revera ex ea pecunia emerit, non fibi, fed majoratui ftatim dominium acquiratur, quod probatur, primo quia deftinatio pecunix ad emptionem pradiorum habetur pro facta, \& pro perfecta confideratur quoad juris effectum. Ut probavimus in 3 - fundamento contrarie partis, num.9. - feqq.

Nihil opitulante, quod ibidem ex namer, 1o. diximus, per mutationem voluntatis, \& alterationem finis ceffare deftinationem, ex plurimis Doctoribus ibidem citatis ; cam ipfi exprefsè loquantur, quando à deftinationis voluntate recefferit is, qui habuit poteftatem deftinandi . At qui deftinavir in noltro cafu, fuit fundator ipfe majo- $3^{8}$ ratus femper, \& perpetuò in deftinatione permanens. Etgo poffeffor, qui non deftinavit ; poteftate caret à deItinatione difcedendi, necnon pertarbandi voluntatem, juffum, \& mandatum fundatoris, aut mutandi finem deItinationis. Prout ex alifmet Doctoribus eleganter probat Gratian. tom. I. difcept.126.num.23. Caftillo controv.5, tom. c.62, ex num. 67 cum feqq.

Ergo cum huic pecunix ab invito infita fit qualitas de- 39 ftinationis ad emptionem pradiorum, res ex ea empra. ejusloco fubrogatur, \& femper empta fit majoratus; in quo cafununquam dubitaffe Doctores, exprefsè profitetur ex Tiiaqu. de retr alt. lignag. 5.32. gloff. I. num 25 , in fin. Molina de primog. lib.4, d.c.4.num.32. ubi infuper elegan- 40 ter probat; quod quando pretio, \& pecunix majoratusab initio ineft qualitas deftinationis ad emptionem pradiorum pro ipfo majoratus argumento, \&r acquifitione, \& cum illogravamine effecta fuit pecunia majoratus; tunc res fuccedit loco pecunix, \& pretil, \& fub cildem vinculigravaminibus, quo cafu fallere, inquit regulam; in . particularibus rem non fuccedereloco pretii, cump procedat, quando pretium ad majoratum pervenit abfque hac qualitate deftinationis, \& fubtogatione. Prour latius apud cum videre eft, ex num.31. of 32. ©́ num.36. fequitur Pat. Molina tom.3. dijp. 65 1. num.3. cujus Doctoris (pecificam poftmodum mentionem fecimus.

Secundò pro hacparte facit communis fallentia regu- $4^{2}$ $\mathfrak{l x}$, quando nempè emens tenebatur emere pro domino pecuniæ, quia tunc etiam fifibi comparaverit, non fibi rem acquirit; fed pecunix domino. Ita eleganter regulam limitavit Gregor. Lopez in l.49. tit. 5. P.5. in verbo, en guarda, \& ante eum Bald. in l.1. C./iquis alteri, vel fibi, Decius confil.6. Ripa in tract. de peffectit. de remed.ad confervation. nbertati, ex numer. 252 . © in tract. de mercatara pag. 412. numer.41. Efcobar, in tract. de ratiocinis cap. 14 , numer. 36. \& in terminis noftris hanc rationem ponderavit Pat. Molin, sbiproximé nb numer.3. verfic. illud obfervandums cenfes, facit textus inleg. Ii curator. Cod. arbitrium tutele, ibi, Si curator poof decretum prefidis, fublata pectunia que ad comparationempoffeffionis fuerat depofita, fibipredium comparavit: elige, utrum malis in emptionems nego. tivm tibieum seffife, an quia in ufus fuos pecunie converfafunt, legitimas ufuras ab eis accipere, ơc. Et dict. leg. 49.tit. S.part. Quorum jurium rationem reddunt predictı Doctores quia curator, Pralatus \& adminiftratores tenetur pecunias minori, \& Ecclefix convertere in emptionem prediorum.

At cum poffeffor majoratus fimiliter juffu, \& pracepto fundatoris teneatur precisé pecunias fuperflites accom-
modate emptioni pro majoratu, eujus eft pecunis ; nihil intereft, an fibi rem emat cum de jure majoratui acquiratur.
Hoc fundamentum exactè exornat per jura, \& DoCtores Joann: Gutierrez de tutel. 2.part. cap.10. per totum, quinumer.1.apponit regulam, quod licet actus in dubio prefumatur factus nomine proprio potiùs quam alieno,
ex mmer. leqq. imitat, non procedere in tutore, ve curatore facienteid, quod nomine alieno eft obligatus, \&sideo licet faciar nomine fuo, prefumitur tamen nomine populi per 1 . Lucius, 5. tutorem, ff. de adminiftr, tutor. \&c per plurimos DD. ef num.3. poft Cavalcan. \& Mafeardus
47 confil. 1393 . num.4.extendit ad quemlibet retum alienarum adminiftratorem, ơ nam, s. © 6.quando quis nomine officii tenetur ad emptionem prediorum ex pecunia aliena,
48 fiex ea emat; intelligitur nomine alieno emere, etiamfi nomine proprio emat, \& fuppreffo officii nomine. Ad
49 quæ plurimos DD. conducit videndus. Et quod curator, quialiud nomine alieno facere tenebatur emendo fcilicet proalio, licèt actum, \& emptionem fecerit nomine proprio ; nihilominus facere cenfeatur nomine minoris, \& alieni, \& ifti, non illiacquiritur. Quamplurimos Doctorescongeffit Joann: Anton. Mangunll. in trall. de evittion. q.188.ex num. 13 . cum /eqq. omnino videndus.

Tertiò, quia cum poffeffor majoratus fitinterpoficas perfona à fundarore majoratus ad emendum bona ex ea $\omega$ pecunia, fequitur ut, non fibi, fed majoratui emiffe dicatar, \& nomen fuum fimulatè fuiffe appofitum in inftrumento; etiamfi fuiffer pupillus perfona interpofita, vel $A b$ basalicujus monafterii. Ita eleganter regulam generalem limitat Bald. in leg. I. column.penalt. C. fi/ervus extero, fequiturEfcobar de ratiociniis dict. cap. 14. num. 33. Tequitur Hermofilla in leg.49.gloff. 1. n.6.ex sext. in leg.3. in 1 .Cod. $\sqrt{2}$ quis alteri, vel $f i b i$.
St Fulcitur hoctertium fundamentum ex alia doctrina-e, in fortioribusterminis procedente; quando fcilicet quis habet feciale mandatum ad fundum emendum: nam fi fiblematetiam ex fua pecunia procuratorio nomine emiffe intelligitur, \& rem cum fruetibus reftituere tenerur DD. in leg.4. $\sqrt{1}$ ab ignoto, verfic. unde quaripoteft, ff. de manumiff. Jafon. in leg. Titia 134 - §. idem re/pondit num.2. de verb.obligat. Tiraquell. de retractu ad finem titulinum. 217 Rota Genuenf, decif. 57. num.9. Surdus decif. 325 . numer.8. Ricius deci/.Curia Archiepifc. 2.part. 139. Bertazol. clasf. 5.zloff. 1. num., Menochius lib.3. prafumpt.49. num.1. Mantic. de tacit. ©f ambig. convens. lib.7. tit.18. Pereira de empt. Ff vendit.cap. 15 .ex num. 10 . \& ad hocmandatarius com-
52 pellitur ut jura fua mandanti cedat foluto ei pretio. Ut ex Bald. tradit Mantica lib.7. tit.19. num.5. Pereira num.27. Gratian. discept.207. num. 5. Hermofilla in leg.48, tit.s. part.5.gloff.5. numer.9. © numer.14. fol.217. fom, 2. igitur quanto fortiùs prafata doctrina, \&e limitatio procedet in noftro cafu quo ad emendum poffeffor majoratus habet fpeciale mandatumà fundatore, \& qui nonex pecuni ${ }_{L}$, fuaemit, fed ex pecunia aliena, mandantis nempè, \& tuajoratus.

Quarto, \&ultimo pro hac parte adducitur doctrina Pat. Molinæ qui rectiùs \& contra alterum Molinam opinatur, quod quando pecunia majoratus deftinata eft à principio acquifitionis pro emptione prediorum in augmentum majoratus, ut tunc poffeffor emens ex ea, etiamfi fibi comparaverit; ftatim res fit majoratus, prout ex lib.3.di/put.661. namer.3. © numer.4. ubi fic profequitur,
54 Illudobjervandum cenfeo, fo majoratus poffeffor ex ea numeropecunia que er at major atus ad id deputata, ut ex ea majoratui res idonea emeretur, rem quidem emas, fed cum expreffone, quod fibi, © non majoratui illam emat, attinere nibilominus ad major atum fi idonea fit major atui, aut fi majoratus cam velit: quia aliunde fucceffores in eocomparare non poffunt majoratui eam pecuniam, praferendusque fit major atus eain re ceteris creditoribus eju/dem emptoris, efc. Profequitur reddendo rationemjuridicam, \& concludentem de, qua nos paulo ante ex num. 42 , ver $j c, 2$. ơ pro hacparte, ớc.
ss in hunc modum. Ratio autem eft (inquit ipfe Pat. Molina) quoniam ea pecunia ad id erat deputata, ut inde emeretur res majoratus, of non at emeretur adminiffratori illiejus pecunia: nec folaintentio, of expreffo illius, quod fibi velit emereeamremex pecunia majoratus, prajudicium afferre ea in parte poteft majoratui; ficut quamvis adminiffrator bonorum minoris, ant Ecclefie, in optione tamen minoris, Salgado Labyrnth.Creditor. Tom. I.
aut Ecclefice eft, accipere eam $\sqrt{\text { abiquiqua }}$ i ibieg pretio emptam. Vi habetur leg-49.citata, © aliis juribus, que ibi Gregor. Lopezcitat: malto verò magis id locum habet in re propo fa. tas: eo quodeam pecuniam acceperit poffefor majoratus, definataque effet, ut inde majoratui emeret, ơ non /ibi. Qugre non effeadem ratio de hoc, of de depopitario, quiex peennia, quam babet in depofito, minimè deputata, ut ippiex illa deponenti aliquidemat, sbi aliquidemit; in quoeventu fs. bi, © non deponenti comparat dominium rei empteex pecunia deponentis: quod difcrimen non fatis attendit Molina ubi fuprà num. 35. ơc.
Cujus doctrina ex aliis prohac parte ponderatis robur $\$ 7$ recipit, \&\& fundamentum, qua quidem juri confona ef, \& rectè increpar Molinam, afferentem ex pecunia majoratus depofita ad emptionem pradiorum, fi poffefor fibi ematrem, non acquiri majoratui, motum ex dief.leg. $\sqrt{2}$ e.: pecunia, Cod. de rei vendicat. quoniam in cafuillius text. pecunia depofita non fuit deftinata ademptionem pradiorum, fed fimpliciter. Ut exejus verbis manifeftè apparet, quretalia funt. Siex ea pecunia, quam depofueras, is apud quem collocata fuerat, Sibi poffeffiones comparavit, ipfiquetradite funt: tibivel omnestradi, vel quafdam ex: bis compenfationis caula ab invito co in te transforri injuriof fum eft.
Quo cafi quando fimpliciter deponuntur abfque deftinatione aliqua; nihil mirum quod fi depofitarius ex ea fibi emerierem, fibiacquirat, \&enon domino deponenti, \&c fic text.ille in meris terminis regula procedit. Nos verò 5 loquimur in aliis longè diverfis, in quibus pecunia deftinata eft ad emptionem pradiorum pro majoratu, cujus eft pecunia, atque etiam in mandatatio, neenon in poffeffore majoratus, qui ex officiotenetur, \& juffu fundaroris pecuniam conftituere in utilitatem majoratus, non fuam ; \&\& fic putamus perperam fenfiffe Molinam in quinto argumento contrarix partis relatum ex num. 28.

Quod quando pecunia majoratus depofita, \&cab initio 60 deftinatur ad emprionem pradjorum in augmentum ipfius; fit atteudenda iutentio poffefforis ementis, an fibi majoratuicomparaverit, cum hoc in fua poteftate, \&c libera voluntate relinquere foret duriffimum, qui facilè poteft fraudare majoratum, \&̇ fubvertere inviolabilem fundatoris difpofittonem, qui de poffeffore confidit. Et ita Senatus hic Vallifoletanus determinavit in lite creditoris formata à Domino.
Non obftant argumenta cetera in contrarium confi- $6 t$ derata, omnia quippè pendent, \&c derivantur ab uno principio, \& a regula generali. Quod emens ex pecunia aliena fibi acquirit, \& non domino pecunix, que cum in cafu noftro non procedat ex fallentiis, \& limitarionibus hactenus pro bac parte in favorem majoratus confideratis, facillimè fubvertuntur: quia poffeffor majoratus ex pecunia deftinata emens, non fibi, fed majoratui acquirit, quantumvis fibi exprefsè, comparare dixerit, in cujus non eft poteftare majoratum, \& fundatorem fraudare, \& decipere, atque ideo credirores ementis nullum jus, nec pralationem poffunt pratendere in re empta, concurrente majoraru ipfo, qui dominium reiquefivit.
Fundamenta etenim contraria rectè procedunt in ter- 62 minis regulx, in qua dominium rei qurritur ementi ex pecunia aliena, \& dominus pecunix folùm habet actionem perfonalem ac repetendam ab emente, à cujus creditoribus privilegiaris, \& hypothecariis excluditur in pralatione, ut clarè oftendimus.
Nec obffat doctrina aliquorum à Gaito fupra relata 63 nom.9. © num. II. fub tertio fundamento contrarix partis verfic. fulcitur hoc tertium argumentam. Cum ipfe Gaitus ex Petro Barbofa, Molin. Bartolus, Baldus, Alexandrus, Alcient. \& aliis veriorem dicat opinionem, ut pracedente pacto inter virum \& uxorem, ut ex pecunia dotaliematur pradium. Si ipfe maritus fibi ipfiemere dicar, nihilominusuxori acquiritur dominium virtute pactipracedentis. Cum emptio fequens videatur facta adexecutio- 6 nem pracedentis conventionis, \& maritustanquam procarator uxoris emere intelligitur. Plenè etiam probat Menochius de prafumption. l.6.prafumpti12. per tot. Ideo- 6 que per acceptationem majoratus cum omnibus conditionibus fuis, \&x qualitatibus precedentem, ex qua inducitur pactum, \& quafi contractus fequitur, ut licet poltea ex pecunia majoratus fibi ipfi exprefsè emat, poffeffor Ee 4 majo-
majoratui emiffe intelligitur tanquam procuratore majoratus, cui\& non fibires empta acquiritur.

Reitat relpondere fignanter doctrinæ Molinæ, nt in 2. ©f in £. fundamento contrarix partis, dum diftinguendo tres cafus; inter fecundum, \& tertium ponit differentiam: nam eadem ratione, qua movetur in fecundocafu, quandofeilicet, poffeffor majoratusfimpliciter emit ex pecunia majoratus, ut tunc majoratuiresacquiratur, ea motus ratione, quia pecunia erat deftinata, \& hac qualitate affecta ademptionem prediorum, \& pof feffor tenebatur majoratui emere: eadem \& in tertio cafu , quando fibi emit poffeffor ex hoc pecunia genere, debuit, \& Molina moveriad fentiendum idem, quod in
67 fecundocafu. Qnoniam filola deftinatio, \& obligatio, movitillum ad extrahendum fecundum cafum ab alia. juris conftantiregula, quamipfe ibidem faterur, quod in dubio res empraprefumitur pro emente, \& non pro eo cujus erat pecunia, Quam probat. leg. magisputo, ff. de folationibus, leg.f firaftrpulatus, §.Chryfogonus, ff. de verb. obligat. leg. Titium, of Mevium, s.prafectus, ff. de adminiffratitutor. \& ex Parifio, Cravera, Matienz. Efco bar, \&e aliis benè probat Hermofilla ad leg.49.glof. .1.num. 4.tit.5.part.5.tom.2. fol.219. eadem etiam ratione debuit, \& tertium cafum à regula eximere, prout exemit communis opinio iis in cafibus, in quibus pecunia majoratus adfuit à principio qualitas deffinationis, \& obligatio pof fefforis majoratus, \& juffu fundatoris, precepto, \& mandato ad comparandam rem vniendam, \&o aggregandam majoratui, ut iis in cafibus ceffet regula generalis, \& omminoresempta per poffefforem ex hac pecunia dellinata majoratuiacquiratur, \& non poffeffori, quantumpis fibi exprefsè ementi, prout abundè probavimus in fundamentis hujus fecundæ partis, quam cum Pat. Molina conftanter tuemur. Et Senatus nofter Vallifoletanus dererminavir in facti contingentia. Maximè cum antea ipfe Ludovicus Molina in diti. cap.4, nam. 32 , in fin. proopinione conftanti, \& contradictorens non habente refolviffet emptionem factaln à poffefforem majoratusex pecunia, quxad majoratus dominium pervenit cum qualitare; utex ea alia bona immobilia comparentur inaugmentumipfius majoratus, \& ut fiat fubrogatio in locum pecunte \& acquiratur majoratui, Qux omnia pro hac parte invincibiliter urgent.

## C A P U T XXV.

Ex hareditateavidelata nepoti patre pramortuo, an creditores patris fua credita exigere valeant fiveneposexpropria perfona, five reprefentativè patris gradum fubintrans avi hæreditatem acquirat.
Et quid in hareditate non adita, fed in haredem adeunda tranfmiffa? an creditores tranfmittentis creditoribus hæredis cui tranfmiffio fit praferantur.

$$
\mathcal{S} M A M A R A V M
$$

Exhareditate avi delata nepoti, ancreditores patris pramortui ơ de medio fublatif ua exigere credita polfint, num. 1. © 2.

Nepos/ublato patre demedio, fuccedit avoex propriaperfona,n.3.
Nepos ad fucceffronem avi concurrens cum patruo reprefentationeeger, ס'locum fui patrispramortui, occupat, num. 4.
Hereditas proximiori ingradugradatimi defertur, caterisinterim exclufis, n.5. ©' 6 .
Patre exclngo ab hareditate avi, ơ pramortuo; nepos exclufus an fit, n.7.
Pater fiin vitaavi renuntiavit hereditati cum juramento, ab ea an exclufus intelligatur nepos, patre premortuo, nиm. 8.
Creditores patris premortui nullam jus habent ad herediratem avi, delatam nepoti, five iffe fuccedat ex propriaperfona, five reprafentando patrem, num.9. \& feqq.

Paire exharedatopramartuo, nepos furcedit avoex propria perfona, é jare,n,10.
Sive nepos fuccedat avoex propria perfona five reprefentative concurrente patruo, n. 11 .
Nepos ad hareditatem avi, renuntiatams ì patre premortuo cum juramento ; vocatur ex proprio jure; ơ ex propria perfona, etiam ftante reprafentatione, numer. 12.
Renunciatio hereditatis, paterne intell igitur fub conditione, fripfe filius eam acquirat, quo pramortuo, renunciatio evane/cit, n. 13.© 14 .
Nepos ex filia premortua ad fucceffonems avi veniens an teneatur computare dotem à matre receptam, namer. 15 .
Antonii Gomez opinio impugnatur,n,16.
Nepos quomodolibet fuccedens avo, patruo premortuo: fuam factit hereditatem, quiavicreditoribus tenetur; non creditoribus patris, qui nunquam jus aliquod in ea habuit, num. 17.
Hareditas delata nepoti patre premortuo, nunquam fuit patris, fed avi, quo caju non agitur de /uccedendopatri: •ed avo;i quo nepos capit, co non ip patre, n.18.
Vepos quomodolibet fuccedat avo, fuccedit jure proprio independenter à patre pramortuo, etiam/iper reprafentationems locum, © ' gradum patris fubintret, n. 19 .
Non fequitur, nepos affumit locum, Є6 gradum patris,ergofuccedic ex perfona patris, n.20.
Nepos fuccedens avo, etiam reprafentando gradum, of locum patris pramortui, femper proprio jure Juccedit, of locum affumit ea beneficio legis, non patris, num.21. 23. बீ 24.

In locum alierius quif fuccedit per privationem, vel per tranfmiffionem, n. 25 .ब. 26 .
Rennnciatio matris pramortue non nocet filio,n.27.
Sive nepos avo fuccedat repra/entativé, fantibuspatruis, five non,n. 28 .
Nepos fuccedit femper avo expropria perfona, etiam reprajentatione data, n. 29 .
IVepos fuccedens avo mortuo patre per privationem, of remotionem, n. 30 .
Succedens alteriper tran/miffonem omnino co modo, ơ qualitate,qua ille fuccedst, n. 31 .
Subintrat quis in locum, of gradum patris, ergo ex bujus perfona fuccedit, non valet argumentum, numer. 32.
Nepots monforat lex locum patris, non jus ejus jam extinlum per mortem, vel renantiationem, numer. 33 . 34. © 35 .

Nepos quomodolibet fuccedar avo, nunquam creditores patris potuerunt pratendere jus ad hareditatem avi, num. 36 . 37. of $3^{8}$.

NVepos jus ad hereditatem avi, nec gradum à patre capit, num. 39.
Defcendens ad fucceffionem majoratus reprafentat locum, o gradum a/cendentis premortui, of tamen nibil ab to capit, fed jure proprio fuccedit fundatori, nhmer. 40.
Succedit nepos in portione, quam pater habiturus effet, fiviveret, non tamen fuccedit in illius jure, quod nunquam acquifivit, n.41.
Patre pramortuo privato hareditate avi, (five exheredatione, five propria renuntiatione) nihil detrabit juri nepotis, ex propria perfona, ơ jure venientis, num. 42 .
Nepos veniens ad hereditatem avi tanquam hares patris premortus, $\dot{\odot}$ in vita renuntiantis haredifati, an cogatur ex ea folvere creditoribas parris fui ex, num. 43 .
Renuntiatiopatris hereditatis awi nepoti venienti, jare proprionon prajudicat,n.44.
Nepos beres patris tenetur flare renuntiationi patris, mum. 45. 46.णூ 47.

Nepotem ex hareditate avi $\sqrt[j]{ }$ bi delate pramortuopatre renuntiante hereditati non teneri creditoribus fuipatris, verius oftenditur, ex. n. 48.
Hereditas avi, patre pramortuo defertur neporijure proprio independenter è patre, n.49.
Hareditas adita efficitur proprium patrimoniums haredis, num. so.
Hereditas duplex in uno herede deveniens dino diver/a, of diffin-
difinctapatrims nisa dicuntur refpectu creditorum utrinf que, ©்respeitu baredis,n. 5 I.
Que inter fe non confunduntur, fed /eparantur, ne derrimentum fiat creditoribus,n.52.
Et quemadmodsm creditores cujuslibet patrimoniii ficut folvendi, ibid.
Expluribus hereditatibusconcurrentibus in eadem perfona: an promi icue debitor folvat creditoribus, n. 53 .
Heres fub inventario non tenetur ultra vires hareditatis, num. 54.
Secus fof fine inventario adjerit, vel non poftuletur at creditoribus (eparatio, num. 55.
Separatione poftulata acreditoribus, quomodoiftifme ex diverfis patrimoniis folvendi, n. 56 .
Renuntiatio hereditatis patris viventis habet tacitam conditionem, fi ei fuerit delata, of non premoriatsr, num. 57.
Patre premortuoqui renuntiaverat hereditatem, nepos avo fuccedit proprio jure, of etiam hares patris non tenetur patriscreditoribus ex hereditate avi, n. 58 .
Nec paCto cuilibet re/picienti hereditatem avirenuntiatam per patrem premortuum, nepos etiam heres patris tenetur ftare ex hereditate avi, n. 59 .
Etratione, num. 60.
Contracturefoluto, refolvuntur omnes effectus ab eo dependentes, n. 61 .
Nepos ex hareditate avi sbidelata ob prematuram mortems patris in nibil senetur tangente patri, n. 62 .
Etiamforft heres patris, cum beneficio tamen inventarii, ibid.
Heres reprefentat defunctum pro ea dumtaxat parte, pro qua eft beres, in ceteris extr aneas dicitur, num. 63.
Vec tenetur ex jure non formato, nec creato tempore mortis teftatricis, num, 64.
Nepos hares matris renunsiantis hereditatem, ơ pramorientis, non tentetur nifiproea parte, qua heres fit matris pro hereditate avi,n. 65 .
Creditores heredis tranfmittentis, an jus habeame ad bona beredit at is tranfmiffa, ex num. 66 .
Tranfmiffro beredical is fit ex capite juris deliberandi of poentia fuavitatis, © fanguinis, num. 67.
Hareditastran/mi/fa an fit propriam patrimonium tranfmittentis, ita tit is in quem tranfmittitur dicatur hares tranfmitrentis, of non primi definntti,n. 1.68 .
Heredit as non adita tran/mittitur in haredem adeunda, vel repudianda,n. 69 .
Heres, in quem hareditas non adita tranfmittitur poteft eams adire, vel repadiare, num. 70.
Tran/miffroeff/ucceffonisprorogatio, cum eadem nalura, ó qualitate, num. 7 I .
Tran/mittendi an aliquod jus fuit acquijitum in hereditate non adita, fedtranfmiffa,n. 72 .
Hereditas tran/miff anunquam fuit commixta cum patrimonio tran/mittentis, $n .73$.
Hereditatis tranfmiffe aditio, vel repudiatio non denegatur fecundo heredi, in quem tran/mittitur, n.74.
Aditio eft individua, que proparte bereditatis non admitfittrr, 71 imm. 75 .
Hareditatispartem qui repudiat, an totam repudiare intelligatar, n.76.remijfrve of $n .89$.
Ad hareditatem tran/miffam non venit, qui heres non fit tranfmitrenris, nam. 77 .
Herestran/mittentis anteneatur ponere in inventario illud jus trangmiffionis fibi a defuncto declaratum, n. 78 .
Adire beredisatem tran/miffam an videatur hares que in inventario apponit facultatem tranfmiffonis, nu. 79. © 80 .
Hereditas delata non eft jus quafitum, fed jus querendum, ad quod nullum creditores jus pratendere poffunt, uum. 8 I .
Facultas adeundi licet communicabilis fot heredi, non eft communicabilis heredis creditoribus, $n .82$.
In obligationegeneralibonorum debitoris non venit jus adeundi hareditatem illi delatam, $n .83$.
Ius adeunditranfit in fifcum, antequam per aditionem fit qita fitum debitori, 11.84 .
L. fin, C. de hered. inftit. interpretatur, $n, 85.686$.

Adire bereditatem videtur, qui de tota vel departe depofuit, n. 87 .
Hereditatem, ante aditionem, non effe hereditatem iranf-
mittentis, fed primi de functi qui teneamt, $p .88$.
Aditio proparte trabitur ad torum, $n .8 \mathrm{~g}$.
In hereditate tranf miffe non facceditranf miztenti, fod primo defunEto, qui afferunt, n.90.91.92. ©6 93 -
Hereditatem tran/miffam effe hereditatem tran/mittentis, of non promi defuntif, communiter eft opinio, ex. num.94:
Adeundi jus pofrquam eft manfmiffum dicitur effe in betredstate trangmittentis, 10.95 . சீ 96 ,
Ius adeandi eft jus baredirarium, n.97.
Heres in quem fit tran/miffo non addit bereditatem experfona fua, tanquam hares reprafentans tranfinittentem,
num.98. num. 98.
Et fingitur a dita here ditas ab ip fo tran/mittente, n.99.
Ius adeundi quo re(pectu dicatur effe in bonis, $n, 100$.
Ex jure tranfmiffionis fuccedi tranfmittenti, \& non primo. defunClo, plnr imi tenent, $\mathrm{N}, \mathrm{IOI}$. IO2. © 103 .
Ius adeundipofquam acceptatur, cenfetur effe in hereditate tranfmittentis, n.104.
Leg.unica, 与.cumautem, C. decaduc. tollend. poniderathr, num. 105.
Ius tranfmiffonis potentius eff jure fubftitationis, numer. 106.
Ius deliberandi of adeundi eran/miffum eft jus bereditatem tran/mittentis, of at tale ad hare dem tranfmittentis tranfit, num. 107.
Ex tranfmiffione is venire non poteft cui qualitas bered is deficit, num, IO8.
Iusquando hereditarium contemplatwr acquifitio fit hereditati, n. Iog.
Heres jure tranfmiffonis excludit coheredem juxta magis commanem, n. IIO.
Ius aderndi ante aditionem won of de bonis debitoris, nec ad creditoresejus pertiner, n.III.
7us tramfmiffronis acceptatums ab berede eff de bereditate tran/mittentis; of bujus credicores ad bareditatem tranfmiffam jus babene, n,112.
Hereditastranfmiffa debet opponi in inventario hereditatis tranfmittentis, 7.113 .
ius de novo quefitum poft mortem tran/mittentis etiam ex caufa de preterito, quando acquiratur bereditati, vel non, n.114.
Hares tran/mittentis tenetur ponere in inventario bona bereditatis tranimi/fa,n.116.
Quia efk quid bereditarium, of de bonis tran/mittentis, num. 116
Hereditas tranfmiffa tranfit uti adeunda, non uti adi$t a$; liberum eff harediacceptare, vel repudiare, nikmer.II7.
Ius tranfmiffum habet originem à tran/mittente, क̛ fic in ejus inventario /cribere debet heres, in quem tranfmittitur, nu. 118.
Ex beredisate $\operatorname{tranfmiffa~fi}$ adeatur, tenetur hares, min. IIg. 120 . © 121 .
Vtrinfque hereditatis creditores poffunt petere /eparationem ne jura omnium confundantar, $n .122$.

DIfficilis admodum, \& fubtiliffima eft quaxtio; ad I concurfum peractum à nepore, aut hærede concurrunt creditores patris (qui vivo avo obiii) certantes falrem ad hxreditatem ab avo jus habere, ea moti ratione, quia hæc bona parri fuo pramortuo pertinebant, \& ipfe nepos jus patris fai \&\& gradum repręfentans ad hareditate avi vocatur. Et idcirco ex hareditatis bonis, tanquam bonis patris creditafua confequi debere. Nepos verò, \&c ejus 2 creditores contrarium negantes jus patris, \& ejus creditor in hujufmodi bonis, contendenres, hæreditatem hanc pleno jure, \& independenter à patre fuo fibi fuiffe delatam ; \& acquifitam, \& propterea gravari non poffeærealieno , nec fubeffecreditoribus patris.

Etprohorum jure validiffimum, \&e forre urget funda- 3 mentum; namlicèt verum fir, quod nepos fuccedat avo ex propria perfona, patre fublato de medio, \&\& mortuo in vita avi, quippe hoc cafu nulla eget reprefentatione ; ita ut tune fuam nepos faciat hroeditatem delatam, \&E acquifitam immediatè abavo, non fubjectam creditoribus parris, qui in illis bonisnullum unquam quafivir jus; quia proprio iure \& perfona efficitur hares avi; ut ex innumerabilibusiuribus, \& Doctoribus probat Antonius Gomez in lege vigefima fecunda $T$ auri, exn nu. 10.co inl.8.
ex numer．10． 6 km feqq．\＆quamplurimi alii in difcurfu referendi．
4 Attamen quando nepos，fublato patre de medio con－ vertit ad fucceffionem avi cum patruo non poteft fuccede－ re immediatè，\＆ex propria perfona fed reprefentativè gradum，\＆jus pattis pramortui fubintrando，\＆in loco ejus，\＆in eadem parte，\＆portione，in qua fuccederet， pater fuus，fi tempore delata hareditatis de medio fubla－ rusnon fuiffer，text．eft in l．1．G．fifiliusff．de fuis，of legitim． hered．ffilius，（inquir Confultus）bares effe defiit，in ejuf－ demgradus fuccedunt omnes nepotes，nepotefque ex co nati，$l$ ． zepotes，ff．de collatione bonor．leg．1．5．quibus，ff．de fucceff． edič．L．fiquis pofthumus，§．fifilium，ff．de lib．© pofth．leg． Gallus cum fuis $\$ 6$ ．ff．eodem tit．l．pofthumorum，l．it quis filio exheredato，ff．de injuft．rup．leg．I．6．penult．ff．de conjun－ gen．cwm emancip．l．Papinianus，5．quoniam autem quarta， in fin．ff．de inafficiof．teff．l．pofthrmorum，ff．de injuft．rup． l．2．C．de fuis，$O$ legitim，lib．§．cum filius，smpit．de heredita－ tibus que abjinteftat．defer．Authent．de baredib．ab inteftat． venient．9．1．collat．9．Authent．in fucceff．Cod．de fuis， ＊－leg．liber．
5
Nam cumhereditas de jure deferatur proximiori in． gradu，carcris exclufis，l．2．§．bereditas proximo agnato， id eff，ei，quem nemo antecedit，defertur，ff．de fuis legitim． bered．l．12．tabular．verf．illo proculdubio，Cod．de legitim． beredib．§．／iplures，inftit．de legitim．agnat．／ucceff．Et，cum
6 patruus reperiatur in proximiorigradu，quam nepos ad fucceffionem avi ，pietatis intuitu，\＆legis beneficio afcendere gradum patzis præmortui fuit indultus，ne à patruo excluderetur，Authent．poft fratres la 2．Cod．dele－ gitim，hared．Authent．do hared．abintefl．venient．§．hujuif－ modi．

Ergo cum nepos in bonis avi fuccedat reprafen－ tans perfonam patris，\＆ex patris jure，atque in por－ tione tangente patri，bona patris conderanda funt，ad quæ patris creditores idemjus habere debent，quod \＆ pater．
7 Ethoc fundamentum alio efficaciori roboratur；quia． quando pater exclufus fuit ab hæreditate avi nepos pariter ab eadem portione exclufus intelligitur，itaut quamvis pramoriatur pater in vita avi；nepos nihil poteft prxten－ dere ex hareditate avi．Hanc doctrinam plurimis funda－ mentis exornavit Antonius Gomez．in l．22．Tauri，fub nu． 10．verf．fed his non obfantibus in boc arduo，of fubrilipaffu， ubi etiamtener，quod fipater in vita patris fui renuncia－
8 vit cum juramento hereditatem；licet decedat in vita pa－ tris，neposnon fuccedit avo，five fuccedere velit cum， patruis，vel avunculis，five cum aliis nepotibus，vel de－ fcendentibus，quiacum utroque cafu femper debeat fuc－ cedere reprxfentativè，\＆non ex propria perfona，\＆eam tunc portionem in hereditate avi confequatur，quantam fuus pater，quem reprefentat，habirurus effe，fi eo tempo－ re viveret，ac per confequens fi nullam partem haberet $p a-$ ter；nullam pariter habere debebit nepos，atque ideo benè fequitur，quod illa pars，quam reprafentativè confequitur nepos ex bonis avi，deber confideraribona patris premor－ tui，\＆per confequens fuis creditoribus deftinata；quam． opinionem fequutus fuit Paulus de Caftro in $l$ ．paftum quod dotate quaff．fin．colum．fin．Cod．de collationibus，Caffan，in conf． $47 . n, 26$ ．© 33 ．Bellonus conf．15．nu．10．Boerius in／wis fingular，verb．renun，num．II．
9 Quibustamen，\＆aliis（quæ confultò omitro）minimè refragantibus，contraria fententia de jure longè certior， \＆r verior eft；imò credirores patris præmortui in vita avi nullum jus habere poffe ad hareditatem avi delatam nepo－ ti，five ifte repræfentativè，\＆z ex perfona patris cum patruis fuccedar，five ex fua propria perfona，quia in utroque ca－ fu hrereditas avi nepotideferturindiftinctè，\＆z ei pertinet pleno jureabfque aliqua participatione patris，qui nun－ quam jus habuit radicatum，fed conditionale in vita avi， quod fua prematuramorteevanuit，\＆fuir extinetum， atque fublarum，nec ex patris perfona neposfuccedit avo， fedjure proprio．Atqueideo bona hæreditatisnunquam effe potwerunt fub jure，\＆z dominio patris，ut aliquod pratendere poffint ejus creditores，nec ex eis nepos fol－ vere adftringi valet．
10 －Tum ex l．f quispofthumos，6．fin．ff．do liberis，co poft－ btmis，ibi Filius extoaredarus is moritur patre vivente，non ebffat nepotibus，quominus yoffint venire ex corum perfona Ad fuccedendum efiam contrateftamentum，of illudrumpen－
do，fr reperiunt fepreteritos，text．etialit in l．fiex patronis， 10．ff．de bonis libertor，ibi Sed fi ante pater dece ffifet，poftea avus，dicendum erit nilhil mihi nocere patris exheredatio－ nem ad avitorum libertorum bona．Quæ jura procedere fi－ ve nepos ex propria perfona，five reprafentativè concur－Il rens cum patruo，innumerabiles probant Doctores ftatim recenfendi．Ergo impoffibile eft，quòd bona hrereditatis nepoti delatæ potuiffent aliquando dici bona filii præmor－ tui，cum etiam quod ifte fit exhæredatus à patre，\＆om－ ninò $a b$ eis exclufus，deferantur nepoti fubintranti patris fuilocum．Ergo ut bona neporis，\＆non ut bona filijudi－ canda erit hæreditas avi．
Ex quibus juribus quamplurimorum communis obfer－ 12 vat opinio，quòd fi nepores ad avorum fucceffionem ve－ niant，quorum filii hxreditatem renunciaverint etiam． cum juramento；atque mortuo filio renuntiante in vita． avi，non fuccedunt avo nomine，\＆jure parentis，fed femper \＆indiftinctè nomine \＆jure proprio，etiam fí ne－ potes ipfi una cum patruis，vel avunculis concurrant ad eandem avi fucceffionem，cum hoc cafu renuntiatio filii non poffit nocere nepoti，nec defcendentibus，cum intel－ ligatur facta fub conditione，fi ipfi renuntiantes fuccedant．I Quam fententiam firmiter tenerunt Bald．in $l$ ．fin．nиm， 16. C．de paltio，$\delta^{*}$ in l．paCtum dotale，num．2．C．de collat．Ro－ landus à Valle conf．1 1．num． 4 ．volum．I．Cephalus conf．143． num．19．volum．1．© con $f .335 \cdot$ nu．16．volum．3．Gulielm．Be－ nediot．in cap．Raynutius verf．duas habens filias，n．20．Vin－ centius de Franch．decif．Neapol．32，n．16．of decif．67．à n．1． ufque ad 4．VVefembec．conf．I $5, n u .14$ ，tom．I．Purpuratus conf．307．n．9．volum．1．Gafpar．de Leon．inter confilia diver－ foram collecta d Baptifta Martiaruff，conf．76．nu．12．vol．i． Tiraquell．de primog．qu．40．num．I 13．Graffus de fucceff．ab intef．$\oint . \operatorname{legitimè,~q*.4.n.4.Surdus~conf.113.n.19.vol.1.~comf.~}$ 332．a n．10，vol．3．Crotus in ftipulatio hoc modo concepta nu． 55．ff．de verb．oblig．Anron．de Peru．l．I．n．104．ff．de jurejur． Imola com／．527．n．I．Natta conf．470，nu．14．Bellon．conf．I5． n．5．Anton．The faur．decif．Pedemont．decif．131．Covar，in cap．quamvis paCtum，p－3．5．2．n．4．だ 9．3．n．7．8c ibi Gutierez §－ultim．n．2．© 3．Menchaca in l． 1 quando §．illud n．56．ca／n 3．C．de inaffic．teftam，of de fucceffron．credit．lib．2．9．18．nи． 150，Baeca de non melior and．filiab．c．10．n．112．© 113．Sua－ rez in l．quoniam in prioribus ampliat．10．nu． 54 ．limit． $4 \cdot$ adll． Regni numer．5．©ণ 7．\＆c in utroque Bald．in addit．Tello Fer－ nand，in l．6．T aurin．6r．Seraphin．de privileg．turam．privil． 21．n．49．Molin．lib．2．de primog．cap．3．n．47．Maranta in fuis di／put．di／p．10．n．13．o 32 ．Azor．tom．2．inftit．moraliumlib． 2．cap．28．qu．12．Ludov．Morof．conf．22，n，2．vol．1．latiffimè Pater Sanchez in fumma lib．7．cap．7．ex namer．41．cum feqq． tom．3．latifimè etiam pro utraque parte difputans，\＆x ita refolvens tenet Robles de prafentat．l．2，e． 16 ．per tot．omni－ nolegendus，qui num．79．innumerabiles alios Doctores proifta opinione recenfet，ஞ゚ num．80．ubi de repræfenta－ tione，agit，quia fcilicet nepos concurrit cum parruis ad hæreditarem fuiavi，cui pater præmortuus renuntiave－ Eat；\＆ex Fontanel．Roberto，Maynatio，Thefaur．Can－ cer．Francifc．Molina，Peguera，\＆\＆Franchis tener，\＆ve－ riorem refolvit Hermofilla ad l．3．tit．4．P．5．glof．6．nu．74．of 75：Agit，quando filia dotata deceffit vivente patre，an bujus nepotes venientes ad fucceffionem avi teneantur in falva legitima computare dotem receptamà matre fua． mortua，ubi diftinguit inter dotem confumpram，\＆t fan－ tem，quæpervenitad filios；poft plurimos Doctores ab eo allegatos inter fe diffentientes．

Licet Anton．Gomez in d．422．Tauriex nu．10．contra－ 16 rium autumat，cujus fundanmenta，ac jura，quibus niti－ tur，fuam intentionem non probant exintegro，fed cun－ étis fatisfit ex doctrina communiter recepta，de qua fta－ tim ex zams．．．in fecundo fundamento，cuiipfenon ref－ pondet，necimpugnat，fed potius communiter receptam firmat．

Si igitur ad hæreditatem avi，quæ nunquam delata fuit 17 filio，necacquifitam ob ejus præmaturam mortem，vel ea fuit privatus ob exharedationem，aut propriam renun－ tiationem，neposfemper fuo proprio jure，\＆rperfona， quantumvis concurrens patruo，admittitur，de primo ad ultimum fequitur quod neutro cafu filius pramortuus jus aliquod in ea habere nó poruit，fed nepos independenter ab eo fibi hæreditatem quæfivit，\＆fic folum tenebitar credi－ toribus avi，\＆non creditoribus patris à quo nihil recepic exhwreditate．

Sc－

18 Secundò, \& hitce pars! invincibili fundamento certiffi- Roderic. in d.l.quoniam in prioribus, d. limitat.4. 443 ma redditur (quoinfuper cunctis in contrarium confideratis (atisfir) quoniam hacc hrereditas, nec eft, nec unquam fuit hxreditas patris, fed hareditas avi, nec agitur de fuccedendo patri, fed de fuccedendo avo, ad cujus dumtaxat bona,\& hæreditatem jure proprio vocatur nepos, paree (vivo avo) mortuo, five folus fuccedar, five cum partuo reprefentando locum, \&< gradum patris fui; quia neurro, cafu aliquid capit à patre. Hoc privilegium etenim \& beneficium legis, quod haber nepos non provenit immediatè ab ipfo filio, patre fuo, fed ab ipfa lege, \& ejus beneficio atque difpofitione. Et fic quantumvis nepos fuccedatavo
19 reprefentando perfonam, gradum, \& locum fuipatris; non ideo dici poteft; quod fuccedit ex perfona patris, fed ex fua perfona, \& jure proprio fibi independenter delato, licètrepræfentativè, \& fubrogativè inter locum, \& gradum patris, per locum à remotione, feu privatione ejus, nec fuccedit in eadem parte, \&c portione, unde affumitlocum, \& gradum, quem invenit vacantem, nec materiam, vel portionem jam extinctam. Non enim fequitur, affumit
20 nepos gradum; \&locum patris præmortui, ergo fuccedit ex perfona patris, ita valde fubriliter tener, Re explicat Bald.inl.påtum, colum. per.qu.18.in fin.C. de collat. Quem fequuntur ibidem moderni omnes, Alexand. ibidem nu. 7. \& Corneus colum. penult. ver(, nibilominus putarem, Joan. Imola in l. quifuperfites, colum. fin. \&c ibi Aretin. colum. S. ver.-tangutetiam, polt Bart. ff. de acquirend, haredit. \& ibi Bart. num. 2. Ó qu,2. \& Angel.de Perufio, Paul.de Cafto qu.1.col.ı. Ludovic. Roman, num.7. colum.4. Raphael. Cuman. num. 5.colum.2. Francifc. Aretin.col.5. Paulus de Caftro in d. 1. pactum, num.2. ©ं quaft.2. qu.3.colum.2. Fulgof. num.7. Alexand. num.7. Corneus num.6. Philipp. Decius nu. 18. ibidem Bald, in L., fin, Cod, depaftis, Gregorius Natan in i, quamvispaEtum, de pactis lib.6. Oldradus comf. 40. \&k ex Roderic. Suarez, \& aliis communem dicit Anron. Gomez in l.22. Tauri, fub num. 10. verf. Jecundo facit, quistalis filius of fub ver. limita tamen, of intellize. Qui-
21 bus in locis firmiter ex communiopinione tenet, quod licèt nepos ad fucecffionemavi concurrat cum pattuis, \&\& locum, atque gradum patris fui fubintret; femper ex propriojure \& perfona fuccedit; quia olum affumit gradum vacuum ex difpofitione legis, non ex patre, argumento rext, in l.jus autem agnationis, ff. de paitis, l. fi arogator, If. de adopt. l. fin. ff. de pactis, l. fipoft mortem, 6. in. de bonor. poffeff.contrael.
22 Hanc eandem doctrinam eleganter percalluit Perrus Surdus in conf.133.tom. I. qui dum per totum confilium $\rightarrow$ agit de renuntiatione hæreditatis parris facta à matre mortua poftea in vita patris, ut non noceat nepoti, fuccedere violenti avo reprefentativè cum patruo, in comprobationem, num. 25 . ita ait: Pater non refiffit, quod D. Vincentus nem avic materna cum avunculo, of matertera id quod facere non potef/ nifi intret locum matris : quia avunculus, of matertera, qui /unt unogradu proximiores excludunt. Quandoquidem negatur ea confequentia; intrat locum, đo gradum matris; ergo fuccedit experfona matris. Potefl enim filins intrare locum, © gradum matris, ơ expropria perfona fuccedere. Nam hoc ipfum, quod/uccedat in locum matris, haperfona matris, nec paltum matrisei poteft nocere, ut in propofito re/pondet Bart. in l. qui fuperffitis, num. 2. verf. adverte fit quidem ff. de acquir. heredit. ơ dicit idem Bart.mnl.1. 9. Tf fit nepos, colum. 1. ver/- unde prima folutio, ff. de coll. dotis, quod filius/uccedit in locum, id eft, in gradum matris, non tamen fuccedit experfona matris, fed ex propria, idem formaliter dicit Bart. in l.1. 6. fo fit filius, verf. Jed mibinon placet, ff. de conjung. cum emancip. lib. of dicit Bald. in l.2.
25 num. 4. Cod. de liberisprater. Quod duobus modis dicitur quis in alteriuslocum fuccedere. Primò per privationem. Secundò per tranfmiffionem. Primo modo fuccedit quis in locum alserius, ex propria tamen perfona: amoro impedimento, quod ei obftabat, quomodo fuscedit fecundus heres mortuo primo: nec tamen ei nocet factum primi. Secundo verö ca/u falum primi nocet fecundo, \& Bart. ibi /equitur Sa-
26 licet. Alex. Borner. Aretin. ©ण Iafon, idem dicit Aretinus in d, l.qui fuperffitis, num.4. verf. illudergo ubi, ait, quo filii, veniunt ex propria perfona, quando mater predeceffit, licet modo videantur venire ex perfona matris, quatenus/uccedunt inftirpes; of now in capita Alex: in conf.75.nu, 19. volum.1.
in conf. 358 . Craveta in conf. 127 .n.4. latè D. Beccius in conf. 107.n.16, qui feriamnesconcludunmepotes exfilia, que doceffit vivo patre, $\sqrt{\text { uccedere avo ex per/ona propria, five com- }}$ currat cum avunculis, froe non: quia intrat in gradum matris ex legis di/poffitione, proinde non ligatur pacto ipfors matris. Nonergo ideo disutur venire ex per/ona matris , quia in locum matris fuccedat, poffquam non fuccedit ex jure, vel ex facto matris, fed jure proprio. Hactenus Petrus Surdus.
Quiquidem eandemiterum doctrinam repetit, \&<affir- 27 mat in con/.332.tom.3.innam. 12. ita loquitur, © eodem mado Dectus in d.com/.181. reprehenditur à Guzadin, d.conf. 75. qui fubdit effe communem, क̛ hanc mag is dicitcommanems Maranta in dif(p,10, n,42. \&\& dicit Craveta in con/. $84 . n 4,5$. quod hec fententia /ervatur in practuca; quod /cilucet matris renunciatio non noceat filie, ov idem antea ewm dicut Bereng. d. leg. in 4. par, 3, num 66. Benet, loco predicto n,280. ubi hoc modo conoiliatcontrarias fententias, Craflus aloos citans d. S. legitima, qu.4, nu. 4, ubi multosproparte citat, leftantes de communi, \& licèt Decius in d. conf. 181. alleget pro fua/ententia Bald. in l.pactum, tamen Bald. fibenelegatur, of accurate ejus verbaperpendantur, tenet exprefse contrarium: quando filio dece/fit vivopatre, tanc indiffincte non officere neporibus. Ita inducit ơ veré quidem meo judicio, Cephal. d. confli. 334 .num. 40 . © procedit boo froe cum patruis, five cum avanculis concurrat, five non fecundum Bald. ibi quems fequitur Alexand.n.7. Craflus in locoprecit. in fin, additur - ratio palpabilis: nam poteft delegitima in bonispatris,vel matris tractari, nif squando is moritur. Bartol, in leg. fin. ff. de liber. agnof.infinitoscitat. Cephal. in d.con/.334. n.29.fed eo tempore nepos tenet primum locum, fublato jam de medio patre, vel matre per mortem, co quando dicitur de legitima, quando conditam eff teffamentum, procedir etiam in fucceffrone, quando avus, vel avia deceffiffent inteffati: quia in ea attenditur tempus mortis, atque ullius temporis fatuse/k in/piciendus, quidquid ante, geffum eff, non offrit nepori quinon eft heres matris, \& Cephal. loco prec. refpondet ad ominia argumenta Decii, of aliorum. Sed melius Purpurat. d.conf. 307.n.10. © /eqq.que omnia redduntur iudubitataex eo, qued nepotes in cafu noffromon/war heredes patris renunciantis ơ renunciatio non elf facta pro filis, fed proomn. jure ipfifilio competents, quocirca non includxt jus, quod pofferis competere poffer in futuris, ut bene inftituit Craveta d. conj.703. ©́c.

