

# LABYRINTHUS CREDITORUM CONCURRENTIUM A D LIT E M PER DEBITOREM COMMUNEM 

 Inter illos caufatam.
## PARS TERTIA.

C A P U T I.
Graduationis fententia femel in rem judicatam translata, an debitor, vel creditor aliquid noviter opponere valeat, quod vel creditorem infringat, vel graduum ordinem, feu pralationem fubvertat, rei judicatæ exceptione minimè obftante?

```
S V M MAR IV M.
```

SEntentia graduationis in rem judicatam translata non obffante, an aliquid novum per debitorem, autcreditorem deductum admittsitur, quod vel jus creditorum infringat, prelationem fubvertat, num.I.
Ius denuo deduCtum, de quo inter eafdem perfonas in priori graduationis judicio fuit cognitum 2 rei judicat a exceptio obflabit, n.2.
De identitatibus rei judicata exceptionem producentibus agitur, n-3.remiffrue.
Ius non deduCtum, nes cognitum in priori graduationis judicio, $\sqrt{2}$ de novo proponatar, non obftat rei judicate exceptio, five tuncadeffet, five noviter fit quafitum,
num. num. 4.
Siinter creditores tantum de credito of an aliquis creditor fit, vel non fuit allum exhibitis tamen totius jurris inffrumentis, of at creditor graduetur, an ei noviter de jure pralationis agenti, rei judicate exceptio obfiet, numer. 5 . © 12.
Affrmativa fententia proponitur, num.6. Contraria, verier, $n, 14$.
Expenditur textus in leg. duobus 19. ff. de exception.rei: jud.num.7.
Expenditur Accurf.n.8. © 9 ,
Aus, quod pote of deduciper modum agendi, of excipiendi, $\sqrt{2}$ deductoper modum excipiendi veus /uccumbat, non potef: iterumper modam agendi deducere, $\sqrt{2}$ tendat adeundem finem cum exceptione, n.IO.

Text.in l.penulc.s. Latinus Largus, ff. de except. rei jud.addrcitur,n. I 1.
Ex nova caufa novo in judicio deducta, de qua in priori judicio non fuit altum, poteft noviter agi, num. 12. 13.

Concur fus judicium ad difcutiendum jura of pralationescreditorum tam cum debitore, quam ipfis creditoribus ordina_-
tur, $n .14$ © 15 . tur, 7.14 of 15 .
Creditor in principio concur/us verum effe creditorem, of potiorem aliis, deducit, n.16.
Creditor de fuoprivilegio, aut pralatione inffrumentis, aut probationibus docet, n. 17.
Reprafentans inffrumentum, continent exceptionem, eams tacite opponit, n. 19 .
Exceptio, que in inffrumento continetur etiam/̂ exprefse non opponatur, ajudice ex officio admittitur, num.ig. ơ 21.
Exceptio, que ex caufa intrinfeca ineft actioni, debet per actorem evacuari, etiam rea non opponente, nhmer. 20.
In/trumentum obligationis ab ux.core fuctum, in quo mariti licentia non apparet; judex ex officio repellit, etiamfiexceprionem uxor opponat, $n .22$.
AEtio of exceptio quandoex eodem inftrumento apparet $\int u-$ pereo, potef/ judex pronuntiare, ab/que expref]a oppo $\sqrt{1-}$ tione, $n, 23$.
ACZori,qui in altione deducit exceptionem, incumbit onus probandi exceptionis exclufionem, $n .24$.
Afententia, qua quis declar atur creditor, eiquegraduspoft alios affignatur, non appellans, cam approbare videtur, num. 25.
Sententia, a qua non eff appellatum, tranfit in rem judicatam, n. 26 .
Res judicata facit de albo nizrum, ơ de faljo verum, numer. 27.
D.L.fiduobus, ơ d. $\varsigma$, Lat inus Largus, difpofitio non procedit Jervato ftylo soncurfus confueto, comparendi creditores in judicio concury us, n. 28 .
Dijpofitio pradictorum jurium locum habet, quandocreditor folumm
folium creditorem effe injudicio dixitr ratione fui jaris, at $q_{;}$ bypot hece fuit controver/umt : nihil /ui pralatione tacite aut expre/se allegavit, $n .29$.
Sententia non poteff ferrifaper caula in judicio non deducta, ctiam/i ex actis apyareat, n. 30 .
Petens ex una caula, or ex alia non deducta in judicio probans non poteft in eodem judicio obtinere, numer. 3 I .
Super nova caufa non deducta, non eft lis conteffata, nec adverfarius, ut fe poffit defendere, eft inftructus, ibid.
Affertur praxis tribunalium, circa fupradicta,n.32.
Ioannis Guttierez/ententiarejicitur, n.33.
Teffes deponentes ultra articulos nibil probant, nec fuper eoram atteflatione ferripoteff ententia, n. 34 .
Creditor in judicio concurfus omnes pralationis caufa deducens. $f$ a aliquas non profequatur, an poft fententiam graduationis poffit eas profequi, ine metu exceptionis reijudicate, num. 35.
:Affirmativa fententia proponitur, n.36. of feqq.
In actionibus perfonalibus vidtas fo in una caufa fuccumbat; poteff ex alia agere, $n .37$.
In aCtionibus realibus fimpliciter victus ex omnibus caus is viElus intelligitur, © noviter agenti obffat exceptio reijudicate,$n .38$.
'L. ' an eadem, 14.5.2.ff.de except.reijudic.cum aliisexpen. ditur, n.39.
L.25.tit.2.P.3.expenditur ad Jupradicta, n.40.

Gregorii Lopez declaratiotraditar, © l.licet, 2.C.de judiciis, num. 4 I.
Leg. © an eadem, expenditur, in 5,2 . numer.43. leg. penult. Latinus, If. de except. rei judic. explicatur, numer. 43.
Res hypothece fubjici poreft ex plaribus canfis, n.44-
Respoteft mihi ex pluribus caufis deberi, n.45.
Socini confll.refertur, n.46.
Res judicata non prajudicat omnibus caufis deductis in judicio, quando quedam tantum funt profequuta, numer. 47.
FaCti contingentia circa fupradiEta refertur, ibidem of пим. feq.
Dominus direttus in emphyteufis bonis ratione ponfiomis prafertur omnibus creditoribus, etiams anterioribus, num. 49.
Dominus rei, penes debitorom exiffentis prafertur omnibus creditoribus five anterioribus, five privilegiatis, of bypothecariis, $n .50$.
Res judicata non obftat fuper non profequutis, $\neq$ Juper nom petitis in judicio,n. 5 I.
Gloffa, © aliorum docir rina expenditur, श. 52 .
Rei judicate exceptio femper oritur ex fententia re/pectus eorum, qua /unt profequuta, n. 53 .び 54 :
Refertur controverfa interComitem de Alva de Lifte, co D. Didacum de Vera, n. 51 . of feqq.

Fundamenta Comitis de Alva proponantur, numer. 58. 59. ठ 60 .

Fandamenta D. Hieron. de Vera, quibus intendit Comiti obffare exceptionem rei judicatc, proponuntur, num. 6 I . of feqq.
Facultatisregia verba, ad imponendum cenfus recenfentur, ibid.
Rei judicate exceptionem in vins dilatorie apponens, $\sqrt{1}$ fuccumbat, poteft eam in vim peremptorie opponere, num. 62.
Refutatur opinio D. Ioann: de la Reacontrarium fentientis, n.63.
Facultas impetrata ad bypothecandum serta bona, vel cersum majoratum, non extenditur ad alia, numer. 65.
Facultas limitata ad cêrtam rem, vel quantitatem, cafum , contractum, aut perjonam denegata intelligitur in aliis, num. 66.
[Adexceptiones, que in inffrumento fimul continentur, of ex ipforefulsant allegate cen/entur, attendere juidex debet, n.67.*. 68. vide n. 110 .

Bari doctrina, ad id expenditur, n.69.
Quando judici oft notorimmationem non competere, debet reum abfolvere,n.70.
Injuffitia non enervat vires reijudicata, que de fal/o ofacit verums ó de nigroalbum, n.7I.

Sententia affisnansgradum creditori colipareenti in concurfumper neceffarium antecedens, enm effe creditorem, declaraffe videtur, n. 72 .
Sententia non facit rem judicatam in prefuppofitis in ea, ni/a prefuppofita veniant in neceffariam confequentiam, nu. 73. vide, n. 98.
Sententia, quando neceffariò aliquid fupponit, ad illud/e extendit,n. 74.
Oualitas inne fubjecto effe non poreff,n 75.
Sententia lata fuper principali cenferur lata /uper articulo incidenti incompatibili cum principali, numer: 76. © 77.
Determinatio Senatus Vallijoletani traditur in favorem Comitis de Alva, $n .78$.
Comparatur decijio, \& offenditur novum jus quo utebatur D. Comes non fui $\int$ e deductum in priorijudicio graduationis, $n$. 79. ó feqq.

Vilto ex una caufa, noviter ex diverfa agenti non obffat exceptio rei judicate, $n .80$.
Exceptio confiffens in facto per externam allegationem, © probationem debet conffare, of super ca caufa cognitio adhiberi, n.81. ơ 82.
Facultatis aliqua verba ponder antur, $n .83$.
Dros majoratus, aut duas dignitates habens ad cognofcendum cujus contemplatione aEtus fiat; attenditur denominatio, $n .84$.
Obligationis verba ponderantur, virtute facultatis regia faEle, $n, 85$ :
Separationis bonormm exceptioetiampoff rem judicatam admittetur, cum, fit modificativa, $n .86$.
Heres femel jam condemnatus ad folutionem crediti bareditarii poteft opponere de inventario, is se confecto, num. 87.
Difpofitiogefta jub caufa, que à gerente fupponitur vera, fideteg atarfalfa; nulla redditur ob defectum conjenfus, num. 89.
Tranfactio facta per confanguineos cum aliquo tanquam filio legitimato, nulla redditur, fiappar eat flium non effe defuncti,de cujus bonis agitur, n.90.
Idem quando legitimatio apparet nulla, vel falfa, numer. 91.
Tranfattio inits a communitate cums tertio immunemeffe affeverante, ficonffet de falfa caufa, nulla redditur, num.g2.
Divifio bonorum facta inter agnatos vigore laudiprolati, $f_{1}$ detegetur non agnatus; annullatur divijo, of laudum, num.93.
Contrabens cum aliquo tanquam herede, \& vigore iffius qualitatis, fo non fot heres contractiss annullatur, numer. 94 .
Tranfactio facta cum aliquo, tanquam cum fratre, $\sqrt{3}$ talis non effe appareat, contrattus amullatur, numer. 95 .
Difpofitio annullatur , fi suppofitum detegatur fal/um, num.g6.
Sententia ceffat, fententia casifa ceffante, n.97.
Sententiafacit rem judicatam fuper fuppofitisinea, quando veniunt in neceffarium antecedens, vel confequens, $\sqrt{\mathrm{A}}$ /uppofita deducantur in jadicium, of fuper is canfe cognitio adhibetur, n. 98.
Resjudicata ut obftet, requiritur, wetam ex parte actoris, © rei, quam ex parte judicis de omnibus fup plene cognitum, num. 99.
Di/pofitio tunc operatur fuper fuppofito veniente in neceffariam confequentiam, quando fuppofitum dependet ex mera voluntategerentis,n,100.
Iudex in iis, que in judicium deducta non funt, nihil poteft diffinire, n. ror.
Sententia abfque caufa cognitione lata, nulla eff ipfo jure, num. 102.
Gratiani /ententia in confirmationem adducitur, num.103. of eqq.
Rei judicate exseptio oritur, quando Iudex fententiam fert fuper principali, quamvis non reprobaverit exceptionem, de qua plené fuit cognitam, numer.
Sententia lata Juper principali tunc cenfetur lata fuper incidenti incompatibili cum principali, quando articulns incidit in judicium, of deducitur, numer. 105.

Exce-

Exceptio, quod quis non erat creditor ad bona majoratus, que nec fuit oppofita, nec de ea cognitum, non potuit in Jententia graduationis tacite comprehendi, numer. 106. Iudex, qui de exceptione appofita non cognovit, de ea non intelligitur judicaffe, n.107.
Argumentis in contrarium adductis refpondetur, nn. 108. © Jeqq.
Bartol. doctrina explicatur adducta, numero 29. numer. 106.

Exceptiones, que ex inffrumento refultant, Iudex attendere debet, etiamfi a parte non opponantur, quando eff in favorem ipfius, qui inftrumentum produxit, numero 110.

Ex: prefentatione inflrumenti inducitur exceptionis oppofitio, nh. II I.
Exceptio ut operetur debet opponi è parte, alias omiffa intelligitur, $\sigma$ in re judicata non comprehenfa, numero 112.

Siex inffrumento conftat mulierem effe nuptam, of non intervenife licentiam viri, Iudex poteft exceptionem in conftderatione babere, 'e' / mulier'/ it condemnata, poteft denuo de eaopponere, nи. II3.
Exceptionem apparentem ex inffrumento, ex quo actor egit, Iudex videtur non attendiffe, $\sqrt{2}$ pro actione pronuntiavit, nim. 114.
Exceptio, que externa eget probatione, nonpoteft dici ex inftrumentoconftare, $n .115$.
Defenfo minus plenaprafervar fucceffores majoratus è re judicata, n.116. of nu.I17.
Re judicata contra tertium obtenta à creditore, ut vel cenJum recognofcat, vel hypothecam dimittat, an refolvatur per aliam rem judicatam obtentam àprincipali declarantem illum creditorem jam fuiffe olutum, num. 118. mumer. 119.

Negativa fententia proponitur, ex n. 120 .
Sententia Senatus, à qua Jupplicari non poteft, eft omnino irretractabilis, etiam per quacumque nullitatem, etiam notoriam, é ex actis apparentem, dempto citationis defect:s, $n$. 121. © 168.
L.4. tit.17.lib. recopilationis annotatur, ibid.of $n$. 168.

Executoria dua fiad invicem contraria reperiantur an in eleCtione judicis frt, quam maluerit, 」equi, $n, 122$.
Negative, © veritus, $\% .169$.
Executorie due contraria poffunt effe valide refpectu diver $\int$ a rumperfonarum, expenditur, leg. ficum uno 22. If. de except. rei judic. $n .123$.
Sententic contrarie etiam uper eodem facto toler antur inter diverfasperfonas, n:124.
L. nametfi is. 6. F filius qui de inofficiofo, ff. de inoffic. teftam. expenditur, $\sigma 1$. cum filius 78 .ff. de legatis 2 . leg. cum duobus C. de inoffciciof.teftam. ponderantur, ibidem.
Obligatione perfonali extincta, adhuc poteff durare by potheca, nu. 125 .
L.2. C. de evilitione pignor, adducitur. ibid.

Solutione omnis tollitur obligatio, ac jus hypothece refolvitur, nu. 126.
Condictionem indebiti excludit auctoritas reijudicate, num. 127. ©́ 148.

Authoris judicium proponitur circa hanc controverfiam, $n u$. 128.

Comprobatur, n.129. cum feqq.
Solutioni cjus, quod debetur, omnis tollitur obligatio, principalis, © accefsoria, fidejussoria, of hypothecaria, num. 130.

Principale sbi non fubfffit, nec ea qua fequuntur locum habent, nM.I 3 I.
Per fententiam If quis declar atur creditor efse, vel non e/se, jurevel injuria judicis dif solvitur, vel /ubfffit hypothecaref pectivè, $n, 132$.
Iuraplurima ponderantur, ibid.
ExtinCtocreditorum jure, non fub/jffit hypothecapenes ipfum
debitorem, aut tertium exiftens, nu. 133 .
Bona fides non patitur, ut femel exactum, iterum exigatur, $n$. ${ }_{\mathrm{Ab}}^{134}$
Abfque ulla jur is fallentia, n.135. © n.146.
Semel folventi, $\sqrt{1}$ iterum authoritate rei judicatefolvat, datur repetitio, n. 136 .
Condictio indebiti, vel jone cauf a etiam cum jur amento non po-
teff renunciari, teff renunciari, n. 137. Salgado Labyrinth. Credit. Tom.I.

Res judicata, cujus virtute, quod airea Solutum babebat, quis folvit, non obffat debitori repetenti, numer. 138.
Condittio jine caufo datur ei, qui authoritate rei judicate indebitum folvit, non condittio indebiti, numer.139. © $n$. 143.
L. in l. commodato 17. 6. fin.ff.commodati explicatur, mam. 140.

Leg. I. Cod. de re judicata cum aliis explicantwr; numer. 141.

Resfudicata cefsat caufa cefsante, of lata fub fuppofatione, qua detegitur falf a, n.142.
Solutum indebite per condemnatum non repetitnr per condi Etionem indebitiob rei judicate authoritatem, fed per condictionem fine caul a, n.I43.
L. í falfo, ff. de condictione pine caufa, explicatur, n.i44 firt Solventivirtute reijudicate, quod folutum habebat; dutur repetitio ex condictione fine callfa, mamer. 145 . © Jeqq. Conciliantur jura adducta, nu. 127. ©f 148.
Solventiondebite ex re judicata dathe condictio ex counfatqui fi adhuc non folvit actione de dolo, impedit executionemerei judicata, ibidem, © n.I 49 .
AEquitas novi cafus, novum inducit remedium, numer. 150.

Res judicata, per quam creditor contra debitoreme obrimit, tamquam verè creditor ceffat, fo poffea detegatur, nee fuisse creditorem, nee debitum extitifse, mamero 151.

Ce/sante caufa, in quafundatur fententia, cefsant ipfous fententie effectus, m.is2.
Solutum virtute fententia repetitur, fo detegatur jams antea folutum friisse, n. 153 .
Sententia per conditionem fine caufa non redarguitur injuftitia, ant iniquitate, fed de sdufa-ce/sante,' © de fuppofito poftmodum apparente fallo, numero 15\&. ơ feqq.
Debitor cenfurariurad totam cenfusfolutionem condomnatus, fipoffea depacti redemprione appareat, habet reddituums repetitionem, n. 155 .
Per exceptionem canfa cefsante, oel Juppofito falfo, impugnatur directé res judicata; jed temperatar, © modificatrir, $n$. 156. 15157.

Bartol, expenditur doctrina, of aliorumi, nu. 158 . of 199.
Gratiani doctrinat traditur, n. 160. O $^{2} 161$.
Repetitio of datur ejus, quod jolutum efts, miltro magis impeditur executio, n. 162 .
Retentio facilius conceditur, quam actio, $n_{1} 163$.
Sententiar graduationis lat a fub Juppofito, quem efse areditorem, $\sqrt{5}$ fuppofitio detegitur falfa, refolvitur, numero 164.

Sententia contratertium po/sefsorem obtenta, ut vel rem dimittat, vel cenfum recognofcat, variabilis eft, © mutatio ni Fubjecta, $n .165$.
Dimiffo bypothecoe etiam poft recognitionem faftam à condemnato eft admittenda, n.166.
Res judicatafuper jure fuinatura variabili nor eff perpetua. 167.

Argumentis in contrarium refpondetur, at interpretatur. l.q. tit.17. lib.4. recopilationis, n.168.
Difpof fitto dititaleg. 4. Solum ademit canfom mullitatis poff fententiam revifionis, non verò cafus tangentes jus partium principale, ex quibus jure communi, ơ regro fententia folet infringi, ibid.
Argumento fecundo n.121.adducto refpondetur, numer. 169. © ${ }^{\circ}$ eqq.
Res judisatacentra rem judicatam regulariter non tenet, $n$. 171.

Invectiva contra judices ffrifti juris rigore judicate com. tra equitatem naturalem adharentes, adducitur, num. 172.

Refutatur judicium exiffimantium, primam rem judicatam Sequendame ese, quando fecundafvit injuffa, numer. $173^{\circ}$ of 174.
Sententia, quacreditor declaratur creditorem non e/sefive jure, five injuria judicis operatur effectum dijsolvends by: porhecam, $n .175$.
Due res judicatos Super codem jure contraric fuffinentur, quando jus, \& attio dividitrur inter diver fas perfonas, \& qualibet jus of actionems habet independenter ab alio, $n$. 176.

Jura, (o) actiones hereditaria dividuntur inter haredes ipSos inre pro portionibus hereditariis, $n \times 177$.
Res indicata coutra nnum non nocet, nec prodeftquoad portionem Alzerius, nu, 178 .
Res indicata in iuribus individuis, ơ infeparabiliter comnexis quoad omnes operatur, n.179.
Tertio argumento refpondetur, nu. 180 .
Resiudicataut obffet, fufficit, quad eademfieperfons verè, vel interpretative. n.181.
Sontentia lata pro reo principali, prodeff fideinffori, numer. 182.

Sententia Lata /uper principali deftruit antea latam fuper accofforic connexa; ó infeparabiliter dependenti, numer. 183.
Hypotheca non poteff Jubffere obligationiprincipali deficiente. $n, 184$.
Qualitas sine fub eito effe non poteft, $n .185$.
Accefforium perit cum principalh. 186.
Fideinflore condemnato ad folutionem, fipoffea inter creditorem.ice debitorem fiat concordia prodeft fideinfori, re indicata non obffante, $n, 187$.
Res iadiceta obtenta fuper principali operatur fuper acceffo-
 li, $n, 188$. キ 189.
Bonafides non paritur, ut femel exaltum, iterum exigatur, etiamperrem indicatam, n.190.
L. 2. C. de evict.pign, interpretatur. n. 125. adducta, nu. 191.晌 192.
Praforiptionttionem, ơ obligationem exaludit ope exceptionis, n. 192 . © feqq.
Praforiptionis exceptio, /sexpre/se non opponatur, fequi poref/ Reqforibendicondemnatio, $n_{\text {H }} 193$.
Argamento adduffa, sumera 176. refpondeur, numero 194.

Sententia lata contra tertium rei hypothecate poffeforem, ut velremsremiutat, val confum recegnofcat, ceffat ob rem iudigatams upervonientem, declarantem debitoremprincipalem iam olviffe, $n .195$.
Abfurds, que /equerenthe, que /ententia in dişto cafu ob novanh fupervenientiam non ceflaret, refernntur, num. 196. ó leqq.
Res, indicana per creditarems obtenta in ano indicio cosura prinsipalem debitorem per quam creditum qualificatur, non necet tertio xai bypathecat o Poffeflori, numero 200.