Conttanter etiam firmat Robles in tract. de reprefentat. 29 lib.2.a.16, n.65. © 66, ubt polt plura jura, quod mortuo filio nepos fuccedit ex proprio jure, \& ex propria perfona, five folus fuccedat, five fimul cum patruis, \&\& fic reprafentativè fubingrediens locumi patris pramortui. Qui Robles iterum n.106. © 107. eleganter dutinguit, aut quis fuccedit ingradum, \& locum alterius per illius privationem, five remotionem, \& tunc quia ita fuccedte, dicitur venire jure proprio, \&\& ex propria perfona amoto impedimento, quod ei obltabat ex leg.Gallus 29. 6. '̛ quid $\sqrt{2}$ tantum, ff. de liber. ơ pofthum. leg. 2. cums /ımilibus, Cod. de liber. praterit. Utin noltro cafu, ubi nepos fubingreditur gradum, \& locum patris pramortui per remotionem, \& privationem. Aut verò quis per tranfmiffionem in locum, \& gradum fuccedit, \& $x$ tunc non poteft venire nifi eomodo, \&e qualıate, quaille, prout ibi comprobat, vide eriam eundem num. 98 .prefatain diftinctionem altiùs pott plures Doctores comprobatuple Robles exn. 99. ©ंn. 100. ubietlam negat argumentum, intrat locum, \& gradum patris renuntiantis, ergafuccedit exillius perfona. Potelt enim filius intrare locum patris \&x ex propria perfona fuccedere, ubilatè profequitur, \&\& conducunr, que ipielib.1. c.6. in.11.ơ c.10. na.4 of 5. Quia lexnepotifohum minittrat locum patris, \&x gradum, red non jus, quod habet ex propria perfoua, \& jus patris fuit extinctum , quod non revivifcit, nee de non eute adens poreft fierí tranfitus.

Et hoc ipfum contra Caffan. Bellon. Boerium, \&\& Paul. 34 de Caftro, contrarium fentiens (prout cofdem pro contraria parte retulimns /uprajubn.7.verf.fea boc fund dimentum alio efficaciori, © c.) affirmar Thomas Sanchez in /sm. lib.7.cap. 7. n. 47. lequutus Anton, Gomez, Craffum, Roderic. Suarez, Bald. \& Petr. Surd. dicens hoc cafu nepotem non fuccedere ex perfona parentismorrui in vita avi, fed experfona propria; *x ideo, ei non obeffe exclufionem exhe-
exharedationem, aut renuntiationem parentis: quia, benè poteft fubintrare gradum patris, \& fuccedere nihilominus ex propria perfona. Nam hocipfum privilegium, quod nepos fubintretlocum, \& gradum pratendentis; habebat ipfe nepos à lege \& non à parente, atque ideo non dicitur venire ex perfona patris.

Tenent etiam, \& proratione fundamentali omnes ferè illi $\mathrm{DD} . q u o s ~ c o n d u x i m u s / u p r i ̀ m u m . ~ 12 . ~ v e r / i c . ~ e x ~ q u i-~$ bus juribus, \&ec. Dam communiter ofervarunt, nepotem vocari ad hæreditatem avi, quam filius in ejus vita renuntiavit, vel à qua fuerat à parte exharedatus, five nepos folus perveniat ad hxreditatem avi, five concurrat cum parruis, quorum refpectu omnino indigear beneficio reprefentationis.
Ulterius, \& pro hac parte egomet confiderabam, quòd five nepos fuccedat avo ex perfona patris, five non; nunquam creditores patris potuerunt habere jus ad hujus hæreditatis bona, cum nuuquam pervenire ad fatum, quo nec per momentum fieri potuiffent patrimonium patris, non in vita avi: quia vivenris nulla eft hareditas. Nec in
37 propofito confiderabile eft, quod filius in vita patris quodadmmodo dominus hxreditatis dici poteft : quia hoc procedit ex quadam fpe infirma, \& conditionali, fiei fuerit delata hareditas; non poft mortem avi, qua non eft in. rerum natura, \& ejus fpes ad hareditatem evanuit, \& extincta fuit. Tumetiam, quia quando viverer, adhue 8 creditor ad hanc hareditatem jus habere non poffent nifi duobus concurrentibus. Primum quodeidem fuerit delata bæreditas, fecundum quod ipfam adeat debitor. Prout latius deduximus fupra hac 2. par.e.14. Cb cap. 16 .per tor. Sed haxc omnia deficiunt in hac hareditate delata nepoti, ergo creditores patris ad eam regreffum aliquem habere non poffunt.

Nepos namque nec jus ad hareditatem avi aliquod, nec etiam gradum à parrecapit: non jus, quia ei in vita avi mortuo nunquam fuit nec acquifitum, nec adhuc delatum: non gradum, quia fenal de media fublatus, gradus evanuit: quia rprefentatió fità jure de eo, quod non eft Robles de reprafentat. lib.3.cap.7.num. 34. (ed utrumque nepos recipitàlege; jusad hareditarem quia defcendens, \& proximior gradumex quadam fietione, quem lex femel extinctum fittè revivifcir, \& miferationis intuitu nepoti concedit, atque ideo nepos femper ex perfona propria, non ex perfona patris ad hareditatem fui avi vocatur, quam immediatè ab avo capit, \& avi, non verò patris hæreditas dicitur, \&e uti hęres aviad avi creditores fatisfactionem tenetur, non patris; nihil enim fubingreffio haxc in gradum patris influit in fubftantiam rei geftx, nec harediratis delatæ, quia hæc non poreft operari acquifitionem. hareditatis patri, cujusjus præmatura ejus mors ademit, \& evanuit, necad id deftinatur, fed ad roborandum jus ipfius nepotis, ne excludatur à patruo, prout videmus apertè in repræfentatione defcendentis ad fucceffionem. 40 majoratus concurrere volentis cum patruo ex lege Tauri. Quoniam licèr reprefentans affumat gradum afcendentis pramortui in vita poffefforis majoratus; nihilominus nihil ex fucceffione capit à patte, quem reprafentat, fed à fundatore, \& primo majoratus inftitutore.
41 Quibus fuppofitis nihil obftant argumenta in contrariumeonfiderata, quia illi refpicienti reprafentationem fatisfactum ett hactenus, ut utroque cafu femper nepos fuccedat avo ex propriojure, \& ex propria perfona, quia non valet argumentum, affumit gradum patris, ergo fuccedit ex patris perfona: quia affumit gradum amiffum à patrelegis beneficio, \&xideo licèt aliquiDD. dicant, quod fucceditnepos per reprefentationem in ea portione,quam habiturus effer pater, fi eotempore viveret; non tamen dicunt fuccedere in ea portione, quam pater habuit, prout pracisè requirebatur, ut creditores patris aliquod jus in bonis ejufdem hæreditatiavi pratendere poffint, ut fuprà remiffivè oftendimus. Succedit igitur nepos in jus hareditarium, quod parer amifit, non vero quod habuir, quod eft longè diverfum quoad juris effectus.
Non obfat aliud fecundum argumentum de quo fuprà ox num, 7 . deductum ex renuntiatione hroreditatis facta à patre, poffea decedente in vita avi, ad cujus hareditaremnegat Anton. Gomez.nepoti fucceffionem, quando concurrit cum patruo ex cafu reprafentationis, cum communis ferè omnium refolutio fit, nepotem femper ardmit tiex propria perfona, non obflante reprafentatione $\rightarrow$
prout refolvimus fuprà ex nam. 12. verficie. ex quibus jarib. \&c. Atque fundamenta in contrarium confiderata prorfus evanuerunt.
Nunc \& alia finitima fe offert difceptanda difficillima. quaftio, an nepos hæres avi, prout diximus, fit fimul hrres patris, \& tanquam hares patris præmortui petierit haxreditatem avi; an hoc cafu teneatur creditoribus patris fui folvere ex eadem hareditate avi, \& pro creditoribus urget, quod hæres una, \& eadem perfona eft cum defuncto, \& quemadmodum ifte fuis creditoribus tenetur, ita \&charesejus.
Deinde quia licet verum fit, quod quando filius renuntiat hæreditatem patris in cujus vita deceffit, vocatur nepos ad hareditatem avi etiam fubintrando gradum fui patris renuntiantis, quia renuntiatio habet in fe infitam conditionem, fir renuntianti fuiffet delata hæreditas, \& non aliter, utfuperiùs ex communi Doctorum probavimus : tamen fin nepos fit hæres fui pattis, veluti bæres patris agat : tenetur flare renuntioni patris, quia contra factum defunCtivenire non poreft, \& ad renunciationis obfervantiam tanquam patris renuntiantis hares tenetur. Sic in terminis probarunt, atque prefatam refolutionem limitarunt Guido Papæ q.228. num... Caffaneus conf.47. num. 33. Rubeus conf. 42 . in in. Bellonus conf. 15. num. I1. Decius, \& alii, quos referens fequitur Menoch. conf.89. num. I15.vol. 1. \& iterum inconf. 21 I. num. 123.vol.3. ergo idem dicendum erit in noftrocafu; ut nepos hares patris pramortui teneatur hæreditate avi ad folvendum creditoribus fui patris.
Hocipfum probatur, quando nepos agit ad hrreditatem avi tamquam hares patris pramortui, ut teneatur ffare pactis initis à patre tangentibus avi hxreditatem. Proutadmittit Petrus Surdus in conf.33. num.29. dicens cafum hunc effe abfque dubio, \& idem tenet Seraphinus de privileg. juramen. $21 . n .39$. Atque fimiliter idem Surdus admittit ibidem cum Franch. \& Bellonio, Quando parens renuntiaffer profe, \&\& pro fuis hæredibus, ut tunc noceat talis renunciatio nepotibus, qui vellent effe illius parentis haredes, quod etiam tradit Gafpar de Leon inter conf. diverfor, collecta à Baptifta Martianefio conf.77. n.I 1. vol. 3. Guido Panzirolus conf.52.num.9. volum.1. Quæ omnes doctrinx influere videntur in noftra quaftione, ut nepos heres patris teneatur ex hæreditate avi creditoribus patris fatisfacere.
Quibus tamen minimè refragantibus, contrarium in. omnibus verius eft, \&x tenendum, imò ut in neutro cafu ex fupradiAtis, nepos etiam hares fui patris ad nihilum tenetur, \& multominus creditoribus patris ex hæreditate avi. Primo, quoniam in nepore patris, \& harede aviduæ hæreditates, \& patrimonia concurrunt diverfa, \& feparata. Ita quod hæreditas avi ad ipfum nepotem pervenit ipfo jure, \& ex propria perfona independenter à patre, cui ob pramaruram mortem nunquam fuit, nec admiffa, nec delata; fed eo de medio fublato, immediatè fuit delata ab avo nepoti a jure, vocato gradatim, prout æxpè diximus, \& manifeftè probavimus per difcurfum torius cap. ex n.g.cum maltis feqq.ver/.quibustamen, ơ aliis, ớc. Et poft aditionem nepotis utraque hareditas proprium efficitur patrimonium nepotis. Prout abundè diximus I. p.c.9. © c. 16. pertor.

Quo cafu utriufque hareditatis creditoribus tenebitur \$1 neposdupliciadhibita diftinctione, \& declaratione, jam refpedu creditorum utriufque hareditatis, quàm refpeCtu ipfius haredis. Nam creditorum refpectu utraque, hareditas remanet diverfum, \& diftinctum patrimonium, five hæres adiverit cum beneficio inventarii; aur abfque illo quapropter creditores femper poffunt petere feparationem utriufque hareditatis. Poffunt enim adeffe creditores ad hęreditatem avi, ad hęreditatem patris, \& ad patrimonium ipfius haredis, atque ideo diverfa patrimonia, aut hæreditates in eadem haredis perfona concurrentes feparatur, quia confundinon permittuntur, ne damnum fiat creditoribus uniufcujufque, itaut creditores, etiam Chirographarii, unius parrimonii, feu harediratis praferantur aliis quibufvis creditoribus alterius patrimonii,aut hereditatis, quantumvis anterioribus, \& privilegiacis. Circa quod notabiles doctrinas videbis fupra I.p.cap.9. per totum, \& fic creditores patris nullum poffunt pratendere jus generaliter loquendo, ad hæreditatem a videlatam nepoti . Ar refpectuipfius haredis an indiftinctè cunctis creditori-
$\qquad$
5051
bus omnium pathtioniorum in fua perfona concurrentium teneatur folvere ex omnium patrimoniorum bonis, Scex fuo proprio promifcuè: artendendum erit, an cum
 flum renebitur ad æs alienum, quo fingulæ hereditates funtgravatæ, itaut creditores unius hæreditatis folum pratendere poffint, quantum patiantur vires ipfiushixeditatis, \& non amplius, qui hares ulera hereditatis vires 54 illis non tenetur. Sed fuum patrimonium illafum femper maner, \&\& fic caterę hæreditates femel adita, qua per aditionem incorporantur in proprium parrimonium, \& proprium patrimonium hæredis efficiuntur. At vero fi abfque beneficio inventarii hareditatem adivitnepos, \&x per cre35 ditores feparatio non poftuletur, omnibus creditoribus zenetur ex quafi contractu, ex omnibus patrimoniis, \& hæreditatibus promifcuè juxta cujufcumq; crediroris pralationem, \& privilegium: quoniam refpectu ipfius haredis omnium unum effectum fuit patrimonium , \& omnium creditorum promifcuè fuit effectus debitor. Si aurem feparationem poftulaverunt creditores, diftinctio patrimoniorum, \&c hareditatum fier, \& omnibus facienda erit folutio feparatim ex fingulis hareditatibus, ut dictum eft fuperiùs, quibus perfolutis, \& dimiffis, ad refiduum etiam concurrere poffunt cateri creditores alterius hareditatis. Proutlatiffimè reperies in diff.cap.9. per tot.

Arque ideo creditores patris jus habebunt duntaxat ad vires harreditatis patris, quam nepos adivit cum beneficio legis, \& inventarii? itaut fi ultra confequantur ex aliis hareditatibus, \& proprio patrimonio nepotis, non proveniet ex jure patris, fed ex nova obligatione, \& ex novo quaficontractu, novirer orto ex facto, \& negligentia nepotis adeuntis fine beneficio inventarii.
Secundo hæc pars probartur, quia quando filius in vita patris renuntiat ejus hareditatem, \& vivo patre decidit : nepos, etiam hæres patris fui renuntiantis vocatur ad hareditaremavi, quamliberè fibiacquititabfqueeo, quod reneatur ur hares fui patris ftare renuntiationis pacto : quia cum hae renuntiatio habeat tacitam conditionem, fi hareditas deferatur parentirenuntianti, \& non purificetur conditio, eo quod eidem delata non fir; ob ejus pramaruram mortem corruiteo ipfo, \& non obeft fucceffioni nepotum omnicafu venientium in proprio ad haredita$\$ 8$ tem avi. Prout contra Menochium, \& alios in 2. argumentorelatos num. 44 .verius, \& rectiuistenuerunt Perrus Surdus in con/.133. num. 36, cam duobus /eqq. Ludovic. Morot, conf.22. ex numer.4-u/que ad nu. 10. Pater Sanch. in fum. 3. lib.7.c.7.n,46. eleganter etiam tripliciter refpondir Robles dereprafentat. lib.2.cap.16.nu.9 1.97. © 98. probant eriam plures alii citatia Ricio in add. ad Vincent. de Franchis decij.67. quorum doctrina procedit (ut vides) in fortioribus terminis, quoniam, fiad pactum geftum per patrem (cujus filius eft hares) tangens intrinfecè ipfamhareditarein avi, nepos non tenetur; quantò magis non tenebitur aliis parris obligationibus hxreditatem patris minimè tangentibus,
Tertio quoniam quando neposagit ad rem tangentem hæreditarem avi, licèt agat tanquam hares fui patris premortuiin vita avi, nihilominus non tenerur ex hereditateavi ibidelara ad obfervantiam contractum geftorum per patrem etiam comprehendentium haredes, $\&<$ fucceffores. Prout contra Surd. Seraph. \& Gafpar de Leon. fuprà in contrarium allegatos $n .44$. verf. hoc ip/um probatur, quandonepos, \&cc. Tenuerunt jureoptimo Ludovic.Morot. in d.c.22.n.4. cum mulfis feqq. qui in comprobationem multa allegat Vincent, de Franch. decif. Neap.67. i n.7.ufque ad finem, \& Pater Sanch. in d.c.7.n.47. © feqq.contanrer affirmantes, quod nepos vocatus ad hareditatem avi, quam filius ex pacto renuntiaverat, \& in vita avi decefferat, non tenetur ftare renuntiationis pacto, etiamfi agat
60 tanquam hares patris, ex eo minori, quia cuun illa renun-
riatio habeat tacitam conditionem, fi harediras renumtianriatio habeat tacitam conditionem, fi hareditas renuntiantideferatur, ut dictumeft, nec eadelata fit, eft perinde prorfus, ac fin nunquam talis renuntiatio facta fit, ac fubinde ab ea ranquam omnino viribus deftituta, nullum fuudamentumaffumi poteft: quia non entis nullæ funt quali61 tates. Er folurioactu, equè refolvuntur omnes effectus ab eo dependentes ex $l$. five autem, ơ l. 1.ff. de cond. $\dot{\sigma}$ demonftrat. l. voluntate, If.quib. med. pig.vel hypot. fol. 62 Addiderim egoex fuperiùs dictis, \& comprobatis quod
rit, adhuc nepos non tencbitur ex haredirate avi fibi independenter à fuo parre delata extare, quantumvis hares fit patris, cum beneficiotamen legis, \&c inventario, quia tunc folumtenebitur adobfervantiam contractus geftiper defunctum quatenus vires hereditatis defuncti contrahenris fuppetant, \& nonamplius, prout fupra probatum fuit primohujus partis fundamento.
Etquia, hares folum reprafentat defunctum pro ea. 6 parte, pro qua hæres eft, in cateris vero judicatur extraneus, gloff, \&\& Bar. in l, 2, in fin. de Pretoris ftipular. Tiraq. de retrack.confang. 5.32.glof.f. $1, n 4.50$. Menoch. conf. 1204. n.14. plurimos alleg. Ant.Gom, tom.2. variar, c.10, num.3. Neceriam habet locum in jure non formato, vel creato 6 tempore mortis reffatoris in ipfius perfona, ut eleganter probat Gratian, dif ceprat, forenf, n.4, c.783, nu. 27.28. ©̛ 30 . ex Arer.c.123.n.14. per rext. in l, heres,ff.ad T reb.
Etin rerminis, quod neposheres matris hereditatem 65 renuntiantis, \& pramorientis in vita fui parris, utnon. reneatur ftare renuntiationi, nifi proea parte, qua heres matris, \& in refiduo hares eftavi, probat Robles $t r$.de reprefent, l.2. c.16, n. 54 , in fin, oै n.105. Vide cundem m. 9 . poft Vincent. de Franchis, Ant. Fabrum.

Pradictis non abfimilis eft alia quaftio; an creditores 66 haredistranfmittentis hareditarem ante aditionem decedentis jus habeant ad bona hæreditatis, tranfmifx. Finge prodeclaratione. Perrus re inftituit hæredem: tu anteaquam adiviffes, vel repudiaffes hæreditatem, \& intra annum deliberandideceffifti, hoc jus deliberandi, \&\&adeunditranftuliftiin tuum haredem ex capite jurisdeliberandi noviori difpofitione, ex l. cum antiquior. C. de jure deliberandi, \& prolatioriexplicatione recurread Ant.Gom. zom.2. var. c.I. ex n.5 1. cum/ eqq. arque itidem in uranfmiffione hareditatis ex potentia fuitatis vel fanguinis, ut copiosè explicat ibid, ex n, 7 . cum mulris feqq. \& de tota materia à principio ejufdem c.9. ©́ per tot.
Cujus quaftionis difficultas in eo verfatur, an hace hx- 68 reditas tranfmifa effecta fit nyoprium patrimonium haredis tranfmitrentis, itaut fecundus hares, cuitranfmittitor, dicatur hares tranfinittentis, \&Enon prioris defuncti, à quo provenit.
Quam quaftionem valde arduam arbitror, \& pro hxrede, in quem fittranfmiffio, \& contra creditores tranfmittentismulta graviffima urgent, \& firmare fuadent, ut hæreditranfmittenti nihil de hæreditate ifta fuiffe acquifitum, necin ejus patrimonium incorporatum, \&eper confequens ejus creditores ad hareditatem tranfmiffam nullum jus habere.

Primo, quia tranfmittens folum tranfmittit jus illud deliberandi, \&\& illam facultatem, quam tantùm habebatadcundi, vel repudiandiex d. leg. cum antiquioribus, in verfic.o fiquidem, ibid. Er squid emis, qui/ciens hereditatem, vel ab inteffatofibi effe delatam, deliberatione minimíe petita intra annale cempus decefferit, hoc jus ad fuam fucceffionems extendat, \& text. in leg.2, tie.6. parr.6. Ant. Gomez in dift. cap.9.n.53.quiclariùs explicat in n.5s. dum firmat, quòd in omnibus cafibus, in quibus hareditas non adita tranfmitritur ad haredes ex quocumque capite fuiratis, fanguinis, vel deliberandi; femper tranfmittitur ur adeunda. , non tamen utadita per tranfmittentem. Ita ut hæres, in quem fittranfiniffio, poterit eam adire, vel repudiare $\}$ ficut tranfmittens defunctus poterat, qui in eum aliud jus, quod non habeat ante aditionem, nec tranfinifit , nectranfmittere potuit, juxta text.expreffum in leg. ת $q$ quis flium, 5.I.ff. de acquir. hareditate. Cujus verba funt. Si flius, prinfquam/ciret fe neceffar um extitiffe patris beredem, decefferit relitio filio, neceffario permittendum eft nepoti abfininere fe ab a avi hereditate, quà $\odot$ patriidem tribieretur. Quem text. pariter ad hoc notat, \& commendat ibi gloff, ordinaria Bartol. Bald. Paul, de Caftro, Imola o, Aretin. Alexand. \& Jafon. \&\& per argumentum log. I. Cod. fi certum petar. idem notat Socin. Jun. in leg. cam filiofamilias in ver. I. poff num.66. ff. deleg.I. \& Socinus ejus patruus conj.67.volum.4. Jacobus C ancer, var.refolus. 3 -par. cap.21. nu.61. of (eqq.ex lez. unic. de bis qui antea per tabul. of d. leg. 1 quis filium, \&c Cravera conf.799. num. 7. of conf. 984. numer. 95 . চ夭 conf. 985 , num. 46. rener Surd. decif. 140 . numer. 14. © Jeqq. Quia tranfmilfio nihil aliud eft, quam fucceffionis prorogatio cum eadem natura, \&f qualitate, utex juribus, \& Doctoribus probat ibi Anton. Gomez.
22. Ex qua doctrina tria deduces, ex quibus manifeftè evinces, quod tranfmittenti nihil in hareditatis bonis fuiffe, aequifitum, nechareditatem effe ejus; fed prioris defunCti, \& ut hareditatem defunctieffe adeundam, vel repudiandam, femper manere vacantem, ut antea, \& effe, feparatam ab liareditate tranfmirtentis facereque diverfum, \& diftinetum patrimonium. Primum ex d.l.6. I. ibi, permitrendum eft nepos abfinere $\sqrt{e}$ ab avi hareditate. Ubi hareditas uti jacens adhuc dicitur, \&z denominatur hæreditas avi, \& primi defuncti, atque ideò ejufdemhæreditatistranfmiffre refpeculuzredis, in quem fit tranfinifio, non poteft dici hares tranfmittentis; fed ejus, à quo hareditas jacens provenit
Secundum, quoniam eo ípfo quòd fecundo haredi datur facultas adeundi, vel repudiandi hanchareditatem. tranfmiffam, de neceffitate infertur, quòd nec commixta cum hareditate tranfmittentia, nec cum fuo patrimonio incorporata. Tum quia folùm per aditionem fithec incorporatio, qua penitus defuit, cum intra tempus ad deliberandum deceffit. Tum etiam, quia denegatur fecundo haredi facultas repudiandi hæreditatem tranimiffam , quoniam eo ipfo, quòd adivit hæreditatem tranfmittentis, pracisè tenebatur, \& fimiliadire aliam, fi pertineret ad tranfmittentem, quippè adirio eft individua, \&z non poteft quis pro parte adire, \& pro parte repudiare, fed torum defuncti patrimonium vel adire, vel rotumrepudiare, l.1. © 2. ff. de aqctirend. bereditat. Michael Craffus in§. omi ffiv, q.10.n.1. Fachineus controverf. lib.6. controverf. 57 . Cardinal Tafcuslittera F. conc.356.num.2. Mar. Giurba in confuetud. Senatus Meffanenf.c. $5 . \mathrm{gloff}$.8. ex num. 1.cum/eq.
76 ubipleniffimè. Ubietiam etiam, an qui patrem repudiat, totum repudiare videatur. Quia nullus preter militem. poreft decedere proparte teftatus \& pro parte inteftarus. Ergo de primo ad ultimum fequitur, quod dux funt hxreditares, \& patrimonia diftincta, \& omnino feparata s, \& urrumque fuajura feparata retinere, proveniens ex diverfofonte.

Roboratur hocfundamentum, quoniam ad tranfmiffonem non poteft quis venire, nififit hæres tranfmittentis, ita deficienti hanc qualitatem tranimiffio denegetur . Ita optimè declarat Paulus de Caftro in leg. $\sqrt{2}$ quis filiam, Cod. de inofficiof. teftament. ubi Jafoncolnmm.2. verf.fexto limitatt. quam ad hoc allegat Craveta in repetit. leg.cums filio familias in 2.p. num. 340 . \& hoc idem afferit etiam Ripa in leg.heredts mei, 6. cum ita n.63. cum Bart. \&2 poft quos Fab. Reginald. Junior, \& Menchacam, \& Torniel, annotat Hieronym. Zanch. inveprtitio. d. 5.cum ira 4 -part. numer. 108. ff. ad Trebell.

Fulcitur etiam ex eo, quod aliqui DD. afferunt haredem, in quem fittranfmiffio, teneri ponere in inventario hrereditas tranfmittentisillud jus tranfmiffum, \&r facultas 9 adeundi fibi à teftatore tranfmiffa, \& hoc dum fua qualitate, \& natura revocabili, ita ut per hoc minimè impediatur repudiare. Utper Ruinum conf. 5 I.colum. 5 . volum. 1. firmat Hieronymus Zanchus ubi proximé nu. 420 . videndus exnmm. III. ex qua infertur, quod fubftantia hæreditatis tranfmiffix, non eft, nec judicerur de patrimonio imittentis, fed folumillud jus \& facultas adeundi, \& liberandi, quoniam fi nihilominus poreft repudiare manente hærede tranfmittentis, perneceffe infertur ad feparationem, \& diverfitatem patrimoniorum, \& quod ceffat incorporatio.

Tertium, quod deducitur ex prafata doctrina, quòd nontranfinittiturhæreditas ut adita, fed ut adeunda, hunc parit effectum, ut nihil in ea acquifitum fir tranfmittenti, nam creditores nullum jus habent ad hæreditatem delatam debitori, quia hareditas delata non eft jus quafirum, feu jus quarendum, \& quoufque per aditionem incorporetur in patrimonio debitoris, nullum illis jus acquiritur. Proutabundè tradidimus suprabac 2.p. c. 14. per tot. ©. 6. 16 . fæpè alibi. Sed ifte debitor deceffit ante aditionem à fe faQtam. Ergoejuscreditores ad bona hæreditatis tranfmiffæ jus aliquod prætendere nequeunt ex perfona fui debitoris.
82. Quodmagisinterminis probatur, quoniam licet ifta facultas, \& arbitrium adeundi, vel repudiandi fit exnova difpofitione communicabile heredi, non tamen eft communicabile creditoribus, cum jusillud, \& facultatesadeundi nec eft in bonts debitovis, nee ad ejuscreditores rranfmifible. Ita in terminis tenst Gratianns, Petrus

Surdus, Caftillo, Anton. Gomez, \& pittesalii laudati ouprabac 2.p.cap.10. ex n.103. verf. ego autem rem hanc altius confiderabam, ơc. Igitur de primo ad ultimum fequitur, quod hares, cui hareditas non adita tranfmittitur ex capite juris deliberandi fanguinis, vel fuitatis, non teneatur crediroribustranfmittentis ex bonis hareditatis tranfmiffe, fed tantum ex bonis hareditatis immediatè delatx, \&c provenientis ex perfona tranfmittentis, fubdiftinetione tamen aditionis cum beneficio inventarii, aut fine illo, quam in refolutione prioris queftionis fuperius feripfimus.

In generali namque obligatione bonorum facta per de- 83 bitorem fuis creditoribus jus adeundi hareditatem delatamnon venir, nec comprehendatur, prout notat Petrus Surdus in decif.140.mum.9. ex Vincentio de Franchis decif. Neapolitan.ioI. fequitur Jacob. Cancer, variar. refolut. 3. part.cap.21. de tran/miffionibus fub num.160. ubi etiam. poft Surdum num.19. Menochium, \& alios allegans fubdit, jus adeundi non tranfire in fifcum, antequam fit debitori, vel fuohæredi quafitum per aditionem, \& voluntatis declarationem, multominus tranfiere in creditores.

Nec hactenus confideratis obftat text. in leg. fin. Cod. de 85 hared. inffir. cui Doctores in contrarium protinus allegandi nituntur, ut affirment; hareditatem tranfmiffam effe hareditatem tranfmittentis, \& non primi defuncti: qua ille text. nullo modo probat hanc affertionem, quia folum quart, an valeat inflituto de hæreditate alterius tertii ; \& diftinguir, an ifte teftator nunquam fuit hares illius tertii, \& ineptam vocat inftitutionem, vel fuit hares ejus, \&ctunctext. dicit, Quod fi is, quondam fuit Plotii hzres, inftituar Sempronium hæredem in hareditate Plotii, fibi haredem inftituiffe videri. Verba text. haxc funt. Sed fquidem ipfe teftator Plorio quondam heresextitit: manifoftum eff fibt Sempronium heredem inftituiffe, wt per mediam ip funstoffatoris perfonam Plotii berese efficiatur, ó boc argumentamur ex anriquaregula, que voluit, baredem haredis teffatori, effe haredem, ©̛c.
Qux verba nihilad rem faciunt,'nec in puncto tranfmiffionisloquuntur. Loquitur enim ille text. in hæreditate quondam delata teftatori, de qua tanquam fua, $\&$ fic per aditionem quafita difpofuir, \& ad cam quondam. harredem vocavit, tanquam eum inftituens in parte fui $p a-$ trimonii; \& quando daremus cafum, quòd iple teflator 87 adhuc eam exprefsè non adierit tempore teflamenti ; tamen eo ipfo quòd in fuo teftamento de ea difpofuit, vel etiam de ejus parte, per neceffarium antecedens intelligitur adiviffe, text. expreffus in leg. $\sqrt{2}$ avia, Cod. de jure deliberands leg. Pantonius, 9 . ultim. ff. de acquirend. hared. in quorum jurium exornationem plara fingulariffima cumulavimus fupra hac 2.par.cap.14, ex num. 29. cum multris feqq. verfic nunc tractandum de renantiatione bereditatis, \&cc. ad quem locum te remitto pro latiori declaratione. Atque ideo nihil mirum, fi ifte fecundus hares fit hares fecundi defuncti in illa hareditate Plotii, quem per difpofitionem in fuo patrimonio incorporavit faltem tempore conditi teftamenti, \&c tanquam. de re fua propria haredem fuum inftituit Sempronium, quo cafu ceflat articulus tranfmiffionis, de quo loquimur.
Et infuper ab authoritate probatur hae pars non enim 88 defuntDD.tenentes, hareditatem tranfmiflam ante aditionem non effe hareditatem tranfmittentis, fed primi defuncti, atque ideo inea hreredem tranfmittentis fuccedere primodefuncto, \& non tranfmittenti, effeque, urriufque hareditates diverfas, \& feparatas, Jafon in leg. 万ि infanti column. penult. Cod. de jure deliberands. Latiffimè comprobat Ruinus conf. 39 .ex n. 4 . ubi, © f feqq. arguit in contratium, quòd hares, in quem fittranfmiffio hareditatis non adita, fuccedit primo defuncto, non. verò tranfmittenti. Poftmodum ex num. 7. contrarium defendit in hac. Quia etiam ex jure tran/miffo fuccedunt patri, ơ non forori, leg.f fquis filium, 5.I. If. de acquir. hercdit. prout etiam prefupponit Barsol. in les. in, in princip. Trebellian. of dicitur inferius. Quando enime ex tranjmiffone vulequis venire, non fuccedit tran/mittenti, fed primo deducenti, puta patri, ut in noffroca/u, quod patetclaré quia adita hareditate iffius fororis non dotate, adbuc off adeunda hareditas patris tranfmi/fa d.leg. of quis, f.I. ergo fequithr, quod due fint hereditates diverfarums perfonarum, quia
quia alids fufficerop prima aditio, etiam traberentur ad totums. Proeo, quod habetur inleg. I. ©f 2,
de acquir. bered. Nec eff curandum, quod boc jus adeunde effet in hareditate filiafecnndum Bartol. in d, leg.qui duas, \#. de reb.dub. quia in aftimatione illa non auget, ut iple fatetur, nunc in valore ejus hereditas angetur, ơ /ic duc funt heredifates, © produobus reputantur. Nec obffetetiam, quod dotate veniant experfonafororis, ó tanquamreprefontanres cam; quia per boc non fit, quin agatur de fucceffrone petris, de qua izitur Jecundum veritatem, que debet attendi, éc. Nec etiam verum efl (inquitip (e Rtinus num. 8.) quod fingatur hareditas adita per tranfmittentem, quidquid dicat Aretinus in diel. leg. I. If. devnls. ơ pupill. qui boc nom probat, of ifsaopinioeft, de mente Bartol. in l. fin. in prin(ip. ad T ertil. ubi dicit, quod adita hareditateper filium exCludentem filiam ex forma fatuti, non dicitur amplius agi de fucceffionepatris, fed fratris, of fic ante aditam hereditatem prefupponit, quod /uccedatur patri, of quod fraturum locum habeat, etiamfi filia velic venire ex tranf miffione, of idem etiam prefupponit Rom. ó omnes moderni in leg. I. S. veteris, de acquir. poffeff. corc. Hactenus Ruinus.
Eandem opinionem pof alios tuentur Burfatus conf. 6 I. tom. I, per totum, maximè ex num, ri. u/que ad finem, ubi poft Ruinum fuprà relatum Barbat conf.6. Capra con/.28. Alexand, conf. 30 . valem. 2. co canf. 303 . volum, 6. J 3 fon, canf. 159. volum.z. Deciusconf. 304 . colum.1. Dilect. de art. tefan. art.5.cauf.21. num.3, afferit, in hareditate tranfmif fa non fuccedere haredem tranfmittentisipfi hareditranfmittenti, fed primodefuncto, à quo ipfi delata fuit, \& non adita, nec in bujnfmodifucceffione tractảri de hæreditate cranfmittentis, fed primidefuncti: quinum.19. ref ponder, quàd licèt hares tranfmittentis ex perfona tranf mittentis fuccedat, \&uthares illius, fuccedit tamen inhareditate primo defunctotranfmiffa. non adica \& rraimira nompe hrectitate Rimin. conf.607, tom. 6, maximé ex num. sI, u/que ad finem.
Ex quibus ipfi Doctores merito inferunt, quod fi ad hareditatem tranfmiffam concurrant hæres tranfinittentis \& proximior prioris defuncti, ifte illum excludat, \& ideo $A$ mihi, \& fratri meo hæreditas partis delata fuit, \&c ille hæreditate non agnita deceffit, non tranfinitter fuam hareditatis partem ad fuos haredes extraneos, me exclufo; quia hoc cafu ceffare tranfimiffionem, \&\& neque effe praferendum: quia cum agatur de fuccedendo patri, \&\% de patrishareditate, haredem tranfinittentis, extraneum à me fore excludendum, tenent quamplures; quos refert Barbat.in conf. $60 . q u o d i n c i p i t$, illud in medium afferam, colum.10. cum tribusfeqq. ubiaffirmat hanc effe compunem fententiam, \& eft communis opinio gloffarum, \&c antiquorum fecundum Corneum in colum. 2.in leg. I infanti, Cod, de jure deliber.
Ac pariter fiad hareditatem nondum aditam, fed tranfmifanen concurrant mater tranfmittentis, \&\& mater primi defuncti, hancilli praferendam, cum de hareditare primidefunctitractetur, ut ex Barbat. \&\& Imola tener Burfatus d. conf. 6 I, n,2 I. vol.I. Qux opinio proculdubio in difputandolongè mihi verior videtur. Sed nibilominus, contrariam, effe equendan tanquam magiscommunem, (imò bareditatem aditam, \&c tranfmiffaun poftquamab harede tranfmitrentis fuerit adita - , effe tranfinittentis, \& de ejus hareditate cenferi: quia, jus illudadeunditranfmiffum, eft quid hareditarium tranfiens, \& refidens in hæreditate tranfmittentis, \&enonnifi ad cjus hæredem uti hæredem tranfmittitur, iraut fecuta ejus aditione retrotrahitur adillius prius principium delationis primi haredis tranfmittentis, \& fingitur ab eo adita, \& ideo in ejus hareditate incorporatur, quia retrotrahitur ad caufam de praterito, \& fic illi caufæ de praterito, quxeft hareditaria, \& refidet in hareditate, hareditati acquiritur tranfmittenti) magis communiter receptam invenio, à qua non audebo in judicando recedere, licèt minus probè fuerit Doctoribusfundata. bat. Bartol. Socinus ibidem. num. 3I. quod jus adeundi, licèt ante aditionem non fit de bonis tranfmittentis; ta-
men poftquam eft tranfimifumt, dicitur effe jus hareditarium, \& in bonis hareditatis. Ubi late difputat, ant compuretur in legitima hoc jus adeundi, cum provenuat ex caufa, qua retrotrahitur, de quo vide latifimè Peregrinum de fideicommif. art. 36. ex num. 19. cum multis jequentibus.
Latius hoc idem probar Carolus Ruinus com/.22. volum, 96 3. qui poftquam in num. 15. movir difficultarem, \& contraria fundamenta propofuir ; fatim hanc opinionem fequutus, refpondit in hunc modum in verf/cic. (ed his noze abffancibus. Eff omnina dicendum, quod ad matrem fit hareditas tran/mi fla expatentia fuitatisfecundum Doctores in locispreallegatis, quamvistran/mittatur ut adeunda: tamen poteft adire, $\begin{gathered} \\ \text { excludere alios agnatos, } \circ \text { cognatos }\end{gathered}$ defuncti: alids jequeretur, firatiocontraria effet vera, quod expotentia fuitatis quafin nunquam tran/mitteretur cum effeEtus bereditas ad haredem extraneums , contra intentioniens Doftorum communiter: quia cum ad illum tranfmittatur, ut adeunda, extantibus agnatis, vel cognatis defuncti, non poffet extraneus illifuccedere, of fic talistran/mijfo effes il lujaria, óa.
Qui quidem num. 56. continuans reddit rationem, \& . 97 contrar is fatisfacit in hunc modum. Et ad rationem comtrariam, inqua eff fallacia monifofta; re/pondetur, quod jus adeundireperitur in hareditate tranfmittentis, of eff jus hereditarium. Vndemater, vel alius extraneus, ad quem hit iran/miffra, non adis hareditatems defuncti ex propria perfona, ne funt propria nomine; fed adit tanquam beres tran/mittentis, ó experfanaillius, of velus reprafentans illum ơ propterea prafertur alios agnatis, ficut preferetur $\operatorname{tranfmifor,~} \sqrt{1}$ adiviffet: quoniam ( $\mu \mathrm{d}$ dixit) bares ilus a dit ex perfona tran/mittent is, of tanquam reprafortans tranf mitrentem; of fic fing itur adita ab ipfo tranfnittente: quia fathum haredis fingitur fattum defuncti, fecundum gloff. 2. Bart. in leg.fifervus in princ, de condition. furt. © Alexan. in l.fipulatuo iffa, in princ.ff. de verb.obligat. © pradicta clare probantuyex notatisper Bart. in l. qui duos, ff. de rebus dubiis, in princip. verf, quara bares primum, occ.ubiconcludit, quod jus deliberandi, quad ad beredestran/mittitur, juxta l.cum antiquioribus, God. de jur. delib. effectum eff jus hared tarium; quid apparet, quin ad beredes tran/mirtitur, l. item videndum, 5.1. ff. de petition, hared, ergo fo eft heredisarimm, comodotranfmity tur, quotran/mitritur hareditas, l, videamms, ff.quod met. cany. Nec obffat focundum eum, quodjus adeundi non fit in bomus noffris, leg.pretra rerum, If. ad l. falcid. quia hoc eff verum taliter, quod aftimationem recipiat, of ea ratione, quia adhuc polfum hereditatem non acquirere. Sed tamen alioref. peífu dicienr effe in bonis noftris: quia ad heredem tran/mittitur, of per confequens ex illo jure cranfmiffo poreff hareditesadirinomine, of perfona tranfmiltentis, que in illoreprefentatur per heredem funm etiam extraneum; of iffud apud me nullum habet dubium, ớc. Et licèt ifte author contratium dicere tenueris, inconf.39, prout cundem retulimus fuperiùs pro contraria parte ex $n .88$. adhuc tamen in hoc conf. $n .8$ in in fine; fic ait, quia tamen ifta quaftio, \&c ejus determinationon tranfit fine magno dubioillam pracisè non audeo decidere, fed fatis fit propofniffe pro utraque parte, quæ poffunt pro utraque parte animum judicantismovere, \& inftruere.
Petrus Surdus in deci. 140 .ex num, 4 , u/que ad nam. 19. inclufivè, affirmat poft alios plures, quod jus adeundieft jus hareditatium exiftens in hareditate tranfmittentis ; \& quodhoc jus tranfmilfum capitur tanquam hæreditas illius qui tranfmittit, non aetem primi defunctiex Afcanio de patria poceftat, effettu 16, num. 61 . \&c Socin. comfil. 67.mam.14. volum.4. Er licèt pro ea opinione alleget Burfarum conf. 61 . namer, 15 . \& Riminald.comf. 607 . num. 5 r. tamen iftiduo ultimi contrarium tenent ; proue fuperiùs fcripfimus, atque pariter l. fin. C. dic haredib- inffit, quam pro hac opinione allegat ipfe Surd, nihil facit ad propofitum; prout declaravimus fuprà ex $n .8$ j.ver. .nec bactenus bis confideratis, ớc.
Conltanter hanc opinionom poft Rainum, \&\& Soci- 102 num, Corneum, \&\& Paulumde Cafto, nec non Phanutium de inventario, part. 6, num, 88, quinovo tradt. diver for. do inventarioeft in quaff.253, ns.88. quod is, qui fuccedic jurettanfmiffionis in hareditate non adita, fuccedit tanquam bares ipfitranfmittenti, \& tanquame jus hiæres,

[^0]
## Labyrinth. Creditor. concurr.

Sanch.in l.beredes mer, 5. cum ita 4 -par. ex num. 106. cum multis /eqg.

Et per Bart. in l. qui duos, ff. dereb. dab. Menochiusconf. 77. in fin.lib.r. \& \&er Ruinum conf.23.num.3. ©் 27. © conf. 25 . volum.5. of d. conf. 39. volu.3. necnon Surdum d. decif. 140. ex num. 5 . © 16. necuon Marcabrunum conf. 30 . num. 291. \& poft plures alios copiosè hanc opinionem tenet Jacobus Cancer, variar, refolut. lib.3. cap.21. extnum.
104 144. cum multis feqq. ubi quoad effectum tranfimittendi jus adeundi cenfetur effe in bonis defuncti, \&reputatur jus hareditatium, ఠ夭 num. 164. quod hoc jus tranfmiffum poftquam eft acceptatum ab harede, cui fit tranfmiffio, cenfetur effe de hareditate tranfmittentis.
105 Qui quidem Doctores licèt fuam affertionem non fundent, mihi probari videtur aliquibus fundamentis ; \& primo, per text. in l.unica, §.cum autem, Cod. decaduc. zollen. ubi fubltitutus admittitur; quoties tranfmiffiolocuim non habet; ergo ubi tranfmiffio admittitur, fubtti06 tutus excluditur ab haxede tranfmittentis, juncto ş. in noviffimo, text. etiam in l. ventre,ff. de acquir. beredit. ut poft aliosobfervat Spino de teffam.gloff.33. tit. de aditio. hared. ex nu.97. cam /egq, \& furfum ex nu.g1. quajura ita ponderantur. Subftirutus datus haredi tunc admittitur ad hæreditarem, quando hares inftitutus eam repudiar, \& nolit, aut non poffit hapres effe, ex tototit.ff. de vulgar. fubftitut. Probatur etiam ex-l. anic.C. de bis qui ante apert. tabul. ef, ex qua dicitur communiter, potentius effe jus tranfmiffionis ex beneficioilliuslegis, quàm jus fubftitutionis vulgaris, exponendum illud verbum, alios, de quo inver $/ . \sqrt{2}$ quidem aliis, id eff fubftitutos vulgares, ut exponit communis opinio fecundum Ripam in l.1.n.31.ff.de vulgari, quam referensfequitur Hieronym. de Cevallos in contracommum, qu,206, $n$, s. fed fic eft quod fubftututus ex tranfiniffione repellitur, ergo per tranfimiffionem, \& acceptationem haredis, in quem fittranfimiffio, confideratur hareditas tranfmittentis, \& adita pectranfmittentem, aliàs foret locus fubftituro.
Secundoे quoniamn illud jus deliberandi, \& adeundi tranfmiffum eft jus hæreditarium tranfmittentis \& in hxreditate ejus reperitur, \& ut jushereditarium tranfit in. haredem tranfinittentis, ut ex pluribus probat Cancer. $d$. cap.21.n.158. Gomez. tom.1. variar. c.9.num. 54. adfin. \&\& plures alii fuperiùs citati hattenus.
Imò ex tranfmiffione quis venire poteft, nifi fit hares tranfmittentis, \&s ex qualitate, intuitu, sc contemplatione hæredis hoc jus in eum tranfmittitur, \& optimè declarat Caftren. in l. © quis filium, C. de inoffic.teffam. ubi etiam Jafon col.z.verf.6. limis. Craveta in l.cum filiofamilias in 2.p.num.340. Rippa inl.baredes mei, §.chm ita, num. 63. adlegemfalcidiam, Faber. Riminald. Jun. \& alii fequuti ab Hieronymo Zanchio in repetir. dicf. S.cum ita 4 . par. пиmer,108. Menchaca pluribus citatis de fucceffion. refolut. lib.2. S.14: num. 21 . © 22. Phanutius de inventar.part.num. 88. Peregtinus de fideicomm. art.31. num. I2, in fin. Parifius conf.32.num,15. © 16. vol.3. Ruinus d.conf.36.nu.15.क 16. apertiùs in conf. 39 . n. . . lib.3. Jacob. Cancerius refolut. lib. 3.d.cap.21. num. 154 . ergo per aditionem fublequutam faetam ab hærede tranfmittentis bona debent confiderari,\& acquirihæreditatiilli, in qua jus adeundi reperitur tamquam caufa attractiva, \&cex qua emolumenta hæreditatis tranfmiffe caufantur.
Quia quando jusaliquod tanquam hæreditarium contemplatur, acquifitio fir hæreditati, ut per text in leg. $T$. cum teftamento, $\$$.T . cum nuberet, ff. de leg. 2. \& ex Theorica Bart. ex eo deducta, \& Pauli, \& Alex. in l. fin. de legar. Perala in d. 5.T.num. 6.7. © 18 . Surd. de alimentis tit.2. q. 1.n.9. Socin. Sen. conf.102.n.10. volu. 3. Mandellus de A1ba conf. 347 . ©́r conf. 472, m.2r. latiffimè Ludovic. Caffanate conf.31. ex n.7. of conf. 32, n.17, ergo cum jus deliberandi, per tranfmiffionem fit jus hareditarium, \& hæreditatis tranfmittentis, poft aditionem debet acquiri hareditati tranfmittentis, \& non ut diverfa confiderari refpectu haredis in quem fittranfimifio.
110 Deinde quialicet communis fit opinio, ut fiego, \& frater meus fimus haredes patris, \& ego ante agnitionem , \& aditionem decefferim, excludatur tranfmiffio in meum hæredem, tamen magis communis eft opinio contraria, ut feilicet heres meus per tranfmiffionem excludat fratrem coharedem meum: quiahoc cafu non agitur de fucceffio-
ne, \& hareditate patris, fed de fucceffrone, \& hareditate arque jure meo, quod quoad tranfmiffionem in meahare ditate reperitur. Urtener Bartol. \& communiter DD. in leg.J Jinfanti, Cod.de jure deliber. ubi Corneus namer. 4 . column.2. idem Corneus in leg.3. num.9. ©f rurfus colum. 5. in princ. codem dicens communem, \&\& Jafon in leg. inn.colum. 2, in princ p. Cod.de repud. hered. Angel. Imol. \& Roman. dicentes communem in leg.ventre, ff. de acquir. hereditat. Fulgof. \& Paul. in d. leg. Jinfanti, Roman. confil. 58. vifis narratis, eft communis fecundum Alexand. in d. leg. infunti, \& fecundum Jafon ibid. nam. 14 . \&r per Jafon in leg. 3. Cod. de jure delib. communem fecundum Aretinum in d. leg. ventre, colum. 12. per Jafon in leg. Jiemancipata, Cod. qui admitti, Parifius conjll. 59. num. 14. lib.3. Gualdenf. de arte teftanditit.11. cant.1. num.3. per Corneum.a confli.10. num.2. lib.1. ó confil.7. num.4.lib.2. © confil.138. num. 1 I. lib. 3 . © confil 33 1. n. 5. lib. 1. © conf. 95. num. 3. lib. 2. of conful.69. num.22. lib.1. Menchaca de fucceff. creatione 1.part. lib.3. 5.21. ex numer.268. quam veriorem dicit pertext. in l.aprad hoftes, Cod. de fuis of legit. leg. 3. Cod. de jure delib. les. It quis' filum, S. I. ff. de acquir, beredi2at. leg. neceffariis codem tit. §. fus inffit. de heredum qual. के differ. $5 . i n f f i t$. de hereditat. ab intef. leg. fin. ff. de condit, inftitut. leg. 1. Corneliuk, of leg. jam dubjtariff. de hared. inftit.
Quibus fuppofitis merito plures affirmant DD. quod licêt jus adeundi ante acceptationem non fit de bonis debitoris, \& per confequens, nec ad illud jus pratendere aliquod poffint creditores, qui dumtaxat jus habent poft aditionem, ex qua dumtaxat eis jus acquiritur : tamen poftquam hoc jus adeundi eft tranfiniffum in haredem debitoris , atque per eum non fuerit repudiatum ( prout poreft, ut fuperius diximus) fed aditum , \& hæreditas per cum acceptata, cenfetur effe de hareditate tranfmittentis, atque ideo dieta hæreditatis bona jure tranfmiffionis acquifita, obligata effe creditoribus, \& legatariis tranfmitentis Ut probat ex Torniel. Hieronym. Zanchus in repetition. leg.baredes mei, s. cum ita 4 p.n.1II .cum feqq. dum firmat, quod quando hæres cranfinittentis ventr ad hæreditatem tranfmiffam contemplatione, \&e ex perfona, \&e tanquam hares tranfmittentis, Bona illa debent poni in inventario cum cateris bonis tranfmittentis, per text.in leg.ponales, in fine principii, ff. ad leg. falcid. ubi latiffimè procedit, \& refponder ad illam difficultatem, quod poft mortem tranfmittentis acquifitio ei fieri non poteft, nec ejus hareditati, cum fit jusde novo quafitum, licèt ex caufa de praterito. Ex pluribus juribus, quibus omnibus figillatim fatisfacere conatur, \&\& quod hoc jus adeundi tranfmiffum debeat apponi in inventario bonorum tranfmittentis cum fua caufa, \& natura repudiandi, vel adeundi. Iterum dixit idem Zanchius, ibidem n.420.