Res indicata five in wia axdimaria, five in executiva, obtenra per creditorem contra delatarem, in alio, , diverfo adicio conrra concurfum non officit cateris creditoribus, quominus eam impugnare poffint, numer. 201.
S. Eiffimè folet contingere, ut poftquan in judicio concurfisper debitorem communem formato, \& inter ipfum, \& fuos creditores, velinter ilios tantum de juribus, \& antelationibus, controverfum fuit lata jam fententia graduationis in remjudicatam translata debitorem ipfum aliquid denuo objicere, inmis alicujus creditoris jam graduaui justangens certantem ipfum non pothife inter ceteros graduari, eoquod in rei veritate creditornon fit, nee jus aliquod ad bona debitoris pretendere potuiffent, necnon creditor aliquis cui inter cxteros gradus infimum affignavitfententia, nunc noviter pratendit fibi potiorem \&eanteriorem locum in ea deberi, \& aliis anteferri, è contrario verò alii quorum intereft ad rei judicata refugium confugiant, rei judicatx exceptionem oppanentes, \& huic prixterea novx pratenfioni cuilibet debitoris, aut creditorum refpectivè fore audientiam denegandam contendunt.
a Procujus difficultatisrefolutionerreserunt breviter regula conttituendx: prima, quando de eodemjure aut exceptione qua non denuo foff fententiam graduationis uti vuls debitor adverfus creditorem aliquem, vel creditor adverfus alios creditores fimul |graduatos, fuit deductum \& oppofitum, \& de eo cognitum inter eafdem perfonas in priori graduationis judicio, quo cafu nullo modo poteft teerum controverti, nec admitti rei indicata exceptione obflante, nec aliter modus linum multiplicatus, fuinmam atque inexplicabilem faciat difficultatem, ut inquit rextus in leg. fingulis controverfiis fingulas altiones unsmque indicate finem fufficere, 6. Digeff. de excejt. rei indicate,
multa diximus circa tres identitates Exceptionem rei ju- 3 dicatæ producentes in noftris commentariis, de retent. BulLarum 1.p.c.12. ex nu, 18.cum /eqq. quod vulgare eft ex toto, tit.ff. de except. rei indicata.
Secunda regula eft, quandocaufa, \& ius, quo nunc 4 agit debitor, aut creditor, non fuit deductum, nec de eo cognitum inter partes, \& iudicem, in priori iudicio graduationis, ut hoc cafu eildem noviter agentibus, aut excipientibus, non obftet graduationis fententix exceptio, five hoc ius tunc fimul abeffet, five noviter eis fuerit legitimè quafitum, quia ex alia diverfa caufa., \& diverfo iure poteft victus denuo agere, vel excipere; ad latiffimè per Nos tradita in noftris commentariis, de retent. Bullar. 1. part. dift. capit. 12. ex numer. 5.e' num. 10.
Sed an huic regulx adaptari poffit celebris illa quaftio, $s$ an \& quando formato iudicio concurfus per debitorem, convocantem ad illud fuos credirores, ut iura fua, \& credita deducerent, unus ex eis inftrumenta, ex quibus fuum conftabat creditum, \& hypothecam, exhibuit, futt controverfum fuper fuo iure, an fit creditor, vel non oppofitis exceptionibus, huc dumtaxat tendentibus, tandem obtinuit, \& fuit infententia graduationislocus poftalios creditores affignatus; poftmodum re iam ita iudicata, noviter agit adverfus aliquos creditores de iure pralationis, cumque illis anteriorem effe contendentem; an obtinere debebit, nulla rei iudicata eidem exceptione, obftante. Et videtur quod fic, tum quia hac qualitas, $\&$ ius pralationis nec deductum adhuc fuit, nee inter 6 eum, \& cateros creditores fpecialiter controverfum, in proori graduationis iudicio; \& aliud tunc actum foir, alludnunc, exlez $-\sqrt{2}$ mater, $\varsigma \sqrt{2} q$ quis inter, $i b i$, aliud videri tunc petitum, aliud nunc, Diseft. de exeegz. rei ind. $l$. Jo quis ad exhibendum 18. ibt. Exceptio locum non habet, quia aliares eft, $l$. $\sqrt{2}$ exteffamento, 20 , ibi ner ebffaturam exceprionem, quad non fit petitums, quod nec altor petere puraflet, nec iudex in indicto fenfifet, of in l.jic cum teftamente, 21 . ibi, quia nec littgatores, nec index de alio, quando argento adtum intelligant. Digef. de exception. rei iudic.
$-\mathrm{Et}_{t}$ in noftris terminis duos funt inra valdè fingularia, 7 quæ videntur expreffa, in leg. duobus, 19. If. de exceptione rei iudic. ubi pignus duobus creditoribus à debitore diverfis temporibus fuit datum, pofterior adverfus priorem tempore egit de pignore; putà, an fit creditor hypothecarius, an non, \& fic actione hypothecaria, \& obtinuit ; pofteà vietus contra vincentem denuo movit quaftionem pralationis, \& anterioritatis; refpondet confultus diftinguens inter hanc pratationis exceptionem oppofitam, \& controverfam iam in primo iudicio; aut non oppolitam; verba textus hæc funt. Duobus diverfos temporibas eandem rem pugnori dedit, egit pofferior cumb priorepignoratitia, of obtinuit, mox ille agere fimili actio$n i$ inftituit ; quafitum eft, an exceptio res indicata obfteret, re/pondi, fo oppofuerit exceptionem rei fibi ante pignorate, $\circ$ nibil aliud novum ơ validum adiecit, fine dubio obftabit, eandem enim quaftionem revocat io ju- 8 dicium, ubt gloffa, \& celebris, \& communiter abomnibus recepta, ibi, in verbo, obftaret, fic ait, Re/pondi $\sqrt[j c]{ }, \sqrt{1}$ oppofuerat, /cilicet in primo indicio, © $\sqrt{20}$ de inre fuo quafitum fuit, fed fivictus falti ignorantua, vel iuris non oppo/uerit; exceptionem obflabit, ut infr. eod. $\operatorname{leg}$. pensltim. 5. Latinus, ibi, cum autem, \&ec. oc eadem gloisa, verbo, quaffionem, ita ait. Ergo datur intelligi, quod fimpliciterfe defenderat, non oppofita illa exceptione, 9 quod iterato pofit aisdiri, Jed cur qui iam fimpliciter egit, amplins non anditur, ut Jupra eod. l. $\sqrt{2}$ mater, 5 . denique re/ponde, ibi, fuppliciter agendo dominium. qualecumque, of undecumque in indiciums dedaxit ; hic autem de pignore dijputavit tantum, non de pralationis iure, scc. Et ita Paulus Dinus, \& commmuniter omnes Doetores hanc legem intelligunt, \& fumunt, quod quan- I do eft aliquod ius, quod poreft in iudicium deduct per modumagendi, \&\& per modum excipiendi, fi primo fuit deductum per modum excipiendi, \&\& fuper illo fuccubuit reus, non poteft Irerum deduci ab codem per modum agendi, fi tendit ad cundem finem cum exceptione.
tione.
Quod apertiùs probatur in l.penultima s. Latinus Lar- 11
gus,
gus, Digeft. de exception. rei jud. ibi, his ita geftis pofterior Titiicreditor jus fuum (bypothecari ut rectè exponit glofla ibi, ) perfeciutus eff, of obtimuit, poff hoc autem judicium Mevius, heres reperit in bonis avitis Chirographum einfdem Titii, ante multos annos con/criptum, per quod apparnit cum fundum, qui in caulam tranfactionis venerat etiam avo fuo ab eodem Titio fuiffe obligatum; cum erga conffet prius avo Mevii heredis in obligationem eundems fundurn datum de quo Mevius (uperatus eff; quaro an ius avi Jui, quod tunc, cum de eodem fundo ageretur, ignorabat, nulla exceptione appofita exequi poffit, refpondi, ơc. non obeffet eiexceptio, nibil enim in fua indicia de iure cius flatutum eft, cum autem pignoratitia actum eft adverf/us priorem creditorem, poteff fieri, ut de iure poffeforis non fit quefitum, quia non ut in proprietatis quaftione, quod meum eft, alcerius non off; ita in obligatione utiqua confequens, efs, ut non fit alii obligatum, quod hic probavit fibi teneri, of probabilius dicitur non obftare exceptionem, quoniam iure poffelforis quefitum non eft, fed I2 de fola obligatione, \&cc. Quare habemus jura expreffa etiam in fortioribus terminis, quod quando agitur inter creditores fuper fimplici quaftione hypotheca, hoc eft, an alicui fit etiam res hypothecata, vel non., \& fic de fola rei obligatione, omiffa qualitate antelatio nis, \& pralationis inter eos, poteft infuper victus adverfus pofteriorem obtinentem dentio in judicium deducere iffud pralationis jus, \& de ea conftito fubverteretur, \& reformabitur fententix graduatio, \& ifti affignabitur anterior locus, juxta tempus, \& privilegium fui crediti 13 cum ex nova caufa, noviter deducta de qua in priori judicio nec oppofiturm, nec controverfum fuit, \& per confequens, necdecifum per fententiam graduationis, agat ifte creditor.
14. Sed nihulominuis in noftris ftrictis terminis judicii concurfus, attenta cjus natura, contrarium effe judicandum arbitramur : nam licet pradictorum jurium nempe. dict. Leg. duobus, ơ d. 9. Latinus Largus, difpoficio yeriffima fit, procedunt tamen in judicio particulari, quando debitor, feu creditor cum alio creditore contendit fuper jure hypothecx, \& an fit creditor, vel non-s, quod quidem facillimè feparari poteft à jure pralationis, \& facilè omitti ejus controverfia in hujufmodi judicio, \& in illud antelationis jus non deducit, atque, ideo nec fequifuper eo condemnationem, \& judicis fententiam, quo cafu indubiè de eo poteft agi in novo judicto, cumde alia re diverfa omninò noviter agatur, \& in judicium deduci intelligatur; At in hoc judicio univerfali concurfus via bec, diftinctio, \&e injurium faparatio dari poteft, cum fit ordinatumad duo fimul, nempe ad difcutienda jura creditorum comparentium, tam inter debitorem, \& creditores, quam inter ipfos eofdemmet creditores, quorum intereft, plures non adeffe , ad invicem fe excludere à bonorum debitoris participatione, ut cateris bona ejus fufficere valeant, necnon fimul ut finguli de fua pralatione doceant, exclufivè ad alios, uno quoque pratendente aliis careris quibuslibet anteferri, \& potiori loco gradum in fentenuia obtinere, \& proptereà quilibet, ftatim quod comparer, hee duo à principio deducit, fed verum creditorem ef $\mathrm{fe}, \&$ cateris potiorem. Prout alterius oftendimus $/ \mathrm{u}$ pri prima part. cap. 3. Ơ numero 〕eptimo, cum fequentibus, of per totum cap. \& cap. 4. per totum, \& maxime numer. 20. verf/culo, repugnat etenim natura caufle \&c.
Deinde unufquifque creditor fua exhibet creditionftumenta, vel aliter probat, ex quibus fimul de fuo privilegio, aut prioritate, faltim temporis, docet: ex quo poteff Judex rectè judicium fuum formare . Ex dodrina Bartol, in l. 2, D. de exception. dicens: quod is qui profentat inflrumentum ex qua fua exceptio conftat, videtur opponere, of nox eget alia oppofitione expreffa; ut Judex fue per eq determinare valeat, idem probatur ex vexta in lees. eumm qui ita, S. qui ita, \&s ibi Barrol. D. de verbor. obligat. per quem dicir, quod exceptio non oppofita, fir taIg men conftat ex cadem fcriptura, à judice ex officio habetur in confrderatione, fequitur Joan. Antonin. Mangailius in traCtat.de eviCtionibus quaff. 47. numer. II. vbi debet per adorem evacuari, etiam reo noni deducta, debet per actorem evacuari, etiam reo non opponen-
te, ut per Bald. \& Alexand, in leg. filia liset', in princip. Codic. de collatione, \& poff alios Cumia in ritibus Magna Curix, cap. 38. numero 39. fol. 175. \&e quod quando ex infpectione ipfius inftrumenti apparet, de exceptione, nulla fit neceffaria exceptionis illius oppofitio expref- 21 fa, fed eam poteft Iudex ex officio attendere, probane fingulariter Alexand. in l.4. 6. condemnatum num. 4. D. de re jud. Hyppolit. in pract. S. ultim. quaft. num. 4. Avendanus cap. 16. pretorum numer, 11. lib. I. R odericus Xuarez in leg. pof rem pas. 330 o in principia, of pas. 326. ver. fic. Sed pro evidentia numero 38. quos refert, \&c fequitur Azevedus in leg. 3. zitul. 3. numera 33. lib.5. resopilat, nbi uxore, exemplum de inftrumento obligationis factx ab uxore, fi proceffi conftat eo tempore nuptam effe de, de licentia tamen mariti non conftat, ut fit per judicem denéganda executio ex officio, ectiamfi uxor executionem illam non opponat exprefsè, \&\& in codem cafu probat poft alios Ioan. Gutierrez. de israment.confirmat. I. part.cap. I, ex num. 35 . cum feqq. \&o quia quando actio, \& exceptio conftat codem inftrumento, fuper ea poteft Iudex pronuntiare, abfque alia exceptionis expreffa oppofitione, prout ex plurimis Doctoribus, firmavimus in noftris in Commentar, de Regia protectione, quarta parte, cap. 7. ex numero 99. cum fequentibus; of eadem 4, part. cap. 13. numero 48. Marefoctus variar. refolut, libro 2. capite primo, numero 34- ubi quod actori, qui in actione deducit exceptionem, incumbit onus probandi exclufionem exceptionis, quia fuo fe ligone percutir.
Defuper cum fubfequatur fententia, qua quis declaratur creditor, \& fimul ei affignatur gradus poft alios creditores, etiam de jure pofteriores, \& eidem fententia intimatur, à qua fif ipfe non appellat, fibi imputet, ei confentire videtur, \&o tranfir in rem judicatam, appellare enim debuiftis, fo fententia vobis difplicebat, ut inquit texs. in l. Codic. $\sqrt{f}$ fapius in integ. reffitht, por
fuler. Atulet.
Si appellat, \& fuit confirmata, jam legitimè cranfivit in rem judicatam, quam retraCtare non poteft, ejufdem exceptionis, vel actionis virtute, nec eandem queftionem in judicium revocare; cum omnes identitates concurrant, ut ei obttet rei judicate exceptio; deduxit enim in judicium pralationem, \&e anterioritatem fuam probavitex inftrumentis exhibitis, aut aliter probavit, adhibita fuit caufa cognitio, \& fuper toto per judicem terminatio remjudicatani translata, non eft amplius de quo fe conquerere poffit, cum res judicata de albo faciat nigrum, \&c de falfo verum, $1 . / \sqrt{2}$ non fortem, 6 . beredi, ff.de condit. indeb. l. cum patarem, Dig. famil. bercifcand L. ingenuam, Dig. de ßatu homin.l.res iudicata, Diz. dereg. iur. Iib. I. Codic. quando provocare non eft neceff. Mafcardus de probat. conscluf. 1296, à numero 14. cum feqq. Surdus decijian. 170. numero 15. के decijione 289. numera primo of confilio 35 . numero fecondo. Anton. Monach. Florent. decijion. 91. numero primo, of ex numer. 24. Marius Antonius variar. refolus. lib. I. refolut. 76. namer. 2. of refol. 94 nat mer. II.
Quare fijudicium concurfas juxta modum pradictum, \& fitum ufitatum progrediatur inter creditores, non video, quojure procederepoffic difpofitio text- in dict. log. duobus diver fis tcmporibus, of penaltion. paragr. Latinus Largus Dis. de excep. xei indic, at vero fi fortè contingat mutato curfu ftill narurali, \& ufitato judicii credito comparens fe effe creditorem dumtaxat dixerit , \&t nihil fuper pralatione foi crediri allegaverit, atque pariter debitor, \& cateri creditores litem cum eo profequantur fuper fola controverfia, an creditor fit, vel non, vel an fit pignoratitius creditor, vel nee ne: Tunc proculdubio locum habere cenfeo difpofitionem predictorum jurium , quæ ad hunc cafum expreffiffima funt, we poftmodum quandocumque poffit creditor ipfe denuo in judicium deducere jus pralationis, \& anterioritatis, cum de co non fuerit oppofitum, deductum, aut non pro fequutum, aut controverfum; non obftante fententia graduationis, in qua gradum fimul fudex creditori hujufmodi affignavit inferiorem -, qui adhuc attendi non debet, nee facit rem judicatam, tume quia lata fuit ultta petita, \&e ultra libellim, is
profequura, nec fuper eodem jure lis fuit conteftata, nee adhibita caufte cognitio, nee fuper eo jure, creditor inftrui potuir, nec defendi, \&\& fic eidem. nihil obftat praditter fententix, nec rei judicata ex30 ceptio, quoniam fuper caufa non deducta, nee inter partes ventilata, etiamfi de ea conftet in actis per teffium, aut inftumentorum probationem, ferti non. poteft fententia, ex fingulati textu in l. qui babebat, Digeft, de inftitor, altion, l. I. D. fi mens. falf, mod.dixer. cap. Abbate fane, de fentent. of re judic. libro 6. per qua jura hece eft communis opinio, ut plures referens reftatar Anton, Gom, in l. 45. Tawr, numero

- 159. Menoch. de arbitrar judic. lib. 1. oprimè polt plares alios comprobat Mexia in l. Regia Toleti, de los terminos, in 9. fundamento 1. Part, numero 13. © 14. numero 15. latifime \& eleganrer profequitur Alvarez, Valaicus de jure emphyteut, 1. part. quaff. 6. ex namero II. cum multis feqq. polt Pinellum, JafonemL
$3 I$ \& alios plures abundè tractantes, \& verius defendentes contra alios, quoad etiam ubi jadicatur veritate comperta, perens ex una caufa, \& probans ex alia non deducta, non poteft in codem judicio ex hac ferri fententia, nee obtinere, fed debet jus ei refervari in aliud judieium \% quia fuper nova. caufa antea non deducta, nee lis fuit conteftata-s; nec adverfarius fuit inftructus, ut fe poffic defendere contra, eam opponere, \& fortè probare, \&\& ita
32 communirer in fupremis ttibunalibus quotidie practicamus, \& paffim ad partis fic indefenfix inftantiam. repellere mandamus probationes bujufmodi factas fuper articulis additis, noion deductis in libello, nec in litis difcurfu, \& de quibus infrui non-poruir adverfarius ajejciuntur, qua ratio invincibilis eft, quid33 guid eam velit cavillare, Joan. Gutierr. pratticarum libr. 1. quaff. 100. per totam, qui numero fin, eam effugere volens perperam dixit, iterum fuper eadem nova caufa non deducta, fed probata, contraria. probatio fit admittenda inffante adverfario, ex quo fatetur novam litem, \& caufe cognitionem adhibendas fuper nova caufa, à quo cavendum eft ; con-
34 flat etiam quia teftes deponentes ultra atticulos nihil probare, nec effe ex corum atteftatione ferendam fententiam, ur per jura, \& innumerabiles Doctores, tener, \& latê profequitur, per ampliationes, \& limitationes, Farinacius de teffibus, quaff. 71. ex numero I. cum fequentibus; \&e pro hac vera doctrina urgent ea omnia jura, \& doctrina feriptz fuperius à principio hajus cap. fus, \& quando creditor comparuit in judicio concurnes profequatę fuere, an fuper non profequutis poterit poft fententiam graduationis iterum eas deducere abfque metu re jadicata, \& puto poffe, prout abundè difputantes 36 probavimus in noffris commentariis de fupplicatione ad SanEtiffimum I. paxt. cap. 12.-per totum, ubi fingulariffimas doctrinas in propofitoreperies, de quibus ulterius inferius agendum erit; quibus adde mirabilia jura diltinguentia inter actiones perfonales, \& actiones reales, ut in. illis fifimpliciter agatur, \& unia caufa deducatur, \& profequatur, poteft victus iterum exalia agere, iniftis att37 tem fi fimpliciter agatrem vendicans, \& fuam effe dicens, omnescaule, ex quibus dominium habere; \&epratenderepoteft deducere videtur; Ecfimpliciter victus, in omnibus caufis viotusintelligitur, \&z noviteragenti ex ali-
39 qua caufa (peciali generaliter profequuta, obftat exceptio rei judicate, textus eft in $l$. ơ an eadem causa ; 14.5. 2.D, de exception. cujus funt verba . Aetiones in perfonarum ab. aftionibus in rem, boc differant, quad cum cadem res ab codem mibi debeatur, fingulas ioblationes fingula caufe. Jequantur, nec ulla earsm alterins petione vitiatur: at cum in remago, nonexpre/Ja caufa, exqua rem meam effe dico, omnes caufe, una petitione apprehenduntur; nec enim ampliuss quam femel res mea effe poteft, fepius autems deberi poteft, l. fi mater, 11. 6. eandem in fine, ibi, alia enim caufa fuit prioris dominis; hac nova nunc acceffit; ;itaque acquijitum quidem poffea dominium aliam caulam facit, mutata opinio prioris non facit, ut puta opinabatur ex causa heredisariafe dominiam babere; muFavit opinionem, of coppis putare ex caufa donationis hec
res non parit petitionem novam: nam qualecumque, of undecumque dominium acquifitums habuerit, vindicatione prima in judicium deduxit, or in 6. denique, \&s Celfus fcribit, fo hominem petiero, quem ob eams canfam menms effe exiftrimavi, quod mibi traditus abalio eft, cum ex iis bereditaria caufa meus effer; rurfus petenti mibi obffaturams exceprionems. D. eodem tit. de except.rei judic. d. §. of s./equenti, ibi, s quis autem fundum petat funm effe eo, quod Titins cumm fibizradiderit, fipofen cum alia excaufa petar, canfa adjecta, non debet fubmoveri exceptione, of in d.l. fi mater in fine principsi, ibi. Egoexceptionem obeffe eirei judicate non dubito, fed ex causfa fuccurrendum erit, que anam tantum canfam egit rupti teffamenti, teftus eft in cap. Abbate Jane, §. ceterum, de re jud. lib. ibi, quia cum quis egit ex aliena certa, of speciali caufa, of pofea froe alia, freve fomilis ai, quam expofuit, accidit, videri non poseffilla in judicio deveniffe; cum judex tanc profpice$r e$, ac attendere debeat diligenter, an ex eaomnino eadem que prius expreffa extitit, mipotequas tuncetiam competeret, aiforis intentio fit fundata, fecus autemcum egit, vel pertit in genere, nullinscerte vel /pecialis cau/a faciens mentionem, videlicet, quia generaliter forte propofuit, aliquems obnoxium effe ibi, vel ad fe jure dominii vel quafi rems aliquam pertinere, \&cc. ubilatius profequitur, in l. hareditas matertera petita non infringit alterius hareditatis petitionem, que venit ex alia fucceffrone, fed \& quaftionistitulus prior inofficiofi teflamenti caufams babuiffet, judicaze rei praforiptio non obffaret, eandem hereditatems ex alia cauld vendicanti, C. de pet. hared. confonat. l. Lacius, D. eod. l. enm qui, C. de inofficiof. teftam.
Sed ad horum jurium, \&\& diftinctionis clariorem intel- 40 ligentiam, prex oculis femper habenda eft magiffralis determinatio, $l .25$. tif. 2. part. 3. in haxc mirabilia. verba. Pero muchos e de ne guardar el demandador quando la cofa demanda por faya, quier fea mueble, ${ }^{\circ}$ raiz, que ji lave la razon porque bubo al jennorio della, affr como por compra, io por donadio, o por otra manera qualquier, que aquella ponga en fa demanda, e effo tubieren que era derecho, por dos razones ; La primera porque quando fupiefe ciertamence la razon, porque es fuya, pone en dola en fur demanda mas de ligero lo puede defpues probar, otro fi mas en cierto puede fer dado juizio Jobrella; la fegunda porque fiacaecieffe que el demandador no prueve aquella razon que pugo en la demanda, porque dezia que fuya, que la puede defpues demandar por otra razon, filabmviere, e noje envargara el promer juizio que fue dado contrael fobre aquella cofa mifma, pues que por otra razon, la demanda, que no ha que ver con la primera. Efto fe tiende feyendo librada la razon primeramente porque dezia que era fuya, que ante no puede alogar otra. Mas fiel demandar hizieffe fu demandazeneralmente, razonandola cofa por /uya no poniendo alguna razon fennalada, porque buvo el Sennorio della; $\sqrt{2}$ fuere la fentencia dada contra el, porque ne la pudieffe probar, no la pueda defpues demandar en ninguna manera. Efto es porque alli do la demandogeneralmente encerro todas las razonesporque la podia demandar. Però $\sqrt{2}$ el demandador quifieffe dezir, io monftrar alguna nueva razon, porque el ganara el Senorio de aquella cofa defpues pue fuefle dada la fentencia contra el, affi como fi elfueffe dada, comprada, o la huvieffe ganada de nuevo en otra manera qualquier, de aquel que avia podiero de darla, $\dot{\circ}$ de venderla, fobretal razon como eftabien puede hazer fudemanda de nuevo, ơ in l.24. antecedente cod. titul. ơp.

Hanc tamen $l$. 25. mirabiliter declarat, \&e intelligit 41 Gregorius Lopez ibidem verb.nola puede, per dictam. leg. $\sqrt{1}$ mater in princip. \& ibi Bartol. \& Paul. quando petio fuit generalis; prolequutio fuit etiam generalis. Nam fi profequutio fuit (pecialis in una caufa tantum, \&\& in ea condemnatusactor, poterit poftea ex aliis caufis agere fpecialiter non deductis nee profequatis, de quibus nec fait actum, nec caufx cognitio adhibita, \&\& fic ei novitet agenti non obftabit rei judicatr exceptio . Prout abunde probavimus in noffris Commentariii de fupplication. ad Sanctiff. I. part. dict. cap. 12. per totum i, \& eft rext. expreffus in $l$. lieet 2 . Codic. de ix diciis. In hee licet judice accepto cun tutore egifti, diciis. In hace licet judice accepto cum tutore egion
ipfo ramen jure actio tutela fublatanon eft, \&\& ideof

## Tum Pars III, Cap.I.

rurfus enndem judfcempetieris, coutra utilem exceptionem rei judicata, fide (pecie de qua agis, Injudicio prioritraftatumnoneffe allegas, non inutiliter replicatione doli mali uteris, \&cita legem fumunt ibidem Alexand. \&c Salicet. fententia generalis lata fuper petitione generali, reftringitur opere replicationis ad profequuta tantum concordar, sext. in leg. Lacius Fitins 47. 6. tutcle indicio , ff. de adminiftrat. tutel. firmant. Abb. in cap. I. numer. 15. de libel. oblan. Alexand. conf. 11. lib. 2. Bald. inl.cum Papinianus num. ro. C. de font. or interloqu. Panor. inc. cum Ecclefiafutrina. Ubi etiam Ripa de cauf.poff.cor propriec. 17
Et ad hanc declarationem reducenda eft generalitas tex. in d. of an eadem S. 2. ut procedat, quando generaliter actor rem ut fuam. vendicavit, nulla expreffa caufa, \&\& pariter profequutio generalis fait, \& non fpecialis. Quia ia hac materia illud femper pre oculis habebis, idemeffe à principio omnes caufas deducere, \& unam, velalteram tantum profequi; quod unam tantumà principio deducere, \&eprofequi, cum in non profequutis res judicata non obftat, ex hactenus comprobatis.
an celebris textus in leg penuitim. 30.6. Latinus Largus ff. de exception. rei judic. ( quam in alind propofitum adduximus fuperius $n a-$ mero...... verfic. quod apertius probatur, \&cc.) In cujus textus difpofitione potterior creditor hyporbecaria actione egit adverfus primum contendentem etiam. fibi à debitore effe hypothecatum fundum, \&\& obtinuit, \&xpoftea victus reperiit ex alia diverfa caufa anteriori fibi effe fundum bypothecatum, movit novam litem adverfus wincentem, ex hac nova, \& diverfa. caufa, \& determinat primi judicii rem judicatam fibi agenti ex caufa diverfa non deducta in primo judicio non obftare, cum ex variis, \& diverfis caufis
44 poffit quis eamdem rem habere bypothecatam, \&yiCous in una, potef obtinere alterius refpecte, quia fingulas obligationes fingule caufx fequuntur, nec una éarum alterius petitione vitiatur, ut inquit text. yud ania ex pluribus ? diver deberi, , dict. 2 . leg. non eff ff. do action, emption. leg. hareditas, Cod. de petition. baredit. $\delta$. in in inflitut. de legat.leg. fuis quiff.de allion. ơ obligat. l.enms qui Cod. de inafffciof. tit.