Phanutius etiam inter diverfor, tractat. de inventario qu. 115 243. cap.4. num. 7o. ubi dicit, quod hæres tranfinittentis tenetur apponere inventario hareditatem tranfmiffam: quia quod jure tranfmiffionis capitur ex jure tranfmittentis, ex illius perfona venit, per Bartol. in leg.I. in quaff. 4 . principal. de vulgar. of pupill. \& ex Ruino d. confil. 39. namer. 4. libr. 3. \& eft quid hareditarium , de bonis bæredis 116 tranfmittentis, ơ numer. 37. quòd tranfiniffio hæc fit non tanquam de hæreditare adita, fed tanquam de adeunda, adeò ut integrum fit harediad quem tranfmit- 117 titur, profui libito acceptare, vel repudiare hareditatem, prout poffer tranfmittens, fiviveret, ex Socino coulf. 67 . num. 1 3-lib.4. Ruino confll. io7. columnn. penale. lib. 2. Decio comfil.166. column.2. Alexand. confil.114. lib.3. Aymon. Craveta confil. 2 1o. Socin. Jun. in d.leg.cum filio familias, num.66. verfic. unum circapradicta, ớc. Et illa plurima inferit videnda.

Pariter \& Sebaftian. Monticul. in codem traitat. de in- 118 ventario diver /or. quaft. 234, num. 43 . ubi quod fi haxres poft delaram hæreditatem, \& ante aditionem decedat, \& tranfinittat, uthæres reneatur hanc hæreditatem inferere in inventario tranfmittentis: quia hoc lucrum, \& jus provenit ex caufa, quæ originem habuit vivo tranfmittente, ex Alexandro.
Hinc etiam infert Jacob. Cancer, variar. refolut. lib. 3. cap.21.ex num.164. quod poftquam jus eft tranfmifuum, \& accepratum per haredem rranfaitentis, cenferur effe de hæreditate tranfinittentis, ac propterea bona jure, dictar tranfmiffionis acquifita obligata effe creditoribus,
\& legitariis tranfmiftentis, quoniam in ejus inventario apponi debent, allegar Torniel. \& Zanchum .
120 Petrus Surdus deci/. 140 , ex num. I4 ubipoft plures alios affirmat, quod creditoribus non eft fundata intentio circa hareditatem delatam debitori, antequam ifte declaret fuam voluntarem adeundi, cui liberum eft repudiare, in eorum prajudicium, prout fimiliter erit ejus haredi ; in quem hrereditas delata, \& non adita fuit tranfmiffa, 121 ideoque creditoribus nonlicere jusillud delatum exercere, anteaquam fit debitori, vel fuo haredi quafitum per aditionem, licet illud justranfmittatur in baredemdebitoris tanquam quid hreditarium \& pertinens ad hæreditatern rranfmittentis, non tamen tranfmittitur in debitores, antequam bæreditas adeatur per hæredem debitoris, quax, \& alia latius profequitur ipfe Surdus, u/que ad finem d. deci, videndus.
22. Ex quibus viderur in judicando non effe recedendum à tantorum virorum refolutione: ideoque creditores ad jus adeundi delatum debitorinullum habere regreffum, anteaquam fit aditum per haredem, in quem fit tranfmiffio, \& tune demumexeifdem hareditatistranfmiffx bonisfatisfacere, folvere debere haredem tranfmittentis, adita nempè per eum hareditate, eotamen ordine ut femper utriufque hæreditatis creditoribus jus fitrefervatum poftulandi feparationem, comodo, \& ordine tam utrinfque hareditatis, quamipfius ultimi haredis creditores funt folvendi, quod diximus fuperius, of I. part. cap.9. per zotum, quia licetrefpectu fecundi haredis per adittonem utraque hæreditas efficiatur proprium parrimonium fecundi heredis, ex quodebeant fatisfieri omnes creditores, hoc fubintelligitur non poftulata feparatione à creditoribus, vel abipfo hærede. Prout latius videre eft in ditc. cap. 9 . per totum.

## CAPUT XXVI.

Creditores debitoris fua bona donantis, feu hroreditatem vendentis cum pacto, ut donatarius, aut emptor creditoribus folvat. An ad concurfus judicium motum per donatarium, vel emptorem, feu etiam debitorem ipfum admittendi fint.
Et an principales fic contrahentes liberè difcedere valeant à contractu prajudicio creditorum (quibus ex eo jus jam quafitum videtur) minimè obftante.

$$
S V M M A R \quad V V M .
$$

Creditores debitoris donantis, feu vendentis bona fua fub paClo, ut donatarius creditoribus/olvat, an ad concur/um donantis concurrere debeant, ex num.1.
Ex contracth, fitertiorefultat juts, aut intereffe, tertio acquiritar altio, © ex eo agere poteff. n. 2.
Fideinffori acquiritur jus irrevocabile ex pacto de non petendo inter creditorem, ơ debitorem.n. 3 .
I. fin.ff. depactis, exornatur. ibid.

Ex pactocreditoris vendentispignus : us illud debitor poffit yedimere, debitori jus acquiritur.n.4.
Venditione facta per debitorem, ut credisoribus emptor folvat, $f_{1}$ Jolvat unijam per debitorems Joluta non iffi, jed emptari repetitio competit.n. 5 .
Ius tertio quafinum ex contractu inter principaliter contrabentes, ab eo ifti recedere non poffunt in tertii prajudicium. nиm. 6.
Etiamfi a contractu dijcedant ante traditionem, nijis dijceffro fiat incontinenti.n.7.
Ex venditione /emel fact a, c̛ pofiea à contrabentibus diffolute debetur laudemium, n.8.
Ius tertio qua fitum ex contractu nequit à contrabentibus tolli. num. 9.
Ius tertio quafitum ex contraCtu conditionali poteft per contrabentestoti pendente conditione.n.Io.
Pattum inter emptorem, ó venditorem, ne colonus expellatur, hric abjentiprodef.n. I1.
Creditores hareditatisfifco delate of vendite contra emptorem jus habet, non contra fifcum. n.12. of n.39.

Salgado Labyrinth.Credit,T om.1.
L.2. tit.16. tib.5.recopil. exornatur, ex m. 13 .

Alteriper alterum ftipulari nemo poteff de jure communi fecus dejure Regio, n. 14-テ́ exn. 54 -
Creditores vendentis, vel donantis hac conditione, ut empror folvarcreditoribus, iftide iure communi nullum ius habent in emptorem, vel donatarium, n.15. © feqq.
L.2.C. de hared. vel az.vend. adducitur, ibid.
L.cum res, 22. C.de donat. adducitar, ơ l.hareditatem, $28 . f f$. de donation. adducuneur. n. 16 .
L.2. Cod. de condition, ob clauf ul. L.3.Cod.de pactis l.fervo legato. 72. 5. Fiteffator, fff. de leg. I . L. item ex diverf or. I9.ff. famil.berci/ cund. $l . f$ inni ex beredibus, ff. cod. addscuntur. n. 17.18. ó n.19.
L. In debitorems, 21.ff. de novation. adducitur.n. 20.

Per pactum inter debitorem, é emptorem, donatarium, haredem, aut legatarinm gravatos, ut fuis folvant creditoribus, iftis ins non acquiritur de iare communi.n.2 1. © 22 .
Calfa, aut donata re cum onere, ut creditoribus fatisfaciat ceffonem, venditio, eft, / 1 creditores fint certi; cum loco precii fit as alienum promi/fum, $n .23$.
Bonorum debitoris /ubbaftatio Jub pacto de Jufcipienda in fe creditorum folutione, vel recognofcendis cenfibus venditio eff. num. 24 .
Creditores non pooff unt re[ta via, © ab/que ceffione agere contre donatarium, vel emptorem cum pacto, ut eis folvat. n. 25 . © num.26. © 27.
Fallit, quando emptor, aut donatarins/pante /uf cepit indiciam, пит. 28.
Quia tunc adversùs debitorem creditores agentes repelluntar exceptione tacitipaCli.n. 29 .
Ab/entiper alcerum non queritur altio. n.3o.
Debitores altiones fuas paffivas in alium transferre non poffunt.z. 3 r .
Creditor poteft agere contra emptorem $a$ debitore in quatuor calibus, ex n.32.
Primoin yubfidium, quando debitor now eff folvendo. ibid. ex num. 33.
Secundo, quando creditor egit contra emprorems (rafponte fufoipiendum indicium, $\sigma$ foiens eumn non effe folvendo, fecus $\beta$ ignorabat. n. 34 -
Tertio, quandonotarius fipulatus fuerit pro abjente of cins nomine pactum acceptavit. n. 35 .
Mulier dans bona in dotem, ut maritus fatisfaciat creditoribus, iffiex pacto non agunt contra maritum, nifo notarius pro eisffipuletur. n. 36 .
Tertio quaritur, © actioex pacto inter contrabentes, foproeo notarius fipuletur ab ente. n. 37.
Donatio facta abjenti ex acceptatione notarii fit irrevocabilis, etiam ante ratific ationem abfentis. n.38.
Quarto, limitatur in fifcovendente bereditatem, adversìs quem creditores agere non poffunt. n. 39 .
L. 2. tit.16. lib. 5. recopil, ut quoties apparet se alteri absenti voluijfe obligari, remaneas obligatus, non procedas quatrdo apparet, ut alteri fe non voluit obligari, num. 40 . © ex num. 54 .
D.l.2. an procedat of requirat acceptationem abjentis, ut quis ei maneat obligatus. n.41. © ex $n$. 54 -
$T$ ertio abfenti quaritur jus irrevocabile ex pacto inter contrabentes, quando ius eff perfectum, velfiex iuris difpofitione alicui jas defertur.n.42.
Lucrum, ev commodum a lege alicui delatum ftatim defertur, ab/que aliqua acceptatione. n. 43-
$V$ in lucroadindicato coningi, n. 44 .
L. in.ff. de pactis, interpretatur, $n, 45$.
L. cum venderes, If. de pignor.action, interpretatar, num. 46. of jeqq.
Creditor vendens pignus iure creditoris tanquans procurator debitoris vendit.n.47.
Iustertoo quando eft perfectè quafitum ex contractu ab aliis celebrato, nequit ab co recedi in cins praiudicium. num. 48. of 49 .

Ex pacto tacito, ơ a lege inducta tertio ius acquiritur irrevocabile.n.so.é 51 .
Donatio ilege prafumpta abfentiprodef.n.n. 52 .
Expacto tacito ins tertio acquiritur, nt per paenisentiam contrahentium non revocetar. n. 53 .
D.leg. 2. tit. 16. lib. 5. recopil. omnimoda interpretatione hactenus indigeffa tractatur, ex num. 54 . cum Jequentibus.
Iure communi attento ius non acquiritur creditoribusex pacta Ff inter
inter debitorem, of donatarium, feu emptorem, ut ifte folvar creditoribus. $n .55$. ơ 56 .
Jure Regio ex d.l.z. innovatur jus commune, of alteriper alterum ftipulatur, ©̛ abfenti quariturjus irrevocabile, © obligatio. 1.57 ,
Donatio facta absenti, an etiam hodie ftante l.2. requirat acceptationem ad ejas irrevocabilitatem duaf funt communes contraria, num. 58.
Negantes fundantur in d.l. 2.nova difpofitione, n.59.
Qui verò affirmant fundantur in natura donationis, wt non fit donantis intentio velie donare ante approbationem donatarii.num. 60 .
L. qui abfenti $3^{8}$ \%. de acquir. poffeff.ponderatur. n. 61 .

Intentio fe alteri velle obligare, vel acquirere, $f$ deficit, deficitetiam d.l.2. difpofitio.n.62.
Contractus non dicitur perfectus, of abfolutus, fo inter contrabentes agatur, ut deco fiat inffrumentum, interimque quilibet potef f panitere. 11. 63.
L. contraitus Cod.de fide inffrum. © l.6. tit. 5. part. 5. exornantar.ibid.
D.l.tit.16. lib.5.recopil. nibil detrahit, d. l.contrallus Cod.de fide infir. nee l.parrita, n. 64 .
D. l.2. locum habet in omnibus obligationibus, prater quam in donatione obe jus /pecialitatem, n.65. ণ̛ n.66.
Abaliis obligationibus ab/entibusfactis, prater donationem, nequeunt contrabentes panitere, ex d.l.2.nиm.67.
Creditores vendentis bona fua cum pacto, ut emptor eis folvat, non poffunt de jure communi contra emptorem agere. num. 68.
Secus dejure Regioex dict.leg.2. erit in electione creditorum agere, vol contra débitorem, vel contra emptorem, num. 69.
Idem obfervari de iure communi ob circuitus vitanda tenent aliqni, n.70.ef 71. ©́ ex 1.90 .
L. 2.tit. 16.lib. 5. recopil.non procedit in donatione, qua Jui natura requirit acceptationiem, n.72.

- Jure Regio alteriper alterummequiritur irrevocabilis altio, ơ obligatio efficax ante acceptationem, n.73.
Conducens vectigalia, a poffec alium participem fecit in conduEtione, ife Reginon tenetur. n. 74.
Secus finter conductorem, ó Josium pallum ineat, ut foli Regi, aut teneatur: quia ex eo jus irrevocabile acquiritur Regi, num. 75.
Creditori fipulanti, ut debitor tertio folvat, intereft ut ei folvatur, of tertio quaritur actio, o obligatio. numero 76.
Tertio de jare Regio queritur abjenti actio, of obligatio. num. 77.
Altio, que tertio abfemi hadie queritur ex d.1. 2. directa eft, non utilis, cum jus regni fit jus commane.n.78.
Imò, é jus exequendi tertio illi ctiam acquiritur. n.79.
Venditis, vel donat is, bonisut mens Jolvat creditoribus, iffis dejure communi non qucritur actio, nifí cedatur à venaitore, num. 8 o.
Irrevocabiliter tamen de iure Regio eis actio quaritur abfque ceffione. $n .81$.
Nec ì contrahentibus revocar ipoteff creditoribus invitis.num. 82.e- 83.84. of 85 .

Donatioetiam de jure Regiout irrevosabilis fiat, requiri abSentis acceptationem, n. 86 .
In aliis autem contraffibus ơ obligationibus non requiritur, ht irrevocabilis fiat, n.87.
Promittens folverecreditoribus alicujus illis etiam ab/entibus queritur altio, of: obligatio.n.88. © 89.
Donatarius fe obligans donantis creditoribus ab/entibus folvere, directopoteff ab eisconveniri ob circuitus vitandos, num. 90 . or 91 .
Donatariusuniverfalis tenetur in fubfidium creditoribus donantis.num.92.
Deiure Regio dirette convenitur. n.93.
PaClum de non meliorando cum uno contractum, quando prof it avmibus filiis irrevocabiliter.n. 94 of n.95.
Expalto inter contrahentes, fitertio refultet intereffe, hodie ci acquiritur actio ơ oblizatio etiam abjenti, c̛ं ex co agere potefe. $n .96$.
Pactum de non meliorando quando tertio prodefl hujus requirit acceptationem, ut irrevocabile fiat. .1. 97.
Pathum de nan meliorando donatio eft.n. 98.
Donatio ab/enti fall a etiam hodie ad fui irrevocabilitatem requirit acceptationem. z.99.

Pactum de non meliorando, ut irrevoctabile fiatrefpettu tertii ab/entis requirit acceptationem. n.100. ơ n. 101.
Ex d.l.2.omnes contractus, crobligationes abfenti facterevocabiles funt ante acceptationem, jecus donatio que eams requirit. 102.
Creditoresvendentis, vel donantis cum pacto nt eis fatisfiat emptor comparere poffunt ad concur/um emptoris, vel donatarii, num, 103.
Vel etiam ad concurfum debitoris principalis, quem fimul babent obligatum. n.104.
$V$ terque manet obligatus creditoribus alter ut principalis, alter ut conffitutor. n. 105 .
Vna tamen folutione contentari debere creditor, n.106.
Leg. 2. recopil. procedit, quod quisfe alteri voluit obligare. num. 107.
Per leg. Regiam alteriper alterum valet obligatio, of fipulatio, n. 108.
Donans cum pacto, ut creditoribus fatisfiat, dirigit intentionem © obligationem adutilitatem creditorum, © vult veum illis obligare.n.109.
L.2.tit.16. lib.5.recopil.verus, of fingularis intellettus.

IUrium, \& Doctorum diverfitas hanc quaftionem. I ancipitem reddit, quam ad partes difceptabimus, \& pro affirmativa ut nempe facta donatione, aut venditione, rei per debitorem hac conditione, ut donatarium, vel empror folvat creditoribus donantis, ut vendentis, ita creditoribus ex hoc pacto jus acquirit directè, \&e abfque debi- 2 toris ceffione, ut poffit ex eo agere contra donatarium, \&\& venditorem, \& in concurfus judicio formato per donatarium, aut venditoremcomparere, ut ex eorum bonis fatisfiant. Probatur primo, quaniam quando ex contra-
Ctu inter principales contrahentes, \& intereffe refultat tettio, iffi jus, \& actio ita quaritur, ut ex eoagere, \&\& exigere poffitabfque alia juris ceffione. Ut pluribus comprobat Patlador. Rodriquez, \& alii per nos conductiin. noftris commentariis de regia proteltio. 4.part.cap.8.ex num. 304. ơ Jeqq. ubide uxore pro dote marito promiffa, \& pro bonislucratis, \& creditis, licet de ed inftrumenta non loquantur, innumerabiles alros allegat noviffimè Marius Caltelli in tract. de donat. tom. 2. tract. 2. di/cur/ $/ 4.1 . \mathrm{in} / \mathrm{peCt} .10$. nam.29. fol, 1 so.
Secundoे, urget text. capitalis in teg. fin. If. de paCtis ubi 3 ex pacto de non perendo celebrato inter debitorem, \&\& creditorem, ita jus fidejuffori irrevocabile acquirit, ut per eorum diftractionem ei non auferatur, nec noceat. Verba cext. hec funt. Sireus poffquam pactuseff, ij fe non peti pecuniam (ideoque coppit id paãum fidejuforiquoque prodeffe) pactus fit, ut àle petiliceat, an utilitas priori pacti fublatafibi fidejuffors, quagitum eff. Sed verius efl poff femel acquiftram fidejufori exceptionem pacti, ulterius et invito extorqueri non poffe. Quem text. ad hoc latè ponderant, \& exornant gloff. ibi. Artfmin. Theparus, Maftrillus, \& plures alii citati à Nogueról.allegat. 2 1. num. 28. \& fupra copiosè Pirrus Maurus Aretinus in traft. de fideiuffor. 2. part. princip. felt.9.§.14 fol. mihi 886. Ject. 11. 5.3.fol. 926.é in §. 60 . fol. 1047.
Tertiò fulcitur ex text. in l. Scum venditore, creditor pi- 4 gnus, convenit inter ipfum, o emptorem, ut $\sqrt{i}$ /olveret debi-
tor pecaniam pretiiemptori, fit pecniamprectiomptori, liceret ei recipererem/uam: /cripfit Iulianus, of efl reforiptum, ob hanc conventionem pignoratitiis actionibus teneri creditorem, ut debitorimandet ex vendito altionems adverfus emprorems. Sed e ip ip debitor aut vendicare rem poterit, aut in fallum sedione adverfus emptorem azere 13.ff. de pignor.actio. ubi gloff, verbo aut in fattum. Recte illa verba Aut in factum actione, lus correctivè, ut tantum in factum detur actio prafcriptis v. bis, ex pacto principa in continenti. Ex quorext. probatar ex pacto inter principales contrahentes oririactionem tertio abfque, aligua ceffione.
Quartò magis in propofito probaturex fingularitext. 5 in lege Stichus 67. S. In. Dizeftis de condition, indebiri. Titius cum multos creditores baberet (in quibus, ơ Sejum) bona /ua privatim venditione facta Mavioconceffit, ut/atis creditoribus faceret, fed Mevius foluit pecuniam Sejo tanquam debitam, que jam a T itio fuerat folara. Quafitums eff, cum poffea reperiantur apotheca apad Tisium debitorem partimfolutapecunic: cus magis repetitio pecunia indebite folute competit Titio debitori, an Mavio, quiinrems bite folute competit Titiodebitori, an Mandum ea, que
fuam procurator factus fuit, refpondi fecundum pro-
proponerentur, ei quipoftea folviffet, \&cc. Eccetertio datur jusad reperendum.
6 Quintò fortiùs urget, quia fiex contractu inter partes principales celebrato, justertio acquiritur, ita ei irrevocabiliter quæritur, ut diftractus, \& ab eo difceffus per partes principaliter contrahentes exintervallo; non incontinenti factus tertio illi non noceat, nee in ejus prajudicium partes pœenitendo difcedere poffunt. Ut poft Bartol inleg. / conffante colum. 2. per illum text. Cod. de donat. ante nup. \& Doctores omnes in leg.ab emptione, ff. de pactis. afferentes, quodex venditione inter contrahentes ita fifco fuitjus irrevocabile quafitum, ut licet poft perfectam venditionem abea pœenitendo, \& diftrahendo difcedant, jus àfifoo per eofdem non auferatur. Ita poot plurimos fequi7 tur, \&c comprobat Anton. Gomez 2. tom. variarum cap. 2. de emption. ©́ vendition.num. 3 1. plures allegat Tiraquell. de retract. conventio. S.6.num. 10. ubiid verum intelligit, stiamfi ante rei traditionem partës difcefferint à contractu; nifi incontinentidifcedant. Sequitur etiam Arias Pinel. in l.2. in 2.part: cap.3.num.36. Cod. de refcindend. venditio. Menchaca de fucceff.creatio. $\mathbf{5 . 2 5}$. num. 5 . Didac. Perez in 1.2 . tit.7. lib. 5.ordinament. pag.196. verf.fed dubinm eff. Parlad. lib.2.rerum quotid. cap.3.5. 4.mum. 2. 5. © 6. \&x ett vera, \& communis refolutio fecundum Jofeph Ludovic. decif. Perufian.II 3. \& contra Lafartem contratium afferentem tenet Joan. Garcia de expenf. of meliora. cap, 18. num. 48. \& etiam communis fecundum Molinam Theolog. de inffit. \& jure 2.part.di/putat. 373 .column.772.Joan.Gutier.degabellis quaft. Io.per totam, ${ }^{\circ}$ d.quaff. So. omnino videndus prolatiore explanatione, \& id licet obiter, tenet Mieres de majoratu, 1. part.quaft. 24. /ub num.80.
8 Qui eodem nam. in princip.afferit, quòd fif fit facta venditio, \&xpoftea confenfu partium fit diffoluta; nihilominus landemium deber domino, ex cap. 1. ubi notatur, quid juris $/ 2$ pof alienatio. feud. \& per Albert. in l. ab emptione, ff. de pactis. Angel. \& Imola in l.acta in princip.ff. de re judic. gloffa Parifienf, in confuetudine Parifienf. part.1. 9.22 . nu.10 quaff.2. \& alios, quos citat Amedeus de A ponte in lib. Landemiorum, quefl. 88. fol.46. necnon ipfe Mieres abunde per
9 totam quaff.24. maximè ex num. 72 -quod ius tertio quefirum ex contractu inter partes principales gefto non poffet ab eifdem tollinec revocari.
Io Qux procedunt in contraCtibus purè celebratis, fecus in conditionalibus, nam gefto fub conditione poffunt contrahentes ab eo difcedere conditione pendente, etiam in. prajudiciumtertii, cui fuit jus quefitum ex tali contractu; prout difputansita poft alios Doctores refolvit Joannes Guttierez in tralt. degabellis, quaff. 8. ex num. 2. cum Jeqq. \& optimè Anton. Gomez l.2.var.cap.2. de emptione, $\mathcal{O}$ vendit.ex $n .3 \mathrm{I}$.
II Quibus adjungere poteris Pereira Lufitan. in tractatu de empt. ©i vend. cap. 26, num. 2, \&e latiùs num, 26, ubi poft plurimos alios probat, paCtum inter vendirorem, \& emptorem ne colonus expellatur, ut huic jus irrevocabile abfentiacquiratur.
Sextò probat text. in l.r. Cod. de haredit. vel actio. vendit. ubi creditores hareditatis fifco delate, \& ab eo vendita non habent recurfum contra fifcum, fed contra, emptorem ibi. As alienum, hareditate nomine fifci vendite, ad onus emptor is bonorum pertinere, nec fifcum creditoribus bereditarïs re/pondere, certum, of abfolutum eff; ergo ad concurfum peractumabemptore credirores hareditatis rectè admittendifunt.
13-Septimò, \&c ultimò hanc partem indubitabilem reddere viderur nova difpofitio, legis Regie, tit.16. lib. 5-recopilat. cuius verba funt. Paresciendo que alguno fequifo obligar, a otro por promiffon, opor algun contralto, oen otra manera. Sea tenudo de cumplir aquello, que fe obligo, y no pueda poner exception, que nofue bechaffipulacion, que quiere decir prometimiento concierta folemnidad de derecho; o que fue becho el contraCto, obligacion entre anfentes, o que fe oblizo alguno que daria otra, o haria alguna cofa; mandamos que toda vida vala la dica oblizacion, $y$ comtracto, que fuere fecha, en qualquiera manera à que parefoa, que uno
I4 fequijoobligar a otro. Ex qua lege apparer, quod lieet de jure communi alteri per alterum ftipulatio non tenear, necabfentijus quaratur, hodie tamen contrarium ef difpofitum, \& abfenti fitobligatio, \& peralterum quis alteri obligari poreft; exornant Covar. lib.1.variarum cap. I4.nam. 13.Antonius Gomez lib.2.variarum sap.11.num.20,

Salgado Labyrinth.Credit.T om.I.

Gregorius Lopez in leg.7. tit. 1.part. 5. verh, tertia perfona, Matienzus in diet.leg.2. per omnes gloffas, Parlador. reram quotidian. lib. i. cap.3.num.27. Caftillo controverf. tom. 6. cap. 150. num, 21. 23 .O. 34 . Joannes Gutiertez in repetitio l.unica Cod.quando non petent. part. num. 33 . © de juram. confirmat. cap. 36.num. 3. © 1. part. cap.68.ex num. 7. of ì num. 1 . \& latius ipfe Gutiereez praticarum quafl. lib. 3. quaft. 97. per totam, pulchrè etiam in lib.4.quaff. 59. ex num.27. cum Sequentibus, qui plurimosalios allegant ad intelligentiam dict.leg.2. de qua Nos ulterius infrà agemus, quando de, refolutione hujus quaft. tractabitur ex num. 54. cum multis fequentibus, verf. Sed quid denique refpondebis, \&cc. Igitur cum emptor, vel donatarius donanti promittit, fe foluturum creditoribus, licetabrentibus, \& non adftantibus contractui \&c pactioni, actio directs contra emptorem, \&c donatarium acquiri, dicendum erit, ex d.l.2.\& per confequens ad concurfus iudicium formatum per donatarium vel emprorem hujufmodieffeadmittendos, \&\& inter creteros graduandos.
Pro contraria tamen parte jura funt expreffa notiffimis iuris communis principiis nitentia, \& aperte probantia creditores vendentis, vel donantis hac conditione, ut emptor vel donatarius teneatur creditoribus fatisfacere, nullam habere actionem verfus emptorem, \& donatarium; quia ex prexdicto pacto jus, nec obligatio abfentibus creditoribus quari poteft, text. in leg. 2. Cod. de hered. vel actio, vendit. in hæc: Ratiojurispoftulat, ut creditoribus hareditariis, of legatarii, feu fideicommiffariis te convenire volentibus tu refpondeas: © cum eo, qui bereditatem vendidifti, the experiaris fuo ordine. Nam ut $\int$ atis tibi detur, ferio, defideras, quoniam co tempore quo venundabatur hareditas, boc non eff comprehenfum, quamvis enim ealege emerit, ut creditoribus hereditatis fatisfaciat: excipere tamen alliones hereditarias inviths coginon poteft.
Et loquendo in donatione hac lege donante res fuas, ut debitoribus fuis donatarius satisfaciat; probat text. in $l$. Cumres 22. Cod. de donatio. ibi. Cum res filio tho emancipato ea conditione, ut creditoribus this folveret, te donare proponas faftipulatione, vel incontinenti habito pacto buicreiprojpexifti, creditoribus quidem non contra eum ex placitoveffro, fed adverfuste compesit actus.
Similis omnino text. in lege 2. Codice de condition. of caufam in hxc. Si (nt proponis) pater tuas ealege forori tur predita, cateraque quorum meminifti, donavis, at creditoribus fuis fatisfaceret, of ac siplacita ob ervata non effent, donatio refolveretar, eaque contra fidem negotii geffi verfa eft; non eft iniquum altionem conditionis ad repetitionem rerum donatarum tibi, qui patri fucceffifi, decerni conducit textus in lege hareditatem pater fibi relictam filief fui juris effecte dönavit: creditoribus bareditariis filia fatisfacere debet, vel boc minime faciat, of creditore contrapatrem veniant, cozenda erit per actionem prafcriptis verbis patrem adverfus cos defendere 28. Digeffis, de donatio. in qua donatione licer pactum defolvendis creditoribus non fuit expreffum, adeft tamen tacitus ex natura actus ; \& conditio tacitè ineft, ut clarè fupponit textus.
Poft venditionem bareditatis (inquit textus in leg.2.C. 18 de pactis, ) ite factam, $\sqrt{1}$ creditores contra emptores actiones fuas moviffe probare potheris, co/que eas /pontaneas voluntate Ju Cepiffe, exceptione taciti pactinon inutiliter defenderis; eum autem, cuicerta lege predia donafti in certa civili actione ad placitorum obsequia urgeri fecundum legem donationibus dictam convenit. Qua jura in fui difpofitione fingularia funr, \& annoratione digna.
Valdè mirabilis eft in propofito noftræ quaftionis text. 19 in l./ervolegato 7 I. S. ©i iteftator quo/dam ex heredibusjuferit as aliemum Jolvere, non creditore ci habebunt adver/us cos actionem, fed coharedes, quorum intereft hoc fieri, ff. de legat.1. Similis etiam textus in leg. item ex diveryo 19 . 8. Si pater jure filios fine fcriptara bona divifit, of onera aris alieni pro modo poffeflionum diftribuit, non videri fimplicem donationem, fed potious fuprems judicii divifionem Papinianus ait; plane, inquit, $\sqrt{2}$ creditore cos portionibus, hareditariis conveniant. Of unus placita detrectet; poterit, cum eo prafcriptis verbis agi; quafi certa leg permutationem fecerit, foilicet fi ommes rei divife fini Dig. familia bercijcund. Confonat textus inl. ftuniex ha, edibus onus aris alieni, injungatur circa $\int$ peciem legato, offrio

Ff 2 judi-
judicis familiehiercijconnde cognofcentis suppicere eum id oportere, éc. indemnes isitur cobaredes wos prafare cave bit, 2 t . ff. codem tit.
 quamvis débit. Solvendo tibi liberaretur, 21 . ff.de novat. Ubi glof. Bart, \& a alit rationem reddunt, quòd ifti per actum inter crediorem, \&\& debitorem jus non fuit quxfitum rertio anteaquam ei fuiffent ceffie adtiones per creditorem.
Qux jura omnia exprefsè evincunt difficultarem noAram, ne creditores jus, \& actionem acquirant ex pacto inter vendirorem, \&emptorem inter donantem, \& donatarium appofito, ut donatarius, feu emptor creditoribus fatisfacere teneatur, nec ifte proe ea obligatione illos convenire poteft, fed venditori, aut donatori actio datur pacti oblervantia, \& ut eos indemnes reddant a vexatione crediforum fuorum, cum nec iftiadverfus emprorem, \& donatarium, nec iftit inviti agere, nec as alienum agnofcere nifí voluntariè cogantur.
Hanc refolutionem probarunt communiter gloffa \& Doctores in eifdem juribus; \&\& pof Bald. in l.cum res,Cod. de donatario, © t. quoties, Cod.de donar. qua fub modo, © 1.12 genero, Cod.dejuredotiam obfervat Joan.Anton. Mangullus in trall. de eviltion. quaff. 49.ex num. 22. dicens, quòd liset regaiariter creditori haxeditario actio ulla competat adverfusemptorem harediratis, quamvis pactum interveniffet in emptione, utemptor fatisfaciat creditoribus, cum actio nulla tertio acquiratur, quando aliquod onus extrinfecons pacto includitur; quidquid aliud fit, quando paCtum répicit ipfam rem, cuii coharet, \&\& cum qua conjunctume ef, \& continet onus intrinfecum ; ex Bald. \& juribus proximé citatis.
Endem quartionem excitavit Tiraquell. de retract. li-
 quando quis cedat rem quandam ea lege, ut cenfionarius as salienum cedentis, ideffes cum eo onere, ut ipfe folvat debita cedentis, \& creditoribus fatisfaciat ; ut ifte contractus, quandocreditores funt certi, habeat vim emptionis, \& venditionis; prout ex pluribus probat, cum loco pretii as alienum habeatur, ut juribus, \&\& authoritatibus comprobat; qux doctrina fuit originalis Joannis Fabri in s.pretium aurem, inftitut.de emption. ơ vendition. num. 1. fequitur Lalfarte degabellis, capite 10. numero 22. cum fequentibus, u/que ad numero 33 . \& Gutierrez eodem tra-
24 Glatu queft. 54. ex num. 30. © 3 . . quo utile eft ficire pro fubhaftationibus bonorum debitoris cenfibus gravatorum, \& folent licitari pro certo pretio per recognitionem cenfuum ipforum per emptorem faciendam credtoribus eorum tacito, vel expreffo confenfiu accedente ; de quo abundè egimus infrà 3.part. cap. 2. per totum, quo multa fcitu diguiffima, \&e doctis etiam aliàs abfcondita reperies.
Tandem Tiraquell. num. I16. dubium nofrum movit, utrum pradicto pacto facta ceffione, \& venditione poffint creditores redta via, \& fine ceffione debitoris agere adverfus hujufmodi emptorem, $\&$ f feremittir ad Balduim, Angel. © Salicet. in leg. quoties, Cod.de donationibus, ©e Bal. con $j$. 115 .in princip. lib.2. $\sigma$ ad 1. fervo legato, $\delta . /$ iteffator, © ibinova, If. de leg. 1 . Qui omnes partem negativam tuentur, \& poit Tiraquellum, Baldus, Salicetus, Bartol. Jafon. Calar, de Bartiiis in decifione Bomonienf. 26. \& alioos, hocidem probat Jacobus Cancerius variarumrefolutionum lib.2. cap.7. de paltis, ex num. 257 . cum feqq. ub1 agit de
26 emente, res pro certo pretio hac conditione, ut folvat certis creditoribus vendentis, ut illis non queratur directa actio ex pacto abfque debitoris ceffione, of num. 263 . ex Cyno, \& Caftrentitinl.pluvia, 26. .ff. depofiti, quod fideponor rem meam, qux durat mea, penes te, cump pacto quo reftituas ill qui prafentavit litteras meas ; ut non quaratur actio illt, qui prafentabiet literas ad agendum. contrate; ubietiaman fitu illfrolvas, maneas liberatus, vide per cum remiffivè.
tiem tenet Stracha de decoitor. s.part. num.9. fol. mihi 380 dicens, quòd debitor vendens itio harredratem cum pacto, quod teneatur folvere creditoribus, ilti ablque de-
bitoris ceffione non poffunt recta via agere contra tertium bitoris celfione non poffunt recta via agere contra tertium
emprorem ex. d.l. cum res, Cod, de donationibus ; \& alis Doctoribus.
28
ex num, 1, quitamen malè agit, dum̀ num, 2. ex Franchis deci.273. in fine, $n u m$. s.limitat conclufionem, quando creditores nolunt agere contra emprorem haxreditatis cum illis volentibusempror folutionem recufare non. poffit. Quod penitus falfum eft, eo quod creditoribus nulla detur actio adverfus emprorem, nec iftis eis ex patto obligat. Utexprefsè probant jura hattenus allegata; \& tunc dumraxat poffunc convenire' emprorem, \&c judicium inter hos motum fubfiltere, quando omnium tam creditoris, quàm emptoris concurrit confenfus, itaut li benter uterque fufcipiar judicium iext. eft exprefus in ditiz. leg.2.Cod.de pactis, \& glof. ibi cos exponit, failicetemprotes, proutetiam declarat Mantica de contraalibus, tom.T. tii. Io. num. 23 . dicens, quod fi hares, qui vendidit harediatem pactus fueric cumemprore, ut folvat debita hxreditaria, \& emptor fponte fua fufcipiat judicium; po-29 teft fe tueri exceptione taciti pacti adverfus credtrorem; fii poftea hic haredem convenire velit, per ditf. legem 2. videndus ex num. 20.ó lib.1. tit.5. num. 12, idem ex dititaleg.2. \& ex Alexandro intelligit Manguillus de evitition. quaff. 51 . num. 17. videndus ex num. t . quod intelligit, \&8 pulchrè probat Caldas Pereira de emption. ©́ vendition, cap.33. ^ub num. 89 , tunc contra venditorem poffe agere creditores regulatiter, quando emptor libenter eis folvi, \& abeo credita faa receperunt cum extrancus quilibet poffit folvere creditori etiam invito.
Et horum jurium, \& DoAtorum una eft conftans in jure 30 , ratio, quia inter abientes pacta initi non poffuar, nifiadfitnuntus, vel ceittola, aut aliod xquipollens, nec alteri per alterum quarituratio jus, aut obligatio etiam naturalis; prout late probat Caldas Percira de empt. ©́ vendit. ex num.67. cumm /eqq. \&e ad obligationem acquirendam debet adeffe confenfus acquirentis, nee fufficit alienus; utex alins probat Guitierrez pratticaram, lib.4.qua/t. 59.num. 13.\& proficentur omines /upra in fundamento contraria partis, ex num. 13 .
Nec non, quia creditores adverfus haredem agunt ven- 3 r dentem haxreditatem, actiones fuas habentem paffivas, quasuti alienas, \&\& non fuas hares non poreft in alium transferre, cum offibus fuis adharent, ut latè ex aliis Mantica decontra:Tibus lib. 4 , tital. 10. nam, 20, ơ 2 I. Manguillus dieta quaft.5. 1 num. 14. 15.0' 16 .optime gloffa in legerario juris, verbo, turefpondeas, Codice de hareditatere, vel aftione venditionis, tum ettiam ex leg. debitorum paltionibus creditorum petitioninec colli, nec mitari poteff, Codice de pattis, juncta lege fequenti, pafto Juceeflorum debitoris ex leg.12. : abubl. es alienums hareditarium proportionibus quaftitis fingulis ip/o jure divifam injolidum unum obligare creditori an poteff. Cod.codem titulo, quibus probatur pactum inter coharentes, ut unus teneatur creditoribus, non prajudicat creditoribus ipfis, plures Doctores Nos fuprà hac fecundaparte, cap. 12. ex num. 22.verf.quam tamen refoIutionem, \&c.
Hac conclufio quadrupliciter limirant. Primò, quan- $3^{2}$ do hareseffectus fuit non folvendo: quia tunc in fubfidium directè ex $x$ quitate agere poreft creditot contra em prorem haxredtatis, glofla in ditital lege 2. verbo, tarefpondeas, argumento lege plene, la 2. 5. quirogatus, ff: de lege 1. Ó $\sqrt{\text { imarito fundum, If. de fundo dotal. quonian hoc ca- }}$ fu in fubfidium ex equitate creditoriex hac debitori flipu- 33 latione conceditur utilis actio adverfus emprorem haxteditatis, etiam ablque celfione, gloffa in lege $\sqrt{i}$ genero. Codice de jure dotiam. Angelus in lege quoties, verr. Sed hodue jure benigno, Codice de donationibus, que Jub modo Jafon. in lege fipipulatioijfa, $\mathbf{y}$.alteri, numero 27. infine verficulo fallit etiam in cafis, If. de verborum obligatione per lezem Cajus, in fine, ff. foluto matrimonio, poft Bartolum ibiden in $\$$. $/$ fitipuler, columm. fin. per quos, \&s:Tiraquellum idem probar Joannes. Antonius Manguillus de evin Ziion, dieta quaf. 49. num. 24. Gratianus difcepr. 204. num. 40. Menochius conf. 416 . num.21. Virgilius de legitim.perfon. cap.20. Jub num. 5 s.
Et huic proxima eff fecunda limitatio, ur tunc debitor 3 hrereditatis uti valeat exceptione tacitit padi contra creditorem fua foonte agentem concra emptorém pariter conientientem judicio quando creditor (cicbat emptorem non effe folvendo: quoniam fi creditor ignorabat, fubvenici debet contra venditorem, ex xquitate, ne alioquin venditor hereditatis, qui pretum accepit, locupletior fat cum jactura alien. cont. .L.nam hoc natura, If. de condifion indeb. notant
notant Alexand. in di.l. 2.C. depaitis , nu n. 5. ©8. Salicetos num.8. Caldas num.3. Curtius jun. num.16. Manticad. lib.4. tit. 10. num. 23 . Manguillus d.que/t. St. num. 18.
:Tertiò limitatur, quando Notarius nomine creditorum abfentium, \& eorum, qui ex pacto inter principales contrahentes jus, \& intereffe habent, quo cafu proculdubio eis acquiriturjusabfquealia ceffione, fic probant Romanuscomf.76. inprincipio, Deciusconf. 407.num. 14. Socinus conf. 125 , in fine Bertazola clauful.18.gloffa s.num.8. ex Romano, Socino, \& Deciano probar Gratianus difcepr. forenf.tom 3.dict.cap. 532. num.3. ©́ 4. Manguillus d.quaff.49. num.25. Mantica de contractibus, tom. 2. lib.13 , tit.7.ex n.6. cum /eqq.
36 Quo fit, quod fimulier, creditores habens, omnia. bona fua dederit marito in dorem hac lege, \&expreffa, conditione, ut fatisfacere debeat creditoribus uxoris, \& as alienumagnofcere; fi maritus'exprefsè non feobligat ad folutionem creditoribus prefentibus, vel abfentibus cumftipulatione notarii, nullatenus cogi poterit per creditores ex hoc pacto, \&eftipulatione facta uxori dotanti, ut poft Cravetami conf. 12.nam. 6. Franchis decif.273. Gratianus dij ceptatione 49. num.19. Baldus in pragm. de cen fibus, quaft.1. num.12. Cancer. variarum refolutionum lib. 3.cap.1. de altione, ó obligatione num.29. © fequentibus, of cap. 7. de paCtis, num. 259. . 264 . Franchis Marcus decif. 61 s.p.1. Barzius decifone 26. Giurba decifione 62. num. 24.27.31. of fequentibus. Malcardus de probation, conf. 280. num. 2. Guido Papa decifone 272 . Foller. de cenfibus gloffa huja/modi, num.87. Bolognet. conf.12. \&\& 32. Tiraquell. de retraltu lignag.5.1. gloffa 14. num. 116 . Baldus conf. 305 . lib.3. Soccinus 276, lib,2, renet Antonius Amat, variaram refolutionum 45. num. 22.
37 Et generaliter, quod quando Notarius ftipulatur pro tertio abfente, ut ei ex pacto fibi favorabili jus quaratur, obligatio, innumerabiles pene referunt Antonin. Amat. variarum refolut. zo. ex num. I ef feqq. Petrus Surdus decif. I11.per totam. Mieres de majorath 1. part.quaf.24.ex num. 39. © num. IO3. innumerabiles pene DoCtores regnicolas

38 refert Caftillo controv.tom. 4. cap. 37. ex num. 50. qui- omnesin fortioribus terminis pro indubitato habent quod donatio facta abfenti ex acceptatione Notarii pro eo, reddatur irrevocabilis, etiam re integra; \& anteaquam abfens donationem, \&\& acceptationem hujufmodi ratificer.
Quartòlimitatur in fifco vendente hæreditatem, cujus creditores adverfus fifcum non dirigunt actiones, fed adverfus emptorem dumtaxat: quia'in hoc reperitur fifcus fpecialiter privilegiatns, ut probat text. in leg.I.Cod.de heredit. vel action. vendit. quam pro contraria parte adduximus in 6.argumento num. 12 . cuif fatisfic procedere ex fpeciali fifci privilegio fecundum gloflam \&\& Doctores communiter inleg. 1 .
Secundò, \&cpro hac parte noftre principalis quaftionis facit, quoniam licet de jure regio, ex diEta leg.2. tit.16. lib. 5.recopil. adducta fuprà in ultimo fundamento pro contraria parte num,13. valeat obligatio, etiam abfenti facta, \&\& huic querratur, \& detur actio contra eum, qui apparet quomodolibetalterife noluiffe obligari; adhuc in noftro cafu procedere non poteft, in quo emptor, vel donatarius cum paeto de folvendo creditoribus non fe obligavit iftis, fed vendenti, aut donanti, que cafu non viderur loquid. leg.2. fed tantum, quando directèfe ablentiobligavit, \&c in eum obligationem direxit ex quo fatisfieri videtur fundamento utimo contrariæ partis, circa quæ videbis infrè num. 54. © $\int$ eqq.
41 Tertio probatur, quia dipofitio d.F.2, adhue non procedit, nee jus, actionem, \& obligationem praftat tertio abfenti ex pacto inter alios celebrato fibi favorabill, quoufque abfens ipfe pactum, feu obligationem accepraverit, itaut ante acceptationem, \& abfentis ratificationem contrahentes difcedere poffint à fuo contractu \& per peenitentiam illam revocare, in prajudicium illius tertii, cum adhuc ei jus perfectum arque irrevocabile non fuerit quarfitum prout innumerabiles penè Doctores recenfet Caftillo controv.tom.4.cap-37.num.39. per aliquot columnas, contra alios nonnullisregnicolas contrarium fentientes ex d. leg.2.novadifpofitione, \&citerum 5.tom. cap. 80 . Jub num. 12. verf. .fecundo deinde, \& tom.6. cap.152.ex num. 10. © in cap. antecedenti, quibus locis copiosè materiam hane controvertit.

Salgado Labyrinth.Credit. Tom.L.

Pro quarto, \& cultimo fundamiento urgente doctrinæ aps $4^{z}$ plicandæ refponfionibns argumentorum"contrarix partis, qux buic minimè opitulantur. Non primum, quia procedit quando tertio jus quaritur perfectum ex contractut inter alios gefto, vel quando ex juris difpofitione alicui defertur lucrum, quia tunc fatim, \& abfque alia abfenttis acceptatione jusitrevocabile acquiritur, fecundum $\rightarrow$ Alexand. contra Angel. ibi in leg./2 vir.ff. ad l.Falcid. Socio. in conf. 116 . num. 19.lib.r. Jafon. in l.f a arrozator. num, I5.ff. de adoptio. Pinel. in l.1.part. 1. num. 39. Cod.de bonis matern. ubi firmat effe receptam opinionem, quòd omne commodum, vel lucrum a lege delatam transfertur abfque aliqua agnitione. Optimè Alexand. in conf. 150. num. 7. lib. 2. Matienzo in leg.5. tit.9. I. 5.recopil. gloff. 9.mum. 2. fol. 269. ©' in l.6.gl.2. num.1. © 3 . eodem fol. of in leg.9. tit. 5 .gloff. 1. nsmm. 4. fol. 37 . Antonius Gomez tom. 1. de tej/am. cap. 10. num. 35 . pluribus citatis comprobar Mierez de major. I.part.quafl.68. ex num. 43 . cum /eqq. © num. 49. Prout immedietate lucrorum lege regia applicata conjugi, ut abfque aliqua agnitione transferatur conjugi, \& ejus hæredibus prout ex Jo: Lup. Anton. Gomez, Baeza, aliis latius comprobat Mier. de majoratu 1.part.quaff. 24.ex num.go.cums multis /eqq. atque d.quafl. 68. ex num.49. © jeqq.