Infertur etiam ad Socinum comf. 18. profequendo ordinem ex numero 42. cum Jequentibus lib. 1. dicen-
46 tem, non prajudicare rem judicatam quoad omnia deducta in judicio, fi folum aliqua funt profequuta, veluti fi actor deduxit fimpliciter; \& generaliter actionem hypothecariam, \& reus fit abrolutus, fi unam rem folum, \&c byporhecam ipecialiter eft profequutus, \&e fuccubuit, non prohibetur eandem actionem hypothecariam quoad alias intentare, quas non eft profequutus, fequitur Apoftilla ad Felinum in cap. adver/ario namero 4: verfic, yes indicata de exceptionibus, Cardin. Dominic. Tufchus littera R. concluf, 268 . nami.9. co to. \& nos in noltris Commentariis de Jupplicat. ad Sanctiff- I. pant. d. capite 12, nam. 28. of foquentibus.
47 Hinc in facti contingentia orta fuit controverfia, debitor fuper fuis bonis formavit concurfum, \&c vocavit fuos creditores, comparuerunt, incer alios duo pro annuis praftationibus decurfis fibi debitis propter bona in emphyteufim ab eis recepta per debitorem communem, unus ex iis creditoribus per fententiam graduationis trànslatam in rem judicatam cateris omnibus pralationem, \& gradum obtinuit; ifte omnia bona debitoris occipare pratendebat, Alter creditor iteram comparuit injudicio concurfus dicens ipfum effe praferendum profuis decurfis, \& decurrendis refpectu bonorum, qux de fua manuin emphyteufim habet debitor opponebatur ei dere iudicata, ex fententia graduationis, qua cuilibet gradus fuerat affignatus.
48 Replicabatur non obftare, tum quia folum in illo judicio actumi fuit de pralatione ratione antertoritatis, \&c temporis ad confequendas decurfas debitas creditoribus, ex omnibusbonis debitoris, non tamen quis fit praferendus iniftis, vel in illis bonis, hoc enim nec fuit deduCumiu illojudicio, nec de eo cognitum, nec inter par, Salgado Labyrinih.Credit. T om. I.
tes, nec à iudice, \& per confequens nec huic in articulo noviter in iudicium deductum obffare rei iudicatx exceptionem, determinavit Senatus, opponentem de re iudicata direatè refponfurum, \& caufa cognita, fuit declaratum in prima, \&e fecunda inftantia creditorem hune \& dominum in emphyteufis bonis cunctis praferendum fux penfionis refpectu privative, \& praxlativè cateros creditores quoslibet, etiam temporeanteriores.

Tum quia dominus rei penes debitorem exiftentis cun- 50 Ais creditoribus prafertur, five anterioribus, five etiama privilegiatis, \& hypothecariis, ut per leg. If ventri 8.5. in bonis, ff. de privileg.credit. '̛ l.procuratores, $\$$. plane ff. de tributoria. Probarunt innumerabiles penè Doctores, quos laudavimus fupra i.part. eap. 8.ex numero feqq, verf. a regula tamen hujus cap. \&cc. ©f 2, part.cap. 24. num. 15 . of fequentibus, verf. nec obftat, quod domino pecunia, \&cc. Et in terminis eft, rext. famofus, expreflus à nemine allegatus inl.etiam 15- ff. qui potior im pignor, habeans, ibi. Itatamen ut prior canfa fit domini, finon folverit ei falarium.

Deinde quia res iudicata nonobflat fuper mon pro- 5 fequuris, \&e mulro minus fuper non peritis, in quibus defuit caufx cognitio, \&t partium defenfio \&z fic dici non poteft, noviter agentem victum fuilfe fuper hoc articulo diverfo, prout ultra Doctores fupra citatos docer Bald, in $l$. receptitia, Cod, de non- numer, pecam num. 5. ubi loquendo in iftis terminis, ita ait ; quiain prima iudicio non potuit dijcuti, iffa negativa, of illud, quod eft indijcuflum nom intelligitur fententialiter determinatum, fequitur Socinus confil. 94. numero 7. colum. 2. volum.3. Vincentius de. Anna allegation. 102. mum. 2. Iofeph Ramon. conf. 50. mam. 11. Noguerol. alleg. 18. num. 48 .

Facit etiam gloff, in' t . $\sqrt{2}$ guis ad exbibendum , ff. de 52 exceptione rei judic. ubi conftituens regulam ad cognofcendum quid fuerit per fententiam decifum wid percipi ex caufa, quar refultat ex actis, quam gloff. fequitur Bartibi Bald. in l: fin. verficiólyecundum boc, Cod. de fu(pell. witor. Surdus confil. 312 . mum. 16. libs 3. Rora per Farinacium decifon. 346. numero 5. part, 2, inpoffito mis, Capitius Galeotus controverfs 34 . numero 45 . 6 Cl equentibus lib, 2. Noguerol, allegation. 18. ex numero 49 \& latius allegatione 27 . numero 49. \& fententia femper prefumitur lata ex caufa deducta, Schrader. de fend. tom. I. part, I. cap.6. num, 120. pag. 427. Guizinus de defenfion. reor. 2. part. cap-7. nam. 12. Ioanhes Andr. Gregor. alleg ation. 43, numer. 43. cól 5- Caftillo decifion. Sicilice 61. numero 12, atque ideo cum in noftro cafia caufa pralationis deducta per creditores, \&C profequuta refpiciae dumtaxat penfiones decurfas exigendas ex bonis debitoris, fequitur quod fententia graduationis, \& pralatio per eam deforipta non poffic referriad cautfam pralationis, ortam ex dominio in bonis emphyteuticis noviter deductam per creditorem, ita in fimilibus omnino rerminis argumentatur Noguerolo diff. allegation. 27! of numero 49. ubi ex Surdus dicf. confit. 312. numero 10. inquit, quod, exceptio rei inticats femper oritur ex fententia quoad ea quax funt profequatta, per texrum expreffum in l.quoties Cod. de indic. ubi generali petitione, qua plura capita continet, res iudicata folumsobftat in profequutis, \&c fimul decifis, ubi addit plura alia per Nos de Regia pore/f.4. part. c. 8. ex. n. 292: \& idem repetit alleg.I 5. n. 49. ex quibus iufta redditur Senatusnoftri determinatio fupradicta -
Idem in fimili caufa inter monafterium Carthufienfe, \& creditores ad concurfum fatus de la Mota fuit in. hac Pintiana Curia determinatum 4. Maii 1649 . in qua, cum poffeffor ftatus à principe impetraffet facultatem ad crefcendum cenfus ab antiquo fuper eo impofitos, \& novos ad redemptionem antiquorum creandum, cum claufula fubrogandi in locum, \& hyporliecas antiquo rum, quidam creditor (à quo monafterium ius \&ceffionem habebat)novos à poffeffore emit pro redemptione, \&\& fubingreffione antiquorum, formato poftmodum concurfu per ultimum ftatus polfefforem, inter ceteros creditores monafterium comparuit virture fua ceffionis , \&8 oftenfo inftrumento ultimo fimplicis ceffionis; fuit admiff fus \& per rem iudicatam alfignatus quartus gradus attêto

Hh
3
tem-
rempore inftrumenti ceffionis, quod, ut diximus, tantum fuit exhibitum in illo graduationis judicio. Et pro tempore monafterium agnofcens fe lafum in gradu, fi attendatur tempus fubrogationis fui auctoris cxedentis, \& redimentis virtute fubingreffus in locum priorum , quos fua pecunia dimifit, virtute inftrumentí fui auctoris, ex quo fubingreffio, \& primus gradus apparebant; noviter hanc caulam deduxit in judicium ad fubverfionem aliorum creditorum, qui illud in gradu praferebant; Senatus determinavit oppofitam rei judicatre exceptionem monafterio non obftare, eo quod noviter ex nova, \& divería caufa in judicium comparebat, tunc nee agitata, nec deducta, nec cognita, \& propterea monafterio affignatus eft prior gradus correfpondens fubingreffioni priorum creditorum,\& illorum creditorum temporeattento.
Iis \& alia non abfimilis orta fuit controverfia in hac Regia Cancellaria inter Comiten de Alva de Alife, \&o D. Hieronymum de Vera Equitem Calatrave creditorem Comitis. Anteceffores fimul cum fuo ftatu \&ó majoratus de Alva, legitimè poffidebant alium majoratum deVillada, ண゙ Villavicencio, ab uno tunc omntum poffeffore obtenta fuir facultas Regia ad imponendum cenfum redimibilem pro folvendo quodam fuo creditore, fuper juribus, redditibus, \& gabellis de Villada, nominatim, atque facultas pariter fuit conceffa nominatim fuper ipfis redditibus de Villada, ibi, por quanto por parte de vos Don Diego Henriquez de Guzman Conde de Alva de Aliffe, \&c. 1 porque no teneis obienes fuera de vuefiro mayorazgo, de que poder pagar la dicha deuda queriades vender para pagar la 100000 . maravedis de renta de cenfo, $y$ jotuar aquellos en las rentas, fuero, $y$ derechos de la vuefira Villa de Villada, que es de vuefro mayorazzo, \&kc. Damos licencia y faculrad a vos el dicho Conde de Alva de Alifte que para efeAo de pagar la dicha deuda, podais vender e vendats a qualquier perfona o perfonas, con quien os concertaredes los dichos cien mill maravedis de renta de cenfo, o la parte dellos que para ello bafiare, $y$ fituar/elos en las dichas rentas de la dichaV Villa de Villiada, que es del dicho vueftro mayorazzo, \&ec.
Hujus facultatis virture prafatus Comes recepit in cenfum predictam quantitatem à quodam creditore, (à quo D. Hieronymus de Vera caufam, \&c titulum. legitimum haber) impofitam \& fituatam fuper redditibus de Villada \&efimul cum obligatione perfonali, \& generali bonorum fuorum, femper \& libenter hujus cenfus redditus foluti fuere per Comitem de Alva, \& fucceffores fuos, pradifto creditori , hæredibus, \& fuceefforibus ceffionariis. Poftea mortuo ipfo Comire D.Didaco, per judicium tenutz divifi fuere, \& feparati dictiduo majoratus, ftatus de Alva adjudicatus fuit D. Fadriquez Henriquez, Majoratus verò deVillada of Villavicencio Marchioni de Favara, uti ejus legitimo fucceffori.
57
Pro rempore anno feilicet 1619 . Comes de Alva fucceffor formavit concurfum creditorum ad fuum fatum de Alva ; ad quem prafatus Divus Hieronymus de Vera, uti creditor comparuit, \& exhibens omnes fuas \& fcripturas, \& inftrumenta cum Regiis facultatibus gradum fibi ad bona ftatus de Alva affignari poftulavit, currente lite inter omnes lata fuit fententia. graduationis, in qua idem D. Hieronymus, uti creditor inter certeros fuit graduatus, \&e locus affignatus; \&\& certum eft, femper Comitem de Alva folvific hos annuos redditus.
58 Poftmodum Comes de Alva, nunc poffeffor anno 1641 . movit litem contra D. Hieronymum afferens indebitè exegiffe annuos reddirus ex bonis fui comitarus, ipfumque \& ejus anteceffores poft factam feparationem majoratuum per errorem folviffe, cum facultas Regia fuerit limitata ad prafatam Villam de Villada ; dumtaxat (cujus jam poffeffor non erat) quar fola huic cenfuierat obligata, \& gravata, non tamen Comitatus de Alva, etiamfi exprefsè anteceffor cum obligaffer, cum caruiffet poteftate, $\&<$ facultate, nec conceffam uti limitatam , ab obliganda certa bona, excedere validè non posuit, ac propterea declarandum fore fuum ftatum de Alva fuiffe \& effe liberum ab hujus cenfus folutione,
necnon delendum $D$. Hieronymum de Vera à fententia graduationis, nihil obftante re judicata fuper gradu, tum quia in illo judicio concurfus non fuir adductum hoc jus \& caufa ex qua manifeftè detegitur, ipfum ad fatum de Alva non effecreditorem, nec fuper ea fuit contro- 59 verfum, nec actum inter partes, nec fuper hac diverfe. caufa adhibita fuit caufæ cognitio, atque ideo, nec ob ftatutam ei exceptionem, quod non firferitum, quod nec actor petere putaffe judex in judicio fenfiffer.

Tum etiam quia cafu, quos res judicata fubfiftat, de- 60 clarandum fore fibinec ftarui prajudicium generari ob minus plenam defenfionem, quamfi adhiberer fuus pradeceffor, qui concurfum formavit, impoffibile foret majoratum condemnari.