Non obftat fecundum ex d.l. in. Cod.de pattis, quia ibi 45 prima obligatio fuit extincta ex quia ipfo jure perempta. fuit fidejuforia, tanquam accefforia, nec per diftractum inter creditorem, \& debitorem hac revivifcere poruit non accedente novoconfenfu fidejufforis: quia actio femel extincta iterum non revivifit ex valgaribus prout latius confiderarunt Doctores citati in eodem fecundo argumento.
Nec obftat tertium exleg. cum venderesff. de ignor, aftia quia pactum de retrovendendo appofitum per creditorem in ipfa pignoris venditione ad favorem debitoris, ex quo ifti fuir jus quafitum, \& actio abfque ceffione creditoris: refpondetur quod debitor, in cujus favorem paCtum illud fuit appofitum, non poteft dici tertius, fed principalis cum creditore vendente ; quia creditor quando pignus vendit, tanquam procurator debitoris vendere intelligitur. Ut per jura, \& DoEtores probat Negufant. de pignoribas membr.1.6.part. princip. num, 13. fol. mihi 143. Francifcus Baldum, ad tract. de pignor. © bypothec. cap.depactis, pi$\mathrm{g}^{\text {nor }}$. num. zo. fol.mihi 292 inter diverf. tract. de pignor.per leg. fipignor. in in.ff. famil. hercifc. OAtavian. Cacheran, in decif. Pedemont. 115 .num. 15.8 per Alexand. in L.fifilio famil. 5 . $f$ vir, in quinquennium num. 8. ff. folut, matrim. necnon tenet Golinus de procurator. 1.part. cap.4. num. 8. © Jeqq. Facit leg.t. Of 2. Ó rubric. Cod. credirorem evittio. pignar. non debere, \& per Jafon. Bartol. Bald. Negufant. \&\% Mudeum de pignoribus, titit de paalis pignor, num. 10. ©́ num. 23. idem tenet Carleval.de malefriciis, tom.2. lib. 1, tit. 3 . dijf. 21 . num. 5 . fol.283. plures ctiam allegat Artif. de Melfa var. refol. 1 16.1. cap. 15.n.20. \& ficipfe debitor fibi profpexiffe intelligitur per dictum, pactum, nam qui per alium facit, per fe ipfum. facere viderur ex juris regula.
Quartumargumentum ex leg. Stichus, 5. fin. de condition. indeb.refponfionenon eget, quia nihil facit ad cafum noftrum.
Quintò refpondetur, loquî quando jus perfectè fuit $\qquad$ tertio quxfum ex contractuinter principales contrahenres celebrando ex juris difpofitione, prout in gabella debita principi, \& latudemio debito domino, veluti- diximus ad refponfionem prini argumenti, \&c ideo nithil mirum quod nequeat perdiftractum inter principales fubfequurum juri tertii femel perfectè quafito prajudicium afferre, prout ex juribus, \& Doctoribus plarimis probat copiosè Mieres de major atus 1.part. quafti 24. ex num. 73. cum mult is feqq. of in mum. 66. lignantes dixit, quod quando ex contractn, vel occafione contractus per difpofitionem legalem eff jus tertioalicai vel fpequafitiam, nons poteft ab eo contractu-recediin tertii non confentientis prajudicium, plura jura, \& Dodtores adiecit ibidem. сим num. /eqq.
Prout etiam certa juris propofitio ef, quod licet ex paAointer contrahentes exprefsèappofito non quetatur jus tertio ex eo pratendente intereffe; quia nemo poteft alteriltipulari. Prout hactenus probavimus: tamen hec regula fallit in pactotacito, \& inductoà lege; quia tuncexeo 5 jus acquiritur irrevocabiliter tertio, per text. inleg. ficre difores, Godidepaitis, ubiper folutionem fuær rata factam

Ff 3 cre-

- credtruriab uno correoacquirit divifionem, qua non. folum fibi prodeft, fed etiam cateris corei, etiam abfentibus, \&s ignorantibusex illo pacto tertio inter correum. folventem, \&e creditorem recipientem pro rata folurionem, text. inl.2. Cod.de pactus ibi. Exceptione taciti pacti non inutiliter defenderis, ©̛ ex leg.4, If. de negotiisseffis. Hanc diltinctionem probant poft Paol. Jaion, in d.l. Ji creditores, num.6. Dectus num. 5. Curtius num.6. \&\& communiter cateri DD.ibidem in d.l. Cod.depactis. Baldus in Authent. fiquas ruinas Cod.de Sacrofanct. Erclef. Alex. in l. ficum emptore num,2.ff. de pactis, \& poft Bart, \& alios Alexand. in l.fi cum dotem, ff. folut.matrim, \&\& Bald. in L.3. S. fin. ff. de nezotiis gefisper l.4. eodem tit. ubi voluit, donationem prafumptam abfenti prodeffe, Additionator. Bald. in leg. ab fenti,ff. de donation, Alexand. 6 . d.leg. ficum dotem, Mierez de major. 2.p.quaf/.68, cap-43.44.© 45, ampliffimè de hoc pacto tacito traCtat Antonio. Amat, var, tom. 2, refol. 70. per totam, quo loco innumerabiles penè Doctores congeffit, \& totam materiam copiosè diffolvit, item etiam text. ex num. 19. cum eqq. recenfet requifita neceflaria ad hocut ifta divifio, \& pactum tacitum inducatur, altiflimè etiam ad partes difputans per plura jura, \& fundamenta cum communi refolvit Caldas Perera in tratt. de empt, of vendition. cap.33.ex num. $66 . \mathrm{cum}$ multis/eqq.
. 111 d. num. 66. rectè infert, quod ex pacto tacito jus ita aequiritur irrevocabiliter tertio, quod principalis contrahentis peenitentia ci non nocebit, per leg. fin.ff. de pallis, leg.poft mortem, g.fin.ff. de contra. tabul. \& ex Bartol. in leg. qui Rome, §. Flavius, ff.de verb.obligat. Curtium per text, ibi in les. poff divifionem, num. 10. Cod. de pactis. Alciatus in l.2.glol. fin.Cod. de pactis, ex ea in tract.de pactis, n, 467, hane difficultatem ad partes difputat Antonin. Amat, de reSolus. 70. ex num. 20.cum Seqq. ©́ ex num, 27. hancrefolutionem yeriorem amplectitur, poft magnam Doctorum aliegationem videndus.

Sexto argumento ex:leg. I. Cod de haredit, vel actio. vendir. jam fuperius refpondimus effe cafum fpecialem ob privilegium fifci.

Sed quid denique refpondebis feptimo, \&c ultimo argumento exd.leg. 2.tit. 16. lib. 5. recopilat. qua proculdubio rotam machinam hactenus ì nobis fabricatam fubvertie, nullam etenim congruaro refponfionem admitti quaproprer in refolutione noftrx quaxtionis fubfiftendum, \& ejufdem legis Regir nove difpofirioni deferendum cenfemus, diftinguentes inter jus commune \& Regium,

Ut feilicet fijus commune attendamus, indubitabilis fic hac fecunda pars negativa, nempe exdonatione feu venditione hareditatis, aut aliarum rerum facta per debitoremealege, \&pactoexpreflo, utemptor, vel donatarius tencatur creditoribus fatisfacere, \& folvere abfentibus, \& non adftantibuscontractui, \& pacto, nullum iltis ac-
56 quiritur jus, vel obligatio, cum eo jure alteri per alterum acquirt-non poffitexftipulatione, ac propterealiberum erit principaliter contrabentibus à contractu difcedere, , \& à pacto in prajudicium creditorum ex co intereffe habentium, cumfuerit infirmum, imperfectum, \& revocationifubiectum. Quam propofitionem manifettè probant jura, \& doctrinæ in bac 2.quaft. parte confider ata, qux ut diximus, de jure communi nullam habent dubitandi rationem.
57 Sed jure regioattento ex diet. leg. 2. tit. 16.lib. 5. recopil. ex qua proifus innovatur jus commune \&k expresè permittit, alteri per alterum ftipulari, \&x fatim acquiri obligationem irrevocabilitater etiaminter abfentes: quia fufficit apparere quomodolibet aliquem alteri stiam abfenti fevelle obligari, ut fatim remaneat obligates, \& adftrictus. Sicuti hanc conclufionem quantum ad obligationem, probarunt innumerabiles penè regnicola Gregorius Lopez, Olanus, Azeved. Antonius Gomez, Matienz. Covarruv, citati, \& fecutià Joannes Gutierrez praEFicar. lib.3-quaft.97. per torum, iterum lib. 4 . queff. 59. ex num.11.cum/eqq. qubus adde Parlador. lib,2, rerum quotidianarum, cap. 3. num. 27. Cevallos 1. tomo quaff. 54. ex num. 8, $\sigma$ /equentibus, \& plates alii per difcurfum referendi.
58 Hanc eandem refolutionem unanimiter probarant, \&t omnes illi regnicola, qui planè difputant, an hodie ftante decifione d.l. 2, tit,16. ith. 5. recopilat. donatio abfenti facta vel prafentiproabfente requirat acceptationemtactam-,
velexpreflam, ne ulterius revocari potit, quos omnes in unum congeffit Caltillo controv. tom. 4. cap. 37. ex num, 39. cum/equentibus, \& iterum tom. 5- cap. 80. ex num. 9. ©'
 que/f. 150.
Quiquidem Doctores in duas contrarias opinione diver- 59 fi fuerunt, \&\& qui negativam ruentur, fundantur in d.l. 2 , ex qua deducitur quomodocumque appareat fe velle obligari tertio etiam abfenti, quoad fe remaneat ita obligatus ab cotempore, utamplius revocandi pactum, aut obligationem fibifit facultas adempta, etiam ante abfentis acceptationem, cui fatim irrevocabile jus fuerit quafitum al legeregia, ita ut interim quantum ad fe ipfe firmiter, \& irrevocabiliter maneat obligarus; plurima adducunt fundamenta, \& refpondent contrariis, præcipue, omnia procedere, de jure communi, \& non de jure regioex diEt.leg. 2 .

Qui verò affirmativam fectantur, nempè etiam hodie, 60 ftante difpofitione d.leg.2. requiri acceptationem donatariiabfentis tacitam, velexpreffam, ne revocari poffit donatio, affirmantes ante hujufmodi donatarii acceptationem poffeliberè per donantem revocari, non negant $j i$ DD. fed potiùs fatentur effectum prædicto d. l.2. fed negant in donatione procedere ante acceptationem ex fpeciali donationis natura, in qua inett conditio intrinfeca, ne intelligatur factadonatio, quoufque acceptetur. Tumletiam quia verba d.leg.2. non adaptantur naturx donationis, nec in ea verificantur, fcilicer, parciendoque uno /e qui/o obligar a otropor promiffion, opor algun contrato, o en otra manera fea tenudo de cumplir aquello, qua feobligo. Donantis namque non eft intentio, ut velit donare, vel obligari, anteaquam donatarius de ipfe donatione certior factus eam acceptet, per text, in leg.qui abfenti, ff. de acquirend. poffeffron, cujus verba funt. Qui abfenti fervo fcribi, ut in liber-6I tate moretur, non eammentem habet, ut fratim velit Jervi poffeffionem dimittere, fed magis deftinationem Juam in id tempusconferre, quo fervus certior factus fuer it, \& per text. in les.st spater filio, ff. de manumiff. vendit. prout in his terminis confiderata Molina de Hi(pano. primozenit. lib. 4. cap.2. num.62. quem cateri hujus opinionis fectatores fequuntur.

Et quod hodie etiam ubi deficit intentio aliquem fe velle 62 alteri obligari, vel acquicere; non habere locum d. leg.2. di/pofitionem. Probarunt Caftill. tom. s. cap. 1 50. num. 34, ubi bene loquitur, licet neminem alleget Gregor. Lopez in 1.7 . tit.11. part.5. sloff.2. Antonius Gomez tom, 2. var. refolut. cap. 1 1. num. 20. ver(.quod tamen Martienzus in d.l.2.glo/f.5. num.11,tit.16.lib. 5.recopilat. \& ibidem Azeved, nam. 38. Jo: Gutcierrez practic.quaff. lib.3.quafl.97. num. 8. qux doctrina conformis elf pradictis verbis, leg.2. in princip. atque in fin. Que todavia vala la oblizacion, y contrato, que fuere fachoqualquiera manera, que pareciere, que uno jequilo obligaraotro.
Et comprobatur ex bis, qua in terminis l.contraCfus. 63 Cod. de fide inftrument. necnon, leg. 6. tit. 5. part. 5. approbantis opinionem Alofii, \& equacium ur contractus non dicatur perfectus, \&K abfolutus, quoties inter partes actum fuerit, quod de eo celebretur inftrumentum, ita ut interim quilibet poffit paenitere. Que jura abundè exornat, \&̇ utriufque partis opiniones recenfer Caftillo controv. tom.3cap.26. per totum, maximè ex num, 17. poftmodum ex num. 19. ©゚ leqq. arguit de leg.2. tit. 16. lib. 5. recopil. qua vide batur d.l. parti, innovari, dum difponit. Oue pareciendo que uno Sequifo obligar iotro, que de obligando. Refpondit nihil obflare eo quod in terminis d.l.p.contrahens, qui appetitinftrumentum conficiendum, non laber animum fe obligandi, quoufque conficiatur, quo cafu d.l.2. nibil corrigit, aut detrahit 1.partite \&e communiter DD.refert Felicianum in addit. ad cap.4. nam.4. contra alios id fundantem,necnon Greg.Lopez Covar. Anton. Gomez, Didac. Perez, Lafarte, Parlador. Richardum, \& Azeyed, ab codem Felicianum citatos, \& merito fequutos.

Omnesigitur DD. utriufque opinionis, ut vides ex d.l. 65 regia, in unum conveniunt, in cateris obligationibus, prater donationem obfpecialem ejus naturam; ftatim $\rightarrow$ tertioabfentiacquiri jus perfectum, \&\& irrevocabile ante acceptationem, qua pendente obligans ab ea refilire, non poteft, nec revocare in prajudicium ejufdem tertii, quo ex pacto fibi favorabili a contrahentibus principalibus appofito jus irrevocabile, \& perfectum fuit qux-
quxfitum, ad latetradita per difcurfum hujus cap. \& per argumentum ab (peciali deductum ex Doctoribus tenentibus in donationis obligatione, \& promiffione non verificari difpofitionem d.l.2. ob ejus naturam, \& f fecialitatem, ut firma remaneat in cateris obligationibus, in quibus fpecialitas prorfusceffat, prout ipfimet fatentur, dum excipiunt donationem.
tes 7 inendo in terminis d.l. 2. exprefsè dixit Hermofilla inleg.7.7. tit. 4. part. 5. gloffa 4. nam. 18. tom. 1. fol. 262 . pooft Accur. Fulgor. Alexand. Covar. \& Laram in leg.giquis a liberis, G.itemref(criptum, num. 32 .ff.de liber. agnof cen. quod in allis obligationibus prater donationem non poffunt contrahentes difcedere in prajudicium tertii, cui ex eis fuit jus quefitum.
Hinclicet de jure communi, creditores harreditariinequeantemptorem hareditatis convenire, etfialiter inter contrahentes effet conventum nifi in fubfidium. Ut per leg.2. Cod.de harediti.vel aflio.vend. ut poft plarimos DoCores diximus fuperius, ac infuper ex Antonius Gomez Mantica de contractibus lib.4, tit.10. á num. 20. \& Parlador. lib.2. 4.part. cap. fin. 9.2 . num. . firmet Hermofilla ad l. 13. tit. 5. 3 lof. 5.5 . num. 10. tom. 2. fol.68. Tamen de jure regio ex.
69 d. leg.2. allud firmat ipfe Hermofilla in hunc modum: Hodie dejure noftro regio ex les. 2. tit.16. lib. 5. recopilat. contrarium refpondendum eff: quia alteri per alterum licetffiphlari, of ex contraltu unius alteri acquiritur aftio, of fic effe in eleElione creditorum heredem, vel emptorem convenire, notat
70 Azeved. ibi, num. 39. ubide facto fic judicatum vidife, of teffatur, o' dejare communi ut circuiths evitetur, idem obfervandume/fe docuit. Boerius decif. 204. nam. 43. \&cc. Et plures aliicitantur concordes infriex exum. 90 .
Er idem in donatario cum patto de fatisfaciendo creditoribus donantis, ut ille directè conveniri poffit propter circuitus videndos, ex Boerio probat Gutierez pratictarum quaftion. lib.2. quaffion. is7. num. 19. \& ad hos rerminos reducenda erit doctrina Gratiani faperiüs adducta numero 28. verficulo idem tenet Gratianus \&cc.
72 Et cunCta predicta complectens in nofris terminis refolvit quaftionem Joan. Gutierez prafticar. lib.4.quaff.s9.per totam, maximè ex num.12..'̛ feqq. qui quidem Author Iicet in plurimis locis tenuerit opinionem Molinæ, ut leg. Regia 2. non habeat locum in donatione, qux fui natura requirit acceprationem, antequam jus perfectum, \& irrevocabile acquiratur donatario abfenti, nempe in cap. quamvispaltum, depaltis in $6 . e x$ num. 53 .'. fequentibus, of 41. per totum, ơ in con/. 20.0́ lib. 3. pralicarum, quef. 96 . mum. 6.
73 Adhuctamen in certeris obligationibus prater donationeme ex d.leg.2. contrarium firmiter tenet, ut alteri per alterum abfentiquis efficaciter obligatus maneat, \& jus irrevocabilc tertio acquiratur, ita ut ex co contradtu inter alios celebrando actio directè tertio ex difpofitione d. lez. Regir acquiratur, \& ex contractu agere tertio liceat in d. quaft. 5 . ip fe Joan. Gutierrez num. 12. quaftionem movet noftram, necnon aliam omnino fimilem. Quando, fci-
74 licer, unus conduxit redditus regios, vel concilii, \& poftea is fponte \& abfque nominatione pracedente, admittit alium, in focietatem illius conductionis vectigalis ejufque partem concedit, atque participem in conduatione facit aperdida, yganancia. An ifte particeps focius teneatur Regi, vel Reipublicx. Hincinde eleganter difpurat, \& tandem refolvit non teneri, cum à principio cumea nihil contraxit, fed cumtertio, inter quos dumtaxat obligatio oritur, quos non egreditur, nec contra participem refpublica agere poteff.
${ }^{75}$ Etconfecutivè num. 22. cum feqq. ita in noftro cafu mirabiliter militat. Supraditta ommia in bac Jecunda (pecie vera intellizo, praterquam $f i$ condutcor primus fecerit, $u t$ Jocius, vel Jocii, quos poffea admittiti in vedizalibus obligenturinfolidum, velproparte infavorem Camere Regie, vel Reipublice, alteriuu/ve privati abjentis; tunc enim licet jure communi attento alter iper alterum regulariter non queratur aftio.ut in les.ffipulatioi ifta, §.alteri, ff. de verb.obligat.O in 5 . alteri, inffite eodem tit. leg. 7. tit. I1. part. 5. pulchre Abbas in proamio decretalinm, 6. Gregorius. Vbicongerit plures fallentias, $\dot{\circ}$ Anton. Gomez 2. vom. cap. 11. num. in. retece Camera Regia, Refpublica, vel alius privatus, in cujus favorem fe adffrinxervunt, atque obligarantf oosii poAtea admifft, poterit adveryuseum, , vel cos as asere juxtateSalgado Labyrinth. Credis.T om. I.
norem obligationis tametfa vecrigal acceptams non fit à principio nomine Jocietatis, vel fociorum poffea nominan-. dorum.
Tum quia quando creditor, cuijam debetur res, vel pecu- 76 nia, Aipuletur cam reddi, ó folvitertio, ftipulanti intereff, ut illi olvatur, ơ quia cenfetur confitutus procurator nomine creditoris juxta leg. ficcum Camillus, ff. de folution. ơ ibi Bartol. © communiter Dotores. Tumetiam quia hodie de jure noffro Reziobené queritur actio, © obbligatio illi tertio, ó $f i$ c corrigatur jus commune per pradittums, quo babetur, nt alteri iper alterum illa non quarratur ex leg. 3. tit. 8 . lib. 3. ordinam, veter. hodie leg. 2. titi. 16. lib. 5. novac Collettan. Rez. per quam ita tenet, ojprobat, Roderic. Xuarezz in leg.quoniam in prioribus, quaff.8. column. 4. Codice de inofficiof o tefamenn. Covaruv. Lib. I. variarum cap. 14 . num. 13. Antonius Gomez ubi «upra num. 15. ©́ melius num. 18. Gregorius Lopez in d. les.7.gloff.1. Didacus Pereze in ditt. leg.3. column.1o 9 . cirrafinem ver $/ \mathrm{c}$. que, Azeved. in d. I. 2. nam. 30 .

Quod adeò procedit, ut actio, qua virture illins legis quaritur ablenti, fic directa, of non utilis, cum apud Nos lex illa Regia inducat jus commune, ut interminis probat Ant. Gomez d. num. 18 . in verf. © videt, quef. in tantum, of Azeved. ubi Mup.
Quinimo virrute diftel. Regie queritur etiam illitertio ab. fentr, jus exequendi, fitalis obligatio, perminfioalterifactia contineatur rn inffrumento, quo illam babeat paratam; arzumentol. $\sqrt{\text { fiprocurator mens, }}$, of bib notar Bart. ó commaniter DD. If.de procurator of in expreffo Bart. in l.1.ff.de altio. ó:obligat. num.22. of in terminis Segura in repertitione les. $\sqrt{i}$ ex legaticaufa, col. 32 .fol. 104 .ff.de verb.obligat. Roder. Xuarez inles. poff remjudicatam, limitat in 1. d.l. Regniff. de re judic. Anton. Gomez, wbi/uprain d. num. 18. circa finem, verf. item adde.
Et Azeved. ubi supri num. 3 1. inde inferen sunnto num. 32. 80 quod licet jure communifi vendam ibi fundum meum, ut ex. pretio /atiffacere crediroribus meeis, requiritur, quod egoeis cederem aitionem, ut bujup/modi creditiores contrate agere pofent, ut per Beneventum Stracham, de mercatura fiti.de 8 decofloribus num. 9. column. 333 -in parvis; bodie tamen per illam legem Regiam bec nonrequiriturr cefio, fed directe poterant agere creditiores contra emptorem talis fundip pro debitis fuis recuperandis, © folvendis ex pretio dittis fundi. Et 82 queritur pradita aftio, ơ oblizatione hodie per legem alteri per alterum irrevocabiliter, © P promifor non poteff pradittam promiffionem alterifattam revocare, cum fit ex caufa onero/a (ut excludam cafum donationis abfenti fâte ante acceptationem, de quo laté egimus alibi) ita in terminis tenet Anton. Gomez ubi /upra mum. 18.verf.tertio ctiam adde, of priùs codem 2.tom. cap.4. de donatio. num. 3. in fine, wbić non poreff actusvel contradtus revocari tametf $\overline{1}$ Azeved. in d.l. . 2 . num. 30. tenet contrarium, dicens, quod ad irrevocabilitatems acceptationft neceffaria.
Ex: quibusomnibus (inquit \& profequitur ipfe Jo:Gutier.) $8 \mathbf{3}$ retee probatar, noffra pracedens limitatio, quandoquidem
 jure Regio quaritur adtio, ơ obligatio per alternum eidem fipulantem, \&cc.
Hactenus de notabili, admodumque fingulari, determi- $8 \ddagger$ natione Joan. Gutier. firmiter cunctos arricalos noftra quaxtionis abfolventis, tam refpectu doctrina generalis, quàm Ipecialis, utquoties debitor obligatalterum, ut folvat creditori fuo ablenti, \& minimè in contractus intervenienti, quod fatim quaratur jus, \& obligatio tertio creditori, 8 \& actio directa, \& non utilis firma, \& irrevocabilis : quam in fpeciali cafu (de quo fermo nofter eff) ut is qui venqit eo pacto, \&\& lege, utex pretio emens folvat fuis credi- 8 s toribus, iftis ftatim quarat jus, \&cactionem, ut venditor promittens cis fit obligarus directè, \& fine ulla debitoris flipulantis, \& vendentis ceffionie facta difininctione inter jus commune, \& regium ex noftra l.2. tit.16.1.1. s.recopilat. Cumex ea directè concedatur abfenii ut ex alilis redtè firmatipfe Gutier. loco citato; ad quod ulterius videndus eritiple Gutierez in 1.2 .praf. queft. 8 . ubi banc doctrinam mirabiliter comprobat num. 19.propéf inem.
Et fimiliter facta (pecialiter, 8 C lignanter diatinctione 86 inter donationem tertio abfenti factam, \&\& aliam quaniltbet obligationem redundantem in favorem, $\&$ cutilitatem tertiia abentis, ut in illa fit neceflaria, etiam hodic, acceptatio, ne ulterius revocari poffit, \& \& ut efficaciter ecerio
jus perfectum acquiratur ex ea, \& ex pacto inter principaliter contrahentes; in ifta autem ut firmum jus, \& irrevocabile tertio abfenti acquiratur; nulla fit neceffaria acceptatio, fed ftatim eidem actio, \& obligatio à lege ipfa fecundairtevocabiliter praftetur. Cujus quidem authoris, \& aliorum per eum allegatorum refolutio in omnibus convenit noftrx.
Qua ftante, poreft probabiliter dubitaride refolutione, Alexandriconf.I4. lib,6. quod referens notabile dixit Mierez de majorata 18.part.quaft.68, num. 53. quo Alexander 89 ex pluribus refolvit, quod promitrens alicui, folvere omnibus creditoribus; obligaturiftis ctiam abfentibus ; \& ignorantibus, quæ doctrinaiure communi attento fcrupulofa videtur, \& contra expreffa in tota 2.p.hajus quaft. allegata; indubitabilistamen redditur hodie juxta patrium jus, ex his, qua Anton. Gom. Azeved, \& Joan. Guttier. rectè firmat, nifí Alexand. intelligas juxta doctrinam Joan. Guttier. in d.qua/t.59.num.23.ubidicit, quòd quando creditor, cuijam debeturres, vel pecunia, ftipulatur, eam reddi, \& folvitertioftipulanti intereft ut illi folvát \& quia cenferur conftitutus procurator nomine creditorisjuxta $/$. ficumCornelius, ff. de folutio. ubi Bart. \&\& communiter Dotores. Quam doctrinam mirabiliter explicat, \& comprobat Antonms Gomez tom.2. variar.cap.quafl. I1. verf.quintuscafuseft, ơ inverf. Seq. Jextus cafus eft. Vel nifi eam Alexand. \& fequacium do Crinam intelligas, prout Boerius 90 decif. 204. num. 43. dum in praxieffetenendum, arffimat propter circuitu vitandum, ex $l$. Dominus teflamento $f f$. de conditio. indeb. quod donatarius qui ex pacto fe obligavit donanti ad ejus debita folvenda, ut donatarius directo pof91 fit convenirià creditoribus, urcircuitus, \& anfractusevitetur, \& ex bono, \& æquo. Sequitur Joan. Gutier.pract. quaff. lib.2.queff. 58. num. 19. maximè in noftro regno ubi judicandum inipecta fola facti veritate, ex l.20.tit.17.lib.4.
$9=$ recopil. qui quidem latiffimè per totam quaftionem agit de donatario univerfali, qui dejure tenerur folvere creditori-
bus intra vires donationis, etiam non confecto inventario in fubfidium quando donator non eff folvendo, vel quando altcuinonett hares; de quo plenè per Giarbam decif. ex num. 33 .ubi pluresallegat, quibus adde, Cancerium var. refol., lib. I, cap, 8. de donat. ex num,42. of part. 2. cap, 7, de pattis ex num. 128. tamen ipfe Guttier. d. quaft. 58. num. 19. convervat de jure notro regio directe poffe donatarium conveniri propter circuitus vitandos, \& attenta veritate; ideo multo magis, quando adeft pactum expreffum de folvendis creditoribus; proutfentit Guttierez d.num. 19. p. med.

94 Hanceandem d ftinctionem, \& differentiam inter donationem abfenti factam, vel qux ex pacto inter alios contrahentes tertio abfenti refultat; \& aliam obligationem; quaex pacto inter principaliter contrahentes infertur tertio, minimè contrahenti, nec prafenti tempote contractus, apertiffimè agnovit Caltillo controv. cap. 150. quo illam excitat pof alios quaftionem, an \& quando pactum de non meliorando profit omnibus filiis irrevocabiliter. Et diftinguit duos cafus, primuseft quando cum tuo filio, \&ad ejus dumtaxat favorem limitatim pepigit pater de non meliorando aliquem filium, velde nullo meliorando in. ejusdamnum, \& prajudicium, ut tuncexiftopactolimitato nullumjudicatur jus cateris fratribus, \& poffe hujus filiipacifcentisconfenfurevocari, \& alterari per patrem; ut videre eft ibid. nиm. 25 . ©゚ 26 ,

At quando hoc pactum de non meliorando fitad inftantiam unius fili, \&r in ejus favorem principaliter, ita quod promiffionis, \& fcripture confictioni ipfetantum adfueritcum parente promittente \& pactumad fcripturam redigente, juxta 1.22 . Tauri, artamen pactumipfum quoad jus, ex eo refultans, \& quoad fubftantiam promiffionis generaliter, \& indefinitum magis conceptum fit, atque ita ut non modo filii, cujus favores adductus fuit parens ad pacti, \&\& obligationis promiffionem, fed \& omnium filiorum favorem contincat, tunc creteris etiam filiis abfentibus, \& minimè contrahentibus jus irrevocabile acquiritur, ut poft Angel. \& Tellum probat Caftillo num. 35 .
96
Qux refolutio recipit comprobationem ex jis, que antea num. 22. prædixit in hunc modum. Tertio atque in comprobationems corundem, id hodie magis indubitate procedere debere videtur, attenta decif.1.2.tit.16. lib. 5. novarecoptl., ex que alteriper alterum etiam abfenti quaritur älio ơ obligatio
ut conffat ex illis verbis, ibi: r riopuedżopponer que fue fecho el contralto, oobligacion entre sufentes. Et ita annotaruns nnanimiter hujus regni interpretes, Gregor. Lopez. Antonin. Gomez Didac. Porez Covar.Villalobos Olarus Matienz. of Azeved. cum quibus Ioan. Gutier. practic, lib.3.quaff.98.n.7. Ludovic. Molin, de Hijpan. primozen.4. cap.2. num. s9. ơ 68. Parlador. lib.2. cap.3. ex num. 1. cum/eqq. T homas Sanchez lib.I.de/pon/alib. di/p.9. num.18. of voluit aperte in ei/dem terminis noffer Te ellus ind.l.l.22. Taur. num. 11 . in fin. Angulo de mel ior atio. ad l.6.gloff.2, nam. 5. ibi. Et boc eff conforme iuri regio; unde cateri filii exx contractu, ơ pacto de non meliorando, initocum unofilio, ita acquirere poffunt jus, atque ox eo juxta d.l. regiam 2, agere, ac ficum eis pactum ipfum factums
fuifer, \&cc. fuiflet, \&cc.

Etquamvisitte author poftmodum d.num.35.in ine;quar- 97 rar, an ad hujus pacti irrevocabilitatem requiratur czeteroram filiorum quibus abfentibus in confequentiam jusacquiritur, \& utilitas (acceptatio, remittit fead cap.feqq-151. \& melius ad cap. 152. quo per totum de hoc late agit, \&\% cum Mieres de majoratu part. 1. quaft.68. Angulo, \& Morquecho, requiri acceptatione firme. ex co tamen movetur; 98 quia hi omnes Doctores probant banc pactionem non. meliorando effe veramdonationem, ut ipfe Caftillonum. 1.2. © 3. Cum dietis Doctoribus comprobat ; arque num.18. 9 of 19.8 quemadmodum in donatione abfenti facta etiam hodie requiratur acceptatio ad ejus irrevocabilitatem; ita 100 \& in ilfa de non meliorando, cum fit vera donatio; igitur apertè conftat, \&clarè fentit Caftillo, nec non Mieres, \& Morquecho, quod fi pactum de non meliorando non contineret donationem: obfervaretur in eo refpectu tertii abTentis difpofitio d.l.2. ficuti in cateris obligationibus, qua alteri per alrerum hodie acquiruntur irrevocabiliter prater donationes ex (pecialiratione eas excludentes à verbis d.l.2juxta unam Doctorum opinionem, qux in praxi magis frequenter admittitur.

Et hanc diftinctionem in hifcemet terminis, quibus loquimar, clarè declaravit Mieres de majoratas 1 .part.quaff. 68. ubi poftquam num.13. ơ Jeqq. diftalege Regia 2. oppofuit ad denegandam revocationem pacto de non meliorando ante acceptationem; poftea contrarium fequuntur num. 55. ita ait; nec ad rem pertinet etiam, dict. l. ordinamenti, quia non procedit in donatione, ut volunt DoEtores predicti, of docet communis pract.carcgni, ut/upra dixi.

Hxc omnia lector attende; quia alibit ita digefta non re- 10 peries, vidienim doctos viros in materia dict.l.2. infeliciter errare, terminos juris confundentes \&\&indiftincte, fentientes, etiam hodie in obligationibus quibusliber abfenti factis, feualteriper alterum requiri acceptationem ad earum firmitatem, \&irrevocabilitatem moti ex determinatione Doctorum loquentium in donationibus, in quibus tantummodo corum verfatur controverfia, non animadvertendo rationis fecialitatem fufficiens motivum praftantem DD. diffentioni, ne iocludantur in d.l.2. generali determinatione, \& magnam effe differentiam inter donationes, \&ecxteras obligationestertio abrentiper alterum irrevocabiliter acquifitas ex immutabili difpofitione, d.l.2.

Quibus fuppofitis concludendum erit in noftra quaftio- 103 ne, ut creditores debitoris vendentis, vel donantis, aut aliter cedentis rem fuam alteri cum pacto, ut illis fatisfaciar, poffunt liberè comparere in judicio concur(us, non folum formati per donatarium, aut emptorem, cum enm ex pacto habeant efficaciter obligatum juxta novaml.Reg.2. difpofitionem, ut hactenus manifeftè monftrabimus.

Verum etiam ad concurfum principalis debitoris bacle- 104 ge vendentis, vel cedentis, quem creditores fimul habent obligatum utantea, quia prior obligatio per fecundam non tollitur, fedimò augetur, etenim eft addere obligationem obligationi, ut fecunda magistuti, \& fecuri fint credirores, prout ex plarimis jaribus exprefsè hoc probantibus diximus fuprà ex nums. 15. Gum feqq. ver/. pro contraria tamenparte iura Junt expreffa, \&<c. \& tenent in terminis Boerius, Azeved. \& Hermofilla fuperius cirati num.68. verf. licet de jure communi creditores; \&\&c. Nec enim in credirorum prajudicium hoc pactum deber cedere; nec poteft debitor minuere jus creditorum licer augere fic, efficaciores cautiones aut fidejuffores, \& hypothecas praftancaciores cautiones aut fidejuffores, \&y do; proutex juribus, \& doctoribus probavimus, furfum

Ios exn. \%r. verf. necionin quia creditores, \&zc. debitor eam principalis, \& emptor, feu donatarius ex hoc pacto judicantur, \& effecti funt duo rei debendi. Et fecundus, quifolvere, promifit, conttitutordicitur, cum accedat debito iam ab alio contracto, quod fe foluturum conftituit, \& promittit, 1. eum qui, §. quod exigimus, ff. de conftituta pecunia, l.z. Leg. fin. C. de conftit. pecunia, 6. de conffit. inft. de altionibus, lauiffimè poft plurimos DD. videndus Pirrus Maurus Arer, in tract. de fideinforibus, cap. 4. per col. fol. mihi 5 .ubi quod itte conftitutor etiam principaliter obligatur.
Etcumutrofque babeant obligatos creditores, ad cujuflibet concurfum recurrere liberè poffunt, itaut folatione contentari debeant, prout abundè probavimus fuprà t. p, c. 17. 夭́ 18.per tot.

Refar nunc fatisfacere illi difficultati appofitæ fuprà in 2. argumento 2.part, buius queff. n. 40, verf.fecundo, \& pro hac parte facit, quod dicitur l. Regiam 2. tit. 16. lib. 5.recop-non polfe procedere in emptore, aut donatario cum pacto, ut creditorıbusfatisfaciat, cum hoc cafuiftı nonfe obligent creditoribus, nec in eos directè dirigant fuam promiffonem, \& obligationem, fed directè venditorem, feu donatorem hac lege \& conditione : nam d. l. dicit manere obligatum eum, quialteri voluit obligari; \&c de fua voluntate alterife obligandi Quomodolibet appareat, prout ex aliis diximus fupra ex $n .60 .6 u m$ feqq. verf.qui vero affirmativam \&c. fe7tantur, \&c.
Quia refpondetur, quod quando debitor obligat alium, ut creditoribus fuis fatisfaciar abfentibus, \& non Atipuhantibus: hec obligatio non folum fit debitori ftipolanti ; fed so mediante creditoribus fuis reum fimul obligare intendit; quia hree ef vera debitoris ftipulantis intentio, necnon eius quife obligat, ut fcilicet fuam dirigere intendat obligationem in favorem, \& utilitatem abfentis creditoris, vel ejus, cuifolutio fieri fipulatur, nee veraheceft, \& realis ftipulatio alteriper alterum, de qua loquuntur expreffè leges de hoc loquentes, nempe d. l. fipulatio ifta, S.alteri c. \$§.é feqq. © proprereà non valet hxc obligatio, nec tertio prodeft; \& in expreffo in noftris terminis, quod hecf fitalteri per alterum reum obligari; probat d. l. ffipulatio ifta $f$ quis ergo ftipulatus fuerit, cum fua intereffee ci dare: in ea erut caula, ut valeat fipulatio. Vnde et $/$ procuratori meo dari ftipulatus fim, ftipulatio vires habebit, et/ $/ 1$ procuratorimeo, quia intere/f mea, ne vel peena committatur, vel pradia diftrahantur, quapignori data erant, 心㇒ in $5 . / \frac{1}{t} / \mathrm{ti}$
109 puler. fimilistext. inleg. $f($ cum Cornelins, ff. de folutionibus : \& ibi Bart. Et communiter omnes \& in terminis quod hecobligatio dirigatur in creditores debitoris ftipulatis cum alio, ut eis folvat ; probant exprefsè Joannes Gutierrez praCticar.quaftio.lib.4.ditl.quafl. 59.ex num.22.cum multis /eqq. poft plures Doctores à le relatos in quo nullum dubium effe potelt, ac proinde in hoc cafu planè verificari, d.l., 2. tit.16. lib. 5. recopil. \& qux in ejus exornationem abuadè hactenus diximus.

## Et in huiuslegis intellectum audi infuper Matienzum in

 d.l.2. gloff.3. n.6. tit. 16.l.6. recopil. fol.mihi, 422 .poft plures alios fic loquentem. Nec quidam refert indicio meo, an verba fipulationis, vel promifonis dirizancur in prafentem, vel in abfentem; ut promittis mibidare Titio centum, vel promittis Titio centum, in his enim duobus cafibus pariter lex noftra procedit, ut abjenti actio quaratur fine ceffione, \&cc. Sequitur, \& facit, quidquid zamen it, nullo facto dijcrimine inter bas duas fpecies, verum, effecenfeo, quod dixi iure noftro Regio, ut obliget promittentem promiffio abjenti facta, vel prafenti ad ytilitatem abjentis abfque ceffione; ut /atis con/tatex verbis, lag.nofre quam ita intelligit Gregor. Lopez in lib. Septimo tit. 11.part. 5. verb.tercera aerfona. Didac. Perez.unico verbo in lib.3. tit. 8, ordinamen colum. 1058. in principio. Antonius Gomez, in tralfat. de contrall. cap. I I, num, zo.ver $f$. hodie tameniure regio. Didacns Covar. Lib. 1.refolut. 14, numer. 23. \&cc. Utriuique enim contrahentis ftipulantis, ac promittentisintentio eft, \& utdebitor oneretur, \& ut promittens in fe fufcipiat obligationem fatisfaciendi creditoribus.
## C A P U XXVII.

Officium vitalitium, feu annui proventus ad vitam conceffi per Regem, feu privatum cum facultate alium nominandi poft mortem; an \& quando nominari; vel nominantis concurfum fequitur, ut ex emolumentis vita debitorisdurante creditores fatisfiant.
Et an officio renuntiabili hypothecato, \&cob defunctum renuntiationis amiffo, \& à Rege alteri, feu etiam eidem debitori conceffo jusduret creditorum, vel potius extincta maneat hypotheca.
Vel quando ad tempus officium fuit conceffium, \&alterius proregetur, an jus hypotheca continuatum intelligatur.

$$
S V M M A R \quad M V M
$$

Adofficiivitalitiiemolumenta conce fficumfaculeate nominandi, facta nominatione, an creditores nominantis wel nominati ius habeant, n.I.
Nominante condemnato, facta nominatione, an ficcus $p \mathscr{F}$ fit in fructibus rei exequi in prajudicium nominati, numer. 2.
Ex nominatione profecunda vita nominatus confequitur feparatum a nominante, num. 3 .
A nominationis tempore iusfuit radicatum in perfona nominati acceptatis, num. 4.
Nominarus non à nomminante; Jed à prina concedente ins recepit, n. 5 .
Anominationis tempore nominatus recipit emolumenta afficii, num. 6.
Nominatus non capit ab eligente nullo tantum miniffro, feda mandiante, à quorecipit poteffatem, n.7.
Iudicium, ơ condemnatio nominantis non affert praiudicium iam nominato, $n .8$.
Inelectione nece/faria non cadit gravamen, nec valet oppojotum a nominante, num. 9.
Offcium concef/um à Regecum facultate nominandiqu oframa is patre pecunia, vel meritis, an gravari poteft per patrem eligentem, $n$. 10.
Vectigalibus conceffrs cum faculeate nominandietiam vitam foEFa nominatione creditores nomunantis ins non habent ad emolumenta, num.il.
Idem in officii emolumentis codem modoconceffiper Regem, num. 12.
Offrium conceffum à Regecum facultate nominandi unum ex filiis, filius nominatus baber jure proprio of non tenetur creditoribuspatris, num.13.
Nis in in faculcate filius nominatus /ub qualitate haredis tacita, vel expreffa, $n .14$,
Qualitas haredis ex quibus inducuntur, numer. 15.remifIive.
Nomsinato quando ius irrevocabile acquiratur, ex numer. 16.

Nominando facultas competens ex contr actur refrift a ad tempus mort is nominatio etiam per contraltum eft variabilisufque ad mortem, n. 17.
Qnoca $\sqrt{u} \sqrt{1}$ non fuerit revocata in vita per nominantem nominatio tenet re/pectu contr abentium, n,18.
Secus re/pectu creditorum nominantispramature el igentis, qui habent ad emolumenta officii, duranse vita debitoris, n,19. 20. ©f n. 21.

Electio, ơ nominatiopramatura non preiudicat creditoribus nominatis quoad emolumensa, ©f fruCtus, /ua vits darante, num. 22.
Leg. cum pater, g. à filia, ff. leg. 2. ponderatur, ibidem.
Electionem datam patri pro nominandosnum filium ad emphytenfim, poft fuam mortem pater prevenire nequir elizendo in vita in praindicium caterornm filiorum re/pelta fructus Јua vita durante, $n .23$.
Et fruCtus medii temporis filius nominatus conferre tenctar inser fra:res, $n, 24$.
Et refpelln interufisiii poteft pater nominans in vita, of tradens
iradeas emphytenfins graviamen apponere nominato, num. 25.

Nominandi tam in vita quam in morte vel fmpliciter facultas concefla per contrattum femel variaripoterit, num. 26.

Secusfiex reftamento, quia tunc nominatio facta per contraEtum irrevocabilis fit, $n .27$.
Debes tamen concurrere nominatio, acceptio, \& traditio ut fiat irrevocabilis nominatio, 12.28 .
Aliasfola ectio perfonalis acquiritur nominatio, que non impedit alism nominationem cum traditione, ceffante pacto de non alienando cum bypotbeca peciali, n. 29 .
In nominatione procedit l. quoties, C. de reivind. ficut in cateris contraClibus, namer. 30.
Nominatus ad officium aligui conce ffum cum facultate nominandi in vita, vel in morte fo acceptavit contraClum, ¢ poffeffonem rei, nan tenetur creditoribus nominantis, num. 31.
Secus fir res, ad quam nominatur ei non fit tradita, num. 32.

Fructus funt acceffio dominii, \& dominiam fequuntur, num. 33.

Creditores nominantis, qui rem non tradidit jus babent interim ad fructus, quia pertinent nominanti, numer. 34. ©́ 35 .

Officium renumtiabile cum regio affenfu bypothecari, of obligaripotefl, num. 36 .
Officuam bypothecatum amiflum, \&- regi devolutum alteri conceffum, non tranfit cum byparheca, fed folvitur, num. 37.

Officium fuper quo conditus fuit maioratus ob de fectum renunciationis ami/[um, liberum devoluisur ad Regem, ab/que vinculo, n. $3^{8}$.
Hypothecafuper inribus regalibus impoftra an refolvatur per venditionems altericornm faElams à dehitore, num. 39:remiffroe.
Creditor debet profpicerequalitatems refolubilem rei fibi bypothecate, Ó Cibi alio iuris remedio pracavere, numer. 40.

Employtenfis per commiffums devolute bypostbeca impofita rofolvitur, num. 41 .
Et bypotheca medio tempore contralla refolvitur, numer.
Pignus refolvitur, refolutocontratiu ex can/a pracedente neceffaria, num. 43 .
Canfanéceffaria, vel voluntaria antecedens, ut pignus refolvatur, que dicatur, m.44. remiffrve.
Empbytenfis de providentia ob non folutum Canonem à poffeffore devoluitur ad dominum in praindicium defcendentium vocatorum, num. 45 .
Et etiam in praiudicium Ecclefie, fipralatus non folverit penfionem, num. 46 .
Officism amiffum, of ad regem devolutum, fiterum debitori concedatur, extinEte manent antiqua bypothece, num. 47.

Officiam ficut ad regem liberum devolnitur, it a liberum tranf it in eum cui Rex noviter concedit, n. 48 .
Res, que femel effecta fuir libera, /emper libera remanes, nam. 49.
Molendinum bypothecatum fipenitus fit dirutum, hypotheco diffolvitur, etiamfiex eijdem molis, of cementis aliud novum conftruatar, n. 50.
Quia non eff idem molendinum, fed alind nowwm, numer. si.
AEEio /emel extincta iterum non revivi/cit, N. 52.
Hyposheca, qua/emel ceffavit, お omnino evanuit, amplius non revivif(ait, n. 53 .
De officio ad feudum valet argumentum, n. 54
Feudum femel amiffum ob detictum, fi eidem Vafallo concedarur, novum erir feudum, n. 55 .
Fendumnovum dicitur etiam antiquum eidem Vafallo noviter conce ffo, n. 56.
Obnovam fundi conce ffronem, refutatione pracedente omnis paCta ant iqua feudi evane/cunt, n. 57 .
Nourm dicirur quod nunquam fuit, vel fuit, of pofica navo inreacquiritur, n. 58 .
Noown officiam dicitur ad tempus conceffum, prorogatum pofrea poft tempus, $n .59$.
Officio femel extinllo alimd nowum couceffum incelligitur ${ }_{2}$ Inm.
60 .

Offcium prorogatum pof t terminum novurt eft, $n .6 \mathrm{I}$.
Eo durante fiprorogetur offioium idems durat officium, numer. 62.

Si verba prorogationis fint apta ad novum officium, wt puta eligimus te pro aliis fex menfibus, novum eft officium, nmm. 63.

ContraCtus ad tempus limitati prorogatio inter contrabentes operatar, of non fideiufforibus, n. 64.
Officiiprorogatiooperatur inter officialem, © eligentem, fed non quoad fidejuffores officialis, $n .65$.
Prorogatiotacita operatur in hypothecis conductoris non in alic. nis bonis ab alio bypot hecatis, $n, 66$.
Prorogatio tacita conduCtionis non confervat prelationem bypothece, fed operatur à die tacit e conductionis, n. 67.
Concurrentibus locatore pro mercede tacita conduCtionis, of creditoribus cum conductore conerabentibus ante cam, ifis praferuntur in bypotheca, n. 68 .
Locator pro fuis annuis penfionibus omni prafertur creditori, interim contr abenti cum conduCtore, $n .69$.
Creditoricenfualiffaproforte, of ufuris prafertur creditori contr ahenti poffea cum eodem debitore ante ufuras decur /as, num. 70.
Fideinffor offcialis, vel conductoris cum termino limitato, cum facultate tamen in eodem contractu, ut poffit tempus prorogari, an protempore prorogato teneatur, num. 71. 岁 72.

Fideinffor adminiftratoris pro tempore limitato, fo dominus poff illud uti patiatur, nontenetur, n. 73 .
Fideingfo pro vivere ad officium Banchift eins induftria accedat ad offrium Capferii, non tenetur, n.74.
Fideiuffor pro admin /fratore aliens officii, $\sqrt{i}$ novus dominus illam tolleravit in adminiftratione, non tenetur, $n .75$.
iVovaper/ona superveniente in officio, femper novum officium dicitur, $n .76$.
Etiamfi àprincipio officium concedatur duabusperfonis fucceffivè, n. 77 .
TJusfructus relictus Titio, of pofseius vitam heredi fuo, duo funt uf fis fructus, n.78. ©f n. 79 .
Idem in renovatione emphyrenfis, $n .80$.
Officium noviter prorogatum eidom debitori, licet liberetur ab antiqua bypotheca, fubingreditur tamen bypothecam generalem, $n .8 \mathrm{t}$.
Officism ad vitam fo fuit hypothecatum, hypotheca durat, durante visa debitorss, $n .82$.
Officio extinCta byporbecato, creditores quandoque obtinet àrege, tut cum eadem hypotheca tr anfeat in novm, fuccefforem, $n .83$. ரூ n.84.

QUantum attinet ad primum articulum hujus cap. an. $I$ officium vitaltium conceffum per Regem debitori cumfacultate nominandialium in vita, aut poft mortem; viderur dicendum, quod facta nominatione, ita nominato ius adilludacquritur, utcreditoris debitoris nominantis amplius ex ejus emolumentis fatisfieri, \& folui prætendere non poffint; cum pertineant ad nominatum, \&\& ciuscreditores cum ad eajam jus habeant, \&t fic officii hujus emolumenta fequi debent concurfum nominatio, \&c non nominantis. Hancrefolutionem abfolutè firmavir, \&c ampliffimè comprobavir D. Joan. Bapt. Valenzuela in confil. 155 . per totum, toms.2. dum loquitur de miniftro Regio, cui Rex ob 2 fua fervitia gratiam fecerat duo milia ducatorum annuatim fua vita durante fuper quibuffam annuis introitibus cum faculeate etiam eligendi, \& nominandinter vivos, vel in ultima voluntate aliam quamliber perfonam, ut pariter illis per vitam fruatur. Minifter in vita fua per authenticum, inftrumentum nominavit filum fuum acceprantem nominationem, \& in tantum hominato fuiffe tus irrevocabile, quaficum, ut per condemnationem poftea factam in vifitatione miniftri, exequuro nequeat fiert in ittis introitibus, \&C emolumentis in prajudicium nommat!; ad quem omnino pertinent, \&r non ad patrem nominantem.

Movetur D.Valenzuela d. confi. 155. ex num. io quia per 3 hanc nominationem profecunda vira filius nominarus eo ipfo confequatus fuir ius tritmetum, \& feparatum à primo, ex fingulari doctrina Pauli de Caftro in confll. 164. nu. 4. lib. 2. Bartol. confil. 59. num. 3.lib. 1. Bald. conjil. 215 , num1. lib.2. Chriftophorus de Caftellio confil. io. num. 5 I. Decio confil.458. num. 19. Parifio confil.72, num.2.lib.4. Socio. Jun. confil. 108. nums. 3. lib,2. Molina de primozen. lib. 2. cap. i,nhe
17. \& 6
17. \& Marinus Frěcia de fubfeudis lib.3.5. 1. num. 2.Prapof. incap. 1. num. 14. de fendo Marchic. Cum à tempore no4 minationis (tempore non prohibito facta) fuerit jus radicatum in perfona, filii nominati, \& nominationem acceprantis independens à jure fuip patris, exl leg.cum multis. Cod. de bonis qua liber. ver/icul. (1quis igitur. Caldas Pereira in leg. ficuratorem, verbo lafis, num.107. C.de in integrum reffitut, Anton, Gomez in 1, $48 . T$ auri, num. 4 . ver fic. imo quod magis 5 procedit, ơ num. 7. Maftrillus tract. de Magiftratibus, lib. 4. cap. 18. num. 19. ibi, quia non ab co immediattè, fed ab alio, hoceft, à rege, \&c. Caftro Can.tract. de focietate, \& abeo 6 tempore officium, \&rejus emolumenta fibi quxfiviffe nominatum, ut ipfe Valenzuela ibi num. 12 . © 13 . Pof Puteum decif. 274. libr. 3. \& Profper. Farinacium decif. 71. numer. I.
7 Et a num. I4. cum multis feqq. quod nominatus non capit abeligente, qui exequitur; fed à mandante, à quo poteftatem recipit, cum eligens in exequendo folus fir nudus minifter excap. ut fame, de fenten, excommunic. ibi, cum boc non ip $/ 2$, ,ed illis, quorum autboritate id faciunt, facere videncur, 8 \&̌ ex plurimis Doctoribus abundè profequitur ufque ad nu. 27.0゙ ex num. 36. quod judicium contra nominantem non potuisprajudicium afferre nominato habenti jus anterius ex nominationeacceptam per ipfum nominatum, ubi multa congerit in propofito, \& quod in his redditibus non potuit fierifequeftratio.
9 Confonant qux Phebotom. 2. decif. 157. ubi pater impetravit officium viralitium à rege cum facultate nominandi quendam filium, ut profua vita officium teneat, \& pater tempore nominationis fecit filium ipfum obligare pro dote fororis, \& fuit determinatum, hanc obligationem, \&\& dotationem promiffam fuiffe nullam, cum ante nominationem filius $j a m$ à Rege habebat ius ad officium, \&c fic non potuit gravari. Ex Cabedo 2.part. decif. 123 . num. 1 I. Valafcoconfultatione 129.n. 12. Gonzal, ad regul.8.gloff. 5. 5. 6, n. 41. Cevallos commun. contra commun. quaft. 425 . i nam. 17. ex quibusapparet, quodelectioillius filii tanquam unici erat neceffaria, cum femina non poffit exercere officium. Et ideo in electione neceffaria non cadere gravamen ex- leg. unum ex familia, 5.1.delegat.2. ex Valafco con/ul. 186.n.9.6. 10.Caldas de nomın. $q u a / f, 2, n, 2$, de qua decifione multum .o ego dubito, noftritamen non eft difputare.
Vel faltem doctrina Phebi non procedir quando facultas data patriad nominandum filium aliquem pro fecunda vita officii, obtenta fuit à patre proprla pecunia, vel meritis quia tunc poteff pater in actus electionis, \& nominationis filium gravare tanquam fuccefforem peculii profectitii, fi credimus Moutano deregalib, offciis num. 42 . $\sigma \dot{\sigma} 43$. ubi explicar fequurus à Noguerol, allegat.19. num. 54.
II Idem quo Valenzuela ubi fupra, quòd quandoà Rege, conceduntur redditus vitalitiipro vita patris, hac facultate ut poffit nominare filium fuum pro alia vita, ut facta nominatione creditores patris non habeant ius ad hoc redditus, nec eos fequeftrare poffe. Tenent Ponte confli. rog.per totum, volum. 2, ubi num.9. ©́ io. ponderat Decium conf. S44per quos atque D. Valenzuelam d. conf, 155 . volum, 2. tenet Noguerol. allegat. 11. numer. 105 .
Quinum. 106 .idemaffirmatin officio cadem forma habitoà Rege cum facultate nominandialiam perfonam, ur fa Cta nominatione creditores nominantis ad officii emolumenta, recurrere amplius non poffint. Cum Frecia de $/ u b-$ fendis quaeft. 55 .fol. 51 . Maftrilload Perrum Gregorium de conceff. fendali 3 .P.quaff. 7. littera B, fol. 94 , ó de magi/fratib.l.1. c. 18.n. 19.O. 35. \& Andr. Georg. in recopil. feudal. c. 54.ex: n, 82, p. 401.
${ }^{13}$ Iterum ipre Noguerol allegat. 19. Jubn. 53-ubidicit, quod quando officium conceditur a R ege Titio cum facultate nominandi unumex filiis, vel liberis, tunc filius nominatus habet officium jure proprio, \& ex propria perfona. \&f fuccedit in officio abfque qualitate haredis. Prout latè probat Montanus intratt. de regalib. titul. de regalib. officiis n. 27.pag. 193. © n. 28.n.30. ó n, 34-quo cafu filius nominatus non tenebitur creditoribus patris nominantis, cum officium habeat ex providentia Regis abfque qualitate hæreditaria. Ita per Montanum ubi proxime n. $43 \cdot p$. 210 . \& per Pontem conf. 109.volum. 2. Gallup. in methodo feiudal. 4 - par.
4 cap. $5 . n .69 . ~ c u m ~ f e q q . ~ u t ~ f e c u s ~ f i t, ~ q u a n d o ~ f i l i u s, ~ a u t ~ f u c c e f-~$ cap. 5. n. 69 . cum feqq. ut fecus fit, quando filius, aut fuccef-
for memoratur in facultate fubexpreffa, vel tacita qualitate
15 harredis, \& ex quibus hrec qualitas inducatur, optimè poft aliostract.ipfe Noguerol.d.allegat.In.ex $n$, so. cum feq2
declaratione,\& diftinctione ad hoc, ut cógnofcamus, quando nominatione facta jus irrevocabile quaratur nominato, in quo communem frribentium diftinctionem fequi debemus afferentium, quod fi nominandi facultas competit ex contractu, vel alio actu inter vivos getto, fi eft collata, \&< reftricta ad folum tempus mortis eligentis, \&z nominantis (idem erenimeft in hoc articulo) tunc nominans per viam donationis, aut alterius contractus inter vivos, porelt femper variare, \& alium, alio(vè plures nominare ufque ad tempus mortis, Utpertext, inleg.cumpater. S. $\dot{\text { filia }}$, ff. de legat. 3 .tenent latiús Anton. Gomez in leg. 17.T auri, numb. 6. Molina deprimozen. lib. 2, cap-4. inumer.22. Menoch.de arbitrar. lib.I.ca/u 38 . Menchaca de fuccef. progreffu, §.26. na, 24. Matienzo in leg. 14. tit. 4 -gloff. I. nam. 37. © feqq. Alvarus Valafc. conf. fin, numer. 27.© Seqq. Cevallos queft. 686, Joan. Gutierrez pratticar. lib. 3.qua/t. 79. ex num. 3.cum /eqq. Gonzal, fuper reg. 8. Cancellar.ghoff. 2. ex num.4I. D, Chriftophorus de Paz de tenuta cap. 34, num. 52. D. Valenzuel. Velafquez in conf. 63 .ex num. $39 . \mathrm{cmm}$ eqq. \&\& alii per Caltillo controverfiar, tom. 5. cap. $80, n, 18$,

Quo cafu five variaverit nominatus, five non variaverit, 18 vel non revocaverit nominationem factam, fed in ea perfifteret ufque ad mortem, ita ut interim firma fit nominatio : hoc intelligendum erit refpectu ipforum contrahentium, nominantis nempe, \& nominati; at refpectu creditorum nominantis nominationon renet in eorum praiudicium: Nam cum ex forma facultatis ad nominandum, fit facienda tempore mortis debitoris, itaut antea inter vivos non fit adftrictus; fequitur, ut fie eamita fecerit voluotartè; non adffrictus facit, \& alienatius fuum, in fuo patrimonio radicatum in prajudicium credirorum, quo nullo modo admittitur, \& ideolicetteneat nominatio quantum ad contrahentes: nihilominusemolumenta, \& interufurium reddituum, \&\% officii pertinet creditorum nominantis fatiffactioni, ita in iis terminis quamplurima jura, \& Doctores in variis articulis \& materiis adduximus, \&\& copiosè difputantes refolvimus faprahac 2 -parte cap. 15 . per totam, ubi quod licet qui teneatur reftituere poff fuam mortem majoratum, legatum, fideicommiffum, bona adventitia filii, Esfimilia: poffit præmaturè, \& ante tempus reflituete tamen in prajudicium creditorum nullomodo poreft debito privariillo interufurio, \& fructibus fua vita dutante, ad quos jushabet radicarum, \&cex quibus tenetur fuis creditoribus fatisfacere. Atque ideo five debitor nominan's formaverit concurfum, illud interufurium trahendum erit ad concurfus corpus, five ipfe nominatus concurfu fecerit ad illud interufurium jus habet creditores nominantis exclufivè ad alıos creditores nominati. Ad longum probavimus in d.cap. 15. qua cafu non poffunt precedere doctrinæ Valenzuelæ, \&c aliorum, quos fupra rerulinus.
In terminis pramatura electionis facha per debitorem ut 22 non prajudicat fuis credıroribus quoad interufurium, ex celebridoctrina Peraltr fequuta per Molinam, Cancerium, \&-Fontanellam diximus in eodem cap. 15. M. 34. verfic. © 'r ideo ille qui ex dijpofitione, Scc. Et facit text. inleg. cum pater. 79. §. ifilia, ff. deleg.2 a filia (inquit Confultus) pater petier at, us cui vellet ex liberis fuis, predia cam moreretur, reffitueret; uniex liberispradia fideicommif/aria viva donavit; non effa electionem propter incertitudinem fideicommiffi certe donationis videbatiur, Nam in eum definatio dirigipoteff, qui fideicommi/Jum inter ceteros babiturus eff, remota matriseleCione.

Pariter etiam hancpartem notanter dipputat, \&c, per plara fundamenta, atque doctrinas defendit Caldas Pereira de nominat.emphyteut. qua/t. 18. ex num. 9. cum multis fequentibus, ubi firmat, quod fi parer obtinnit emphyteufim pro filis, ut filius, Sc non haredibus, data facultate eligendi poft fuam mortem, fi in vira unum filium eligar, \& nominet abfquereferyatione ufusfructus, fed emphyteufim pleno juretrabendofilio nominato, is tenetupconferreinterufurium, \& fructus ex re emphyreurica a fe perceptos durante vita patris, ad cuius fubftanuam, \& parrumonum eo temporepertinebant, \&<in prajudicium exterornm filiorwin unidare non potsit durante fua vira. Vide eundemPes 24 reiram abundê profequentem, ut fecusifitde ipfare, emphyteutica, quam conferre non tenetur, fedfuctus. interufuriis. Et idem poft Valafcum departitionibuscap. 29. ex: n.97.obfervat Brito delocato in reperit: d, cap. potuit, $\delta$. 3. Mam.g. in fin.

Fulci-

## Labyrinth.Credit. concurr.

Fucitur hecrefolutio, nam is qui recipit emphyteufim cum facultate nominandi poff fuam mortem, licer in nominatione non poffir gravamen, aut onus apponere: quia nominatus nihil rectpit à nominante, fed à domino: tamen fi in vita fua nominavir, \& emphyteufim nominato tradidit, quamretinere poterat toto tempore vita fux, benè tunc poretit ponere nominato gravamen aliquod in nominatione : quia nominans de fuo preftat illud interufurium, \&fructus, quod in vita fua ex emphyteuff percipereporerat. Ita per Cald. Pereira de nominat. d. queff. 18.n.2. \& Antonium Gamam in decif. 70. num. 2. tenet Cardofo in praxiiudicial verb. emphytenfis, num. 47. plures alios Doctores, \& jura ad hocidem adduximus bac 2. p. Cap. 15. ex num. 34. cum /eqq.
Si vero facultas nominandi comperens ex contractualicuifimpliciter conceditur, vel etiam quando fignanter dicitur, ut poffit eligere alium, aut nominare tam in vita $\omega$, quam in morte: quia utroque cafu omne tempus comprehenditfacultas. Hoccafueligens feu nominans femel variare poteft ufque ad mortem, per text. in leg. cum quicertarum, 6. fin. ff. de verbor, obligatio. Si vero hæc facultas prexdiCto modo concepta comperit ex reftamento, vel alia ultima voluntate, tunc fin nominatio fiat per contraCtuin, ftatim quaritur jus irrevocabile nominato, eique fatim acquifitur dominium ex difpofitione teftatoris, quifolum executionem, \& nudum minitterium commifit electori, vei nominatori, argumento text. in leg. unum ex familia, $\varsigma$. fide falcidia, if. de legat. 2. innumerabiles pene DD.pro hac differentia inter contractum, \& ultimam voluntatem congerit Caltil.d. c.80. jub n.18. v. quando verò eligendi, ant nominandi facultas cum feqq.
Quin ver.-deindecum/eqq. addit, quod quando ex contraetuc competit facultas nominandi, deber ad nominationem intervenire contractus acceptatio, \&e traditio, ur fiat 9 irrevocabilis. Prout ex pluribus comprobat. Alias etiamfí interveniat contractus abfque traditione, folum acquiritur nominato jus, \& actio perfonalis, quenon impedit aliam nominationem cum rraditione alteri factam, nifi in prima adfit claufula de nonalienando cum feciali hypotheca, vel 30 p.actum de non revocando. Prout ibi, \&ex num. I9. cum feqq. Ơ num. 44, ubiad longum, quod in nominatione procedit leg. quoties, C. dereivend. ficuti in aliis cateris contraCtibus.
Etinhoc diftinctionis membro procedunt refolutiones D. Valenz.\&e aliorum, quos à principio huius claudavimus, afferentium, habentem facultatem nominandi à rege tam in vita, quam in morte, facta nominatione per contractum cum reitraditione, \& acceptatione, ita ius nominato acquiri in officio, vel redditibusà rege obtentis, ut amplius creditoribus nominantis non teneatur.
3. Sed adhuc in horum DD. affertione fubfiftendum. Nam licet fiat nominatio abfque tamen traditione rei, quamadhuc penes fe retinet nominans; cum ejus dominium non. fit quxfitum nominato exl.traditionib.C.depactis, pariter nec fructus rei cum fequuntur, fed nominantem, tanquam 33 dominum; fractus rei etenim funt dominii acceffiones, $l$. 1. $\sigma_{2}$ 2.C.de pignor.aEE. L. lulianus, 5. fi fructib. If. de attionib. emple. L. ex diver/o. © $l$. in fundo, ff. de rei vendicat.l. fruCtus. ff. de fruetib. ©f litium expenf.Qumplarimos DD. ad id laudavimus fupra hac 2.p.c. 20. ex n. 20. cum feqq.verf.tertio qua quemadmodum, \&cc. Arque ideo interim dum res non
traditur, verè vel fítè in fructibus, \& emolumentis officii creditores debitoris nominantis jus habebunt, \& ad cos
₹ $\begin{aligned} & \text { pertinebunt, } \& \text { ejus concurfum fequentur, non tamen no- } \\ & \text { minati, iuxta doctrinam }\end{aligned}$ minati, iuxta doctrinam, dequa fupraex $n$. 18. verf. quo calu fue variaverit nominans. Ofo. Et huic fundamento reetè conveniunt, qua copiosè congerit Cattillo d. c. 8o. ex n. 19. © n. 40 . paulo ante citatis.
reddendam nominationem acceptatio, licet profit quoad reddendam nominationem irrevocabilem, \&s per confequensadcogendum nominationem ad tradendam rem. actione perfonali, tamen ante traditionem rerum dominium fibinon acquifivit nominatus, fed potiùs penes nöminantem remanet ex vulgaribus, \&rideoad eum tanquam dominum fructus pertinent, \&eper confequens fuis creditoribus, ex jam dictis.
36
Quoad (ecundum hujus c. articulum, quando officium fut natura renuntiabile, \& ad harredes pramifa renuntiatione tranfmimibile, Prout tabellionatus, decurionatus, \& fimilia, hypothecatum fuit creditoribus poffefforis,
prout fieri poffe in Hifpania cum hace officia fint vendibilia, \& tranfuiffibilia quamvis in tranfmiffione affenfus regius requiratur, \&t titulus officiiad favorem fuccefforis expeditur, \&\& reputantur boha pathimonialia, \&c alienantur, prout cxtera bona patrimonialia. Probant Cov. lib. 3. var. cap. 19. n. 4. ơ 6. Gutier. Lib.1.praEt. q. 64. n. 4. ©́ 5. Gom. de Leon. alleg. 100. Valafc. de partit. cap. 13. num. 62. ©ं jeqq. \&c alii quamplures cit. à Nog. alleg. 19. ex num. 46. Avend. decif.c.65.

Si forte officium amiffum fuit, quia renunciatio non fuit 37 facta intra terminum à iureregio affixum ex tot.tit 4. lib.7.recop. vel alio modo amittatur, tunc firex de novo altericoncedat officium in iftum tranfit liberum, \& abfque onere, \& vinculo hypothecx, cai officium fuppofitum erat, cum ipfoiure diffolvatur: quia jus debitoris annihilatum fait, \& penitus extinctum, \& exnatura rei refolutum, \&\& ad regem uti dominum officiorum liberè devolatum abfque, aliquo onere, fed eo modo, quoà primordio conceffit debitori, prout argumento lex veetigalis, ff. de pignoribus, of leg. fipulantem, s. facram. ff. de verb.oblig. \&cex Bald. Aymon. Cravet. Anton. Gabr. \&\& aliis, in rerminis probavit Mieres de maiorat. 3. part. queff. 5. numer. 3. ibi, ex quibus decifum fuit, quod cum quidem vinculum feciffet cuin/dam decurionatus, quod officium pofiea amiffam fuit: qui detur id non renuntiavit in tempore debito, of ideo rex fecit gratiam novam illius officii, quod taleofficium remanJut liberum, ơ non re flitutioni jubiectum, ơ ita obtentum fuis per duas fententias conformes. Sequitur in noftris terminis D. Larea in alleg. fifcal.22.n. 29. qui ex nh.19. plura iura, \&\& doctrinas in comprobationem doctè, \& utiliter cumulat, qui per toram allegationem tractat, quando hypotheca impofita per debitotem fuper redditibus regalibus, hoc eft, Juros, \& illos alteri vendentem refolvatur, vel remaneat.
."Conducir doctrina Baldi in tit. quibus mod. feud. amittat. 40 Sirurfus Îfidelis. Dum tradit creditorem, dum feudum,hypothecreadmifit, debere fibi profpicere, \& cavere rem, qua hyporhecr fubiiciebatur, effe fui natura refolubilem, \& teneri fcire conditionem rei hypothecre fupponitur, \& debuit cautius profpicere naturam rei . \& fibi cavere alio juris remedio, feu indemnitate juxta latè tradita per eundem Bald. in L. fin. 5. Jed quia noftra, C.communnia de legatis, quem referens probar Jo. Garc. de bypot. poff. contr. num. 12. D.Larea ubi proxime num. 28.
Conducunt verba d.l. lex veEtigal. 3 r. ibi Sicut proponeretur vectigal inon foluto, iare fuo dominus ufus effet, etiam pignoris ius evanuiffe, l. ex duob. 6. I. de in diem adieettio c.muper 9 . de donatio. inter. vir. ©́ uxor. ex quibus illam regulam, ut refoluto iure dantis refolvatur jus recipientis, exornantex Bar. Alberic. Salicer. Anton. Gom. Odtavian. Cacheran. Barbof. Tufcho, \& aliis. Valafco, axiomare jutis lit. R. num. 108. arque pignus medio tempore contractum refolvatur poof Barr. Bald. in C. I. S. rur/ /us tit.quib. mod. feud. amitratur, \& Marot. Prepofit. num.I. Tiraquel. de retr. lignagier S.34.8l. 1. n. 10. Franchis dec. 64.n.4. Pinellus in $l$. 1. Cod. de bonis mater. 3.p.num. 72. \& quando refolvitur pignusextincto contradtu, \& acquifitione debitoris ex caufa de praterito neceffaria. Vide D. Larea d.alleg. 22. num. 21 . \& 20 . Giurba decif. 91 .ex num. 9 . 'feqq. \& nos alibi plurimos citavimus, \& prax ciereris, quando, \& quibus cafibus dicatur caufa neceffaria, vel voluntaria, ut extinguatur, vel permaneat hypotheca. Latiffimè profequitur Hermofilla ad l. 67. gl. I. per totam, tit. 5.p. 5.fol. 358. cum feqq. omnino videndus, qui undique cuncta congeffit, tom. 2 .
Et ex eo principio fit, quodemphyteufim de providen- 4 tia pro fe, filiis, \& nepotibus, \& fic non hareditariam ficer poffeffor alienare non poffitex caufa voluntaria in prexjudicium fuccefforum; tamen fi non folverit penfionem, velaliter res in commifum ceciderit: ipfa liberê devolvitur ad dominum directum in praiudicium fuccefforum, quibus hoc cafuex natura rei, \& concractus, cuiab initio acquifitionis hec ineft conditio, proculdabio prajudicat, etenim hæceft alienatio neceffaria inducta à lege, non voluntate polfefforis. Latiffime Brito de locato ad c. porniit, 6. . . ex nus. 15. cum/eqq.fol. 393 . © in 5.3 .ex num. 28. fol. 383 . Sk eriam in prajudicium Ecclefix, quando pralatus ceffavità folutione penfionis, Brito d. 5.4.nmm. 15.ö 16.
Qux doctrina (ut ad tertiuns, \& ultimum articulum htrjnsc. accedamus) non folum procedit; quando officium fuit extinctum, \& amifuim; \& ad Regem devolutum, con-
ceflum,
ceffum fuit alteritertio, fed etiam quando eidem debitori, quiillud ex aliqua caufa amifit, fuir de novo à Principe conceffum, adhuc prior hypotheca fuit refoluta, cum novam fit officium, ex novotitulo, novaque conceffione illud de48 bitor confequatur, ac de novo acquirat, \& cum ad principem femel liberum fuerit devolutum, pariter liberum §. fin.ff.de iure fi/cigh. in l.f ficum §. fin. ff. de furtis, Surd, dec. 51. num. 5. © dec. 163.num... \&c. ubilatius profequitur videndus, fo in quaft. 98. fub num. 62. verf.verum enimvero.
Deinde fi Vaffallus feudum (cujus ad officium valetargumentum, utex Marino Frecia, Boerio, \& Ponte afferit Barbofa locorum commun. \& argumentor, loco 47.num. 4.) quia tale deliCtum commifit, ex quo ipfo jure feudo fit privatus, \& dominus rei hoc delictum remiferit, feudum illud non antiquum, \& paternum, fed novum exiftimatur. Utpoft Andream de Ifernia, Marotum, Prxpofitum, Bald.Federic. Matthæum de Afflictis, Alexand. \&S Sazium probat Scraderus de feudis 2. part. c. 3. num. 43. prout in. iftisnoftris terminis rectè argumentatur D. Larea d. allegat. 22. nam. 3 I.
dieinn ovum feudum, etiam antiqui natura amifisu exnova conceffione eidem Vaffallo facta, etiamt de antiquo feudo fiat concelfio, \&e ei renovetur $c$. I. de eo qui fidem fecit agnato in ufibus fendorum, in ill is verbis. Non abfare illud paltum nifofeudum omnino refutaverit, vel ni/s adhacrefutaverit, ut dominuseum quafi de novo beneficio ins veffiret: tanc enim fecuta invefiturat nova quafa noumm fit
57 fendum, non fuccedit. Ex quo probant DD. quod ob hanc novam inveftituram, \& novam conceffionem, refutatione pracedente, omnia pacta antiqui feudievanefcunt. Ut ex Manento, Rofental. Aretin. Afflict. Millanenfi, \& $\&$ alis probat Armengol. in re/ponf.fond. fect.r. art. 2. namer. 162. ubifatis ad propofitum noltrum fic ait. Et ratio eft, quia tunc non exiftimatur obtinere feudum, ex quo abffulit fe de mediarefutans, ơ dedit locum refuratio in fucceffrone ad eum pertinere; fed potius cenfetur feudum refutatum in manibus regis, ef de novoeidem conceffinm ex quo inveffitus efficitur novus dominas regis, c.I. v. ter.illad videtur, de alienat. foudi. Quiaconfenfusregisviventis, of confirmatio contraltus, © rexconfirmans videtur donare feudum, \&<c. confonat text. in l.pacta conventa 72.ff.de contrahen. emptio. ibi, receffum ipriaricontrailu, \& novaemptiaintervenire videtur. Novum dicitur, quod nunquam fuit, velfur, \& poftea novo jureacquiritur. Prout latiffimè poft plares. DD. \& fingulariumjurium ponderationem eleganter fequitur DD. Lareaubiproxime diEt, allegat.22, ex num. 3 1. cummultis jeqq. \&eidcirco cum fit novam officium poft amiffionem, ommia antiquionera, \& hypothecx per debitorem impofita evanefcunt, \&e in cum liberè tranfit ex novaregis conceffione, ut fatim probavimus.
59 Etquodex qualiber nova officii conceffione dicaturnovum officium, etiamfi antea conceffum officium ad tempus finito tempore prorogetur. Probat exprefsè Bartolus in lege diescautionis, num. 3.ff. de damno infecto, ubi Caftrenfis num. 2. \& Angelus num. 2. Angelus idem in l. fed manente , ff. de pracario, Baldus in t.penult. nu. 2. de excufat.zutor. idem Baldus int. eum qui, 5. 1.num, 2. ff. de iuri dib7.omn. ind. co in l. meminife, per textumibi, namer. 4. If. de officio Proconful. Boerius deci(.284.num. 12 . Natta conf. 75. num. 1. cum/eqq. Petrus Surdus conf. 202, num.9. Gratian. difcept. forenf.tom.4.cap.791. num. I. Ponte de poteftate Proregıstic.
rubric.de poteffate fubffituendiin officiis, Maltrill. de magiftrat.lib. 1.cap. 28. num. 67.cum /eqq.quia femel extincto officioaliud novum cenfeatur conceffum D. Larea d. alleg. 60 num. 30.

Valde eruditè etiam trątat noviffimè Noguerol. allegat. 6r 21. $\sigma$ ex num, 14. ubi adducit diltinctionem Bart. in d.l. dies cautionis num. 3 . de damno infecto, dum illum text. \& d.l. /ed et/zmanente, quando officium prorogatum in eadem perfona fit noví, vel idem, quod fi prorogatio fit poft finitum primum officium erit novum, \&E diverfum officium, cum primumfit finitum per lapfumtermini. Sed fi prorogatio fit 6 durante officio, tunc Bart.fubdiftinguit, quod fi verbes prorogationis funt fimplicia, nempe, prorogamus primum officium tunc primum officium durat. Si vero verba prorogationis funt aptaad novum officium, prout fi dicatur, eligimus eum pro aldis fex menfibus, tunc officium eft no- 6 vum, \& in confirmationem adducit DD. eofdem, quos D. Lareadudum citatus, ex quo ipre Noguer.ad plarima admodum notabilia infert, \& primum num. io. quod fi contractus fiat pro certo tempore limitato, fi illud contrahentes tacitè, vel exprefsè prorogant, nocebit ipfis, \& non fidejufforibus per text. expreflam in leg. item quaritur, s.quo 6 impleto, D. locati, L. 1 cum Hermes C. cod. stit. infinitos DD. refert, © num./eqq. exempla reddit ơ num. 20 .quod prorogatio officii procedir inter officialem, \& eligentem; non.. verorefpectu tertii quifideinffor eft cujus refpectu officti prorogatio nihil operatur; cum per prorogationem fidejufforiobligatio fir extincta ex dd, juribus $\mathcal{F}^{\circ} l$. Labeo, §. he 6 autem, ơ 5 . $\boldsymbol{I}$ per fideinfores, ff. de receptis arbitr. ubi adducit doctrinam Salicet. d. f.qui impleto, dicentis, quod de- 6 cifum in eo 5 . quoad durationem hy pothecariam in revocatione conductionis, proceditrefpectu bonorum conductoris, in quibus durat hypotheca : (ed non fi bono fint aliena, \& obligata ab eorum domino proconductione, in quibus non durar byporheca; nec in ea prorogatio aliquid operatur. Idem tradit Alberic, in di 5. qui implete Caltr, n. 5. Carroc, de locat. par.3. tit. de removationibus conduct. quafl. 22. nam. 3. © 7.p.159.
Et n. 2 1.unum animadverfione dignum afferit Noguerol. 67 quod etiam refpectu ipfius conductoris pralationem in hac tacita, \&e renovata hypotheca ob tacitam reconduetionem inductam non operati ex die primi contractus, fed tantumex die tacitx reconductionis, qua ineft tacitusconfenfus contrahentium, \& perfeverantia in prioti contractu, \& reconducta. Et ideo fi concurrat locator ad mercedis exactionem protemporetacitæreconductionis, \& aliicreditores, qui contraxerunt poft primum contractum locationis, \&c ante tacitam recondactionem, proculdubio ifti pofteriores locatori praferendierunt. Per Cornazana, decij。 177. R ovirum adpragm. de locaso e̛ condnet. num. 4. Barbar. de affifentia praftan.gl. fin, nam. 7o of feqq. Cafar Manent. decij.3. numer.17. facit Marefcot.variar.z.e/ol.h.16.1., 6. 5.di/p. \& mirabiliter defendit Gaito de credit.c. queft. 11, n, 2149. © 2150 . \& iple Noguerol, comprobat $n .22$.

Quod comprobat à contrariofenfu, \& à ratione ceffan- 6 te de hypotheca, qux contrahitur ád fivorem locatoris fuper bonis conductis pro folutione penfionum pro omnibus annuis futuris, pro quibus fait facta obligatio, \& locatio fub unica verborum ftructura, \& conceptione: qux cum unica reputetur, \& fit obligatio pro omnibus annis, locator prafertur pro omnibus decurlis cuiliber creditori poft locationem, \& conductionem contrahenti. Probat Cencius de cenfib. quaft. 118 . ex num. 14 - ubi plarimos alleg.
Prout ex hac ratione prafertur creditor cenfuarius pro forte, \&\& ufuris futuris, quibuslibet creditoribus contrahentibus cum debitore poft cenfus impofitionem, \&cobligationem, anteaquam ufuræ \& redditus nafcerentur , \& debirori inciperent; quia attendıtur uniras obligationis. primordialis, in qua annux preffationes continentur, ex text.capitali inl. Lucius,ff. qui potior. in pign. habeant. quem exactè exornarunt Negufant. de pignorib. s. p.memb. 1. $n$. 10 . (\% 14. Cravet. in l. i. n. 46. If. Folut.matr. Burfat. conf. 103. n, 12, cum feqq.テ் $n, 18$. ஸ~ 21 . Surd.deci) $250, n .16$. Rofental). de fendis c. i. conch, 19,n,1. of eqq. Bartius dec. 108. Maftril. dec. 119. ex. n. 12. cum feqq.p.2. Guido Bon. advoc.29.12.13. ©ீ 14.D. Valenzuela conf. 16.n.31-32.42..' 43:vol.1.Peregc.conf.114. per totum l. 5 . Cattillo decif.17.n.31-32,42. ©f 43-Gratian.tom. 4. c. 73 o. numb. 18. cum /eqq. Fontan, de pactis maptialib. tom. 2. clauf.7.gl.2. p.8.n.76. Gaito de.credis.c.4. q. 1.n. 1176. of eq. Merlino contr. 43. nu. 7, Donat. Anton, de Marnis quotid.

## Labyrinth. Credit. concurr.

refol lib. r.refol. 76, nam. 5.u/que ad g. abundè Gafp. Rodrig. de annsis redditib.lib.3.quafl.7. nam. 7o. Roman. conf. 82. 2n. lib. I. Pafchal. de virib. patrie poteff.2. p.c.7. numer. 47. cum duob. /eqq. Noguer.alleg. 17. num. 20. \& videndus ex ns. 15 . cum multis fequentibus qui multa valde utilia cumulavir, quibus adde Gratian. 1.tom.'difcept. 42, num, 15 . Surd.de alimentis tif.8. priv. 50.num.2. Ponte conf. 34. num. 46. Valenzuela conf. 56. num. 31. Matienz. de contr, tit.22. lib. 11 .num. $3^{2 . c \circ} 33$. © lib. 14.tit.46. numer.9.tom. 2. igitur in reconductione tacita cum novus, \& diverfus à priori dicatur contractus fequitur quod hypotheca, \& pralatio nonà die contractus, fed à die tacitæ reconductionis admittenda erit. Vide alios DD. I.p. c. 24 . ex nu.g1. verf. banc concl. veriffimam, \&xc. Et ipfe Noguerol. d. alleg. 2 I.
Et mum. 26. eruditèafferit, quod fideiuffor officialiscutu termino limitato non tenetur protempore prorogato, nifi ipfis novus confenfus in prorogarione intervenit, etiamfi in prima nominatione dicatur, quod poffit prorogari tempus, ex text.in d.l. Labeo2.9. fin, iuncto princ. ff. receptis arbitr. ubi factum fuit compromiffum procerto tempore, \& cum facultate, quod arbitri illud prorogare, pottiffet dicit §. fin. quod ad hoe ut prorogatio prejudicet fideiufioribus, requiritur eorum confenfus aliter obligari non manebunt. Cujus text. ponderatio admirabiliseffet, fi vera foret, quia aliàs quilibet refponderet contrarium, cum videbatur infitam effe prorogationem in contractu, cuife fubferipferuut fidejuffores. Quem fingularem dicit Paul. Caftrenfis in d.l. dies cautionis, ff. de damno infeczo, $n$. 2.ibi Advertendum tamen, quod in bac prorogatione debent con/entire fideinffores in prima; alias non noceret eis, $f 1$ damnum daretur in rempore prorogato etiam $\sqrt{2}$ a principio fuiffet actum de prorogatione: quia fideinffores non cenfentur fe obligaffe, nifi ad damnum, quod daretur primo tempore. Ca/us eft fingularis fecundum unum intellectum, in l: Labeo, 5. fuper de arbitris ianCto principio illiusleg. \&xc. Idem tenet Decian. con/.72, n. 14. vol.2. Carroc. de locat, tit. de oblig.quaff.6.de fideinffor, num. 3.verf. ampliatur fecundo loconotabiliter, fol. 249 . Fed in meis, fol. 236 . ubi allegat Caftr. \& Tiraq. de retr. conven. 5. 1. gl.7.n. 32. in fin. Ruginel.in pralt. quafl. c. $24 . n$. 2. verf. fexto addo predilla procedere, pag. 72. Guazin. de tregиa ơ pace, par.2.5.3.q. 14.n. 14. *̛ q.28.n.14. Enrigius de fideinfforib.c. 20. 5. 18.n. 8. Pirr.Maurus Aretin. in tract. de fideinfforib.2.p.princip-fecl.5.c.2.n.13.pag.307.in magnis, of in paruis fol. 508 . ex nn.9.cum /eqq. Qui tamen nihil loquitur de facultate prorogandi pofita in eadem fcriptura ,
72 imò potius alibi articulum tangens contrarium exprefsè tenet in 2.p.princip. fect.10.9.33.n.21.f.10. 11 . in parvis, dum dicit, quod fi in prima obligatione fuerit appofitum pactum, \& data in ea facultas de renovando obligationem quod tali cafu fidejuffores non liberantur; cum tunc dicatur unus contractus \& una obligatio, quæ habet jus à prímo contractu \& obligatione, Cov.var.re/.c.16.n.s. lib... Quæ opinio longè, de jure verior eft, at cum latiori examine indigeat, eam accuratius difceptare volui, ut veritas clarius propaletur, prout videre eft t.p.c.34, per totam.
Ex fupradictis infert Nog. allegat, 21 . ex n.16. cum feqq. quodeligens aliquem ad officium adminiftratoris fui per annum, quodrranfacto fi permifit in adminiftratione durare per aliud tempus, cum ei liberum fuiffet, tranfacto annorevocare, fideiuffor non tenetur pro tacita, \& permiffa prorogatione, ut in puncto tenet Decia. con/.72.num. 15. verf.at veroquando, © num. 16. fequitur Crav. cent. 1. cafu 59. ex num. 6. Guaz. de tregua, ơ pace, p.2.9. 3.quaff. 28. num. 8 .

74 Idem tenent Rota Rom. tom, 5. Rote recent. anni 1636. quæ eft decif. I 56 . in ordine, in qua difceptatum fuit, an. fideiuffio facta projuvene tyrone, \& novitio tempore, quo fuit admiffus ad officium Banchi, extendatur ad cafum quo iuvenis fuit admiffus ad officium Capferii crefcente illius induftria ; \& decifum fuit, fideiufforem pro novo officio non teneri, nec ad id fuam obligationem extendi, quia fuit fua obligatio limitara ad exerciria tyronibus apta: \&r ideo non poteft extendi ad officia maiora, de quibus fideiuffor non cogitavir.
Et Donatus Antonin. de Marinist.1.r.refol.136.refolvens, in fidelufforem adminiltrationis cuiufdam officii, quod erat alienum, ciufque dominium ad alium pertinebat, \& domino illius mortuo, officium in alium fuit translatum, qui quidem admifit eundem adminiftratorem, \& permifit adminiftrationis continuationem eius indufria utens in ciuf-
dem officii exercitio, \& fuit refolutum fideiufforem non teneri pro adminiftratis ex tacito, vel expreffo confenfu fuccefforis. Quem Doctorem, \& fuperiorem Rotæ dec.adducir Noguerol. d. allegat. 22, num.39. ©f 40 .

Verum denique advertit ipfe ex num. 18. in declarationem 76 doctrinæ B. \& fequacium, de quibus fuprà ex num. 59.चerf. ef qrod ex qualibet nova officiiconceffione, \&cc. ut procedat ejus diftinctio, quando ipfi officiali prorogatio conceditur durante, vel finiro officii primo tempore; fed quando no- 77 va perfona in officio intervenit; femper in ea novum officium coufideratur, etiamfià principio concedatur duabus perfonis fucceffivè; ex doctrina Bald. \& Saliceti in l. antiquitas, C. de u/ufruct. dicentium, quod quando ufufructus, vel relinquitur Titio pro fua, \&x poft eum filio, vel hæredi, non eft unus ufufructus; fed duo diverfi, unus pro patre, $\$ 2$ alter pro filio, idem dixit Caldas Pereira in tr.de renovat. emphyt. q. 4. num. 15.

Et hoc ipfum in officiis refolvit Marta voto 40.n.3.\& vo- 79 to 106. num. 18. Maftrill, in addit. ad Patr. Gregor. de concef. feudi, p. 3.q. 7. (ub littera B. verf. . ed bic cadit pulchra q. pag. 94. ©̛ 95. idem Maftril. de magiftratib.lib.1.c.28, ex n.16. ஞ্ত 80 n. 23. ufque ad n. 28. Jo. Andreas Georg. in repetit. feudali, c. $54, n .79 . u / q u e$ ad 84 . Et in revocatione emphyteufis novæ perfonæ facta, idem poft Gamam, \&r alios dicit Noguerol. ubi proximè num. $19 . \& 20$.

Quibus quidem cafibus, in quibus confideramus novum 81 officium, \& novam conceffionem officii factam tertix perfonæ, vel etiam eidem proculdubio omnia onera, \& fidejuf fiones, vel hypothecæ antea impofita refolvuntur ; prout hactenus probatum fuit. Non tamen negamus, quod licet officium novum fit liberum ab hypothecis antiquis, adhuc tamen non liberatur ab hypotheca generali, quando officium femel extinctum cidem debitori iterum nova conceffione conferatur à Rege; quialicet fit nova acquifitio ex hactenus abunde confideracis, in eius emolumentis ${ }^{\text {c credi- }}$ tores ius habebunt virture obligationis bonorum, \&r hypothecæ generalis, quæ comprehendir bona futura; \& noviter acquifita ex iuribus vulgaribus.

Denique obfervandum erit, quod quando-hypothecx 8 a fubiiciuntur officia vitalitia, redditus, \&z alia jura donara, \& habita ad vitam debitoris, extinguatur hypotheca, extinCta vita debitoris, ut per text. in l. 1 Statius Florus, §. Cornelio Felici,ff. de iure Fifci; probarunt Felicianus de cen $\int \mathrm{ib}$. lib. 2. c. 4.n. 1 4.Socin, iun. confli. 119. i nam. 15.l.6.2. Petr. Surd. de aliment.tit.9.q.42.n. 5. Ludovic.Mol.de primog. li. 1.c. 12. num, 32. 33. Mintic. de contraClib. lib. I1, tit. 3 I. Hermofilla tom.2.adl.67.gl.I.ex n.17. © (eqq. sit. 5.p. 5.fol. 360. de qua doctrina per varios cafus difcurrentes agimus abunde infra 3.p.cap. penult. I 5 .per totum.
Non tamen pro omnibus fupra friptis refpicientibus of- 83 ficii hyporhecati extinctionem, ac novam Regis conceffionem, five ipfemer officiali privato factam, five etiam alteritertio; unum omitere non licet, quod fecuritarem afferre affolet creditoribus hypothecariis; ut cognita officii hypothecati vacatione, \& extinctione celeriter occurrant regi eiufque confilio Cameræ reprafentantes iura fua, \& hypothecas in ipfo officio à poffefore impofitas, \& humiliter fupplicent, utnova officii conceffio hac fiat qualitate, \& conditione ut obligationes, \& hypothecæ continuetur in novum officii fuccefforem, \&r ifte ad eas teneatur prout \& pradeceffor; in quo folent multoties audiri creditores, \&f fub hac conditione expediri novas conceffiones exclamantibus creditoribus ; ad ea qux in iis terminis afferunt Ponte decif.18. ^ub nu. 18. Molfefius in 2. tom. ad confuetud. Neapolit. p.4. queff. 26. n.7. \& Gaitus de credit.c.4. queft. 12. num.2 18. Et hac tuti fecuritate confequuntur iura fuaa fuc- 8 ceffore conceffionem novam acceptante fub hac conditione, quæ ineft ab initio acquifitionis officii ,\& hi creditores praferuntur re(pectu officii aliis quibuslibet creditoribus novi fuccefforis ante, vel poft officii confequutionemi, \&c acquifitionem contrahentibus cum quibuslibet bypothecis, prout fæpe in difcurfu hujus labyrınthi fcripfimus \&\& fignanter hac 2.p.c.14.ex nu. I15.verfimo, ơ quod pluseff, \&cc. ubi prima doctrinx, \& DD. cumulanter; atque ctiam I. p.c. 12. ex num. 14 . cum /eqq.ver.. nec huic veriffime refolutioni, \&\&c.ơ princ. ex num.2. ubi plurimi laudantur Doctores.

## CAPUT XXVIII.

Nomen debitoris, an per creditorem debitori ipfi (ex diverfa caufa fimul creditori) hypothecari valet.
Et an ipfe debitori in nomine à fe debito, (fibique hypothecato ) aliis omnibus hypothecantis creditoribus praferatur etiamin eodem nomine anteriorem hypothecam habentibus.

$$
S V M A \mathcal{R} \boldsymbol{I}, V \text {. }
$$

Nomen debitoris, ip/idebitori, ex alia caufa creditori poteff hypothecari, num, 1 .
Pignus in re propria non fubfoffit, num. 2.
Altio © paffio in eadem perfona non concurrit, $n .3$.
Nomen creditoris non eff de bonis, nec in bonis, jed de bonis creditaris, num. 4
Creditor qui id guod debet habet byporhecatum, licet contra feip/um agere non poffit, poteft tamen debitum retinere, num.s.
Ac pariter ei competit utilis attio virtute obligationis . пит. 6.
Debitor fimul of creditor, qui obligatum babet quod ipfe. debet, an in eopraferatur aliiscreditoribus anterioribus, num. 7.
Partem afformativam, иtomnibuspreferatur, quiteneant, nam, 8.
Compenfatio admittitur inter partes adinvicem creditores, of debitores, num.9.
Per compenfationem fit Jolutio, num. 10 .
In nomine debitoris bypotheca tantum durat, quantum ipfum nomen, qua extincto, ơ illa extenguicar, num. 11 .
Extincta re pariter extinguit r bypoiheca, num 12.
Nomine debitoris per compenfationemipfo iure extincto, an extinguafur hyporheca, num. 13 .
Compen fationis exceptio impedit prafcriptionem, Greius initio opponitur, num. 14.
Hypotheca fuper cenfu, sau nomine debitoris non impeditredemptionem, ơ fotutionem faciendam domino cenfus, etiam infcio creditori bypot becario, n. 15 .
Et per redemptionem, /eu olutionem extinguitur hypotheca, ibid.
L. nomen quoque, C. que respign.obliz.poff. adducitur contra Cencium, num. 16.
Solutio nominis bypothecati rectie fit creditori hypothecata, infciabypothecario, nififfe debitori inhibuerit, ne fuo folvat creditori, num. 17.
Extincte nomine byporhecato, refolvitur bypotheca, num, 18.

Pralatio propter hyporbecam, hac extintta, non fubffftit, - num. 19.

Debitorem factum etiam creditorem watione compenfationis etiam fine byporhecapraferri in eo quod debet omnibas creditoribus bypothecariis, qui dixerint, n. 20 .
Compenfatio, we operetur folutionem, debet opponi, of factum bominisrequirit, quia nonoperatur ip/ojure regulariter, numer. 21.
Et a die compenfationisoppofite, fonon antea extinguit obligationem, © attionem, num. 22 .
Compenfatio fitipfoiure, quando defectus folutionis poffet afferre damnum debisori, num. 23. © num. 24 .
In nomine eidem debitori imul poffea facto creditori bypothecatononpraferrialiis anterioribuscreditoribus, verius oftenditur, exnum, 25 .
Compenfationon admittituripfoiare, nift ad evirandump penam, vel commi/fum, vel cur/um u/urarum, n. 26 .
Compenfationon admittitar ipfo iure ad evitandum curfum annuorum reddituum ex contr actu licite of a jure approbato, numer. 27.
Compenfatioadmittitur ipfojure, ubidefoctusfolutionis damnum afferret debitori, intelligitur inter debitorem, ơ creditorem $_{2}$ non inpraindicium priornm creditorum. num. 28.er 29 .

Nomen debitoris pluribus hypotbecatam non extinguitar per compenfationem, ef ideofemper durat bypotheca, in qua anteriores praferuntur, n. 30 .

Creditor pofferior apud/e ipfums compen/are non potefin prejudicium anteriorumpotentius ins habentium ad debitum is Sedebitum, num, 31 .
Debitor ex alia cauf a factus fimul creditor utrumque creditums retinet, (uam cau/am /eparatam ab/que confufione, ev compenfatione, num. 32 .
Solvens, quod debet, non prohibetur petere, quod fibiabeodem debetar, num. 33.
Creditorem pofferiorem non poffe apud /eipfum compen/are in praindicium anteriorum, qui teneant, $n .34$.
Compenfandifacultas, procedit inter debitorem, \& creditorem non in prajudicum tertii, n. 35 .
Creditor pofterior rem debitor is subbaffando non poteft compenfare fuиm creditum pro pretio aje oblato in prajudiciums anteriarum, $n, 36$.
Compenf ationon admist itur, ubi neque folutio admittitur, numer. 37.
Fittionon operatur plu/quam veritas, $n \cdot 38$.
Solutiopoferiorinon fit in praindicium anterioris creditoris, num. 39.
Fictio non operatur in ca/u fictoplufquam veritas in cafu vero, n. 40 ,
Compenfatia eff ficta folutio , n. 41 .
Fiftio non admittitur in prajudicium tertii, n. 42 .
Fictam olutionem per compenfationem inducil lex ex equitate, 1 , 43 .
Equitatem nunquam lex admitrit in prajudicium tertii, nam. 44.