Refpondebatur ex parte creditoris, rem effe judica- 6t tam jam opponentis rei judicatr exceptionem in vim dilatorix ad impediendum litis ingreffum, declaratum fuit femel \& iterum in Senatu, creditorem directè refpondere debere, \& refpondere infiftit in rei judicata exceptione in vim peremptorix, (prout licitum eidem eft ) ut in terminis probat Bald, in l. nam \& poftea ff. de iureiurand. Marantà de ordin, indic. 6. part. capitul. de 62 exception. numer. 13. of membro 9. numero 11 . Paz in praxi, part. 1. tom. 1. zempore 7. num. 17. D. Pichard. in manuduction. ad praxim, part. 1. precept. numer. If. Maltrill. decifione 148. numer. 35. D. Perez. de Lara. in traltata de vita hominis, cap. 25. numero 28. Pareja in tractatu de inftrumentorum edition, titul. 4. refolutione unica, 5. numero 54. Molina de primogenit. lib. 4. cap. 9. ex numero 39. \& ibi Additionator latius profequuntur, quidquid in cortrarium voluerit D. la Rea decifone 39. num. 37. © decifione 40. num. 80. (' 81 . (\% decifione 45. num. 44. cui omnium fupremorum tribunalium praxis ufitatiffima refiftit.) Azeved. in l. 1. situl. 5 . ex num. 37. lib. 4. recopilation. Villalobos in Antin. jur. littera $E$, num. is. Giurba decijone 12. num. 2. © decifione 69. à num.8. Paz de tenuta, cap.38. qua res judicata prajudicare debeat maioratui de Alva, plenè à poffeffore defenfo, cumomnia inftrumenta, \& facultates, quax nunc in hoc novo iudicio reproducuntur à Comite de Alva in fux intentionis comprobationem ; tunc in illo concurfus iudicio fuerant prafentata, \&\& exhibita, fuper quotum inftrumentorumomnium cognitione per partes \&\% à iudice lata fuit infuper graduationis fententia.
Alia infuper allegabantur tendentia ad obligationem ftatus de Alva, \& ut facultas Regia non appareret limitata, \&\% propterea tunc poffeffor utriufque maioratus, qui eam obtinuit, utrumque potuiffet obligare; quæ quidem iudices in confideratione non habuere, ob manifeftam, \&cclaram facultatis ipfius limitationem ad quadam bona durntaxat, quam excedere non potuiffe poffefforem maioratus in iftis individualibusterminis latiffimè comprobavimus poft magnam Doctorum \&c fundamentorum catervam fuprà 2.part.cap.9. à princip. ubì quando quis poffidet duos maioratus, \& obtinuit facultatem ad unum hypothecandum, vel quando unum poffidens, \& obtinuit facultatem ad obliganda certa bona ciufdem, \&\& fuper eis cenfum imponendum, ut minimè extendatur ad alium maioratum, nec ad catera eiufdem bona ultra expreffa, \& cap. 10. necnon cap. 4. per sotum, ubi multa $\&$ fingulariffima reperies in propofito omnino videnda, circa facultatem limitatam ad certam rem, quantitatem, cafum, contradtum, aut perfonam, ut denegata intelligatur ultra rem, quantitarem, cafum, aut perfonam, ita ut in exceffu contractus fit nullusipfoiure ex defectu poteftatis; quapropter de exceptione rei iudicata ( cuiuseft fermo nofter) erit nunc agendum dumtaxat.

Et pro parte affirmativa quod obfter res iudicata, 67 ex fententiis graduationis orta, probatur primò, quoniam certum eft, quod in illo concurfus iudicio ad fatum de Alva comparuit Divus Hierorymus tanquam creditor, affirmans fe talem effe, \& inter carteros ftatus creditores pracisè graduandum, \& ad fux intentionis comprobationem plura exhibuit inftrumenta, tam facultatem ipfam (quæ licet cantabat limitationem ad reddirus de $\sqrt{\text { Villada) }}$ ) quàm alias feripturas, per quas exprefsè apparebat, Comitem, qui cam obtinuit, fimul obligaffe prafatum ftatum de Alva, quibus nuit, fimul obligaffe praxatum ftatum de Alve,
ipfo, \&eadhibia eaufa cognitione late fuerunt graduationis fentencix. Ex qua inftrumentorum prafentatione, duo refaltant effetus, primus, quod cum apparebat ex dieta facultate limitatio ad reditus do Villada, non indigebat poffefor majoratus aliam extrinfecam exceptionem opponere, cum omnes, qux ex inftrumento refaltant, \& in ipfo continentur, appofitx \& allegarx cenfeantur, ad quas judex attendere, \&efuper cildem
69 pronuntiare poreft. Bartolieft doatrina in $l$. 2. ff. de exseption. num. 5. ibi, fed pone, quod non propono aliquam exceptionem, nec dico excipio, nec ad mei defenfionem propono, fed produco inftrumentum folatio-
70 nis, vel pono folutionem, \&e probo: an fufficiat, refpondi, tuncenim judici eft notorium, adtionem noncompetere, judex debet abfolvere, l. ubi pactum, Cod. de trarfact. \& eft text in 1 . cum qui ita 5 .qui ita, \& ibi Bart. ff. de verbor. obligation. plures doatrinas \& Doctores adduximus in propofito fuprì ad princip. huius cap. ex numer. 17. © / fequentib. verfic. deinde mun/quijque creditor, sec, ex quo non poteft dici majoratum minus plenè defenfuin.
Secundus erit effectus, quod cum ex inftrumentorum produatione judicibus conftabat notoriè, \& evidenter de exceptionibus, \& defenfionibus debitoris, non poteft dici fuiffe caule cognitionem, nec abfque ea rem judicatam proceffiffe, licet judices ipficontempferint eafdem, in bonis Comitatus, hoc tangit injuffitiam, quax non enervat vires reijudicatz, facientis de albo nigrum, \& de nigroalbum, de falfo verum \& de vero falfum, ad jura vulgata : arque ideo Comes de Alva, qui candem exceptionem \& jus noviter revocat in judicium inter eafdem partes audiri non debet, rei judicata exceptione ibi obftante, ex l.cum quariitur, cum dnobus sequentibus, ff. de excepp. rei indicata.
72 Secundò \& harc pars probatur, quia licet in priori judicio concurfus non fuerit fignanter controverfum, an D. Hieronymus fit creditor ad bona majoratusde Alva ( fuper quo novam litenn movit Comes) ) fed tantum de gradu, \& propterea videbatur, fententiam graduationis (qux nihil fuper hoc articulo, an creditor fit ad bona Itatus de Alva, vel non, exprefsed determinavit) ad eum nec referri, nec extendi debere ; adhuc tamen ex quo D. Hieronymus ad ejufdem fatus concurfum comparuit, ut creditor, \& tamquam ralis gradum poftulavit, atque etiam eo ipfo quo fententia illi gradum atfignavit, in neceffarium antecedens intelligitur declaraife, cum effe creditorem, cum aliis non potuiffec fubfiftere fententia fuper fola gradus determinatione, ac declaratione, atque ideo perneceffe fuppofuit fententia, creditorem effe ad fatum de Alva, quoniam licet fententia non faciat rem judicatam, in prafuppofitis in ea :
73 hoc non intelligitur, quando prafuppofitum venit in ea per neceffritium antecedens, vel neceffariam confequenxiam, Alexand.Ludovic. decij. 208. num. 4. \& ibi Oliver Beltramin. in annotation, num, 7. Caftillo controverfiar. tom.
74 s.cap.83. quia quando fententia aliquid neceffario fupponit, adillud fe extendit, tanquam in ea comprehenfunu, ut latè nos in noftris Comment.de Reg. protetl.4. part. cap. 9. ex num. 21 .
Et quia gradus determinatio nullo modo poteff fubfiftere, nec per fe fuftineri in bonis comitatus deficiente credito $\&$ creditore ad illius bona, quik qualitas fine fubjecto effe non poreft, \& non entis nulla funt qualitates, ad jura vulgaria, quare fententia continens unum extenditur ad aliud , fine quo illud unum, fuper quo lata ef, fortiri effectum non poteft. Nos in loco proximè citato ex num. 24.
76 Deinde quoniam hic articulus, tu non es creditor, incomparibilis omninò eff cum graduatione, qui cum, inciderit in judicium mediante infrumentorum produCtione, ( ex quibus manifeftè apparebat Dieum Hicromymum non effe creditorem ad ftarum de Alva )
77 eo ipfo quod lata fuit fententia fuper graduatione in ejus favorem, cenfetur etiam fuper articulo, an fit creditor, declarare, fententia etenim lata fuper principali, cenferur lata fuper arriculo incidenti incompatibili, cum priocipali leg. 2. Codice de ordin. cognition. abundè nos sin dietic.cap.9. ex: num. 28. cum feqq- quare ex
iis fundamentis in facti contingentia pro hac parte per nos confideratis, videbatur obfare comiti exceptionem rei judicatr.
Quibus ramen, \& aliis minimè refragantibus, con- 7o trarium, \&e verius deterninavit Senatus hic Pintianus per octo fermè Senatores unanimiter fentientes, nec obfat rei judicatx exceptionem, nec flatum de Alva ad prafari cenfus folutionem teneri, qua determinatio juftiffima apparebir ex fequentibus juridicis fundamentis .
Primò, quoniam haxc caufa, \&e hoc jus, ex quo co- 79 mes denuò agit ad liberandum fuum flatum, \& majoratum de Alva ab hujus cenfus obligatione, \& folutione, novum eft , \& numquam per parres deductum, in priori judicio graduationis, nec in judicibus illud determinantibus conflitit, nec ex inftrumentis in illud produCtis apparebat, nec nunc exillis apparet ; atque ideo femel victo ex una caufa, noviter ex diverfa agenti non poteft obftare rei judicatre exceptio ad jura, \&\& doetrinas fuperius adductas, ex num. 4. verfic. Jecunda regula off, ơr. © ex num. 28. cum feqq. verfic. quare judicium concurr /us, \&cc.
Et quod in illo priori judicio concurfus non apparebat de hac nova caufa, \& jure facile percipies. Nam in eo agebatur de concurfu creditorum ad fola. bona majoratus de Alva, \&s licet ex faculate, \&e aliis inftrumentis productis a Divo Hieronymo creditore pro fui crediri juftificatione, conftabat aperte, creditum fuum effe limitarum ad folos redditus de Villada ; tamen ex eis non conflabat, reddibus de Villada non effe, nec pertinere ad majoratum de Al va, prout pracisè conflare debebat, ut Comes excufati poffet ab exceptionis exprefia oppofitione, \& ut judices eam ex fola infrumentorum prafentatione, habere poffint in confideratione, quam merito non. habuerunt in determinatione, cum de ea nollatenus conftabat. Ideoque ut Comes fuper ea victus dici poffit, debebat eam exprefsè deducere, $\& 8$ allegare nempe Villam de Villada effe, \&e fuiffe femper diverfi majoratus , \& nullatenus pertinentem ad majoratum de Alva, ì fe non poffeffam, fed evietam à Maro chione de Fabara, \& ab hoc ex diverfo jure jufte, \&\& legitimè poffeffam. Qux exceptio confiftebat in mero fiAoo, \&c per externam allegationem, \& probationem. debebat conflare, \&\& fuper ea caufx cognitionem adhiberi, atque ideò cum non fuerit tunc dedueta, noviter eam deducere poterit Comes abfque metu rei judicatr, ex hatenus abundè comprobatis ì principio hujus capitis.
Et tantum abeft, quod ex infpeCtione faculratis Re- 83 giz apparet, redditus de Villada effe diverfi, \& diftiaat majoratus, quin potius tam faculas, quàm cxtcra inftrumenta ira concepta erant, ut indicarent prediCos redditus de Villada effe, \&s pertinere ad majoratum de Alva attentis verborum conceptione, \& juris Regulis.

Etenim impertans facultatem Regiam babebat tunc 83 duos diftinctos majoratus, de Alva fecilicet, $\sigma$ de Villada, \& cam imperravit non tanquam poffeffor majoratus de Villada, fed tanquam poffeffor majoratus de Alva, \&e fuper bonis de Villada ad fuum. pertinentibus majoratum, ibi . Por quanto por parte de vos Don Diega. Henriquez de Guzman Conde de Alva de Alijfe, nos fue fecba relacion, \& ibi. Queriades vender para pagar la 100000. maravedis de renta de cenns, y $f_{\mathrm{A}}$ thara quellos en las rentas, fueros a derrecho de la vuefira Villa de Villada, que es de vuefiro mayyorazzo, \& poftmodum in Regis conceffione, \& decifione. Damos licentia e facultad à vos el dicho Conde de Alva de Aliffe que para eféto de pazar la dicha denda, podais vender e vendais, \&cc. E fituarfo las en las dichas rentas de la dichas Villa de Villada, que es del dicho vueffra mayorazzo.
Quis igitur fanæ mentis facile non percipiet ex hac verborum conceptione, Villadams effe majoratus de Alva, qui folus nominatus fuerat à principio, ibi. Por parre de vos Conde de Alva de Alifl .
Is etenim, qui habet duos majoratus diftinCtos, duas 84 dignitates, autduo officia diverfa, ficure uutriufque refpe-
atu

Au conlideratur diverfa perfona, imò duas perfonas ænigmaticè reprefentet, ita ad cognoifendum, cujus contemplatione actum faciat, \& laper cujus majoratus, aut dignitatis bonis contrahat, \& negotium gerat ; colligitur ex denominatione. P. comes talis ftatus , P. poffeffor talis majoratus , \&cc. De quo in terminis noftris latiffimè egimus fupra 2. part. cap, 9. ex nu. 9. cum multis fequentibus, ubimirabiles doctrina videndx erunt.