Jure creditoris anterioris per factum debitoris detrabi non poteff, $n, 45$.
Hypotheca /uper nomine debitoris /emper durat, durante nomine, of non extincto, $n .46$.
Pralatiacreditorum ceffat quoad omvesextincta re ant nomine hypotbecato, $n .47$.
Compenfatiaoppofitaper debitorem fimul creditorem prorfus excluditur inpreindicium anteriorum, num, 48 .
Cenfus bypothecatus per redemptionem creditori factam extinguitur, 2 ( fimiliter bypothect, quaerar gravatus, num. 49.

Faculcas recipiendi cenfus redemptionem reminet penes debitorem cen/um aliis bypothecandi, $n i f \frac{1}{2}$ in tr is cafibies, num. 50.
Solutionem per compenfationem non admittit lex in damnum creditorum anteriorum, n. 5 .
Compenfationisexceptionem, qui habet tutus eff i prefcriptione, 52.
Prafcriptioin negligentia alterias fundatur, qua ceffante prafcriptio ceffat, n. 53 .
Preforiptio contraprincipalem debitorem non obffat tertiocreditori in hypotheca, $n .54$.

ARduaet quxttio hxe, \& ideo ex fubtilioribus juris. I principiis refolutio ejus defumenda erit, quain (ut clarior reddatur) ad partes di(putabinus. Eo prius firmo fundamento fuppofito, poffe, nempe, nomen debitoris ipfemet debitori per creditorem hyporhecari. Finge, creditormeus proaliqua fumma, feuquantitate conftituit fe debitorem meum mibi ex diverfa alia caufa (ita utego fim debitortuiexuca caufa; \& tu ex alia diverfa pro certa quantitate meus fis debitor. Et uterque noftrum ad invicem creditor fit, \& debitor.) Tu, qui prapofterè conflitutus fuiftidebitor meus,pro fumma inihi debita obligaftionnia bona tua, iura, \& actiones; proculdubio in hac obligatione generali, five etiam fpeciali venit, \& iikcluditur nomen illud, quod tibi ego debebaum; hanc conclufionem veriffimam profirentur Negufantius de pignorib. 3. Membr. 2. part. ex numer. 21, 22. © (equentib. Gaito de credit. cap. 4. quaff. 7. ex. namer. 328. ©ै. Jequentibus \& inferius ex num. 352 . cum feqq. Vincent, de Franchis decif.53.n.5:

Quiquidem duo, feilicet Negufantius, so Gaito re- 2 moventobftacula, quæhuic verx doctrinx opponebatur. Primum, quod in re propria pignus confittere nod poteft, ad rext. in l.neque pignus, ff.dereg. imr. Secundam, quod actio, \&x paffio in cadem perfona confiftere non poteft, atque ideo idem debitor, \&e creditor contra fe ipfum, agerenon valet.

Ad primum refpondetur, quod nomen hoc obligatum, \&z hypothecatam noneft debitoris, fed creditoris hypothecantis, nec in bonisdebitotis eft, imo ejùs parrimo-
niam extenuat ; fed efi in bonis creditoris, cuil deberur, juxta text. in leg.poffiquam; 5 . idem tamen, ff. de ufufruct.earum rerum, que u/u confum, prout mirabiliter confiderant, \& refpondent poft alios Negufant. \& Gaito locis cit. é per l.bonorum, s. in bonis, ff. de verb. Jignific. notant Aretinus in conf. 147. Caffanus in confuetud. Burgund. rubric.6. 5. 6. verb. par inventare, num. 3. Jacob. Cancer. var. refol. lib. c. 2. num, 41. D. Valenzuela in conf. 156.exnam. 56. Alexand. conf. 12. n.2. \& Efcobar de ratiociniis, $c .32, n, 17$. quos citavimus fuprà I.p.c.24. ex n.122. verf.procuius fundamenti comprobatione, óc.

Ad fecundum fubtiliter refpondent, quia fi debitor, \& creditor contra feipfum pro nomine hypothecato non valet agere; poteft tamen excipere, \& nomen illud quod aliàs debebat, retinere ad text. in l.creditor, la 2. in princip. ff.qui potiores, in piz. hab. ita poft Bartol.Salicet. \& alios latè̀ probat Negulantius, ubi fuprà $n .24$. fequutus per Gaitum d.q.7.n.332.333.334.itaque in nomine, quodego debeo, poffum habere hypothecam, cujus virtute habeo retentionem, prout ex Corneo, Socinio, \& Negufant.comprobat etiam Sigifmund. Scaccia in tract. de commerciis, s.2.gl.5. nk. 422 . of n.423. qui etiam n.41 8. firmat, mihi comperere utilem actionem virtute obligationis, fequitur Gaito d.cap. 4 quafito 7. n.352.353. of 354 .
7 Hoc fuppofito, deveniamus ad fecundam noftri cap.partem, qux longè difficilior eft; an fcilicet ( eodem themate retento ) in nomine, quod ego debeo tibi, \& tu exalia caufa factus es meus debitor fub obligatione bonorum generali , vel fpeciali illius debiti; an ergo in eo praferendus fim omnibus tuis creditoribus hypothecariis, quantumcumque anterioribus me.

Etpartemaffirmativam pro pralatione nervosè tuetur Sigifmund. Scacc.intr. de commerciis, 5.2.gl.5. ex num. 424 . cams eqq. ubi dicit, quod quando ego tibidebeo centum, \&亡 poftea tu factus es debitor meus' pro certa quantitate ; pro qua mihi obligaftiomnia bona tua, jura, \&\& actiones, quod non folum nomen, quod tibi debeo, erit mihi ipfi obligarum, fedetiam ego, in eo potior ero omnibus tuis creditoribus, quantumvis anterioribus,\&\& hypothecariis. Scacciam referens fequitur Joan. Domini. Gaito de credit. c. 4, quafito 7.0゚ n. $355 . c u m \mathrm{meqq}$.

9 Eounico moventur fundamento; quoniam contracto interme, \&rtehinc, inde debita fit inter nos compenfatio ipfo jure fine minifterio hominis, ad text. in l.4. \& l.f a ambo, If.de compenfat. L. Sicouftat. C.eod.tit. S.in bona fidei. inftitut. de 10 attionib. Et per compenfationem fit folutio, per text. in $l$. folutionis, ff. de folutionib. L. Iulianus ait, ff. de condit. of demon/tr.l. /i debitor, ff. qui potior. in pig. habeantur; quare per compenfationem mihi ipfi folvi creditori, \& extinctum fuit creditum, quod tibi debebam ; \& per confequens hypotheca anterior, quam tui creditores in credito habebant, prorfus refolvitur.
Hoc fundamentum altius extolles, \&c clarius percipies, ii confideres, quod finomen debitoris creditor fuis creditoribus hypothecavit, tantum durat hyporheca, quantum ipfum nomen, \& quatenus vivit obligatio primi debitoris dumtaxat, itaut per folutionem nomen, \& obligatio extinzuatur, \& per confequens hypotheca fuper eo impofita adlatè tradita infrà 3.p.c.1.ex num. 128 . verf. (led his minime
12 refrazantib. \&cc. Nam extinctare, pariter extinguitur hypotheca juxta fingulares dodtrinas, c.aut. 27. ex nu. $36 . c u m$
13 multisfeqq.ver. . quoad /ecundum bujus c. articulum. \&c. Sed fic eft, quod eo ipfo quod primus debitor fuo creditori quantitatem aliquam mutuavit ex alia diverfa caufa, ita ut fimul effectus fuit debitor, \& creditor, ftatim compenfatione mediante ei folviffe intelligitur, \& fua extincta fuit obligatio, atque creditum, fuper quo creditores primi creditoris hypothecam habebant, fuit refolutum ; ergo creditores nullam pralationem pratendere poffant in credito fibi hypothecato, cum eoram hypotheca petierit, \& fimul cum credito femel extincto per folutionem, refoluta fuerit.
Comprobatur ex fimili effectu, quem tacitè operatur compenfatio, fiquidem exceptio compenfationis impodit initium prafcriptionis; etenim fi ego fum debitor tups, \&\% rup poftmodum factus es debitor meus : ego non poflum adverfus te praferibere : nam exceptio compenfationis quam tu potes contra me opponere ; impedit prafcriptionem; latiffimè \& eleganter pro utraque parte dif-
purans, \&s. plures allegans tractar Io. Guticrr.
confir. 3. part. cap.1. ex num. 2 I. cum multis seqq. Ant. Gom.r: tom. var.c. 11 i. n.20. Covar.poft.c.25.n.4. quos, \& alios allegat Gutier. loc.cit.
Roboratur difcurfusilte; quoniam debitor, qui nomen IS debitoris, vel cenfum fibidebitüm, fuo hypothecavit creditori; poreft juftè admittere cenfus redemptionem, \& nominis folutionem, eique à fuo debitore rectè fic folutio, \& liberatur, etiam infcio, \& non citaro creditore habente in nomine, aut cenfu hypothecam, que ob talem folutionem extinguitur, \& evanefcit; latiffimè poft alios probat Garp. Rodrig. de amuis redditib. Lib.I.q.18.num.53.Io.Garzia intr. de hypotheca poff contr. a n.13. u/que ad num. 2 I . qui 16 plura cumulant, licet \& perperam contrarium defendere conetur Ludov. Cenc. in tr. de cenfib.q.72. a num. 6. contra quem eft text, expreffus in $l$. nomen quoque, Cod. qua re. pign. oblig.pofunt, cujus funt verba . Nomen quoque debitorispignorari, é generaliter, ơ pecialiter poffe, jampridem placuit : quare $/ \mathbb{I}$ debitoris fatis non fecerit, cui tu credidifti, ille, cujus nomen tibi pignor i datum ef, nif iei, cui debuit, Jolvit, nondum certior i te de obligatione tua factus, utilibus attionibus Jatis tibi facere u/que ad id, quod tribi deberi a creditore ejus probaveris compellitur, quatenus tamen ip/e debet, ubi Bart. Bald. \&\& cateri DD. communiter.
Qux doctrina rectè procedit nifí creditor, cui nomen 17 debitoris fuit hypothecatum inhibuerit debitori, ne folvat fuo creditori; prout limitant, text. Rodrig. \& Ioan. Garzia locis proximè citatis. Et abundè per Gratianum omninò videndum tom. 4. difceptat. 636. Gutier. prątic. lib. 1. quaft.81. i num, 10 . u/que ad 16 . Surdum decif.265. © in decif.60. idem Gratian. lib.3. cap. 485 . ex num. 5.cum feqq. plane plurimos referens videndus Cattillo contr.tom.4.c. 59. ex n.40. © /eqq.
Ergo de primo ad ultimum fatendum erit, quod debi- 18 tor, qui poftea fimul effectus fuit creditor fui creditoris pró fecuritate obligantis omnia bonafua, jura, \&\& actiones, fub qua obligatone includitur nomen illud, quod antea debeat ; praferri debet omnibus creditoribus, etiam anterioribus, \& hypothecartis, qui per compenfationem ipfo jure factam eo ipfo, quod debitor nominis hypothecati effectus fuit creditor; fuam hyporhecam in nomine ipfo amiferunt, extincto per fictam folutionem nomine. Quia qualitas non poteft effe fine fubjecto, \& fic nec pralatio abfque hypotheca femel fublata, \& refolata, prior enim nominis debitor apud feipfum compenfavit, \&\& fibi ipfi folvit, ejufque creditor ex mutuo recepto obligationem laceravit.
Eterit advertendum prafatos Doetores, nempe Scaccia de commerciis d. $6.2 . g$ loff. 5 . ex num. 422 .cum multis fequentib. \& Gaito de creditor. d. c. 4.quaft. 7.ex num. 35 5. admittunt fuam refolutionem, eriamfi prior debitor, qui poftea fimul fuit effectus creditor fui creditoris ; non habeat hypothecam in bonis fui creditoris: nam adhuc excludere, afferunt, creditores anteriores hypothecarios, cum per compenfationem fubfequutam (qua loco folutionis habetur, ut diximus) corum hypotheca refolvatur extincto credito, quo fuppofito prior debitor poftea fimul factus creditor non eger hypotheca ad pralationem, \& exclufionem omnium quorumlibet creditorum quí excludunturà nomine debitoris, non tam ex jure debitoris primi, quàm ex defectu fui.
Et infuper praffati duo Doctores, Scaccia num. 432. ©o' 21 fequentibus, \& Gaito nu. 358. ut fecurior reddatur fua opinio, non obftare afferunt, que Doetores communiter affirmant, nempe compenfationem, ut folutionem operetur, nihilominus facto hominis indigere eamque non admitti, fi de ea non opponatur, \& excipiatur per compenfare volentem, Mantica de contraltib.1. tom.lib. I1.tit.8. n.23.\&8 ex aliis Gaito decredit. cap-4, quaff.8.ex num. 1015 . Tindarus de compenfat.art.6. Gafpar. Rodrig. de annuis redditib. lib.2. quaff.18. num, i. latiffimè difputar, \&\& fic veriorem réolvit Caftillo controver/. tom. 4. cap.40. ex num.ri.- © feqq. quiinnumerabiles alios allegat, \& elt text. in leg. fin. Cod.de compen/at.\&\& extunc extinguit actionem, \& obligationem à die, quo compenfario fuit oppofita, \& non antea, Surdus d.117. n.5. Graffis in traCtat. de exception. except. 16.n.12. \& cateri etiam Doctores relati probant, qui Graffis ampliffimè ex n. 35. plurimis relatis probant compenfationem requirere factum hominis, \&e nihil operari, nifi pofquam de ea exprefsè opponatur.
Cui difficultati refpondent compenfationem in hoc 23 cafu non effe de illis, qux facto hominis indiget, cum(fif non admitteretur) compenfans pateretur damnum, guo cafu
quoties defectus foiltionis poffitafferre prajudicium, vel
damnum debitori, ipfo jure fitcompenfatio abfaue facto hominis, ut ex pluribus comprobat Gafpar. Rodrig.dif. qu.18. num. 3.cumfeqq. \& eodem lib.2. qu.19. ex nam. 2. of num. I. Caltillo d.cap. 40. ex n. I2. cum/eqq. ubi latè procedit Graffis de exception. excep.16. ex nu. 36. (quem neenon Caftillun citatum confule protota compenfationis materia) fed ficelt, quod in noftro cafu, fi compenfatio non. admitteretur ipfo jure, \& ante oppofitionem adextinguendam obligationem, \& nomen debitoris; fuper quo aliicreditores anteriorem habent hypothecam; maximum damnum fequererur priori debitori, quo potiores eo fierentia ipfonomine, eumque excluderentprorfus. Ergo ne hoc damnum patiatur, compenfatio, \&c per confequens prelatio ei concedenda eritipfojure, \& ante oppofitionem.
Quibustamen, \& aliis minimè refragantibus contra,
25. Scacciam, \& Gaitum firmiter affeverandum erit, imò priores creditores, hypothecarios praferendos effe in. nomine debitoris eidem debitori, poftmodum fimul creditorifacto, hypothecato, nulla eis obftante compenfatione racita, \& vel expreffa, etfialiàs ipfo jure fieri debeat, five demum oppofita exceptione, cum adhuc priorum, \& anteriorum hypotheca nihilominus perduret, in quorum prajudicium, nec nomen, feu obligatio extinguitur, \&s nee per confequens hypotheca diffolvitur.
26 Hec folutio (maltorum authotitare exornanda) unico, \&invincibilinititur fundamento. Nami licet verum fit, regulam fuprapofitam $n u .2$ 1. verf/ic. © infuper prafati duo Doctores, ơc. Nempe compenfationem non fieri ipfo jure, ufquequò de ea opponatur : illam pati fallentiam $\leftrightharpoons$, quando defectus folutionis damnum affert debitori, urputa ad evitandam penam conventionalem, aut evitandum commiffum, vel ad impediendum curfum ufurarum, feu intereffe. Prout teftantur DD. omnes fuperius citati num. 23. verfoc. eui diffcultatirefpondent of c. (Secus ad evicanto, \& approbato prout videre eft ampliffimè per Gafpar. Redrig. de annuis redditib. lib.2.qu. 18 per toram, maximè num.9.cum feqq. quem fequitur Caltillo controverf. tom. 4 cap.40. numer. 115 . \& ex Navarro Bocac. Molina, Rebell. Feliciano, \& Gafpar. Rodriguez fequirur Ludovic. Cencius de cenfibus, $q 4.88$. Jubr, 6 , ex verfic. hins autem fruitus cum feqq. © verf, tunc autom oxtinguitar cenfus per viams compenfationis, ơc.) Qua quidem limitatione ductifuere, feu potius deceptiScaccia, \& Gaitus fublimitationis immemores.
dumeaxat inter ip ors, quod pradicta limitatio procedit dumeaxat inter ip fos debitorem, \& creditorem ; non tamen refpectur tertiicreditoris anterioris habentis jus, \&c hypothecam in ipfo nomine debitoris cujus prajudicium comparatione ad damnum debitoris compenfare volentis, potentius illudeft, \& pralativè attenditur ad impediendam compenfationem, fic eleganter fublimitat Gafpar. Rodrig. de annuis redditib.lib.2. q. 19.num.2. In haxc. Compenfatio fit ip/ojure ad impediendum curfum u/urarum, ©f ad vitandum commiffionem pene, leg. ©ocon/fat, l. atiam Cod.de Compenfar. l. cum aleer, cum l. feu, ff.eodem tit. l. ejus, C. de folutionibusglof. \& DoCtores in l. हु conftat (f) (uti diximus Supra in quaffione pracedenti) generaliter compen $\int$ atio fit ipfo jure, ubicumque defectus folationispoffec afferre damnum, vel ${ }^{29}$ prajudicium debitori: hoc tamen (fublimitat iple) verum eff interipfum debitorem, 6 creditorem recipracum: ( (ecus $\sqrt[f]{5} 5$ alius creditor antiquior potius jus habens, quam volens compenfare; quia in cjusprajudicium non fit compenfatio, wteft deci]. Neapolit.V incent. de Franchis 35 . m. 10 . ubi dicit contra naturam fictionis effe, quodfictio operetur in tertii prajudicium, Idem decij. Genuenfis $190 . n$. I6. \&zc. Hactenus, Rodriguez. tur compenfatio in prajudicium creditorum anteriorum nomen ipfum omnibus hypothecatum perdurat, cum. non extinguatur per fictam compenfationis folutionem, \&per confequens omnium creditorum hypotheca fubfiftit, ad quam ficoncurrant, is eft praferendus creditor, qui potius, \& anterius jus habeat ad totum tii. If. © C. qui Potion. in pignor, habeant.
Non enimimeditor pofterior apud fe ipfum compenfare poteft, nec retinere nomen, quod antea debebar credito ri fuo in damnum, \& prajudicium aliorum creditorum
anterius, \& potentius femel jam quafitum jus habentium ad illud nomen exigendum; quoniam hac via creditor poIterior pralarionem haberer in bonis debitoris communis contra notiffimas juris regulas, \&e principia, quippe nomenillud debitoris pracedens in bonis eft creditoris, \& ficdebitoris communis, non in bonis ejus, qui illud folvere debebat, praut ex multis probavimus fuperius ad principium hujus cap. nu-4, ideoque quando creditor (aliàs debitor communis) fimul poftmodum efficitur creditori fuidebitoris ex alia caufa diverfa, feparata, habentis alios creditores anteriores fe , utrumque \& creditum retinet fuam caufam feparatam, abfque ulla confufione, aut compenfatione, text, eft fingularis in l. qui invicems 3. ff. de corsditione indeb. Qui invicems (Inquit Confultus) creditor ip $\sqrt{e}$, qui debitor eff, in caf ibus, in quibus compenfatiolocam non babet, $\sqrt[f]{1}$ folvit, non babet conditionom veluti indebiti foluti, fed fuicrediti repetitionems. Probat etiam text, in leg. $\sqrt{c}$ cum dos, rerum amotar, ubi qui refolvit quod debet, non probibetur petere quod fibi debetur, Borcholt. de compenfar. cap. 3. numer. 13. Joan. Baptifta Colta de retrotraftione caf. 4 . cap.9. num.6. Eridcirco creditores anteriores merito praferuntur in illo nomine debitoris quod in bonis debitoris communis erat tempore fuarum obligationum cum. hypotheca, text, eft optimus in d.l. focum das, ff raruma amotarum.
Ethancrefolutionem, quod debitor reciprocus nonpoteft apud feipfum compenfare, nec retinere creditum, quod debebat in prajudicium anteriorum creditorum. hypothecam habentium (qui proculdubio in co ei debent præferri) ultra Franchum Rodrig, \&\& decifion, Genuenf. fupra citato multi alii communiter tenuerunt Salicet. \&s modeni inleg. ©́quidem, ff. de tranf. Angelus comf. $259 . n u$. 1. ad fin. Jacob. Cancer, variarum refolus.par. 2, cap. 6, nu. 38. Larata conf. 39. nu. 1 I of 12. Vincentius Anna allegat. 8o. nu.8. Cyriacus tom.2. controverf. 224. nn. 3. Noguerol. allegat.11. na. 139.06 num. pracedent. Idem tenet Pellica in confuetad. Averf.c.6.n.166. Thorus in compendia decif.verb. compenfatio, Aloyf. Riccius in addit. add. Franch. decif. $53_{-}^{*}$ in princip. \& codem Vincent. de Franch. dumtaxat citato. Idem renet Caftillo controver fiar, tom, 4, c.40, c. 117, of feqquos omnes congeffimus, \&e fequuti fuimus fuperius hac 2.p.cap.3. ex num. 3 I. of feqq.ver/.deinde vama hac pofferiaris creditoris pralatio, ofre. Quibus adde Magoniam in Rota Lucenfi decif.r-num. 25 , \& non obfcure Cumanum conf. 172 . Joan. Baptift. Coftam in tract. de retrotraltione caf.5.c.9.nu.12. Bellonus dec.190. num.19. Cardinal. Atbanus quem refert, \& fequitur Afinius de execution. 6.7. cap. 65. Seff. de inhibitianibus c.5. 6.7. num.8.10.11. licet contrarium tenuerit Carleval, de judiciis tom, 2.lib.1. tit. 3 .cap. 37 . Secutus Scacciam Gaitum, \&calios, ea motus ratione, ex facultare compenfandi conceffa debirori ajure? , quam debilem effe faperius oftendimus num. 28 . verf.nams re/pondetur quad pradilla limitatio, ớ. Ut eadem facultas procedat inter debitorem, \&\& creditorem dumeaxat, fecus. in prajudicium tertii, \&olicet profua opinione Carleval. ip pe adducat Flamin. Cartar. doc.62. fallitur, quia nihil tractatde hoc puncto, allegate etiam Dianamrefal.moral. p.3. tract. 5.xefol.10. © in addit. ad I.2. © 3.p.refolut.8. qui quidem in refol.ro. loquitur in foro poli, \& contrarium exprefsè tenet in foro fori, qui iterum in addit. verb. compenfare exprefsè iterum tenet quod in prajudicium tertii creditoris anteriorem hyporhecam babeutis non admittatur compenfatio hxc etiam in foro confcientix, of in d.c.3. ex n. 35 . ad litteram relatum invenies fingularem Rotze decifionem mirabiliter loquentem in propofito, \& per totum cap. non otiosè difputatam novam, atque celebrem 36 quaftionem, an crediror pofterior rem debitoris communis fubhafta tamita poffit eam licitare, Scemere, ut pro pretio oblato compenfare admittatur creditum furm in prajudiciam caterorum creditorum anteriorum. Ubiex plutimis fundamentis negativè refolvimus, ad quar teremittimus.
Deinde comprobatur hæec pars, nam compenfationon admittitur, ubi non admittitur folutio. Bellapertic.\&\& Bald. num. 12 , verf.fed hodie dubitatur in fin. Codi de compenfat. Petr. Surd confil.246. num. ra. Imola inl. r. nump.g.ad medium, verfic. © quod disi ide compenfat. ff. de folutionibus, Laderch. conf: 164, num. Io, Gratianus di/ceptat. © 5 .n. 46. © 47. Ludovic. Cencius de cenfibus, quaft.88, fub num. 6 . verjic. bic autem fructus fuijfe debiros, ơc. Ne fictio opere- 38

Gg
tur;
rur; pluqquan veritas, Ut confiderant DD. ipfis fedfolutio non potelt fieri in bonis debitoris communis creditori pofteriori in prajudicium creditorum anteriorum, , 39 ut abundè tradidimus /uprá 1. part. cap. 10. per totum, maximè ex num.41. cum multis feqq. verfic. quod primum illud firmiter affeverandum, ofc. infrà 3.part.cap.8. per 40 totum. Et fæpè diximus in hoctractar. Ergo nec admittenda compenfatio in corum damnum: maximè cum fit fiCta folurio, quia fictionon poreft operari in cafu fictoplus, quàmveritas in cafuvero, exjuribus, \& axiomate vulgaribus.
Et quia compenfatio eft ficta folurio, l. fi peculuum, ff. de fatu hominum, ex pluribus Surd, conf.142.n.12. © conf. 82.n.4.7.t. Tiraquell. retraCE. lignag. 5.3.glof.2.n,6. Graffis except.16. n. 10 . fed fietio non admittitur in prajudicium. terti, leg. fipulatio de dote, ff. de jure dotium gloff. in c.quia noffra, de privilegiis, Gatierrez degabellisq, 88.num, 22. quam plutimos Doctores refert Mantica de contractibus lik.15: itit.6.mam. 15 . © $16, \&$ in terminis noftris fic argumentatur Vincent. de Franchis decif. 53 . num10.Gafpar. Rodrig. de redditibus lib.2.q.19. num.2. ergo compenfatio apud fépfumadmittendanon erit in prajudicium anteriorum creditorum.
Etinfuper, quia predictam fictam folutionem inducir lex ex æquitate, in l.rem i8.ff. de compenfat. l.inter tutores 36.ff. de adminiftr. Lutor. Donel. lib. 16 . comment, c. 15. Gra-
 528. num.is. Anton. Ripol, variar, refol. cap, wlt. num, 148. 44 aquitatem autem nunquam lex admittere affolet in prajudicium tertii, quamplarimos Doctores in comprobationemadduximus fupràbac 2.p.cap.24.ex n.24. Ó Jeqq. verf. quoniam bec altio fubfidiario, e̛c. Et in ver jic. buc refolutia Hermofilla, \&ee,
Ex quibus manifeftè deftruitur vanum fundamentum Scaccix \& Gaiti, quo lapfi admiferunt pralationem, \& pertineremiferèaffirmarunt, primo nominis debitori in ipfo poftmodum facto creditori fui creditoris, eo quod per compenfationem (quam ipfi perperam fieri poffe cogitarunt) fuit extinctum nomen, sx per confequens hypotheca priorum, \& anteriorum creditorum, necnon. primumillum debitorem, \& creditorem adinvicem effe praferendum, five per viam retentionis, five per fuam hypothecam, cui facile refponderur, quod cum penitus denegerur compenfatio in prajudicium tertii, \& anteriorum creditorum, qui jus hypothecæ quafitum jam habebant anterius in illo nomine debitoris, tunc exiftente in. bonis communis debitoris, ei per factum debitoris, nec creditorireciproci detrahi non poteft, prout pro hac parte probavimus. Et ideo adhuc femper creditum, \& nomenipfum vivit, \& per confequens hypotheca, qua duratdurante nomine, \& eo nondum extincto. Ad late tradita, \&s confiderata fuperius ex. nu. 9 . cum /eq. ver/. counico meventur fundamento, \&cc. Idcirco adid omne concurrentibus creditoribus omnibus, is praferendus eft, qui anterioremhypothecam habuerit. Juxta notiffimas juris regulas, compenfatione qualibet fublata. Sed adhuc dieto cafu, per cofdem Doctores, Gaitum nempè, \&Scacciam, fuppofito, ut admittatur compenfatio, quomodo poffibile ett, corum refolutio, attribuens pralationemindebito, \&cretentionem fecundo creditori. Quoniam fi creditum per compenfationem extinctum eft, utipfif fupponunt, quomodo poffibile erit, ut detur pralatio in re hyporhecata:quę femel extincta per folutionem fiotam reperitur. Hac enim extinctio hypothecx operatur pracisè tam répectu anteriorum creditorum, quam poIterioris,quinominis debitor erat. Et fic concurfus ad rem, ouænon eft rerum natura, nee per confequens pralatio dari potef: cumnon entis nullx fint qualitates, \& ex nihilo nibil fit. Ergo corum Doctorum difceptatio fecundum feipfos inanis, \&e inutilis redditur, \& multo magis reprobata compenfatione in prajudicium anteriorum creditorum, qui faciunt, ut quodibet creditum reciprocum per fefubfiftat, \& ad invicem uterque debitor feparatim teneatur alterutri feclufa compenfarione', etiam oppofita per alterum; quia foret fibiipfi pofteriori creditori folvere, antequam prior creditor dimittatur, \& folvatur contra omnes juris regulas princ. Utdiximas hactenus.
48 Quo fundamento fatisfit omnibus procontraria parte confideratis, quax ceffant, ratione compenfationis ceffante, quam merito in prajudicium tertii excludunt tor Docto-
res, qui prorfus communiter prefervtht in hoc nomine debitoris pralationem anteriorum creditorum concutrentium ad bona communis debitoris, in quibus nomen. hoc, compenfatione penitus exclufa, vivum reperitur . Quos DD. fi per legiffent Scaccia, \& Gaitus, nonita temerè contra communem refponderent.
Et fignanter non obftat: quod ex nu. I I . cum feqq. verfic. bocfundamentum altins extolle, ơc. In contrarıum diximus, nomen, fcilicet debitoris, feu cenfum datum in. hypothecam creditoribus per folutionem, aut redemptionem factam debitoris extingui, \& fimiliter hypothecam, quæ doctrina veriffima eft, nihil tamen detrahit noftra refolutionieft communi DD. deductr, \& fundatæ. Quoniam in eo cafu folutio, \& vera extinctio crediti omnijurepermittitur debitori nominis, \& tunc nihil mirum fuos juris naturales effectus refolutionis retinere, \& operari folutionem, atqueredemptionem, quas creditores impedirenon poffunt. Quia jus, \& falcus recipiendi folutionem remaneat penes ipfum debitorem, demptis tribus cafibus, de quibus alibi latè diximus 1, par.c.27. ex num.46.crm feq.verfic.trailtandum de cedente, © ceffionario, or.

At in noftro cafu per compenfationem folutio prohibe- 57 tur, arque nihil mirum, ut pariter effectus diffolvendx hypothecx impediatur. Prout fimiliter in codem cafu, de quo in argumento idem determinatum videmus, quando impeditur folutio, \&e redemptio in prajudiciumereditoris hypothecatii, nempe quando ifte inhibuit debitori nominis, vel cenfus, ne folvat fuo creditori, vel redimat eo non citato, ac nominato. Ut probant DD. omnes co in argumento laudati, \& hoc cafu facta folutio aut redemptio abfque creditoris hypothecarii monitione, ejus juri, \& hypothece nibil detrahitur, quia tunc prohibetur folutio, \& redemptio in prajudicium anterioris hypothecx. Ee fic nec debitum extinguitur, nee per confequens bypotheca evanefcit, ex Dottoribus omnibus ibidem allegatis, qui hanc fimul doAtuan, \& limitationem ad regulam comprobant videndi.

Nec denique obftat, quod in contrarium diximus $\int u-52$ pranu, I4, verfic. comprobatur ex/imiliơ $c$. Exceptionem . compenfationis impedire praicriptionem, eadem namque doctrina nihil detrahit noftre refolutioni, nec ex ea aliquid infertur contra cam. Tum quia intrinfecè fupponit compenfationem non extinguere obligationem ipfo jure, \& ante ejus oppofitionem: nam fi extingueret, nullum jus aut obligatio manfiffer, qux poffit prafcribi per debitorem. Tum quia debitor, qui tutus eft exceptione compenfationis adverfus fuum credirorem, quem aliàs in alia fumma tenet obligatum, non poteft dici negligens 53 in petendo, \&rideo ceflat caufa prafcribendi, cum praferiptio in negligentia creditorum fundetur, quia ceffau- 54 te, \& prafcriptio ceffat, \&\& tandem, quia doctrina procedit inter debitorem, \& creditores \& non in prajudicium alterius tertiicreditoris habentis hypothecam in nomine debitoris fui, \&e prafcriptio contra iftum nihil derrahit juri hypothecz creditoris, ad jura, \& DD. infrid $3 \cdot p \cdot 6.13$.n.45. verf: idem ditimus in ujucapione, ©́c.

## C A P U T XXIX.

Creditor cenfuarius cum pacto ne valeat redemptio, nifi ipfam per bimeftre pracedat monitio, an graduari valeat, ficitra terminum capitalis fors cum decurfis, necnon decurrendis per illud bimeftre ei obtulit, ac depofuit debitor, inde inftans in concurfuà fe peracto, pro cenfus extinctione, ac legitimo depofito.

$$
S V M M A R \perp V M \text {. }
$$

Cenfui confisnativo nibil tam naturale eff, quam faculsas li beré redimendi quandocumque,n.I.
Pactum de nonredimendo, vel redimendo, vel altra quod tempus ofenullum, đ́ vitiatur licet non vitiet, n.2. Cenfus redemptio non valet, nijomonitior edemptionis feuda per duos menfes antea precedat, ex mota proprio, n.3.

Que motus proprii forma, in Hi/pania nunquam fuit obfervata; fed licité licet debitori, quando velit redimere cenfum, num. 4 .
Debitor adtempus poteft terrminum prevenire, \&f folvere invito, of renuente creditore, , wim. 5 .
Pactum de non redimendo nif t prius per bim eftre creditor moriatur appofitum in creatione cenfus efo inductum in favoreme crediforis, num. 6.
Per redemptionem cenfusintra bime fr ecum ufuris decurrendis intra illud confuli videtar principali creditoris intentioni, © fini, num. 7.
Pactums ne debitori liceat per bimeffre redimere, nifo prius creditore monito, effe licitum, ఠ๐ depofitum сим и/иris jaftè recufare creditorem, fape determinavit Senatus, num. 8.
Pactum de non redimendo nifiper bimefire precedat monitio non eft contr ajuffitiam cenfusconfignativi, nec gravofums debitori,n.9.
Perpactam de preamittenda monitione ante redemptionem non infringitur libertas debitoris liberè, quando velit, redimendi, n. 10.
Alind of paCtum de non:redimendo ni $\sqrt{\mathrm{h}}$ ad tempus, aliud de redimendo monitione precedente antetempus, num. II.
Illadeft illicitum; boc veropermiffum in creatione cenfus num.12. of n. 13.
Inter pactum de non redimendo intra tempus, \& pactum de nonredimendo ante monitionems difcrimen exprefse agnofcismotus proprius Pii V.n.14. Ón.15.
Pattum de non redimendo, vel redimendo intra, vel extra certum tempus reprobat motus proprius, $n, 16$.
Pattum de non redimendo, niffpremilfa monitione ante bimeftre licitum offe, of poffe apponi in creatione cenfus, exprefse determinat mot. proprius, num, 17 .
Motus proprius non dediffet pro forma prambulam monitionem $f i$ in aliquo infringeret libertatem redimendi, num. 18.
Motus proprius de forma creandi cenfus non fuit receptus in Hi/pania, jed abeo fupplicatum, n. 19 .
Avendanus reprehenditis contrarium fectans, num. 20. \& numiz.
Lex Pontificia non recepta, nec ligat,, nec obligat. n. 22.
Planaconflitutio nonreceptanec licet obliget non allegetur, adduci tamen poteff in vim authoribatibus doctrine magiffratus, กиm. 23 .
Et ut approbetur communis Dollorum tenentium de jure communi, of ceff ante motu proprio; licitum effe paitum de preambula monitione ante redemptionem, n. 24 .
PaCtum de non redimendo ante monitionem futur a redemptionis non continet onus debitori, fed prajtat indemnitatem creditori, num. 25.
A ratione legiscorrecte, vel revocaté rette argumentatur, num:26.
Quidquid fieri poteft lege, poteff of pacto fieri, n. 27.
Ouidquid poteft fieriper confuetudinem, idem e' per pactum fieripoteft, $n, 28$.
Etquidquid fieri poteft prafcriptione, idem of pactolicitum eft, ibid. Of $n .29$.
Zegipimum dicitur quod à lege approbatur, n.30.
Paltum, quod lege cenfus non reprobatur, perniffum cenletur, n. 3 I .
Prohibitionulla inducitur, nift in cafibus à jure expreffis, num. 32.
Pactum, quo exprefse in legibus cenfus non approbatur, non ab eifdem prohibetur, n. 33 .
Eeges Imperatorum legis vim non babet in HIJpania, allegantur tamenin vim rationis of doctrine magiftralis, num. 34
Debitor ad tempus poteft ante tempus folvere invito creditore; cum tempus in ejus favorem appofium prafumatur, num. 35 .
Tempus appofitum in favorem creditoris debitor prevenire nequit creditore invito, n. 36 .
Idem quando favore utrinfque debitoris, of creditoris , ibidem.
In alternativis debitori negacur electio, quanda unum excisponivar in fuvorem creditoris ad ejusfecuritatem, num. 27.
Debitor promittens inera serminim dare centum, vel fidejufforem, non fatisfacit, termino tranf centum, vel fidejufSalgado Labyrint's. Creditor. T omh. $I$.
forem, fed ad cenfums temetar, n. 38 .
Condemnatus ad triticum, vol ajus valorem non eligit, fed creditor, in cujus favorem deffinatio appofita intelligitur, num. 39.
Periculum mutationis monet ubi adeft, debitor non permittitur folvere ante tempus, n. 40 .
Debitar in diem, vel/ub condirione, etiamficdies non fit appofitus in favorem creditoris, nequit pravenire folutionem, quando pramatura folutio allatura effer damnsmoreditori, num. 4 I .
Et periculumpecunie depofite in hoc cafu cedit in damnum debitoris deponentis, noncreditoris jufiè depofitamr recufantis, num. 42.
Frans in tempore fit, $n, 43$.
Solutio promarsya in dammum alverins non admitsitur, num.44.
Creditori intereffe ubiver /atur fo fibi fiat folutio ante tempus conventum non admittitur, n. 45 .
Nec in prajadiciam tertic, n. 46 .
Solutionem anticipafam nequit pralatus, aut poffeffor majoratusrecipere in prajudicium /uccefforum, n. 47 .
PaEtum de non redimendo, nifo pramiffa monitione ante bimeftre, eft infavorem creditoris, c̛ non debitoris, num. 48.
Debitor prevenire nequit redemptionem intra bimeffre contra pactum, n. 49.
BimefIr apponitar monitioni ante redemptionem, non tamens redemptioni ips, 1.50 .
Creditoriper depofitum fortis principalis enm decurrendis in bimeftrifequente an confulipoffit, n. 5 .
Creditori ante bimefore recipiens fortem nequit tura confoientia recipere redditus decurrendos per bimeftre, num. 52 .
Solutio re ddituum anticipata in cen fus contrallu reprobatur, numer. 53.
Creditor recufans redemptionem ante bimefire in pactum deductum nequit ufuras recipere, nifi bimefori tranfacto, num. 54 .
Per oblationem fortis cum ufuris bime firi deductis in pactum nullatenus confutitur indemnitati creditoris, recufantis depofitum, n. 5 s.
PaCtum, ne valeat redemptio non premiffa monitione future rdemption is aup bimeftre, verior eftopinio id Rota, 系 Senatu fepé canonizata, nis6.
Nec depo ftum intra bimeftre ar Etat creditorem, hec perichlum pecunie depofiece cedit in ejus damnum: Jed debitoris contra pallum deponent is, n.57.
Quod defendunt plurimi Doctores oitat: ibid. of mum. 58. * reqq .

Depofitum fortie cum decurfis, of decurrendis intra bimeftre non extinguit cenfum, fed vivit, ut antes, n.59. 60 . \& 61 ?
PaCtum de non redimendo ante monitionem per bimeffrenulIus Doctor reprobat.n.62.
Depogrum fortis cam ufuris docurfis, oo decurrendis intra binsefire nec liberas debitorem, necextinguit cenfum, num. 63.
Tempus contraEtus, er difpoftriones qui non forvat ${ }_{2}$ formam non /ervare dicitur, n. 64 .
Depo fitum ut relecuet, debet fieri congrno tempore, $n: 65$.
Depo fisum fit tempore incongruo factum ante tempus adjeElum favore creditoris, n. 66.
Creditoris, vel utriufque favore quando, ef quibus cafibus tempus appofrum intelligitur, nu. 67 . remiffive.
Depojito juffe recufato, periculo deponentis cedit pecunia; $\sqrt{\text { e- }}$ cus fi injufte credito depo fitumrecufet, n. 68 . © 69.
Creditor, cum per inutile depo fitums fit folutus, pro cenfo of decur fisgraduaridebet in concur/u peralto per debitorem, num. 70.
Debitore ante bimeftre in paltum deductums deponente eo tranf ftto liberatur, of arctatur creditor depofisums levare, num. 7 I .
Et ex tunc periculum /equitur creditorum, n.72.
Depofitum legitime faltum baber vime redomprionis cenfus, n.73. षூ 74 .

Depofito facto ante bimeflre, poftillud def Inite effe creditor, of nongraduatur, $f$ depo fitum fit integrum, $n .75$.
PaCtum de non redimendo ni/i novatione premiffa ante bimeftre non infringit libertatemlibere quandocumque redimen-
di, n76. di, n.76.
$G_{2}$
Cen

Cenfus $\int u b$ parkopreambule monitionis ante bimeffre an intra illud ì tempore concractus redimi pofft, bimefzri non expectatoex th.77.cum jeqg.
Hunc cafum non fuifle praventums à motu propria, of fic in ejus forma non comprebendi, nec effe expectandum bimefire, fuit opinio Doctoris s n. 78 .
Cafus omiffus relinquitur juris communis difpofutioni, num. 79.
Redemptialiberé permittitur debitori quandocumque, of ad fuam liberam voluntatem, $n .80$.
Solemmitas a lege requifit a fiadbiberi non fit poffbile, actus ab/queea ralet, $n .81 .82$, cé 83 .
Solemnitas certaubi alegerequiritur; Jubintelligitur fiadhiberipoteff: fecus finon poffit, n. 82 .
Pafium de non redimendo nifs premiffa denunciatione ante bimeftre comprebendere debitorem redimentem intra bimeffre à tempore creationis cenfus, $\sigma$ /pectare teneri per bimeftre, probabilior epinio eft, num, 85.
Ratio motus proprii requirentis denunciationem ante redemptionem comprebendit omnes cafus redemptionis, num. 86.
Et multomagis quando fratim poff cenfus emptionem debitor vult redimere, $n, 87$. of 88 .
Ratio legis generalis attenditur ad inclufionem omnium cafwhme emergentium, fub ea comprehenforum, nur mer. 89.
Redimere volens ante bimefire per illud debet fpectare quia tunc oblatio vim habet monitionis futur e redemptionis juxta pactum, aut motim proprium, n.90.
Solemmitas requifita ad actum fin / /pecifica forma adhiberi nequit, debet adbiberi ea modo, quo poJfit, n.9 I.
Denantiatio, queperfonaliter, ut requiritur, fierinequit, fit co modo, quo poffit, n.92. © 93 .
Condemnatus ad reddendum inflrumentum, fonon reperitur, alio modo confulitur vincenti, n.94-95. ©. 96 .

S. Apè rapiùs hic murationem monetrx temporibus controverfum vidimus, an creditor cenfuarius (qui fibi cum pacto cavit, ut prius quam debitor redimere cenfum intendat, precisè renearurper duos menfes antea monerecreditorem, ut intra illos poffit quarere alium, quipecuniam jufto lucrorecipiat, ne ex ea otiofa lucrum amittat, vel fortè ne ex rumore, \& fumo mutationis moneta damnum fubtò patiatur) poffic in concurfu creditorm. gradum per fententiam tenere, \& inter cateros numerari, fcilicet quando debtor pacto neglecto itra duos prox fatos menfes eiobtulit capinale cum decurfis nulla pracedentemonitione, vel fortè firnul etiam cum decurrendis fruetibus per illos fubfequentes duos menfes, \& ex co quod creditor recipere reculavit judicis authoritate depofuit,

Debitor poftmodum, ejufque creditores contendunt, hunc cenfuarium creditorem noneffe, nec ad concurfum admittendum, eo quod à tempore depofiti extinctus fuiffet cenfus, necinter cateros creditores concurrentes graduari debere. Contra verò creditor cenfuarius ipfe ex defectu monitionis preambulx juxta pactum in cenfus creationeadmiffum, juftè recufare redemptionem prafatam, \& depofirum illegitimè factum, \& per confequens, cenfum non fuiffe extinctum ; fed potius vivere contendit, \& pro graduatione, \& pralatione nervosè inflat, fed quid juris in hac contentione ad partes difputabimus,
I Etpro debitore depofirum legitimè fuiffe factum, So cenfum fuiffe extinctum, \& creditorem non effe graduandum: urgentiafundamenta faciuns. Er primum, quia nihil tam naturale eft cenfui confignativo, quàm libertas redimendi, quandocumque debitor velit; fed pactum. \& conditio non redimendi, nifi pracedente monitione creditori fienda per duos menfes ante redemprionem, prorfus infringit libertatem liberè redimendi: cum poft quam debitor vult redmere, teneatur pacti, \& conditionis intuitu per dnos menfes expectare, \& redemptionem detinere, \& interim redditus folvere; ergo tale pactum tanquam vitiofum, \& contra fabftantiam, \&c naruram intriafecam cenfus confignativi, \&\& redimibilis eft nullum, \& à contractu delendum, nec ex eo obligatar debiror, fed potius fua libera quandocumque redimendi facultas falva, \&illafa remaner; fiquidem pactum de nontedimeado, a vel de redimendo ante, vel poft certum tempus in crea-
tione cenfus appofitumeft inutile nulfum, \& vitiatur, ifcèt non vitiet contractum principalem, prout latiffimè poft pluresalios diputansrefolvit Ludovif Avendan.intr. de cenfib. c. 19.per tot. abundè per Cencium in tr. de cenfibb. q. 5 . ex num. 16 . ufque ad fin. q. qui innumerabiles alios allcgat; ergo per depofitum fortis principalis cum decurfis, \& maximè cum decurrendis per puos menfes fequentes, faCtum intra dictos duos menfes cenfus extinctionem operari, \& legitimum dici deber, pacto inutili, \& illicitonon refragante.
Secundò, quia licèr proprio motu Pii V. verf.cum verò 3 traditione pretii, ớc. difponatur pro forma redemptionis cenfus, ne valeat redemptio, nifi antea per duos menfes creditor fit monitus redemptionis fiendx, ibi cum verò traditione pretii redditus extinguendus erit, volumus per btmeftre id denunciariei: cni pretinm dandum erit, of poft denuntiationem, intra annum tamen, etiam ab initio pretiam rejeti polfe, ofc. Quem motum proprium plurimi flatim citandi Doctores exornant tenentes, redemptionem ante monitionem effe nullam, \&\& non extinguere cenfum, nec debitorem liberare, creditoremque-legitimè recufare accipere depofitum à debitore intra bimeftre factum.

Adhuc tamen apud omnes ferè Regnicolas, \& quam- 4 plures exteros obrentum eft, diCtum motum proptium in Hifpanix regnis nec fuiffe, nec effe receprum; fed ab ea fupplicatum ad Sanctiffimum, \& propterea non ligare : atque ideo forma, de qua in diff. verf. cum verocraditione preti; nunquam fuit admiffa in Hifpanix regnis; nec haCtenus vifum, nec auditum fuit reprobari redemptionem ob defectum prxambula monitionis; cum juxta patrias leges, \& confuetudinem obfervatam liceat debitori liberè quandocumque redmete, \&\& cenfum extinguere, quoties velit, dicti motus proprii bimeftri neglecto; ergonec virtute pactıadftringi debebis,
Tertiò, nam quamvis dictum pactum foreret licitum, s \& ejus obfervatione adftringeretur debitor; adhuc tamen in facultate debitoris effet intra prafatos duos menfes redimere, \& fortem cum decurfis deponere invito, \&e renuente creditore: quia debitor ad tempus poteft terminum prævenire, \& ante tempus folvere, nec hujufmodi folutionem oblatam poteft creditor recufare, leg. quodin diem, ff. de folutionib. L.fipulatio iffa, 9. inter certam, ff. de verbor.oblig. I.quod quis, f. de actionib. of oblig. leg. intra dies, $f f$. de re judic. l. cum qui,ff. de annais legatis, l. in diems If. de condizt ione indebiti i.fub conditione, cum l.feq.ff.eodem, l. cum tempus, ff. de reg. jur. Ergo debitor fi folvat, \& redtmere velit ante dictos duos menfes in pactum deductos, creditor folutionem juftè recufare noul poterit, \& per confequens, cenfus ipfe ex tunc redemptus remaner, \& extinCtus, debitorque penitus fiberatus.
Quartò, \& ultimò fulcitur hrec pars: nam quamvis 6 prafatum pactum de non redimendo cenfum, nifi antea per duos menfes creditor monitus fit, refpiciat, \&c appofitum dicarur gratia, \& favore creditoris, ne damnum patiatur in lucro fuæ pecuniæ, \& ut interimp perquirat alium, qui eam in cenfum recipiat, ne ceffer intereffe lacrorum: adhuc tamen creditoris indemnitati, \&e utilitati confulitur, fi per debitorem ei offeratur, vel legitumé deponatur capitale cenfus cum reddiubus correfpondentibus prafatis duobus menfibus fururis, intra quos deponitur, omni ceffante damno fuo, potelt pecunias jufto lucro accom- 7 modare, \& reinveftire. Hoc enim depofiti genere prorfus fatisfit principali creditoris intentioni, \&\& fini, cum nullum damnum patiatur, imò ex eadem pecunia duplex poreft confequi luerum, \& intereffe per illos duos menfes, fiftatim admittar redemptionem, aut lever depofitum, \& confecutivè alium emat cenfum tunc namque percipir redditus duorum menfium ab antiquo debitore, Sc pariter codem tempore currunt redditus fecundi debitoris, cuiin cenfum pecuniam tradidit; atque ideo pacto non obftante videtur liberè licere debitori, cenfum ante duos menfes redimere, \&\& extinguere invito, \&\& renuente creditore: cum pradicto cafu prorfus ceffer ejus damnum, \& confequatur id ipfum, quod ex pacto fibi pracavere voluit, \&8 multum magis.

Quibus tamen , \& allis minimè refragantibus, con- 8 trarıam fententiam frpè, \& juridicè amplexus fuit Senatus hic Vallifoletanus, arque pluries in facticontingentia declaravit; Icitum effe pactum in creatione cenfusconfi-
gnativi (in fuo rigorofo pretio conftituti tamquam licitum, \&x cum natura, \&x juftitia cenfus compatibile \& nullo ex capite reprobatum) per parte appofitum, ne debitoriliceat cenfum redimere, nifi antea per duos menfes filam debitor creditori intimaverit voluntatem futura redemptionis, juftèque creditorem recufare accipere depofitum ante prafatos duos menfes, \& fic intempeftivè factum: etiam cum decurfis, \&e decurrendis per illud bimeftre, periculumque pecunix depofitx intra illos contigens pertinere ad debitorem deponentem, non verò creditori juftè recipere recufanti.
9 Primò, quia illud pactum in cenfus creatione licitum. eft, cum in nihilo opituletur nature juftitix, \& fubftantix cenfus, fed dumtaxat tendat in indemnitatem creditoris, ne lacrum fux pecunix amittat, fed ut intra illum ferminum poffit quærere alium novum cenfus vendito 10 rem, ne pecunia fit otiofa, quod proculdubio fit abfque, aliquo detrimento debitoris; cujus redimendilibertas per hujufmodi pactum nullo modo infringitur, nec in aliquo retardatur, aut differtur; non enim ex eo pacto impeditur debitor redimere, quandocumque voluerit, fed ut antea per duos menfes fuam redimendi liberam facultatem, \& voluntatem denuntiet, \& manifeftet creditori, no ut ilte illamimpediat, fed ut fibi ipfi interim confulat, \& cautè profpiciat per illud bimeftre ante redemptione $m$ fiendam; \& ideo fi debitor ab hinc duobus menfibus redimere vult, \& intendit, hodie moneat creditorem.
Emainud eft apponere pactum de redimendo intra certum yerò pas, vel non redimendo nifipolt certum tempus; aliud verò pactum de non redimendo, nifi præcedente monitione; nam in primo cafu directè infringitur, \& taxatur facultas, \& voluntas liberè redimendi, quo cafu loquitur, \& difputat, \& per varios cafus diftinguit Ludov. de Ayendan. in tract, de cenfibus, c. 19. In fecundo vero cafu libera relinquitur debitori voluntas, quandocumque redimendi fub praambula monittone, utdictum eft.
Et hoc difcrimen inter utriufque pactigenus non obfcuI2 reagnovit Avendan, decen /ib. d.c. 19. quidum reprobavit 12 pactum de redimendo, vel non redimendo intra certum tempus (adhibita tamen cafuum diffinctione) fub n.3. ita ait. Nec aliud virtualiter probant verba motus proprii Pii $V$. Super forma creandi cenfus; quafi dicar huic mex refolutioni non opitulatur motus proprius; cum in aliud divernamtendar, \& circa diverfum, \& licitum cafum difpo13 netn per doos menfes anter redemptionem. Hoc idem defumitur ex Cencio de cenfibusq. so. fumitur ex Cencio de cenfibusq.59. ex n.16. cum multisfeqq.
juncta q.103.ex n.18. of feqq. qu.11 . ex num. 43 . dumdiCt. qu.59. poft magnam Doctorum catervam, reprobat pactum de non redimendo, vel redimendo incertumtempus, in aliis vero quartionibus abundè comprobat pactum de praambula monitione tamquam non infringens debitoris libertatem redimendiquandocumque voluerit, qui apertè agnofcit difcrimen, rationem, \& differentiam inter utrumque pactuin.
4 Eandemapertiffimis verbis determinans agnovit motus proprius Pii V. ilauynl.9. ibi. volumus antem poffe pro codem pretio extinguinon obftante longiffrmi etiam temporis ac imsmomorabills, imo centum ơ plurium annorum prafcriptione non obffantibus aliquibus pattis directè aut indirecte tatem
facultatem facultatem auferentibus, quibu/cumque verbis, aut clauf ulis
concepta it. concepta jut.
qua agimus, itatequutivè in clauful. Io. ponit formam, de qua agimus, ut ante redemptione teneatur per bimeftre cam debitor creditoridenuntiare, ac protinus in clayful. fus extraciafum preditum, ab invoito continentia pret ium cencauf am repetipoffe omnino probibemus. 16

Ex quibus capitibus commixtis, \& fimul junctis duo utiliffima deducuntur, alterum, difcrimen maximum, \&\& patens inter utrumque pactum; quia unum illicitum judicatur; alterum omnino licitum \& non infringens libertatem ${ }^{1} 7$ dedimendi quandocumque. Secundum quod norabiliter 7 deducitur illud eft, quod in pactum licitè deduci poreft ${ }_{P}{ }^{\text {Pria }} \mathrm{V}$. Iii V. pacta, per qua infringitur libertas redimendi ;
excipit cafum proximè, \& immediatè antecedentem excipit cafum proximè, \& immediatè antecedentem de preambula monitione per bimeltre, ibi (extra ca-
fumpredictum) quem in pactum deducere exprefsè per-
mittit. mittit. Quar quidem fubtilis ponderatio evidenter evincit Salgado Labyrnth. Creditor. Tam. I.
difficultatem noftram, cum quibus fatisfie primo argumento contrarix partis, de quo furfum n.1. © 2 .
Secundò, \& propacti hujufmodi juftificatione viriliter fus, fus, qui cum emanaverit ad deteftanda pacta illicita, non concernentia naturx, \& juftitix contractus cenfualis; adhuc tamen proforma admifit, \& decrevir, utcenfus redemptionem fubfequatur ex oblatione pretii recepti, nifi antea per duos menfes debitor moneat creditorem de futura redemptione, $\&$ de fua voluntate pofterum redimendi , non enim Pontifex (quiadeo ferupulose fe geffit inalia Piana conftitutione) hanc monitionis preambule formamadmitteret; fillicitam, \&e adverfariam juftitix, \&c nature cenfus, redemptionis judicaret. Ergo pariter ut licita, \& a a lege Pontificia permiffa, \& approbata in pactum deduci poteft, prout fatim ulterius probabimus.

Nec opitulatur, quod prafata Piana conftitutio in Hifpania non fuit, nec elt recepta, imò ab eo fupplicatum, prout verum eft innumerabili pene Doctorum caterva, adducta in noftris commentariis, de /upplicatione ad SanCtiff. 1.p.c.7. fect.4. ex n. 159 . \&\% comprobant qux feet. 3. ex n. 147. adde noviffimè Noguerol, alleg.32. nu.41. quidquid falfum \& contra omnium communem fententiam autumat. Lud. Aven dan. intr. de cenfib.c. So. n.16. ut non à tota ferie motus propriif fit fupplicatum, fed tantum ab eo capite, quo prohibetur, cenfus, emptio abfque numerata pecunia de prafenti: co motus quod pecitio regni ad regnum illud tantum capitalis continebat per 1 .10. tit. 1 5 . lib. 5. recop. in novo quater. addit, non animadvertens, quod ea lex loguitur in cafu particulari, in qua non fundantur noftri, ad abfolutum inobfervantiam motus proprii inducendam, fed in regis refponfo ad petitionem regni abfolutè comprehendente totum motum proprium, ne de cxtero amplius fuper ejus capitibus dubitaretur, \& eundem morum proprium non effe receprum clare, rex ita affeveravit: a effo vos refpondemos, que el mota proprio, que decis, noefta recevido, ante fed fupplicado del. \&cc. Qui totum dicit, nihil excludit( \& fic intellexir, \& juridicécommunis regnicolarum, tam Jurifpradentix, quam Theologicx profeffionis Doctorum, quos in unum congeffimus locis proximè citatis) imo, \& quod pluseft, \&c annotatione dignum, quod obiter \& inadverrenter dixit Avend. d.c. 5o. Immemor contrarix doctrinæ, quam veriffimam effe, firmiter affeveravit antea in C. 37. n.2 5. ubi ex profefforractavit de motu proprio non recepto in Hifpania, \&c per varia fundamenta, atque ponderationes refolvit, veriffimam effe opinionem Doctorum tenentium à toto motuproprio fuiffe fupplicatum, non ab ifto, vel ab illo capitulo limitatim-prout apud eundem fibicontrarium latiùs videre poteris, qua vera fuppofitione ffante rectè argui poteft, quod lex pontificia non recepta non ligat neque, obligat, ut plurimis comprobavimus intr. de fupplication ne ad Sanctif. 1.p. c.2. ex n. 114 . cum multis/eqq. Ject. 3. per totam; \& fic legitimè currit argumentum.
Cuirefpondetur, quod licè eadem Piana conftitutio ob non receptionem adduci, \&c allegari nequeat apud nosin vim legis, \& conftitutionis, ut pracisé adftringatur debitor ad ejus obfervantiam ceffante pacto expreffo: adduci tanen potelt in vim authoritatis, atque in vim doctrinx magiftralis in argumentationem trahi, quatenus admitut præambulam monitionem, eamque in cenfus creatione juftam, \&e licitam agnofcir, effeque nature juftitix, \&efubitantire cenfus conducibilem, \& adaptabilem, \& in nihilorepugnantem; quod fufficit, ut dejure communi licicum judicetur pactum expreffum de non redimendo ante prambulam monitionem per bimeftre ; \& ut approbetur opiniotenentium de jure communi, \&\& eclufo motu proprio, hoc pactum lieitè apponi poffe per contrahentes cenfus creatione, infinuat Gratian. difcept. forenf. tom. I. c.8. num.23. © 24 . Federic. Marcianum in fuo tr. de jare cen/us, c.6.num. 382 . ibi Dico valere paChum, quo convenit, quod debitor cenfus volens illum, , redimere bimefre, trimefifre, aut/emefire ante emptori of domino cenfus Juam voluntatem aperire redemptionemque denunciare debet. Quia hujuf modipaClum, nullum venditoris onus continet, e prodeft emptoriut fue indemnitari tempeffive providere poffit, er de finare pecuniam fuam negoriationi, aut emptioni alterius cenfus, \&c. quem referens fequitur Ludov. Cenc. de cenfib.q.-105.n.19.dicens hanc opinióné, cû fit conformis

Gg 3
Pia

## Labyrinth. Credit. concurr.

Pianæ conftitutioni, fatis $x$ quam effe, \& fequendam. Et quiaratione legis etiam correctx, vel revocatalegitime argumentari poteft c. authoritate, de conce/ffone praben. lib.6. reftatur poft alios Silvefter Aldobrandinus confll. 32, nums.25. fequitur \& varis fimilibus comprobat D.Joan. del Caftillo contr. tom. 5.c.108, n.6. a prine.Gutier.de juram. confirmat. c.17. nam. 61 . \&8 facit quod ad propofitum diximus infra num. 34
Ac denique fi hixe conditio licita judicara fuit \& approbata à lege canonica; eodem modo poteft licitè in pactum per contrahentes deduci, nam valet argumentum de lege ad pactum, \& quidquid potelt fieri lege, poreft \&x pacto fieri, l. non impofibile, ff. de pactis, la 2. g. ficonveniat, ff. depofitil, contradtu, ff. de reg.jur, ubi Bart. \&oBald. Cod. de fidejufor. gloff. in cap.2. verb. officiali, in fin, de confuet. lib. 6, Everardus in topi. localiloco 89. Tufchus lit.A.confil. 510. num.18. Gabriel. Alvarez axiomatibus, littera A. ex num. deconfuet, in lociscommun. Loco 60 . num. I. Sicuti etiam $\longrightarrow$ quid potendine ad pactum valetargunentum, ut quidquid potelf fieri vel acquiri confuetudine, aut praxcriptione, poteft etiam per actum fieri, vel acquiri Euerard. ubì proximè \& Alvarez ex num.496. Caldas Pereira in lege $\sqrt{b}$ curatorem, verbo, falicitate, fubnum.6. Cod, de in intetegrum refiturione Gratianus difoeptat.88. nam. 20. cum Seqq., Se alii conducti ab Alvarez iterum legendo littera P.ex num. 8. ubi de prafcriptione per l.alienationis verbum, ff.de verb. fignific. \& per alios Surdus decif.3.num.23. - decif.236. num.9. Valafcusconfultrat.132.num.32. Gama decif.379.n.5.
30 Hæc quippe conditio, cum à lege approbetur, legitima, \& licita omnino judicari debet, legitimum namque dicitur, quod à lege recipitur, \& approbatur, lege legitima, If. depaEtis, leg. 3.6 . in. ff. tprofocio, \& ex Decio Parlador. \& Joan. Garzia, \&caliis diximus in noftris commentariis, de protelione regia 4.p.c.7.ex n.2.ergo de valore cjus pacti in cujus creatione hxfitandum non erit.
fito, \& admitrendo contra alios DD. Ccrip fit Avendan, de senfibus, cap.86. num.6. ibi Primo ex eo quodnalla ex confitutionibus, que de cenfu meminerunt reprobant eam conditionems ; ergo finon datur probibitio, neceflario datur promiffio: quia quod lege vetitum non eft, licere dicitur, leg. nec non 5. qued eis, ff. ex quibus canfis majoris gloffa of Bald. in lege in tantum, S. univer fitatis, If. de rerum divif. Iafon in l.ex facto, n.25.ff. de vulgari, of nulla ejus probibitio inducitur, nif in cafibus a jure ex expreffrsgloff. ordinar. in c. fin. dejure patron. Cum traditis per Aymonem in confil. 105 . num, 35. Rol andus a Valle confl. 27, num.14. Lib.1. © dixit late inlege 40.T aur.glof f .4.éc. Qniargumentandi modus in. ina calu, \& pacto de quo agimus, recte quadrat. MoQuoniam licer cens dijput. 391 . ad finem Jub claufula 11 . ibì bantur, non crearens, qui in eifdem extravagantibus approtur, cenfus, qui aliter celebrantur, ibireprobari, ut /ape in fsperioribus dictum eff, đ̛́c.

Etex his, qua in hoc fecundo fundamento diximus, fatisfacies fecundo argumento contrarix partis, dequo fuprà num. 3. cumà rationelegis abrogatæ, \& non receptæ poteft argumentum formari \&\& legitimè applicari, ubicumque ratio militer, etfilex ipfa nonfervetur, hoc idem vi4 demus in legibus Imperarorum, \& pandectarum, quxin his Regnis Hifpanix nullum habent authoritatem in vim legum; fed tamquam dicta prudentum, $\&$ in vim rationis \& doctrinæ magiftralis allegantur,ur per l.1. Tauri, difponitur, per quam \& alios DD. firmat Molina de primeg. lib. 3.cap,12, n.11. Paz de tenuta, c,67, n. 10. quilatius comprobatc.57.n.99.100. क्ष 101 .
Tertium fundamentum defumitur ex exiftentia, \& validitate pacti, ut ne cenfus redimi poffit, nifi antea per duos menfes certioretur creditor, ita ut nee debitbr ipfe poffit validè hunc terminum prævenire, quia licet de jure regulariter debitor ad rempus poffit ante tempus folvere, ex juribus forfum in 2 . argumento contrarix partis allega6 tis num. s. id procedit, quandotempuseft appofitum in. favorem debitoris ( prout regulariter \&\& in dubio prefumitur ) at verò quando conftat, tempus appofitum fuiffe, gratia, \& favore creditoris, vel utriuqque creditoris, \& debitoris; tunc nullo modo poteft debitor ante terminum affignatum folvere invito, \& renuente creditore, latè Cenc, de cenfib.qu.84.per totam, waxime a num. 5. ơ feqq.
© per leg. eum qui,ff. annuis legatis, \&l.qui Roma, ff. de verb. oblig. ơ in fideicommiff, s. cum Polydius, ff. de ufuris, © l. Ititrarelictum, 5.Pagafius, ff. de lege 2. late probat Anton. Gomez in l .22 . T auri fub nu.10. ver .6 . of quidem noviter, Ó fubtiliter facir D. Perez. de Lara de anniver/ar.e̛ capellan, lib.1.c.9.ex n.51. ©' per d.l.qus Roma gl. Bart. ibid. \& Decium inl.cum tempus, $n, 115$.ff. de reg. jur. idem probat Pirrus Maurus Aretin. in tract. de Jolut.cap.92. per tot. Anton. Faber ad e:t. de folutionib. defin. 14. in illis verbis . $V$ tique dies expectanda eff ne quidquam de creditoris jure minatur; \& cum Alciato, Decio, Conrado, Duareno, Hippolyto,de Marcylles, Antonio Gomezio, Padilla, Julio Claro, \& aliistenet Morla in emptoriojuris, tit. de rebus creditis, q.21. n.5. 6.8 aliquibus ex iis relatis late comprobat D. Joan. Baptifta de la Rea in dec.15.Jubn.9. \& iterum in dec.16. n.11.
Roboratur haxe doctrina ex alia non diffimili : quod licerregulare fit, ut alternativis debitoris fit electio; faliIt, quando unum ex alternativis ponitur in favorem creditoris ad majorem ejus fecuritatem, \& cautionem, veluti, quando quis promifit intra talem diem, centum dare, aut pignus, vel fidejufforem; non fatisfacit die tranfacto pignus dando, aut fidejufforem offerendo, creditore impugnante \& agere volente ad centum, quia cum pignus, aut fidejuffor ponatur ad majorem fecuritatem, \& cautionem creditoris, \& in ejus favorem, ejus eft eleCtio, an velit agere procentum, aut pro pignore, mirabiliter \& latè per Jacob. Cancer. var. refol. lib.2, vii.6. de folut. ex nu. 47 . Ơ (eqq. fol. mihi 148 . optimè difcutit, \&c poft plures refolvi Tiraq. de retr. lignagnier, §.3.gl.n.16. P.Surdus conf.98, ex n.30. © per totum, Anton. Gomez de contr. c. $11 . n .42$. Gratian. dif cepr.338.per tot. Montier. dec.48. per tot. plurimos allegat Anton.Amat.var, refol.34. ex num. 22. cum feqq. Alvarez in axiom. lit. D.ex $\quad$ n.22.cum/eqq. ubi pluresalios allegat, licer male percipiat .
Latè \&c optimè Fontanclla in tr. de paitis nupt. clauf. 5. 39 gl.8.p.13.ex n.69.70. of 71 . ubi de fententia, qua quis condemnatus fuit ad triticum, vel ejus æftimationem, uttunc non debitori condemnato fed creditori, \& actori vincentidetur electio, an velit triticum, vel ejus æftimationem, quia in hujus gratiam \& favorem xftimatio alternativè fuit pofita in fententia ; latiffimè profequuntur DD. citati, \&eplurimi aliiab eifdem conductı, quibus confonat, quod licet in obligatione alternativa fit debitoris electio regulariter, tamen fi fibiaffignetur terminus ad eligendum, \&e non eligat intra illum, facultatem eligendi amittit, \&tranfit in creditorem, l., mancipiorum 6. de opinione legat. Bart, in l. esm qui certarum 138. \$. cump pure n.4. Simon. de Prexis de interpr. ult.volunt. lib.1. interpr.1. dub. 3. Jolut. 4. n.20.ita ut femel ad creditorem electione devoluta, debitor non poreft moram purgare, cum res non fit integra in prajudicium juris creditori quafiti Cravera conf.z16. $n .23$. ©́ conf.246.nu. 5 . Bellonus dec. 144 . $n .10$. Franch. Aretin.conf.95.ex n.8. Tiraq. de retr. lignagier. 5.24 . 1. mic. nu, 9. Ó 10. Gratian. tom.2. dif cept.239.ex n.1. Marefcot.var. refol.lilib.2. c.97. ex n.4. Carleval. de judiciis tom.2. lib. r.tom. 3. dijp.3.n.49. \& quod debitor poft moram amittat facultatemeligendi, \& devolvatur ad creditorem probant Burat. dec.287.nu.7. Beltramin, in annotat. Ad Alexand. Ludov. dec.316.n.3. qui plures allegant.
Maximè fi rumoradfit mutationis monetæ,quia tunc 40 muito minus admittitur debitor prævenire terminum appofitum gratia, \& favore creditoris prout in noftris terminis probat D. la Rea in d. dec. Granatenf. 15 . per tot.
Et quod magis eft, ipfe D. Joan. Bapt.dela Rea in d.dec. 41 15. per tot. neryosè \& abfolutè defendit, debitorem ad diem, vel fub conditione (etiamfidies non fit appofitus in favorem creditoris) non poffe prævenire diem, aut conditionem, quoties rumor mutationis monetæ adeft, \& damnum allatura effet præmatura folutio creditori. Arque tunc creditorem juftè recufare folutionem, \&\& depofitum, necnon periculum, \&\& detrimentam monetæ interim mutata cedere in damnum debitoris deponentis \& non creditoris, cum in hujus fraudem folvifie intelligatur : nam prator fraudem intelligit eriam in tempore fieri, ut inquit text. in l. ait prator. 7. 5. fieams diem, ff.que 44 frand.credir.lege omnes 17. 6. fin. eodem sti.\& \& quia in damnum alterius non potelt fieri pramatura folutio ex leg. uxorem, 41. §. Sejum, 12. ff. del.3. prout ex pluribus

[^1]43
notarunt Molin. ${ }^{\text {Iib.2, de primozen, cap.4. num. 23. Anton. }}$ Gomez in l.17.T auri, n.6. A cajus Ripol. in lib.1. de condit. o demonjtr. in text. ibi, cum dies incertus, n. 51. pag.83. Cened. canon.35.n.15.qui multa cumulat, ut folutio ante tempus fieri non deber in alterius prajudicium.
Eandem opinionem tenuerunt polt alios Jafon inleg. 2. quaft.22. verf. motus ultra predict. C. de jure emphytent. \& idem Jafon in l.qui Roma in prino. num. 3 . of 4 . ff. de verbor. obligaton. Caffaneus in confuetud. Burgun. giof. II . des cenSes, S.2. num.30. © feqq. \& alii plutes fequuti à Cencio de cenjibus, qu,84.n.7. © ex nu.4. dum firmant, quod quando verfatur intereffc creditoris, nec fibi fiat per debitorem folutio, nifirempore convento, puta, quando effet folvendumaliquod, quod tempore poffit deteriorari, vel - ejus pretium minui, tunc folutio admittenda non fit abfque confenfucreditoris, quæ quidem doctrina nullibi poteft verificari certius, quàm quando adeft rumor, \&x periculum mutationis monetx.
46 Et quando folutio anticipata poreft alicui, etiam tertiò parare prajudicium, ut non fit antediem admittendas; probat ex L.cumpater, g. id filia,ff.de legatis 2. Bart. in leg.I. nk.11.ff. de legat.1. Graffis except. 25 .num.104. Rota Avenionenf. 17.n.4. Decianus conf.71.n.42. lib.4. Anton. Amat. refol.29.n.6.
47 Hanc poffeffor majoratus aut prelatus non poffunt admittere præmaturam, \& anticipatam folutionem in prajudicium fuccefforum, quia fcilicet decefferunttermino folutionis pendente, latiffimè Molin. de primogen, lib. I. c. 2 1. n. Io. ó per totum, ubi de variis queftionibus, $\& 0$ doCrinis, per text. in l. A quis domum, 9.1 . ff. locati, \& eft Concil. Trid. /e ef. 25 . de reformatione, cap. II. ibi. reprafentata pecunia in fucceforum prajudicium, ubi Auguftinus Barbofa, \& Getierrez de jurament. 3-part. cap.3.mum.1. of 2. Petrus Barbofa inl. filiof amilias, 5 . ult, nui. 27 .ff. foluso matrim. Valafcus de jure emp hyt.q.Io. nu.s. Zerola in praxi Epi/cop. p.1. verb. alienatio Ecclefic, verf. ad feptimum, Caldas Pereira de renov. quaft.20. num. 3. ©́ tract. de empt. © vendit. c.26. numer. 8 .
ett, quod hoc pactum non redimendi nif prexcedente monitione per duos menfes antea, eft prorfus in favorem creditoris dumtaxat, urad oculum patet, \& in. expreffo firmavir Ludovic. Cencius de cenfibus, quaff. 103. fubnum. 20 . verfic. caterum cum neceffitas iffa denunciandi futurums cen/us redemptionems fit inducta favore donsini cenfusut poffit providere de novo inveftimento pecuniarum, ut diximus fupra, nu, 18. ๔ firmavit Rota coram R.P.D. MerIno in Efina Salvian. Io. Novembr. 1634.quceff poft tract. dec.558.n.11. ơc. Rebellus lib.6.q.16.num.I3. Bonacina in fumma toms.2. de contractibus, di.p.3-qu.4.puncto unico, num.
4 O . कु 4 I . 40. 41 .

Ergo intraid tempus debitor redimere non poteft, maximé fi adeft rumor mutationis moneta, ne damnum ex prematura folutione patiatur creditor, ut ex aliis probat Pirrus Maurus Aretin, in tract. de folwtionibus d.c.91. n.4.\&' D. Larrea diti.decif. 16. per totam, \& alii Doctores dudum allegati.
so Maximè quia hoc pactum non deftinatur, ut debitor ad diem, vel poft diem folvat, aut redimat; fed rempus apponitur monitioni dumtaxat, ut fuperiùs in primo fundamento hujus partis latius probavimus. Et ideo nec etiam doctrina regule, de qua in tertio argumento contratix partis, nempe ut debitor ad diem poffit ante diem folvere, rectè applicari, nec adaptari poreft intentioni, \& deftinationi hujus pacti.
51 Quartum, \& ultimum fundamentum depromitur ex refponfione ad quartum, \& fimiliter ultimum argumentum contrarix partis de quo fuprà ex num.6. quo dictum fuit, per oblationem, \& depofitum fortis principaliscurn decurfis nondum folutis, \& decurrendis per illosduos
menfes contentos in pacto, prorfus confuli indemnimenfes contentos in pacto, prorfus confuli indemnitati creditoris, qui intra illos poreft accommodare pecuniam abfque damno fuo: cum per illud bimeftre epercipiat
à debitore fructus correfpondentes forti, \& ideo pofà debitore fructus correfpondentes forti, \& ideo poffe hoc modo pravenire folutionem, \&cenfus extinctio-
nem confequi à principio omiffa preambula moninem c
tione.
52. Quia refpondetur, hoc totum pendere ex voluntate creditoris, an velit renuntiare pacto in fui favorem induCto, admittendo oblationem, non expectato termino duorum menfium, ex iis que Cencius de cenfib. qu. IO3.

Jub num. 20 . of num. /eqq. \&e tunc nullo medo poreft creditor tuta confcientia recipere redditus decurrendos per illos duos menfes fururos, cum accedente fuo confenfu, cenfus fit extinctus, \& fors, quam recipit, principalis non poteft prodacere redditus, à debitore jam liberato folvendos. Nec anticipata reddiruum folutio in cenfuum contractibus admitti potef. Ut in his terminis probat Stephanus Gratianus difceptat. forenf. tom. I. cap.8. ex numer. 30 .
cum feqq.
Si verò creditor à principio recufat fortem cum decurfis debiti, arque eriam cum ohlatione fructuum fequentium duorum menfium recipere, quia vult utiobligatione paCti, \& f pectare duos-menfes poft monitionem futurx redemptionis; tutic licet currant reditus ililius temporis quia interim cenfus vivit, \&nondum extinctus fuit, fuos tamen creditor non facit, neque ei debentur, ufquequo tranfear totum tempus, nec eos anticipatè recipere poteft, prout latiffimè comprobat, \& diftinguit poft alios, \& Rotx decifiones Cencius d. q. 11 I. ex. num. 43 .cum plaribus feqq, ubi latiffimè articulum profequitur, \&\& declarat, omnino videndus.
Et idcirco fi creditor non renuntiat fuo pacto fed vult eouti, \&o nonadmittere folutionem, \& redemptionem per illos duos menfes, nullo modo poteft recipere redditus futuros, necfuos facere, \& propterea per illorum. ablationem non confulitur ejus indemnitati, nec fatisfic damno \&c contrahentium intentioni principali : cum eo ipfo quod recipiat fortem ante bimeftre, redditus bimeftri recipere non poffit, quo cafu nullo modo creditoris indemnitati fatisfit, nec evitat periculum mutationis monetæ, quæintraillos duos menfes contingere timetur ; ex qua fuam perdat pecuniam.
Ex quibus fundamentis longè verior eft noftra refolutio in dies per Senatum nottum Vallifoletanum, neenon per Rotam pluries canonizata, atque plurimorum DoCtorum authoritate fulcita, tenentium legitimam licitamque conditionem in cenfusconfignativi redimibilis creatione, \& ex ea debitorem ita adftringit, ut nec reneat redemptio oblata per cum fortis cum decurfis, atque etiam decurrendis per duos menfes futuros, non pracedente ante illos monitione redemptionis futuræ . Nec depofitumintra illos per debitorem factum invito, \& renuente creditore legitimum judicari, qui juridicè recufare licer, quoufque tranfierir, \&\& perficiatur dietorum duorum menfium juxta pacti tenorem terminus, quem. debitor fpectare tenetur, ut cenfus extinctus, \& redemptus dicatur: quia adhuc interim vivit, \& curruntredditus, atque ideo periculum pecunix depofitx interdum. contingens damnum cedir debitoris pramaturè, \&\&illegitime deponentis: non fervata forma fatti. Tenuerunt Federicus Martinus in fuo traltats de jure cenfus, cap. 6. num. 382. Petrus Surdus conf. 382. per totum, maximè ex num. 18. cum feqq. tom, 2. or conf. 198. num, 7. ca de tom.2. omnino videndus, qui eleganter loquitur Salas de cenjobus, lib. 11. num. I. on 2. Molina de jufritia, ớ jure tom. 2. dijput. 391. clanula 10. num. 11 . Rebellus lib.16. quaft. 6. num. 24 . Bonacina in fumm. tom. 2. de contractibus di/pusat. 3. queff. 4. pancto unico, ex num. 40 . qui num. 41 , fic ait : Ego vero exijfimo cum Salas dubio 12. num. 5. teneri per/everare, 11 voluerit cenfaalifta, nam hec difpofitio cenfetur faEta in favorem cenfualiffe, ut interim quarat, o deliberet, quid falturus $\sqrt{\text { ut }}$ de illas peciunia. Idems fontire videtur Rebellus die7a queftione 10. num. 13. © alii apud Salas in fimiIi dubio 11. num. 1. alioquin ad quid senetur cenfuarius denuntiare per bimeftre ante redemptionem ita volente confualifta, ̛o $\%$.
Noviffimè etiam Duardus in tractatu de cenfibuis ad ex: travagantem PiiV. tit, 2. 6.6. queft. II. \&f tom. 2. qua/t. 8. 6. 6. mam. 2. ibi . Probatur bac fententia. Qioniams durante termino duorum monfirm por noftram extravagantem prafixa, adbuc cenfus darat non obftante di/diIta fen denunciatione de qua agitur. Namper folam dif diCTam, fou denunciationem noncenfetur cenfus extinctus, ac redemptus, fiquidem dum Romanus Ponlifex decrevit in hoo §. dictam demunciationem faciendams offe per bimeftre, anteaquam cenfus fiv extinguendus per pretii reffitutionem; neceffaria /upponit quod intra ilad bimgfire cenfrs vivat, ob.
Stephanus Gratianus dicceptas. forenf. tom. 1. cap. 8. 60 Gg 4
per

## Labyrinth. Credit. confeurr.

per totum, © in ssmm.23. ©ూ 24 . ita ait: Quinto poterat dici, non effe expectandum tempas dinorum menjism: quia in cafu de quo agimus, nullums aderat paltum infframenro cenfus quod pro redemptione facienda deberet fieri denungiatio per duos menfes ante: ande videbatur tacite per partes renuntiatum huin/mods priwilegio, tanquam in corum favorem indsETo, \& froftatim locus revendicioni, nullo alio tempore /ped Elato. Et in con/equentiam depofitum non potxit oppugnari tanquam factum ante tempus; cum venditor, qui habet facultatem redimendi, poffit omni tempore redimere, dummodo non fit conventum, quod fiat resrovenditio priccise anno, vel die rali, quia tunc debet/pectariille annus, vel dies. Tiraq. de retract.convent, S.1.gloff.2. num.68. licet iffa non fint th$t a$, quia fecundum formame conftitutionis Pii $V$, requiritar bujufmodi denuntiatio per bimeftre ante: unde quamvis boc nonffuer it expreflum per pactum; tamen intelligitur conventum: ratio, quiaittafsut de naturasitus, ideo /emper infunt, quamvis non exprimantur, legenon dubitatur Cod. de eviltionibus, ev. Prout in (pecie concludit Petrus Surdus conf.198. n.19. © per for. Hactenus Gratian.

Latifimè etiam, \&e de tota materia plurimas abfolvens difficulrares tractavic omnino videndus Ludovif. Cencius in tr. de cenfib. q. 103 .exn. $18 . \mathrm{cmm}$ /eqq. ©f in q. 1111 . ex nu, 42 .nfque ad $n .48$, inclulivè. 1413. \&r coram Aldobran. d. decif. 276 , poff trall. de cenfib. \&pluresaliæ reperiuntur apud Cencium in locîs duduun adductis, quod magis animadverfione dignum eft; quod nullus adeft author, qui contrariam fententiam fectetur, necimpugner hoc pactumin cenfus confignati creatione
Quibus ita pralibatis, eftoquod pactum de non redimendo, nifi pracedente monitione per bimeftre ante appofitum in creatione cenfus confignativi in licitum, \& à jureapprobarum, necnon comparibile cum libera debitoris facultare, quandocumqueredimendi; fequitur per neceffariam confequentiam debitorem offerentem, autinfuper deponentem fortem principalem cum ufuris decarfis; \& debitis, \& eriam fimul decurrendis per bimeftre fubfequens ante denuntiationem, \& intraillud, renuente, tamen, \& invito creditore, nullatenus liberari, nec cenfum interim extingui, fed adhuc per illad bimeftre durare: quia creditor attento pacto juftè recufat pecunias recipere, \&rpofirum levarecum ante tempus pactipræmaturè,
64 \& illegttimè factum dicatur: quia contra formam contra-
ctusdepofuiffe debitor intelligitur, quippe qui non feryat tempus difpofitionis formam non fervare dicitur lege obfervare, $\$$. poft bate, ff. de officio Proconful. Rebuffus in traCt, nomination. quaft, 14. num... Gamma_ decif.337, num,4, Cardofo in praxi judicum, verbo, tempus, num,1. Perrus Surdus decif.203. ex nu.I. ufque ad 7. Cafitlo controver fiarum tomiz. $\mathbf{6 . 4 5 , ~ n u m . 4 1 . q u i a ~ d e p o f i t u m , ~}$ 65 ut relever deber fieri congruo rempore, lege fo foluthrus, If. de folutionibus, $l$, obligatione, C. codem, l. acceptam Cod, de ufuris, Menochius com $.756 . n$ n.1z. Giurba. dec.80. nu. 4 .
66. Ettunc dicitur depofitum factum tempore incongruo, quando eff factum ante tempus adjectuon folutioni favore creditoris, text. in lege eam quialtas Iavolenus, ff. de anthuis legat. lege fitita relictum, §. Pagaffuns, ff. de legat.i.leg. stem in illa, in princ. © ibigloflaff. de confitur.pecun. Salicet. inleg. gui Rome in 3 .oppofit. ff. de verbor.oblizat. Mantic. de contralt.lib.12, tit. 40. numer, 6. Morla in empor. jur. tit.8. quaff. 21.num. 5. Antonius Gomez 2. tom. cap.17. num. 27. Pirrus Maurusin tralt. de folutione, cap.92. ntmb. 2. Hermofilla ad legem 2 , tit. 13 .p. 5.8 h.4. ex num.77.cum feqq, tom. gratia crediroris, aut utriufque, ubi diftineté per varios cafus omnino videndus .
Atque ideo periculum mutationis moneta, vel quodlibetaliud interim contingens cedere debeat in detrimen$\mathrm{tum}_{2}$ \& damnum debitoris intempeftivè, \& contra formam padideponentis, ex hactenus comprobatis. tum, periculum pecunix, ac rei depofita non fibi, fed deponentiperibit; fecus autem quando abfque leguma, \& jufta caufa depofitum recufavic. Ita diftinguendo tener Foller. de cenfous, verba in ftrumento gratia num, so. Joan, Bapt. Lupus de afaris, 6.4, n.103. Boccacius in tr. de cenfib. p:2.nam, 11. el fegundo, Felicianus cod. tr, tom,2.lib.4. c.anic,
num, 6 r . fequirur Cencius de cenfibus quaft. I I r, num. 6 I . ubi refert Intrigliol, \& Rotam in duabus decifion. idem tenentes. Tiraquell. de retraft. lignag. 9.4 gloff. 6, numer. 34 Marfil. dec.148.num.18. Affict. dec.172. Alex. Trentacinq variar.refol.l.b.3.tit. de folat.refol. 22, h,2, Mercul. Marefcor, variar. refolut. lib. i.c.7, num.6. Intrigliol. in tract. de cenfibus $q .65$.per totam, Hermofilla adl.2.tit.3.par. 5. gl. 4. $\mathrm{nm}, 94$ tom.1. fol. 189 . Cum igitur ifte creditor cenfuarius cum claufula non redimendi, nifi pramiffa monitione, per bimeftre antea, juftam caufam habeat recufandi depofirum ante tempus, ejus gratia, \& favore oppofitum; periculum quodlibet in pecunia interim contingens debet debitor pati. Videndus etiam D. Larea dec. 19. ex n.7. ©́ n.14. Є̛ per totam, ơ dec.13.n.5.

Quare cum adhuc creditor fit, non dimiffis, folurus, nec tarisfactus de fuo credito, perneceffe admitti debet ad concurfum fui debitoris, \& inter cateros per fententiam graduari pro fua forte principali, \& decurfis juxta fui gradus prerogativam, quoufque integrè fatisfiat, \& ita non femel determınavic Senatus hic Pincian. me judice inter ceteros Doctiffimos Senatores.

Si autem debitor fimul cum denunciatione (ad quam, 71 per pactum fuitadfrictus) depofuerit fortem cum decurfis debitis, \& fimul cum decurrendis per diatum bimeftre futurum, licet tunc intra illud crediror levare depofitum non teneatur. Utprediximus; co tamen bimeftix tranfacto, ac depofito per durante, cenfus extinguitur, \& ul- 7 tra ad ufuras debitor non tenerur, fed penitus liberatur ita ut pecunix depofita periculum bimeftri tranfacto, \& mutatio monetæ fuperveniens cedat in dertimentum creditoris, \& non debitoris. Prout poft pluresalios obfervat Ludov. Cenc. de cenfib. d. q.111.n.52.53.54. ○́ 55. In hæc. Depofito antem per debitorem cen fus illum redimere volentem legitime facto, illud notificabit domino cenfus, vel alveri legirima perfone proeo, qua notificatione, \& illiss relatione exequnta; I dominus cenfus uler a duos menfes à die prima denunciationis, $O$ difdicteinchoandos recufer, vel differat facere revenditionem cenfus, illius debitor liberatur ab onere folvendi annuam refponfionem cenfualem, gloff. in l. folvendum 22. © ibi B. num.1. © Cafiron.3.ff. Voluro matrim. Foller. de cenfibus d. verbo inflrumentumgratue n.58. Rom. in d. fuo tr. decenfib.art.38.n.116. Felıcian.d.tom.2. Lib.4.c.unic.,n.2. ợ 3. Є tom.2. codem lib.4. © c.unic.n,1. Michael Salon, dict. controv, 18.n.11. eerf. dico fecundo, é ver/. d cotertio, of refolvit Rota coram Inflo g. April.1601, in illa Romana cenfus, quet efs poft tr, dec. 131 1.nn.1. © caram codem ibidem dec. 132 . per totam, of in alia queeft dec.61.n.2. © Jeqq. nam depofitum legitime factum habes vim extinctioniscenfus ex acta re- 7 trofimili, wt fuit de mente Rote coram codem Iufto, © c. quax eft polt tract. dec. 377.n.10. \& jeqq.

Sequitur iple Cencius ex $n .54 . \&$ facit, Depafitum autem 7 if fud fieri poteff quandocumque intra terminum dworsm menfium poff factam dijdicfam, $\odot$ denunciationem, quod debitor vult illum redimere, frive fiat in principio dictorum dsorum men fum, five in medio, five eriam in fine: cum non definans currer e fructus census à die facti depofiti, fed ab ultima die dictorum duorum menfoum ce $\int$ ant currere. Vt fuit refolutum in Rota, coram Seraphin, dec.1413.n4.2. p.2. dummodo fias intra illud bimeftre, ut fentire viderur Rota coram Iufto in ilLe Anconitana bonorum 16. Februarii 1604. que eft poft ir. dec.277.n.8. é coram Dunozer.que eft ibidem dec.174. N. 4 er coram Seraphino dec.1413.n.2. hactenus Cencius.

Ex qua veriffima doctrina fequitur, quod dominus cen- 75 fus facto depofito intra bimeftre cum decurfis , \& decurrendis tranlacto biduo tenetur levare depofitum, fi integrum fit, imò ex tunc extinctus manet cenfus, \&\& debitor liberatur, ac per confequens ipfe, cuujam non fit creditor, excludi debet à concurfu, \& inter cateros concurrentes neganda ei erit graduatio per fententiam.

Sed ex refolutione hactenus feripta alia, \& non levis fuboritur difficultas per motum proprium Pii V. minimè exprefsè præventa, quæ penitus fubvertere videtar rationem a nobis allatam fupra in primo fundamento ex nam. 8. ¢ eqq. verfic.quibustamen, đ̛ alıis, \&o. Quo diximus, pactum de non redimendo, nifi pracedente monitio ne per duos menfes antea, non refragari naturæ; \& libertati redmendi, cum hæc debitoris libertas femper remaneat illæfa; qua per illud pactum ci non taxatur, nec debitoris voluntas reftringitur, quandocumque redimere; fed dumtaxat ut redimat pramiffa monitione per bimeftre,
antea, per quod nullum damnum patitur debitor, fed confulitur indemnitati, atque urilitaticreditoris.
77 Nunc quarimus, quid fi intra bimeftre itempore creacionis cenfus, \& recepta fortis, \& fic poft paucos dies vult debitor redimere, ${ }^{\circ} \mathrm{E}$ extinguere cenfum reddendo aliam, vel fortè eandempecuniam, puta quia neceffitati, qua fuit adfrictus ad vendendum annuum redditum. alliunde occurrit, vel occafio, que illum impulit, evanuit, vel ex alioaccidenti, vel jufta caufa morus vulf fe ftatim exonerari abannui redditus praftatione. Quo cafu denuntiatio per bimeftre antea, impoffibile eft, ut praceedere poffit: fidicimus, quod debeat expectare juxta pactum, aut Motum proprium per illos duos menfes ;jam infringitur redimendi facultas \& non redimit debitor, quando vult, \&e pactum in effectu operatur, ut non nifípoit duos menfes poffit redimere contra receptiffimam innumerabiIfum Doctorumfententiam, de quafupra num, 1. ớ 2 . tenentium, pactum de redimendo, vel non redimendo intra vel ultra certum tempus, effe nullum, \& vitiari, licet non vitiet.
Huic difficultati fubito occurrit peritiffimus Confenator nofter Dom. Martinus de Arriatigui (cujus merita. longè majora petunt) afferens hunc cafumnon effe praventum à motu proprio Pil V, qui cogitare vix potuit, quod debitor qui neceffitate preffus, vendiditannuum. redditum, velit, aut poffir flatim intra paucos dies illum redimere. Quod raro, aut nunquamaccidere foler, fed poft longius tempus, longiffimum, aut fortè nunquam redemprio fit, arque ideò Motus proprius formam praambula denunciationis per bimefre ante redemptionem prafcripfit, cogitans cenfum longo tempore duraturum in redemptum: nam ad ea, quar frequentius accidunt, iura adaptantur, L.nam ad ea, ff.de legibus. Ercafum, de quo agimus, quando ftatim pof venditionemannui redditus intra duos menfes debitor vult redimere, non comprehendiffe, cumimpoffibile fit denuntiationem prxambulam pracedere ob temporis anguftiam, \&\& fic hoc cafu abfque ea poffe debitorem intra bimeftre à die venditionis, \& cenfus creationis redimere.
Huic, acutifima folutioni pro tuncintellectus meus aliquantulum acquievir pracipuè, fi addideris, quod fi cafusiftenec litteraliter, nec virtualiter (ut fupponitur) fuit comprehenfus in dicto Motupropria; fed prorfus omifus, debet tanquam omiffus remanere fub difpofitione juris communis, ex vulgaril.commodiffome, if.de liber.
80 o pofthum, Sed per jus commune juxta communem Doctorum fententiam, \& naturam contractus liberum eft debitori, quandocumque redimere, \& non denuntiare, nec expectare terminumaliquem, ut a cenfu liberetur, prout in hoc cap.fepè diximus. Ergo ifta redemptio abfq; praxambuladenuntiatione impoffibili ob temporis anguftiam legitima deber judicari.
81. Deinde \& eo fortiter hæc opinio comprobatur : nam quando folemnitas aliqua requiritur à lege in aliquo =ctu, vel contractu, quiabique ea celebrari non poteft, valet actus, \& perfici poteft validè contractus, ea omilia, fi poffibile non eft folemnitatem requifitam adhiberi, prout quando mandat, ut contractus mulieris nequeat celebrariabfque prafentia duorum propinquorum: nam fi ifi vel adfint, vel mortui fint, vel nulli adfint confanguinei,
fine illis geri poteft contractus. Latiffimè Tiraquellus de 22 legibus connubialib.gloff.6.verb. de fon mary, per totam, ubi pluriunas doctrinas fimiles affert, Matienzo in l.6. gloff.1.
83 num. 3 . ubi etiam de matito abfenti per text, ibi, tit. 3. lib.5. recopilat. Idem quando confanguinei juta caufarecufant adeffe contractui, Tiraqu, ibid.q. 1 s.num,125. \& de utroq; Cafanate conf. 27. num. I3. © 14 . Caltillocontrev. tom. 6.cap. 120.num. 24.8 plura fimilia ex num. 13 .plures refert Garcia de benefic.4.part.cap.1. i num. 70.multa per Caftill.Bobadilla
in politicalib.3.cap.8. num.102. of eqg. quia ubicumque in impoliticatib.3.cap.8. num.102. of feqq. quia ubicumque à
lege certa folemnitas requiritur, fubintelligitur, fi poen adhiberi: ita ut quandoadhiberi non poffit, non eft de neceffitate fervanda, utper Bald. Roman. Alex. Parif. Vafqu. \& Bauner Surdus in confari29, num,11, tom,2, Ergo licèt Motus proprius requirat preambulam denuntiationem ante redemprionem hanc, abfque ea potet fieri, quando protemporis anguftia impoffibile eft, ut pracedere poffit; quia debitor ante duos menfes à tempore creationis cenfus vult redimere, \& fua uti libera facultate redimendi quandocumque.

Itta opinio probabilis eft, fed contratiar probabilior mi- 85 hi videtur, urnempè quando debitor intra bimseftreà remporecreationis cenfus (cum pacto de non redimendo, nifi monitione pramiffa per bimeftre, vel in terminis Moras propriiid idem pro forma decidentis (vult redimere, offerendo fortem cum illo modico interufurio creditori,ut non fit admittendus ad effectum, ut ex tunc extinguatur cenfus, fed quod debeat expectare per bimeffre, ita ut ill oblatio habeat vim denuntiationis promiffe per pactum, aut juxta Bullam petita: nam Motus proprius dilponens, ut debitor non aliter admittatur ad redimendum, nifi pramiffa denuntiatione per bimeftre antea redemptionis futurax : ea unica : fundatur ratione, ne creditor damnum patiatur habens otiofam pecuniam, \& utinterim quarere poffitalium cenfum, vel juftumlucrum, prout fæpè diximus hoc cap, fed hæe ratio non folum locum haber, quando poft multum tempus debitor vult redimere: fed multò magis militat cum fit generalis, \& abfoluta complectens oumes cafus, \& tempora; quando poft paucos dies à tempore creationis cenfus, \& intra primum bimeftre redimere debitor intentat; quo cafu creditor longè majus derrimentum patidicitur, quiconfidens fuam accommodaffe pecuniam exburfatam, \& numeratam, protinus fibi reddatur abfque alicujus fructus perceptionenon fine ipfius magno incomimodo, quod prorfus quifque effugerer, fícogitaret pramaturam redditionem, confidens five in pacto, five in difpofitione Motus piropriide non redimendo, quoufque per duos menfes antea præcedat monitio, qua non pracedente debitor fortem offerens tenerur expectate, ut fatiffieri poffit pacti, ac Motus proprii intentioni, \& fini per duos menfes, ut fua indemnitaticonfulere poffit creditor, quarendoallum cenfum, vel juftunil lucrum. Quia ratio legis generalis attenditur tanquam virtus intrinfeca ad inclufioneniomnium cafuum emergentium, in quibus militat, \& cafus omiffus, comprehenfus tamen fub ratione legis expreffas, \& inclufus dicitur: Plura cumulavimus in noffris commentariis de fupplicat. ad Sanctiff. 1.p. c.19.0 multis feqq.
Ethunc effe verum fenfum diatimotus proprii utquandocumque debitor offerat fortem creditori, volens cenfum redimere abfque monitione premiffa, teneaturexpeEtare per bimeftre fubfequens itautilla oblatio, feuetiam depofitum habeaturloco monitionis pramiffa, aut per motum proprium requifite, multiejusinterpretes probarunt, Perr. Surdus, Federic. Martinus, Pater Molina, Salas, Rebellus, Bonacina, \& Duardus fuperiùs citatiex numer. 56, verf. ex quibus fundamentus longe veriar, đa, \&\& Cencius plaribus in locis relatus fuprà ex num. 7 t, verf. fi antens debitor $\sqrt{\text { imul }}$ cum denunciatione, ơ $c$.qui eleganter loquitur in propofito. Igitar fi virtute dicti motus proprii, vel virtute pactiadfricictus eft debitor ad praambulam monitionem, quam (atisfacere, non porett ante redemptionerin , quam vult facere; propter remporis anguftiam, in qua fe debitor libenter pofuit, debet fpectare poft eam intentatam, \& oblatam ut confulatur creditorisindemnitati, qua ipre per pactum, aut formam motus proprii adftuictus eft, \&s obligatus fuit; ;cum pactum licitum effe, \& à jure approbatum, \& omninó fervandum per totum difcurfum hujus cap.manifeftèprobavimus.