Et hec eadem æquivocatio clarius conflat ex inflrumeatis obligations poftmodum virtute facultatis Regix confectis, in quibus non folum fit eadem prafara facuiltatis relatio, \& per eadem verba, nempe firuari cenfum fuper reddribus de Villada pertinentibus ad fuum majoratum, nulla facta difcretione majoratuum , cum Comes fe obligans loquatur in tota flruCtura tanquam Comes de Alva de Alifte, \& ut talis fe nominar, \& obligar fimul omnia bona pertinentia ad fuum ftatum de Alva, qua fante confufione, \& æquivocatione, facillimè decipi potuerunt, \& debuerent judices ad fentiendum, D.Hieron, effe creditorem ad bona ftatus de Alva, fuper quibus Comes poffeffor concurfum formaverat, cum nec ex fua, nec creditorums parte confufionem, \&\& æquivocationem allegarunt, nee diffinctionem bonorum in judicium deduxerunt, cum tenerentur allegare, excipere \& probare Villadam, non pertinere ad ftatum de Alva, prout hodie Comes noviter deducit, \& licitè proprer novam, \& diverfam exclufivam
86 crediroris, \& quia agit inter creditores de feparatione bonorum, qua eft exceptio modificativa, admittenda. etiam poft rem judicatam, quam non impugnat, fed modificar, quia bene potuit hæres fimpliciter condemnari, ut folvar creditori defuncti, \& poftmodum feparationem bonorum poftulare, it condemnatio intelligatur dumtaxat refpectu bonorum hareditatis, non fuorum, ad tradita fuperiùs 1.parf. cap.9. prour ectiam hares femel jam condemnatus ad folutionem crediti hareditatus poreft opponere de inventario à fe confedio, ut fua propria bona libera maneant, \& tantum ex bonis haxreditatis exigat creditor, ut vulgare eft, vide infrà cap. 11 . num. 93 - probant Bart. Bald. Angel. \& alii magis communiter in l.ex diverf. s . fin. ff. Jolut. matrim. of in $l$. Nefenius, $\varsigma$. fin. ff. de re jud. Bart. in l. penult. per illum text.ff. de confeffis, Bald.\& Salyc. in l.execur. C.quorum appel. non recip. Paul.de Caftr. \&c Iaf, in 1. C. de jur. of facti i ignor. Perr. de Anchar, conf.6. Alexand. Trentacinq. var.ref. lib.2. refot. de except. n.io. Secundò heec pars fulcitur, quoniam fententia graduationis in primo iudicio concurfus lata fuit in favorem D,
*3 Hier. creditoris fub illo fuppofito, quod bona de Villada pertunebant, \& erant bona Comitatus de Alva, cui fuppoficioni favebant omnta inftrumenta, eam indicantia, ur bactenus monftravimus; cum aliter fi vel per eadem inftrumenta, vel allegationem \&̌probationem debitoris doceretur, ca bona deVillada, non effe boua majoratus de Alva; impofibile foret D. Hieron. gradum obunere tanquam creditorem ad bona de Alva, quar dumtaxat erant in concurfu, cum creditor non effer, manifeftè fibi obftantelimitatione facultaris Regix ad fola bona de Villada. Doctor igitur hodie de falio fuppofito, prout manifeltè docuit Comes de Alva, gradus affignatio 9 deber refolvi, \& fubverti, quia omnis difpofitio gefta fub aliqua caufa, qua fupponitur à gerente vera, fi deregarur falla, refolvitur, \& nulla redditur ex defeetu confenfus, quem judices ad actum non accommodaffenr, fi cognofcerent caufam effe fallam, plures DD. per Ror. decif.373. © decif.412, apud Cencium poff tr. de cenfib. \& ex aliis quam plurimis Nos fuprà 2. p. cap.10. exn num. 21. verf. binc, qui folvit, \&ce.quibus adde Parif.conf. 12. num. 66.69. © 97. © 101. Boet.conf. fin, num. 40. cum feqq. ubi

90 agunt de tranfactiofie inita per confanguineos cum aliquo tanquam filio legicimato, nullam reddt, co quod apparuit filium non effe ejus defuncti, cujus bona apperebat, \& idem quando legitimatio detegitur falfa, aut nulla, Craveta comf.
91 $85 \mathrm{z} . n \mathrm{~mm}$, 12. ubirefpondet pro communitate tranfigente
92 cum tertio tanquam immuni,\& immunem effe alleverante, conftito pottea de falfa caufa, \&e falfo fuppofito, ut tranfa93 Atio fit nulla, Menoch. toto conf.91.ubiloquitar in divifione bonorum facta inter agnatos vigore laudi prolati, quia cum aliquis detegatur nonagnatns, non tenet divifio, neclau-
dum; has omnes doctrinas fequitur referens C §. Manente in conf.137.exn.48. cum maltis/eqq. \& iterum in conf, I43. ex num. 28. hine contrahens com aliquo tanquam cum harede, dicitur contractus celebrarus vigore illius quar 94 litatis, quod fit hares, qui fi non fit, contractus eft nullus, Surd. conf. 106. nam.34. Cæf. Manente d. conf. 137. 95 num.85. qui num. 86. quod rranligens cum aliquo tanquam cum fratre, qui non eft, tranfactio nulla eft. Ex Barbat. conf. 10.num. 3. quoniam fi fuppofitum detegatur falfum, velalter non adeffe, corruit dífpofitum , prour copiosè comprobat Caftill. controv. 5. tom. 5.cap. 83 . maximè ex numi 5. ubi hanc doetrinam procedere indiftinctè in qualibet difpofitione, latiffimè etiam per Jo. Gutier. de jur. confirm. 3-p.C.3-per tot. Hinc fententix caufa ceffante, ceffat 97 ipla fententia, quamplurimos DD.\& jura adduximus in noftris Commentariis de Reg.protect. 4. P. c. 7.ex num. 88. cum maitis /eqq.

Tertiô, probatur quialicer fententia regulariter faciat 98 rem judicatam in fuppofitis in ea quando fuppofitum venit in neceffarium antecedens, vel confequens, prout ex pluribus diximus in 2 . fundamento contrarix partis ex num. 73. tamen cadem doctrina procedit, quando fuppofitum deductum fuic in judicium, \& fuper eo adhibita fuit caufx cognitio, tam refpeatu partium, quàm judicis, ita nos copiosè probavimus, \& regulam limitavimus in d.tr. de Regia proteCl. 4. part.c.9. ex num. 31. ơ per tres col. \& nos referens, fequitur Noguerol. alleg. 18. num. 50. ©́ alleg. 27. num.49. novıffimé poft plurimos DD. comprobat Caftill. contr. tom. 5. c. 194, ex nu. 34. cam mult. feqq. Nos iterum in Commentar. de /upplicat.ad Sanctif. I. p.c. 12.ex n. 7 . ó feqq. quia res judicata, ut obftet, requiritur quod tam ex parte actoris, \& rei, quàm ex parte judicis de omnibus fit planè cognitum Noguer. alleg. 140. nam. 25 . \& quod fuper exceptione incidente tunc videatur Iudex tacitè pronuntiare fimul cum principali, procedit quando fuper exceptione ircidente fuit plenè cognitum, non aliàs, necresjudicata ei obftabit, Probant. Mufcatell. in praxi lib. 1. 5. P.gloff. refervatis, num. 42. Bart, inl. 1. nam.6.7. 8.C.de ord. ind. © in l.à procedente num. 3. 4. © 5.C.de dilationib. Bald, m d. l. t.ex: num. II. Paul. de Caltro ibid. num. 8. © 9. Pacianus de probationib. lib. I. cap. 58. ex num. 63. Farin. in tr. crim. q. 200. cap. 2. num. 89 , 0r go. plura per Carleval. de judiciis, tom. 2. lib. 1.tit. 2. dijput. 5. num. 30. fol. 6 r. dicentes quod runc obflabit res judicata fuper princlpali lata exceptioni incidenti, quando fuper ea fuit plenè cognitum quad etiam tenet Fachineus controv.lib.2.cap80, verf. Sccundo quia, \&e quia fiexceptio non fuit oppofita, non intelligitur declaratum fuper ea plenè Petr. Barb. in I. fi Prator. 5. Marcellus ex num. 70.0 feq9. fol. mibi 366. inparvis, ff. de jud. latè etiam Carroc. de remediisexcept.22. q.8.per tor.

Hoc fundamentum ex co ulterius fulcitur; nam tunc 100 difpofitio operatut fuper fuppofito veniente in neceffarium antecedens, vel confequentiam, quando fuppofitum depender ex mera voluntate gerentis, \& non alàs, Caftillo controv. tom. 5. cap. 83. maximè ex num. 3. polt Surdum conf.402. num.26. ubi latè profequitur, \& aloos, Cafanate conf. 16. Jub num. 9. ó 18. ex Batt. unanimiter recepta in l. ex hac foriptura, num. 3. verf. Fed contra pradicta, co nam. 4. verf.ex. his ergo, ff. de donat. Alexand. conf. 104. num. 4. lib. I. Craverta conf. 134. num. 45. Sed fic eft 101 quod judex in iis quar in judicium dedacta non funt, nec abfque caufæ cognitione non poteft diffinire, fed imò fen- 102 tentia abfque cauf $x$ cognitione lata fit nulla ipfo jure l. It caufa cognita, Cod. de tranjaitat. I. judices, Cod. de ind. l. 2. Cod.de fent. ex periculorecti. l.ex fipulatione, Cod. de fent. ơ interloq.omn. judic. cap. cum Bertholdus, de re judic. Alexand. Trentacing. variar. refolut. lib.2, tit. de jud.refol.2. num, 2. © feqq Ergo nec fua diffinitio ad ea fuppofita trahi valet, cum non dependeat à fua mera \&r libera poteftate.
Qux doctrinx mirè fulciuntur ex iis, qux Gratian. 103 tom.3. difcept. 445 . iprincip.quimum. 4 . ita ait: Neceft du. bitandum, quod in hoc indicio fummario fueris per indicem plene cognitum, cum fit Jervatus ordo in procedendo, of multi teftes fint examinati tam fuper exceptionibus oppofitis, quam e contra, quo cafa dicitur adbibita plena caufe cognitio, quafi tanc plene inflruatur religio iudicantis de veritate, per quam adducetur ad indicandam fuper