Nam quando folemnitas, \&s requifitum ad actum adhiberi non poteft in fpecifical egis forma, deber tamen adhiberi eo modo, quo poffit, ut in licentia mariti requifita à Legibus regiis pro validitate contractuum, \& quaficontractuum uxoris, quia fi vir eft abfens, à quo difficillimum fitlicentiam petere, debet uxor caufa cognita à judtce petere, Tiraqu. de legib.comnubial.gtoff.8. ex num. s. \&f fignanter num.zo. \& poft Bald.Paul.Caftr.\& Alciat, tenet Matien-
 pro qua doctrina expreffa eft, d. leg. 6 .
Et in terminis denuntiationis, qua perfonaliter debet fieri, fi denunciandus fit abfens, ira ut haberi non poffit debet fieri denunciatio eo modo quo poffit;prout ad Dom. Paul.de Caftro conf,240-mum. 2, verf. lices fecundol lib.7. Ja fon in l.de pupillo, 6 . Iquis pratori, num. 4.ff. de nowi oper. nunciar. Joan. Anton.Manguill.q.4.numer. 53 .Ó mum. 48 . vel per ediCtum, utex plurimis probatipfe Manguill,ibid, d. quaff.49. cim leqq.
Comprobatur, quia fiquis per fententiam (quaefrictif 9 fimi juris, \&\& expref(sè obligar) adiftictu'seft, \& condemnatus ad confervandum alium indemnem ab obligatione Titii,

Ticii, fidirectè eum indemnem confervare non potelt, quia extincta reperitur obligatio ; nibilominus eum confervare indemnem tenetur eo modo, quo poffit; prout etiam de condemnatoad trahendum iuftrumentum debiti, fi non eft poffibile, quia non reperitur cogitur condemnatus eum fecurum aliter reddere \& ejus indemnitati confulereco alio modo, quo poffit condemnatus; de quibus poft plurimos Doctores latiùs videbis in noftris commentar. de Regia proteet. 4 p.c.12. ex num. 89 . csm/eq. fieque debitor in cafu, de quo agimus, poft oblationem fortis principalis debet fpectare per bimeftre, ut creditor confervetur inderinis: quia motus proprius generaliter, \& abfolutè loquitur aptus comprehendereomne tempus \& cafus, in quibus militet ratio illa indemnitatis creditoris, \& per quos creditor damnum pati poreft ob defectum praambula monitionis. Et huic opinioni, qua probabilis eft libenter adharco tanquam tutifima.

## C A P UT XXX.

Moratorià Rege per debirorem concurfus pendente, impetrata, quos creditores Comprehendat, \&qquales ab ea de jure excepti intelligantur?
Etnunquidipfius impetrantis fidejufforibus profit?
Et animpediat curfum ufurarum, feu annuorum reddituum?
Etquidetiam de dilatione remiffioneve à majori parte creditorum debitori conceffa?

## $S \forall M M A R I V M$.

Moratoric vel à principe impetratar, vel à creditoribus debitori indulgentur, n.I.
Moratoriam ex juft caufa poteff princeps debitoribus concedere, ne per aliquod tempus a creditoribus moleffentur, n.2.
Moratoria folum d principe concedipoffunt, n.3.
Moratoria gratiofa a principe inforiori concedi nequeunt nиm. 4.
Moratoria eff privilegium mérè perfonale, of uni conceffa, nec heredibus, nec aliis /uccefforibus prodeft,nu. 5 .守 ex nu. 31.cum feqg.

Moratoria debitor uti inequit, nifopraftita creditoribus cantione, de olvendo, termino finito, n. 6 .
L.aniverfa refcripta,C.de precib. Imperat. offeren. addicitur, of exomathr, ibs.
Etiam finrefcripto cautio fueritremiffa, adhuc praftanda erit creditoribus,n.7.
$N_{i}$ if ref criptum habeat clanfulam(non obffante, )n. 8.
Cautio aut fideju fio tunc à debitore praftanda, $\sqrt{2}$ è creditoribuspetatur, non aliter,n.9.
Cautionem fiquis praftare tenetur, intelligitur, \& petatur, num.10.
Fideju fronem fo quis proffare tenetur intra certum tempus, ad eammentur, etiamj/ i parte non petatur, n, 11 .
Ob impoffibilitatem inveniendi fidejufforem, an quis excu/etur Jubsautione cur atoria, n.12.
Moratoriam impetrans debet ea omnia narrare, que principem poffunt retrabere ad concedendum, n.13.
Moratoriam impetrans debet narrare qualitatem debiti, an fit juratam,n,14.
SAn proveniat ex caufa delicti, w.15.
An debitum fit regium, vel ficale, n.16.
An fit ex cauy a locationis, ${ }^{\text {o }}$ conductionis,n.17.
An fir Ecclefie, vel pupilli, n. 18.
An proveniat ab emptione domus, n.19.
An aliam moratoriam impetraverit ab eodem principe, n.20. An lispendeat fuper debito, n. 2 I .
Quibus in cafibus non tenet moratoriageneral is, $n, 22$.
Idem fi debitum procedat ex caupa dotis depofiti, falarii, vel annone, vel adminiforationis panis, vel ex canfa alimentorим, $, n, 23$.
Mor atoric impetrande an per pactum renunciari poteff,n. 24 Moratoria impetrata non prodeft ad debita poffea contracta, n.25.n.30.

Moratoria per debitorem impetrata an proft fidejuforibus,
quidam affirmant, ex n.26.

Exceptio realis prodeff fidejufori, n.23.* ex n. 3 r:
Moratoriam poffe debitorem allegare in favorem fidejulforis conventi, qui teneant, $n, 28$.
Fidejuffio eff obligatio conditionalis fof fidejuffor folvat, © thnc incipit effecreditor /ui prinicipalis, n.29.
Mor atoria non afficit creditores futhros, n. 30 . of n.25.
Fidejuffor, है folvat, non babet regreffum contra principalem, termino moratorie currente, n.31.
Exceptiocompetens reo non prodef/ fidejuffori in obligationibus folvendis, n.32.
Exceptio moratoria refpicit per_onams debitoris, que ejus perfonam non egreditur, n. 33 .
Moratoria /s foret realis multo magis tranfiret in heredem, - fuccefforem, $n, 34$.

Fidejufori non competii beneficium conceffum debitori, ne conveniatur ultra, quam facere pofft, n. 35 -
Conourfus lis facit ceflare omnes moleffias, of exactionescreditorum contra debitorem lite pendente, n.36.
Concur/us judicium motum à debitore nibil prodeff fidejunforibus, nec correis, quominus eo pendente conveniantur, n. 37 .
Ceffio bonorum falla à debitore non relevat fidejufforem, neG eum liberat obligatione, n. 38 .
Reffitutto in integram competens principal, non prodeft fidejufforibus, n. 39 .
Fidejufforis pralationon confideratar à tempore, quo folvit; fed a tempore obligationis, ad quam folutio retrotrahitur, num. 40.
Fidejufforibus regulariter non prodeffe moratoriam impetratam a debitore, quamplurimi tenent DoCtores, $n .4 \mathrm{I}$.
Maximé finon fint in fupplicatione, © of gratia expref si nomsnati, n.42.
Moratoria prodeff fidejuforibus, quandoredundaret in prajudicium debitorss principalis, n.43.
Vt in exemplis appofitis, ibíd.é n.44.45.ச் n.46.சْ 47.
Prof fidejufloris conventi defenfione, an poffit appofitio debitoris docentis de fua moratoria, $n .48$.
Moratorie dilatione pendente currunt ufura, ©் redditus cenfuиm,n.49.* 50 .
V/ure ratione lucris ceffantis ceffant per inducias conce ffas à creditoribus,n.st.
Non tamen redditus cenfuam, nec intereffe damni emergent is ceffant per inducias, $n .52$.
Inducia conceffe a creditoribus debitori, ơ ex quibus caufis, nит. 53.
Et ad indaciarum conceffionem quomodo computandam erit creditorum nиmerus, quando per numerum per fonarum, aиt cumulum debitorum, n. 54 .
Pluribus creditoribus una competit obligatio in folidum omnes unam reprefent ant per/onam, n. 55 -
VYura, ©㇒ redditus debiticomputantur in quantitate, n.56.
Inducie per creditores pra/entes quando obligent abfentes, nиm. 57.
Major pars quantitatis inter creditores prevalet minori, nu. 58.ர் 59.

In equali quantitate prafertur major numerus creditornm, num.60.
In aqualiquantitate, © numeroper/onarum ơ illius partis Jententia pravalet, qua humanior /It, n.61.
L. .s.tit.5.p.5.of l.6. plures caf fus fing ulares determinant circa inducias conce/ /as à creditoribns, n.62. © n.63.
L.15.tit.5. lib.2.recopil.1.5.6.\& 7.tit.19.lib.5.varia difponunt circa decoctos, ơ fallitos, cum bonis, vel ab/que illisf fug itivos,n.64.06 65 .
Exornant prafatajura, ©late de materia induciarum traClant DoCtores relati, n.66.
Ad inducias concedendas an omnes creditores tam abjentes, quam prefentes int citandi, vel an major pars prafens prajudicet minori absenti,n.67.co /eqq.
In iis, qua communia /unt pluribus ut ingul is, of in quibus major parsprajudicat minori, exjubftantia adtus eff omniums citatio, m.68.69. © 70 .
Confuetudo, ne in uno loco congregentur creditores ad inducias concedendas /ervatur,n.71.
Confuetudo hec viget in H./pania, of fic à fingulis creditoribus confenfusfeparatimpraftatur, n.72.
Ad confirmationem induciarum faciendam à judice citatur major pars,n.73.
Inducie conceff a acreditor ibus debitoriprofunt fidejuforibas, num. 74 .
Profunt ctiam correo, $n .75$ - © 76 .
Ad

Adinduciarum Ionceffiones credita debent effevera non fi-
at, non per confeffionem debitoris, nec per recog nitionem fchedula privata, n. 77.
Inducieconfirmata per fententiams Senatus an profint haredi debitoris, adeunti cum beneficio inventarii, n. 78 .

'FRequens eff in hifce regnis Hippanix moratorix ufus, qua appetere folent debitores zre alieno gravati, ut per aliquod tempus lis concurfus fufpendatur, ut ne à fuis creditoribus interim vexentur, \&e hæc vel à principe juftis de caufis impetrantur, vel ab ipfis creditoribus ceduntur,
2 qux inducix dicuntur. Quoad primum dicendum erit principem jufta de caufa fibinarrata poffe debitoribus moratoriam dilationem concedere, ne intra illius metas poffint à creditoribus fuis moleftari, nec credita fua exigere, juxta text. in l.quoties, l, univer $\int a, C$. de precibus imp.offer. l.4tit.24.P.3.l.32.6́ 43.tit.18.part.3.de qua moratoria tractant Cucus de moratoriapra/criptio.Rebuffus ad leg. Gall.tom.2. tit.de literis dilatoriis annalibus per tot. Menochius de arbitrar.lib.2.cafu 203. Azevedius inl.2.ex numer. 34. cum feqq. tit. 14.lib.4.recopil.latè Rodulph. de abfolut.princ. poteftat.c. 6.à numer.48. Farinac. in praxi crims. qu.29. ex num. 29 . cum feqq.Mufcatell.in praxip. 4 gl l.petenda num. 12. cum $\int$ eqq. Maftrill.decif. 16 . Alexand. Trentacinq. var.refol.lib. 3.tit. de folution.refol.1.per tot. Villadiego politica c.2.num. 169.Turch. litt.M, concluf. 283 . Curia Philippica 1.2.p.6.24.גं n.I.noviffimè Ludovic.Sanctius Melo in tratt.de induciis, q.34.ex $n$. 3.*o num.roadde Lancellott. Corrad. in templojudic. Lib.I. c.I.S.4.tit. de imperat. ver. debitoribus dilationem indulget, num.1.Surd.de alimentistie.8.privil. $70 . \mathrm{n}$. x.pulchrè Jacobus de Graffis in traCl. de exception. aprinc.
3 Et hx quidem moratorix à principe dumtaxat poffunt concedi, ut docent Caftrenf. in l.I. 5 .quimagiftratum, 6.9. per text.ibi,ff.quodqui/que juris, Alexand. Trentacinq. d. refol.1.n.3. Rebuff.ubi proximè gloff. 1. n.6. Thefaur. decif. 186 .
4 num,2. Curia Philippica \& Villadiego locis citatis, \& Ludovic.Sanctius d. q.35.n.24. Et ideo per inferiorem à principe fupremo moratoria hægratiofx concedi poffunt, ut per Paulumde Cofta loco citato. Caravitam, \& alios pro5 bat Graffis, ubi proximè n.45. qui $n u m$.47. poft alios firmat, hanc moratoriam effe merè perfonalem, \&e uni conceffam non prodeffe fuis hęredibus, aut fuccefforibus idem probat Coffa de portione rata, q.139.n.9. Sanctius q.12. fub num. $3^{2 .}$ Carrocius d. exceptione fin. n. 38 .
6 Sedcirca has moratorias à principe impetratas aliqua. notabilia, \& practicabilia annotanda etunt, \& primitus, Quod impetrans uti nequir dictis moratoriis, quoufque prius fuis creditoribus cautionem fidejufforiam, vel pignoratitiam praftet de folvendis creditis, tempore moratorix extincto, text. eft capitalis, \&expreffus in leg. univer/arefcripta, qua in debitorum caulis /uper impetrandis dilationibus promulgantur, non aliter valeant, nifí fidejuffione adonea fuper debitifolutione prebeatur, C.d.precibus imperat.offer.text.in cap. .univer /a 35 5.q.2.l.32., 33 . tit.18.parr.3exornant Azevedius in t. $2 . n .33$-cum /eqq. tit. 14 , recopil. Rebuff.de litteris dilator.art.1.gloff. 1.n.49. Trentacinq. d.refolut.1.n.6.Ludovic.Sanctius à Mello d.q.34.n.12.probantinfuper Guido Papa decif.rog. Natta conjli. 591 I. num. r. lib. 3 . Caravita uper ritu regni Neapol.ritu 287.n.5. Afflictis decif. 378.n.1. Fufcus in ingula litt.D, n.11.Anna ingular.463.Vitalin.in tralt. clau/ul. in v. nihil novari dilatio. penden. num. 3 . Lancellott.Conrad. in templo judic. lib.r.c.1. S.4. de imper. in 7. verb. debitor ibus dilat. mu.8. Zerola in praxiepijcopali verb. quinquennalis,ver $/ .2$. Marchef.de commi ffion. Commiff.4. C.I. n.7.Graffis d.except.32. n. 97.

Qux refolutio procedit, etiamfi in refcriptoprincipis cautio hæc fuerit remiffa impertanti; quia non obitante taliremiffione moratoria, non refragatur debitori, nifi pra8 in fine ipfius dilationis. Affirmant comatiendo creditoribus in fine ipfius dilationis. Affirmant communiterDD. Bald. cinq.lib.3.tit.defolut. d.refolut.1. $n$. 7 . Sanctius à Mello d.qu34,n,15.ón 16.\&2 poft Caravit. Afflietum, \& alios fequitur Graffis d.except.32.num.98.quiomneslimitant, nifir refcriptum habeat claufulam non obffante.
9 Sed tunc intelligendum erit, fià creditoribus cautio \&o fidejuffio hæe poftuletur, \& non aliter, l./f quis filium, 5 .fipalat.ibi, cum interpellatus,ff.de collat.gloff in d.l. univer $/ a, C$. de precib imper.of er. quam communiter fequuntur Doctores, ibi, \& pracipuè Paul. de Caftro numer.6. Carav. in ritu
189.n.5. ©f ritu 287 n.5.5. Alexand.confil. 22 p. volum. 2. Angel. conf. 237 . Hipolyt. de Marfiliis in rubric. De fidejafforib.num, 145.-゚ 164. Troifi fuper d.ritu 287 .num.2. Brunus in traCl.de ceffione bonor q. 21.n.2. Urfillin annotation.ad Afflictum. decif.378.num.2.Petr.Surd.conf.124.n.1. of 2. lib.1. Lancell. Conrad.loco cit.nu.11. Ruinus confil. 26.n.33.volum. 4 . Marchef.d.c.1.n.8.Gregor.Lopez in l. 33 .verb.fiador.tif. 18 .part. 3.Surdus deci/.25.mum.8. © decif.57. a princip. Farinacius in praxi crimin.q.29.n.28. Gratian.dif cept.forenf.cap.100. num. 6.Petr.Barbof.inleg.divortio,s.interdum num.13.f.folut.matrim. Paz in praxi 4 -part.tom.2.c.6.nn.5. Barbofa in remiff.ad l. Linfitan.l.3.tit. 37 -in princip. n. 4 . Sanctius Mello de induciis q.34.n.14. latiffimè multa cumulans videndus Jacobus de Graffis in tract. de except. d.except.32.n.100. of multisfeqq. ubietiam de regula generali, quod quando quis tenerur praftare cautionem, intelligitur, fi à parte petatur, $\odot$ n. Ior. quod fi quistenetur ad fidejufionem intra certum tempus, ut tunc teneatur etiamfi a partenon peratur; plures allegat, \&\& comprobat $n$.feqq.ev ex numer. 117 . cum multis feqq. An ob impoffibilitatem inveniendi fidejuffores excuferur impetrans cum cautione juratoria, ubilatiffime videbis.

Deinde debitor, qui hanc moratoriam vultà principe I impetrare, debet fupplicatione omnino ei narrate ea omnia, qux principem ipfum retrahere poffint à gratiæ hujufmodiconceffione, etenim narratione horum omiffagra- 14 tia erit fubreptitia, nulla \& fine effectu: ideodeber nar- 15 rare debitiqualitatem (hoceft) an debitum fir juratum, 16 an proveniat ex caufa delicti, \&can regium fit, vel fifca- 17 le; an ex caufalocationis, autconductionis, an debitum 18 fit Ecclefix, vel pupillorum; an fit pro emptione domus 19 an aliquando aliam moratoriam impetraverit ab eodem 20 Principe, \&k an lis pendeat fuper debito; quibus in cafi- 21 bus non tenet conceffio moratorix generalis, prout latè 22 prolequitur Alexand. Trentacinq. d.refolut.1.à n.II. num. 23 feqq. \& aliiftarim citandi. Item fi procedat ex caufa dotis depofiti, aut falarii, vel caufa annona, vel adminiftrationis panis, autex caufa alimentorum, prout afferitex aliis Sanctius à Mello in d.mract. de induciis q.34. n.2 1. \& latiuss fingulos hos, alios fimiles cafus comprobans videndusinq.12. per tot. \&clatiffimè poft plurimos de omnibus figillatim videndus Jacob. de Graffis in tralt. de except. $d$. except.32. exnumer.23. u/que ad fin, ubian debito per pa- 24 Ctummoratorix renuncians, \& fe contra debitoremnon impetraturum; necimpetranda ufurum, nec moratoria 25 impetrata proderit pro debitis poftmodum contractisMello num.32.Graffis num...latè etiam,\&\& de fingulis Carrocius de except.except.fin.ex num. 33 .и/que ad n.39.
Sed an moratoria impetrata per debitorem profir ejus fidejufforibus, itaut ea conventi à creditoribus fe juvare poffint, nonconcordant Doctores: quidam namque affirmativè refolvunt ei prodeffe, ea motiratione, quia fi fidejufloribus non prodeffer, inanis foret moratoria, cum ifti folventes contra debitorem ipfum regreffum haberent, \& quia hxe motatorix exceptio tangit rem \&c obligationemipfam, quæ tanquam realis prodeffe debet fidejufforibus, \&c ea fe tueri poffunt; tenet ex mente Pauli Alberic.\&c Greg.Lop. Villadieg. in politica cap. 2n.fin.verf.mafto contrario. Et quod eampoffit debitor principalis allegare in favorem fidejufforis conventi, tenent Baptifta Colta de portione rate, $c, 13$ 8.n.8. Surdus decif. 3 or, in in in. Cæfar Bartius decif. 78 .Petr.Barbofa in l.meritum nu. 87 .verfic.quiod tamen,fff. olut.matrim.\& remiffivè $n .171$. Quos noviffimè fequitur Sanctius de Mello intr.de indaciis,q.25.

Aliud, \& efficacius fundamentum addiderim ego, quod fi fidejuffor obligatus remaneat fab conditione fi. ololverir, \& poftquam folverit pro principali debitore adimplerur conditio, \& nonantea, Auth.prefenti, C. de fidejaforib. Si fidejuffor folvat poft moratoriam, tunc incipit effecreditor, \& poteritliberè agerecontra debitorem, quiei de moratoria opponere non poteft ; cum moratoria non afficiat creditores futuros, fed eam pracedentes. Utex Mello q.34.n.32.\& ex Graffis except. 32.n.94. \&eper DD. ab itt is citatos, diximus fuperiùs n.25 an fine. Ergo moratoria fidejufforibus prodeffe debet ne damnumproveniat debitori, \& moratoria ipfa inanis remaneat, juxta ea qua protinus $n$.feqq.\& inferius ex. num. 43 . verf.quam tamen refolu$t_{\text {ionem }}$ limitabis, ©̛c.
[ Sedhæc opinio nunquam mihi placuit, nec ei acquie- 3 t cere potui, tumquia non percipio vim rationis, cui ni-
tantur

## Labyrinth．Creditor．concurŕ．

tanar DD．citati，dum dicunt，quod fi non prodeffer mo－ ratoria fidejufforibus，inanis redderetur．Etenim fi fi－ dejuffores folvunt，non poffuntrecurrere contra debito－ rem principalem，durante fua moratoria，qui cum fint etiam creditores，ipfos precisè comprehendit moratoria， qua indubiè，regulariter loquendo，uti poteft debitor ad－ verfus eos volentes illum convenire．
Deinde，quia in obligationibus folvendiexceptio，quæ competit reo，non prodeft fidejufforibus fuis，Patr．Bald． inl．quoties，Cod．precibus imper．offeren．Robius in tr．de ftat． verbis pra／cript．Graffis except．32．num． 38 ．quia cum hrec ex－ ceptiomoratorix fit perfonalis，\＆c répiciat perfonam de－ 33 bitoris，ejus perfonam non egreditur．Fabius de Anna， conf．82．n．8．0゚ ex l．exceptiones，ff．de except．l．quia perfonale， ff．foluto matrim．\＆ibi Bart．\＆Mathefilan．／ingul．ro4．Cre－ ma．ing．ro2．obfervar Pirrus Maurus Aretin．de fidejuff．fetf． 9．§．10．n．1．é n．9．fol．869．Graffis except．3．2 n，38．quia fi mo－ 4 ratoria foret realis，multò magis tranfiret ad hæredem de－ bitoris，fed hoc eft falfum，ut probavimus fuprà num．5．in fin． ver fic．夭் he quidem moratoria，©̛ c．ergo eft perfonaliffima． Hinceft，quod beneficium conceffum debitori，ne， conveniatur，ultra quam facere poffit，non prodeft fidejuf－ foribus fuis 1. fideju／for，ubigloff．Bart．\＆Alex．If．de re judic． Brun．intr．de cef．bonor．q．25．4．q．princ．n．1．© feqq．é q．6．n．8．
Deinde，quiafi concurfus judicium inter fuos credito－ resmotumà principali debitore per quod fufpenduntur conventione，executiones，\＆exactiones contra debito－ rem，cumad hoo fit deftinatum，prout ex plurimis latè pro－ bavimus fuprà I．p．c．1．ex num． $7 . \mathrm{cum}$／eqq．）nihil prodeft fi－ 37 dejufforibus feualiis correis，quominus liberè conveniri poffint à creditoribus dimiffo concurfu，\＆ejus pendentia minimè obftante，prout ad longum probavimus fup．2．p． c．17．er 18 ．per tot．Ergo nec moratorix dilatio，debitoricon－ cefta fidejufforibus proderit．
Etin expreffo，quod ceffiobonorum facta per debito－ rem principalem non profit fidejufforibus fuis，nec eos libe－ ratab obligatione，probat text．in §．fin．ubi Aretinus num．t． inffitur，de altionib．l．bares à debitore，ş．quod ff fipulator，\＆o ibi Bart．ff．de fidejuffor．Guido Papę decij．zII．Caflan．in S．fin． ubi etiam Aretin．num．10．inffit．de action．Brunus in tract．de ceff．bonorum，in 8．qu．princip．num．2．Graffis de excephexcept． num． 34 ．ubi latè probat，©́ except． $32, n .40$ ．

Comprobatur，quia exceptio reflitutionis in integrum competens principali debitori，non prodeft fuis fidejuffori－ bus，notat Graffis ubi proxime d．num．40．Aretin．in d．＇s．fin．n． 5．de replic．latiffimè Sfortia Oddus de reftit．in integr．qu．48． per tot．Ergo nee moratoria tanquam merè perfonalis exce－ ptio fidejufforis proderit．
Nec obffat aliud fundamentum acutè confideratum pro contraria parte ex num．29．verf．aliud efficacius ér．quo di－ ximus fidejufforem tanquam creditorem conditionalem folventem poft moratoriam，agere poffe contra principa－ lem debitorem．Quia refpondetur，quod licet fit creditor conditionalis；tamen purificata conditione per folutionem poftea factam creditum fuum，\＆obligatio retrotrahitur ad tempus fux obligationis，ita ut preferatur pro fuo credito omnibus aliis crediteribus ante folutionem，\＆poft obliga－ tionem fidejufforiam contrahentibus，ut ex Felician．de So－ lis \＆Joan：Gutier．refolvimus fuprà bac 2．p．c．21．22．©f／eqq． verfic．infertur tertio ad fidejufforem e̛c．Atque ideo attenta origine fuæ obligationis pracedens tempus moratorix，hæc eum excludit，quemadmodum \＆cateros creditores extan－ tes tempore conceffionis．
Et hanc partem ex aliquibusfundamentis relatis proba－ runt exprefsè Bald．Cynus，\＆Salic．in d．l．quoties，C．de precib． imper．off er．Bart．in l．fli insfum．s．ff ftipularus fum．num．2．ff．de verb．oblizat．Jaf．in d．l．quoties in fine，Paulus Fufcus in fingu－ Lari，litt．D，n．11．Rebuff，intract．de litteriszloff．1．nu．42．Me－ noch．de arbitr．lib．2．cafu．203．n．29．©́ cafu 337 infin．Mar－ cheran．de commiff．commiff．4．5．1．nn．25．＊ं 27．Caravita fuper ritu 187．n．26．Troifi／uper codem ritu，nu．13．Lancell．Corrad． in templo judic．lib．I．e．1．6．4，tit．de imperat．in verbo，debitorj dilatio indulg．n．1o．Fabius Anna conf．82．n．7．lib．1．R obius in tract．de ftat．arb．prafcript． 3 lof $.21 . n .64 .665$ ．optimis funda－ montis defendit Jacob．de Graffis except．d．except． 3 2．ex num． 37．cum feqq．\＆ex eifdem fundamentis，tacito tamen hoc authore，idem cum Afinio de execut．in prolog．cap．2．n．19．eक 20．Anguifol．conf．142．nu．2．lib．3．Jo．Bernard．Mufcat．in fua praxi fidejufor．2．p．q．9．Anton．Henrigius de fidejuff．c．27．5．p． ex n．74．cum feqq．\＆fuprà Valent．Franchis eod，tralt．sap．3－
ex $n .153, u / q u e ~ a d ~ n u .183$ ．\＆furfun Carrocius de except，es－ cept．fin．168．ex $n$ ．23．／eq．\＆\＆Profper Farinac．in pract．crim．qu． 29．n．16．1atifimè poft Surdum confil．327．n1，22．е் 23．plures alios allegat Gratian．di／cepr．forenf，tom．1．c．12．per tot．maxi－
 \＆poft alios plures pro vera conclufione refolvit Pirrus Maurus Aretin．in tract．de fidejufor．fect．9．5．10．ex num．I． cum／eqq．fol．mihi 868 ．ơ feq．dicens，quod moratoria，qua． folet muniridebitor，ne ab eo intra aliquod tempus peta－ tur，conceffa principali debitori non prodeft fuis fidejuffo－ rubus，maximè fi non fint in fupplicatione，\＆gratia expref－ sè nominati，eo quod eft privilegium perfonale non egre－ diens perfonam debitoris，\＆quia in obligationibus folven－ di，exceptio，qux comperit reo principali，non prodeft fuis fidejufforibus．

Quam tamen refolutionem limitabis，ut procedat quan－ 4 do debitori principali non noceret，ut diAtum eft：at quan－ do eidem nocet，\＆moratoria remaneret，inurilis putà， quando conventi fidejuffores regreffum habent contrade－ bitorem principalem，eo quod ifte ad favorem fidejufforum renuntiavit moratorix impetranda，\＆\＆ea contra ipfos non ufuros promifit．Nam hoc cafu moratoria conceffa debi－ tori，fidejufloribus etiam fuis prodeffer．Ut per Bartol．in l．Stichum，s．quod vulgo，ff．Jolut．matrim．Socin，\＆Alexand．in l．cum filiusfam．©．I．ff．de verb．obligat．Robius in trati．de fta－ tut．vero pra／cript．5．31．num．69．Graffis de except．32，num．41． Carrocius except．fin．num． 24. \＆ prx cateris melius declarat Gratian．difcepti．I 2．ex n．4．0＇ex n．9．prout etiam quando fi－ dejuffor non renuntiavit beneficio cedendarum，quiatunc utitur dilatione principali conceffa．Ut ex Baldo，Cin．\＆c Anna confil．82．n．to．volum，r．obfervat idem poft Bertazol． confil． 359 ．in finl．lib．2．\＆c alios Carrocius de except．except fin． 168．n．26．Graffis d．except．3 2．num．43．\＆ex Valent．Francho in tract．de fidejufor．c．3．ex mum． 154.01 fque ad n． 183 ．Bernard． Mufcatell．in prax．fidejuffor．p．2．q4．9．Anguifola conf．142．n． 2．Lib．3．Anton．Enrigius de fidejuffor．6．27．P．5．nu．76．cum feqq． limitat Pirrus Maur．eod．tract．d．／ect．9．s．10．n．14．\＆quando adeft obligatio faciendi ratione individuitatis，\＆s mutui damni，\＆c prajudicii debitoris．Ut ex Bald．\＆Marchéf．fir－ mat Graff．d．excepr．32，n．43．Carrocius ubi proximè nu．27．＊゚ n．39．Marefc．var．refol．ilib．2，c．130．e n．1．\＆feqq．

Vel quando creditores agunt contra fequeftrarium bo－ norum debitoris，quem ifte defendere poteft ratione fui prajudicii，ne vendantur fua bona dilatione moratorix pendente，Surdus decif．301．per tot．cum omnino redundet in debitoris prejudicium，\＆inanis redditur moratoria．
Et ad hunc fenfum，\＆\＆limirationis rationem，\＆termi－ nos trahendi funt Doctores omnes contrariam fententiam fectantes relati／upra n．26．verfic．／ed an moratoria impetrata ovc．Dumnituntur huic rationi，quod fi non prodeffet fide－ jufforibus moratoria，debitori noceret，\＆o fuifer inanis，ut procedant in cafibus fupradicta limitationis，quando debi－ tori noceat，\＆non aliter．Imò prefati DD．loquuntur in． induciis per creditores datis debitori，de quibus infra ad fin． bujus cap．
Quapropter nec audiendus erit Pirrus Maurus d．§．10． 48 dum $n .12$ ．ऊ6 $25 . \mathrm{cum} / \mathrm{eqq}$ ．limitat refolutionem，quando debitor comparet pro fui fidejufforis conventi defenfione， opponens de moratoria，ut tunc fidejuffori profit ob inte－ reffe debitoris ：quia falfa limitatio eft：quoniam nullum intereffe debitoris confiderari poteft，quando fidejuffor exactus \＆folvens non poteft adverfus eum fua tutum mo－ ratoria regreffum habere，ut fuperius diximus．Ita etiam atiffimè explicat，\＆poft plurimos alios diftinguit Gratian． difcept．12．per tot．Secus fi potuiffet adyerfus principalem debitorem regreffum babere dilatione moratorix penden－ te，\＆c nec obftante，ex text．in l．fí fidejufor．If．de re jud．vi－ dendus omnino．
Defuper animadvertendum erit，quod moratorix di－ 4 latione pendente currunt ufure，\＆redditus cenfuum，itaut finita dilatione，creditores non folum recuperent redditus ante moratoriam obtentam decurfos，verum etiam quicu－ currerunt ea pendente：quoniam moratoria tantum impe－ dit exactionem reddituum，non tamen fufpendit curfum reddituum，nectangit fortem principalem．Ita optumè te－ net Felician．de Solis de cenfib．com．2．lib．3．c．mlen．7．quem re－ quitur Avendan．in tradt．de cenfib．c． 1 10．e．x num． 5 ．ubi rectè impugnat Rodrigu．de redditibb．lib．3．q．9．v．vel contrarium；vel altem intricatè loquentem．Et quod currant ufurx，\＆t red－ 5
 tenent
tenent Trentacint, var.refol.lib, 3. tit. de folutionibus refol. . .
num. $26 . \&$ cum Barbofa, \& Turch, Sanctius à Mello de innum. 26:\& cum Barbofa, \& Turch, Sanctius à Mello de $/ n$ fis, except. 32 .num.99. \& cumSaliceto, \& Urfill. Carrocius de except.exceps.fin.num. 2 I .

Quod limitatur, quando inducix conceduntur per creditores debitori, ut ex Maftrill.deci/.16.per tor. tenet San©tus ubi proxime numer. 29 .qui fic intelligit Rodriqu.d.c.9. guod declarat de ufuris debitis ratione lucri ceffantis, \& non de redditibus cenfuum ex flipulatione promiffis, \& de-
y2 bitis. Sicuti \& intereffe damni emergentis: quia etiam induciis pendentibus per creditores debitori conceffis, currunt. Ut ex aliis firmat Graffis d.except. fin. num. $90 . \&<$ pluribus relatis idem tenet Alexand. Trentacinq. var.refol.lib. 3.titul.de folus.re folut.n.26.quod ego intelligerem, nifi aliud inter creditores, \& debitorem actum fit.
Quantum attinetad fecundam partem noftri cap, tangentem moratorias miferationis caufa conceffas per creditotes debitori (qua inducix vocantur) ne intra certum rempus debitor moleftetur,nec conveniatur, ut magis commodè ipfe poff terminum eifdem folvere poffit : vel etiam quando creditores tractant, de remittenda certa parte fuorum creditorumipfi debitori, ut aliam cis folvar. Quibus cafibus vix aliquid poteft dubitari, quin à juris communis, $\&$ Regii legibus fit praventum, text. in $l$. © fuum heredem, G.bodie tamen ita demum pactio huju/ modi creditoribus obeft, ficonvenerint in unum, é communi confen/u declaraverint, quotaparte debiti contenti Imt. Si vero diffentiant, tunc pretoris partes neceffaria funt: qui decreto fuo fequitur majoris partis voluntatem, ff. de pactis. Majorem offo partem,
54 (profequitur Papinianus in l.g. proximè fequenti) promodo debiti, non promumeraper fonarum,placuit. Quiod fi equales fint in cumulo debiti, tunc plurium creditorum numerus praferendus eft. In numero antem pari creditornm, authoritatem ejus equitur Pretor, qui dignitate inter eos pracellit.
55 Sin autem omnia undique in unam equalitatem concurrant bumanior eff.fententia a Pratore eligenda, ơ in l.feq. $10 . \mathrm{ff}$.eodems tit, agitur, quando pluribus perfonis una obligatio 56 competit in folidum, ut pro una tantum omnes judicentur,
$57 \&$ habeantur, \&\& in fine ita determinat. Summx autem applicare debemus etiam ufuras, l.re/criptum 21 . eod.tit.de pactis, ita ait: Refcriptum D. Marcific loquitur, quafiomnes creditores debeant convenire. Quid ergo, fiquidem cornm abfentes fint? Num exemplum prafentium abfentes lequi debeant ? Sed an, of privilegiariis ablentibus bac pactio noceat, eleganter tractatur; fi modo valeat palto, of contr a abfentes, of reperio ante formam i D. Marco datam D. Pium refcripIife, fifcum quoque in his cafibus, in quibus bypothecas non habeat, O Ceteros privilegiar ios excemplum creditorum lequi oportere. Hac enim omnia in eiscreditoribus, qui bypothecas non habent confervanda funt.
His accedit l.fin. C. qui bonisceder.poff. ibi. Quotidie dubitabatur squidam ex creditoribus voluerim quinquenn alet dare inducias, aliii autem jam nuñc ceffonem accipere velint, qui audiendi int. In talli itaque dubitatione, nemini putamus effe ambiguum, quod fentimus, of quod humaniorem fentenziam produrior eligimus, © $\int$ ancimus, wt vel ex cumnlo debi$t i$, vel ex numero creditorum caufajudicetur. Et fi quidem unus creditor aliis omnibusgravior in fumma debiri inveniatur, иt omnibus in ипиue coadnnat is, © ( debitis corum computatis, ipfe alios antecellet, ipffurs fententia obtineat, five indulgere tempus, fre ceffionem accipere defiderat. ex diverfis autem quantitatibus, etiam text.) Sint creditores cnmulus mintem quantitatibus, etiam nunc amplior debiti numeruseft creditorum: cum noner, five, par, five dif crepans neratornm, fed ex quantitate debitieaquents/fimo or dine fosneratorum, fed ex quantitate debiticaufa a rutinetur.
Pari autem quantitate debiti inventa difpari veroe eredi-
torum numero: tunc amplior parscreditornm obtineat, itaut torum numero : tunc amplior parscreditorum obtineat, itaut quod pluribus placeat, boc fatuatur.
Sin veróundique equalitas emergat tam debiti, quàm numericreditorum: : tunc eos anteponi, qui ad bumaniorem declinent fententiam non ceffronem exigentes, fed inducias; nulla quidem differentia inter hypothecarios, ob alios creditores (quantum ad banc electionem) obfervanda ơc.
Ad hocidem duxfunt fingulares leges partitx, quax cafus diftinguentes inter dimiffionem, feu remiffiones partis debiti factam amiciori parte creditorum, \& induciasab eis conceffa debitori. Altera eft L.5. tit.15. part.5. Debdor feyenda ome de muchos fo antes de defamparaffe fus
bienes, los iuntaffe en vno, y les piedeffe, quẹ le dieffen vnplazo fenalado a que les pagafle: fitodos nofe acordaffen en vno ed otorgarf Jolo, aquel plazo ba de aver, que otorgare la mayor parte de ellos, maguer losotros nof eno quifefen otorgar. ' aquellos decinsos que fe deben exzender, que fon mayor parte, que en mayor quantia en los debdos. Efif fueffe defarcuerdo entre los vnos, queriendootorgarle el plazo: elos otros diciendo, que felo no otorg arian, mas que pagaffe, ode/amparaffe los bienes: entonces fifaeren iguales en los debdos, oen quamtidad deperfonas, dene valer lo que quieren aquellos, que le jorgan el plazo, porque fomexa, que fo mueven ifacerlo por piedad, que han deel, $r$ feper auentura fueffen iguales en los debdos, edefo gualesen lasperfonas, aquello que quijere la parte o fuerens mas perfonas, effo dene valer.
Altera eft l., eq. 6 . eod, tit. © part. qua loquitur circa re. 63 miffionem paruis debiti, \&o fic ait: Rogandoel debdor aquellos, a quien debieffe algo ante que les def amparaffe fus bienes, que le quita fen alguna partida, de lo que les deni, eque les pagarialo otro, fipor akentura fuere defacuerdo entres ellos, queriendo los vnos quitarle alguna coj a y los otros no; aquello debe valer, ef er guar dado en racon del quitamiento, que forr todas las cof as, que diximos en la ley ante defta, en racon det plazo, que pidieffe. Yaun decimos, que maguer alguna de aquellos, a quien debieffe algo no effabieffe detante, quandalos etros le quitaffen alguna partida del debdo, que con todo effo debe valer lo que ficierem, © nolo puede renocar aquel foto. Fueras ende fila quantia que el devis aner del debdo fueffe major, que la de todos los atros ea entonces no impeciera, lo que fin el ficiefsem. Xotro fi decimos, que fialgunos,quoonieffen arecebir algo de fs debitor, le quitaflom alyuna partida del debdo, ono fueffe ay prefente, quando ficieffen effe quitamiento, algun otro, aquien fue f/e obligada fenaladamente alguna partida de los bienes del debdor, o tuaieffe alguna cofa fuya, senaladamente empenos, que le no empeceria el quitamiento, que los otros fe ficieffen. Ya en faluole fincatado fs derecho en aquellos bienes que le fueffen obligados, o empenados.

Adidem adfunt plures l.25.tit.5. lib.2. recopil.1. 5.6.067.64 tit.19. lib.5. eju/dem recopil, varia difponentes circa decoCtos, \& fallitos, cum bonis, aut abfque illi fugientes, aut ad Ecclefiam confugientes, \& fe retrahentes : \& an valeant pacta cum eis facta per creditores, \&e de aliis ibidem difponitur, videndx. Et explicat corum materiam San- 66 Ctius à Mello d.tralt.de induciis, q.12.per tot, prafata jura latè exornant prater ordinarios, \& multa circa hanc materiam tractarunt Stephanus Gratian. dijcept.foren $/ .222$. per tot.Alex. Trentacinq.variar.refol.lib.3.tit.de folut.refoluf.2. Brunus in tract. de ceffrom.bonor. queff.41.princ. of q. 26. princip.Fontanella de pactis napt.tom 2.clanf.5.glof.8.8.p.7.nu.42Seraphin.decif. 1233. nn.I. Baptitta Thoro in compend.decif. Neapol.verb.credit. A picela de tutamine paup. titul.3.deremediedebitorum, Jo: Bapcitta Cofta deportione rate qu. 139 Ramonius sonfl.Io.Patr,Greg.fib. 22.jyntagm.cap. 7 . Paz in praxis 4.p.tom.1.c.6.Parlador.I.,.c.e.fin.5. p. 5.7 . mu.8. A mador. Rodriq.de execut. c.8. nu. 35.cums feqq. Monterrofo im pralt. trall.2.Gutierr.de jur amm. 1.p.c. 65 . Ufuald.ad Doneilum lib. 22.c.9. Nos obiter in noftr is commentariis de potefl. Reg.2.p. 0.4.n.11 1. Covarr.lib.3.var. C.I. latè Nicolaus de Pafferibus de /cript.priv.lib.3.qu-s.tit. de litteris indusialib. Farinacius in praxi tit.de carceribus,q.29.per tor.ơ de accuf.q.14.ex n.8. cum.eqq. \&noviffimè tractatum fripfit Sanctius à Mello de induciis debitorum, ubi longum accuratè tractatum abfolvit \& ultra hos plurimi aliiDD. hanc materiam tractant, quos in unum congeffimus fupra 1.p.c.3. ex num. 13 . © c.4. n. 21 .ver. quapropter ne continentia caula coo.

Sed an in concedendis induciis citandi fint omnes cre- 67 ditorestam prafentes, quàm abfentes, vel fufficiat, quod major pars cotum concedat; gravis eft inter noftros con- 68 troverfia, eoquod in iis, que funt communia pluribus, ue fingulis, \& in quibus major pars prajudicat minori, prout in noftro cafu, de fubftantia adtus eft omniumcitatio, \& ut omnes audianaur d.I. © fuum heredem, 6 . bodie, ff.depaitis, \& eft text.celebris in I. fiprecedente 58 . $\$$. Lutins, If.mandati, ibi, /ed cum propanas eum abfuiffe iniquam eft, auferri eieleEfionem. Ex quibus juribus praedictam doctrinam deduxere Bart.in l.omnespopuli,ff.de juftit.© jur. in 3.p.qu.princ. Alex. conf.205.n.z.lib.2.\& ex aliis Surdus confll. 390 .nu.12. © foqq. Et per hoc fandamentum ita exprefsè, ut accordium. 69 prefentium creditorum abfentinon citato prajudicare, non poffe, tenet Alberic.\&\& Aret.Bald.Salic. © in d.l.reforiptam,

## 478 <br> - Labyrinth. Credit. concurr. Pars II. Cap. XXX.



 cit Mendez in praxi Luftana, ib. 3. c.:22 . 5.6: 1 n.61. quidquid contrarium fequatur facdere diftiodionis Mello on tradt. de induciis, 9.6 . ut hæe doctrina procedat, quando agitur inter creditores de remittenda parte debitt, non verò quando agitur de concedendisinduciis debitori, uthoc cafa non fitabfentium neceffaria ciatio, fed eis prafentium major pars prajudicer: Nec jura, qux pro bujus pofterioris diftinctionis membroloquentia de prejudicio abfentis vult ponderare, eiafifitunt; cum retè verificetur, \&\& utrumq; 70 poffit flare abfentes effe, \& citatos fuiffe. Deinde cum ad effectum remittendi partem debiti, \& ad concedendasinducias omnes creditoresin unum debeant congregari ; proutexpressè probant jura omnia civilia, \& regia, \& fat terur, aclatè probatipfe Mello in q.10. per tot. perneceffe fequitur ad prambulam citationem, \& convocationem; cum de omnium prajudicio agatur, atque ideoà communi non eritrecedendum, qua certa eft, \& vera.
Fatemur tamen diftinctionem Sanctiiì̀ Mello rectê prodedere, ubi adeff confuetudo, ne creditores ad concedendas inducias debitoriin uno, \& codem loco congregentur, \& coadunentur, quia tunc cumà fingulis creditoribus (eparatim poffit fieriinduciarum conceffio; prout in multis provinciis haxe viget confuetudo; ut per Gratian. difcept. 222.n.7.pof Paz Joan.Gutier.\& Rebuff. quos allegat, \&ficequirur ipfe Melloq.io.ex num.zo.é feqq, affirmansin Hirpania formam congregandi in uno loco nonobfervari, to proutrevera non obfervatur. Nam femper debiroris inducias poftulant à íngulis feparatim creditoribus,\&\& privatim, \& poffquam majoris partis affenfum habent, illum fuperioridecreto confirmari procurant, utdeinceps tuii
fint, adverfus minorem partem, quamt tamen pulaandani infuper fore ad confirniationis judicium, at cogantur majoris partis accordio flare, rectė confulufit ipfe Mello n.22. 73 infin. quod ex plarimis Doctoribus confirmat, \& pracifum requifitum dicit Gratian. dif cept.222. n.26. ut ablque hec fuperioris confirmatione parti creditorum renuenti non prajudicar.
Sed an inducie, conceffy per creditores debitori, pro- 74 fintejus fidejufforibus: ad partes erudite- difputat Mello in ditr.de inducriis debitorum, q. 25.per tot. ex mum. 7. prodef feaffirmat ratione pacti, \&\& juribus, \&efundamentis, re- 75 Ate comprobat videndus. Et idem affirmat in duobus cofreis exn.is.per Lidem in duob.recis , of l. bered. 5.fin.ff: de pactis, él $l . j$ í duo rei, ff. de duobusrecis., ubi benè declarat eadem jura videndus. At differentiam moratorix per principenn debitori conceffe, quar regulariter ejus fidejufforibus tion prodeft, nec ex ea fe juvare poffunt. Prout lacèf fuperius comprobavimus ex $\begin{gathered}\text { n.6. cum multis /eqq. ubide limi- }\end{gathered}$ tationibus.
Atque infuper attendere debes, quod in concedendis induciis de veritate creditic creditorum 'debet coniftare, non per conceffionem debitoris, nec per fcripturam privatam, nec per creditum fimulatum, ac fiftum, nec per recognitionem Ichedula ipfius debitoris: quia tales creditores non poffiunt prajudicare aliis veris creditoribus. Latè de fingulis differit Sanctius à Mello d.tr. de induxciiis debitor. in q. 11 .per tot.

Sed an induciz conceffx per majorem partem, credi- 78 torum confirmate per fententiam Senatus aut Pratoris profit haredi debioris adeunti cum beneficio inventarii, atiffimè videbis apud Vincent.de Franch. decif. 179.per rot. ubi multis fundamentis negativè tefolvit, per te videndus, requitur Amendula ibi, in addition. $n, 16$.


## FINIS SECUNDE PARTIS.




[^0]:    3

[^1]:    $4^{3}$