cosnitio, in princtp. de Carb.ediç. Natta conf. 473. nam. 36. Butriusin cap, caufam que, col.2. de teflibus. Abbas conf.5. zum. 3. quidquid aliud fit, quando non fuit de illis exceptionibus cogitum, quia zunc falve remanens in judicio ordinario. Caftrenf. comf.91, in caula appellat. num.8. lib. 1. Hondedeus com. 29.40. \& <c.
profeguitur: in. © feqq. ita magis ad noftrum inflitutum prolequitur: Nec advertatur non (ufficere examinata exseptio, cum etiam requiratur, ut judex ulterius expre/sè reprobaverit talem exceptionem, condemnando reum, non obflante tali exceptione oppofita. Caftrenf. in l. fi autem, §. §i quomodocumque num.2.ibi. Fulgof. num. 3 .ff. de neg.geft. idem Caftrenf. in l. 1. num. 7. Cod. de ord.cognit. Simon. de Prartis inconf. 107 . num. II. © 12. quia predictaprocedunt, quando exceptio, ex incidens plene cognitum non traberet neceffariams confequentiam adprincipalem, Jecus ubifententia lata fuper principali neceffario Jequitur decifio incidentis, tunc enim etiam videtur decifum incidens, or oritur exceptio reijudicate, quamvisjudex mon fecerit expre/se mentionem deexceptione, illam reprobando, of ad hoc, ut neceffario /equatur decifocincidentis; (ufficit, quod appareat ut judex de exceptione plene cognoverit, ita poft Guilielm. de Cuneo, é alios, bene explicat Alberic. in L./ ijudex 10. col.1. $\psi^{2}$. verf. Fiautem de incidenti, num. I. ef 2 . ff. de his quifunt fui, vel aliem, jur. Idem Alber. in l.f auterm 8. 5 . fíquocumque ad med. verf. unde dic, quod aut e/f certum, ff. de negotiissefl. ubi quod quando fuit plene cognitum de exceptione, $\dot{\text { of de illius viribus, quam- }}$ vis judex non reprobaverit in fpecie dictam exceprionem; tamen pronuntiando fuper principali ex boc oritur exceptio rei judicate, ubi plurimostefert, \&olatiffimè procedit comprobans.
Hinc fententia lata fuper principali, tunc cenfetur lata fuper articulo incidente incompatibili cum principali, prout diximus fuprà fub argum.2. contrarix partis ex num. 75. verf. © quia gradus, ơ ver. deindè quoniam hic articulus, \&c. quando fcilicet (prout doctrina fonat) articulus incidit in judicium, \& deduCtum fuir per partes, ut exprefsè probat text. in d.l.2. Cod. de ord. cognit. \&Clatius explicuimus in noffris commentariis de Regia protelT.4.part. d.cap.9. ex num. 32. ©ֹ /eqq. ब̛ ex num. 28. © deretent. Bullar. 1.part. cap.12. ex num.7. adde Gratian. d.cap.445. e.x 22. cum/eqq. ubi plures allegat. Sed hæc exceptio quod D. de Vera non erat creditorad ftatum de Alva, nec fuit oppofita; ne de ea cognitum, ergoimpo@ibile eft in gruaduatione tacitè comprehendi. End judex qui de exceptione oppofita non cognovit, ingatur judicaffe, nec ei obttet rei judicatre exceptio, probant Hugo Donell. in comment.jur.civil. Lib.I6. cap. 15. in fin. verb. Caftill. tom, 4. controv, cap. 40, num, IIO. ante finem.
Exquibus fundamentis manifettè evincentibuŝrem judicatam graduationis, fimul relponfum remanet omnibus argumentis \& doctrinis in contrarium confideratis. Sed ulterius illa Bart. in l.2. ff. de except. docentis per inftrumenti prafentationem excufari aboppofitione exceptionis expreffa, cum de ea per inftrumentum refulter, adhuc indiget declaratione, $\&<$ in primis intelligitur prout loquitur, quando exceptio eft in favore ipfius, qui fcripturam pro-
ducit, cumex facto fuo repraferationis inducerur ducit, cumex facto fuo reprarentarionis inducatur oppoexclufionem intentionis adverfarii, nos autem verfamus in fcripturis product is ab actore creditore, ex quibus refultare fimul poteft defenfio, \& exceptio reo, quiomnino tenebatur ea uti, \& de ca opponere, cumexceptionis natura, \& requifitum fitad hocut operetur, quod illam. opponat pars, alias amiffa intelligitur, \& in re judicata non comprehenfa, proutfuperiùs diximus, \& latius probatur fuprà ex num.1g1. cumpeqq. verf. nec l. 2. Cod. de evitt. pignor. \& c.
Et in terminis quando ex inftrumento conflat mulierem effenuptam, \&non interveniffelicentiam viri, \& judicem eandem exceptionem à mulierenon oppofitam poffe habere in confideratione, fi tamen infuper mulier fit condemnata, poffe ulterius eandem exceptionem, tanquam omiffarm opponere, \& deducere poft condemanationem; probarunt polt plures alios Az . \& Jo. Gutier. laudati fuperiuls num. 2 r. © 22 . verf. ©́ quando ex in/peetione ipf fus inffra-
nenti, 114 Etenti, \&c.
actio \& exceptio, \& poffit judex eam $\begin{gathered}\text { efultatitem ex eo }\end{gathered}$ dem inftrumento habere in confideratione ex æquitate, \&c officio fuo, \& juxta eam abfolvere reum ab adtone ex codem inftrumento deducta, \& intentata, benè poterit, \& rectè facit judex, ut probant quamplures DD. \& doctrinx, quarumintentionem fecimus faperiùs ex num. 17 . © /eqq. verf. deinde unu/qui/que creditor, \&cc. hæ tamen non a daptantur noftricafus terminis, in quibus (quando conftatet de exceptione exinftrumentis productis) judices eame non habuerunt in confideratione, fed penitus omiferunt; cum juxta actionem reum debitorem condemnarunt, \&\& creditorigradum defcripfere, quemi penitus negarent, fi attenderent exceprionem debitoris apparentem ex eodem infrumento, quare ipfa exceptio (fif fortè conttaret ex productis infrumentis, ut fatim) omifa intelligitur, \&\& refervata debitori, tam ex eo quod non fuit oppofita per reum tacitè nec exprefsè, quam ex eo, quod illam judex pronuntiando non habuit in confideratione, \& fic doArina procedir, quando judex exceptionem refultantem ex inftrumento habuit, etiam non oppofitam, in confideratione; non verò quando eam non intendit, prout poterat ex fuo proprio officio \& xquitate, quo cafu omilfa intelligitur, quia non deducta, determinata.
Qux omnia ex abundanti procedunt in caftu prafenti, in quo per inftrumenta prafentata nullo modo apparebat exceptio in favorem debiroris, cum licet ex eifdem conffabat de limitatione obligationis reftrictra ad redditus de Villada, tamen non conftabat ex eifdem, Villadam effe diverfi majoratus \& ab alio tertio poffeffam, fed potius pradieta inItrumenta omnia indicabant, Villadam pertinere ad majoratum de Alva in concutfum exiftentem, prout manifeflà probavimus/up.ex num. 79.cum /eqq, in primo fundamento hujus partis, arque ideo exceptio, quæ extrinfeca effer probatione, non poteft dici conflare ex inftrumenti infpeatione.
Atque tandem (licet ex fuperabundanti) etiam buic parti affiltir minus plena defenfio, qua prafervar majoratum, \& ejus fucceffores à re judicata, ex latě congeftisà Molina de Hifpan. primozen. L.4. cap.8. a num. 7. \& ibi Additionator. plena manu. Caftillo zom. 6.cap. I57.D. Perez de Lara in compend. vit. homin. cap. 20. i num. 54. Mieres $4 \cdot p \cdot$ quasf. 14 . Nos in nofris commentariis de Regiap protect. 4.cap.8. nam. 334. © 337. Fulfar. de fubftit. quaff.622. Gratian. tom. s.cap. 869. num. 16. Scaccia de jud. gl. 14. queft. 12. num. 12. Dom. Francifc. de Amaya in C. lib. Io. l.unic. zit.9. ì num. 20. ex l.j/ $\sqrt{2}$ ferousplurium, s. 1. © 6./ $\overline{1}$ quis ante, ff. de leg.1. ©f ex contr-de rejud. nam fi pofieffor majorarus allegaret, \&\& deduceret in judicium concurfus Comitatum de Alva, liberum effe à cenfus hujufmodi obligatione, ob facultatem R egiam limitatam dumtaxat ad bona alterius diverfi majoratus jam. evicti, \& poffeffi per verum; \& legitimum fuccefforem, \& quod pradicta bona fpecialiter cenfui obnoxia fut non, effe majoratus, necill pertinere; proculdabio creditorem excludere, nec ad fententiam graduationis admitreretur, prout fuit admiffus, ex quibus Comes de Alva, fententiam favorabilem, \&exclufivam creditoris obtinuit in revifionis inftantia, per octo ferèjudices unanimiter fic determinantes.
Et fæpè fapius in hac Cancellaria Vallifoletana determinatum fuit, creditores delendos foreà fententia graduationis non obftante re judicata oppofita, quando graduati fuerunt tanquam creditores ad bona majoratus, virtute facultatis regix, quæ detegitur fuiffe fubreptitiam, \&r nullam, nec hac fubreptionis, ac nullitatis vitium, \&\& excepto fuit dedueta in primo illojudicio concurfus, nec fuper ea cognitum, juxta ea, qua latius fuperiùs 1. part. cap. 37. é cap.38.abundè diximus, ut in caufa Comitus de Cirtucla cumfins creditoribus, \& in caufa Comitis de Alva de Alifte, opponentis de hac fubreptione, obtinentis, wt in $d$. cap. $38 . \mathrm{num}$. 53 - © totum cap.
Nunctractandum eft de alia controverfia materix hujus 118 cap.conducibili, quam dubiam fecit Doctorum virorum varietas. Quidam debitor formavit concurfus judicium, \& ad illud fuos creditores convocavic, \&eomnium excuffis juribus graduatifuerunt, \&c ad eorum folutionem vendira fuere, \& fubhaffata bona debitoris communis, ut ex pretio fatisfiat creditoribus, \&e in effectu fatisfacti fuere co modo, \& forma, quam copiosè feripfimus in cap 2. bas $3 \cdot p$. \& protempore quidamex eis pratendentes non fuiffecum effectu fatisfactos, quafierunt tertium cuiufdam rei hypothecatz
thecate poffeffore01, adverfus quem actionem fuam direxere, utautcenfum redimibilem recognoferet, aut dimitteret hypothecam, profequata hinc inde controverfia (debitorecommuni minimè citato, neead iudicium hoc vocato) creditores adverfus tertium obtinere remiudicatam, ut vel recognofcat cenfunr aut hypothecam dimittat, iuxtatextum in l. ff fundres, $\varsigma$, in vendicatione, ff. de pign, tertius in executione recognovit cenfus creditorum, \& eis folvit redditus aliquo tempore.
Ipfimet infuper creditores pariter iterum convenerunt principalem debitorem, contendentes non fuiffe cum. effedtu dimiffos, nec obligationem extinctam: debitor conftanter certabat, iam fuiffe integrè, \& cum effectu folutos in pretium rerum fuarum in fubhaftatione venditarum procorum folutione; hac lite pendente inter creditores, $\&$ debitorem, tertius ille rei hyporhecata poffeffor (iam victus) comparuit, dicens, cafu, quo creditores folutos faiffe, declaretur, ipfumliberum manfife, \&\& quatenus folvit indebitè redditus, à creditoribus Fepetit iftiverò replicabant infiftentes fuæ rei iudicaræ exceptione, ex qua illa tertius fuit condemnatus ad recognitionem cenfus, vel dimiffionem hypothecx, \& tandem debitor principalis obtinuit adverfus creditores fententlamabfolutoriam in . ultima inftantia, qua declaratum fuit creditores fuiffe folutos, \& dimiffos in iudicio concurfus, \& pronunciata hac fententia, tertius ille inftabat prof fui abfolutione in neceffariam confequentiam.
Et orta iutis controverfia, quam cenfuere, rem iudicaram contratertium adhuc perfeverare, motiex aliquibus mediis, primoex $l .4$, tit.17.lib.4. nova recopil. © expragm. an. 1615 . Ex quibusconftabat, fententiam Senatus, à qua I fupplicarinon poreft, effe omnino irrerractabilem, etiam per quacumque nullitatem, quantumvis notoriam, \&cex adtiis apparentem, nec etiam provenientem exincomperentia iudicis, dempta nullitate ex defectu cirationis, quem fuftuliffe, ad Regiam, latèexornant Chriftophor. de Paz de tenuta cap. 14. num. 6. © num. 8. Gironda de privileg. nam. 1432. Nos de Regia protect.4.Part.cap.3.num. 122 .Torreblanca de magia, lib.3.cap. 30. num. 9. © de iure/pirituali, lib. 15. cap.12.nиm.34.D. Amaya lib.10.Cod. tit.9. l.unic. num.8. © © g. \& vide infrà num. 168 .

Secundò, quia cumhoc cafu dux exequutorix adinvicem contrarix reperiantur, in electione iudicis effe, quam maluerit fequi, \& eligere; \& ideo anteriorem obtentam contra tertium fequendam, \& ultimam in favorem debitoriscontemnendam, apinantes hanc ex actis proceffus non iuffificari, fed porius credirores dimifos non faife cum effectu, nec corum obligationem extinctam manere ex circumftantiis proceffis apparere dicere aufi fuerunt, \& ideò abfolvi debere creditores à petitione tertii poffefforis hujufmodi.

Alii \&e tertio idem, licet per contrarium medium, affirmabant, dicentes uttamque rem iudicatam refpectivè fubfiftere, $\&$ curramque effe validam ratione diverfarum perfonarum, cum prima fit obtenta contra folum rertium rei hypothecatæ poffefforem in favorem creditorum, fecunda vero contra cos licet pro eodem credito in favorem principalis debitoris, juxta text. celebrem in l. fi cum ano 22. ff. de except.rei ind. ibi. Nametfiesdem quaftio in omnibus judiciis vertitur, tamen perfonaram mutatio, cum quibus ingulis fuo nomine agitur, aliam, atque aliam facie rem, quem texr.abundè exornavimus/up.2.part.cap.22.ex:M.127.cum multis/eqq. verf. nec denique obffat tertium, \&c. tix contrarix tolerantur inter diverfas perfonas late, iu- ra funt fingulariffima, \& expreffa, in 1. nam et $f, 15.9$. filius, quide inofficiofo, ff. de inofficiof. teftam. l. cum filius diverfistribunal. 78 . ff. detog. 2 . ubi quando funt duo heredes ex teftamento inftituti, filius, vel confanguineus veniens ab inteftato dixit de nullitate, aut inofficiofo teftamento feparatim contra fingulos haredes in diverfis tribunalibus, \& unum ex haredibus in uno tribunali vicit; \& ab alio herede in alio tribunali vidus fuit, refpondent Confulti, utramque rem indicatam, quantumvis contrariam fu/tinendam, of filius occupar partem hereditatis vilto harediper: tinentem, of alius hares, quifiliam vicit, fuam retinet in qua inffitutuseff, के uterque pro rata of portionibus hareditariis creditoribus bereditatis teneri. Idem probat text. in leg. cums duobsusheredibus infitutis uno ex quinque altero ex feptem, anciis, adverfusenm, qui in/eptem, unciis heres/criptus fue-
rat, inffa querela te contendiffe, ab altero antem vitlum te fuiffe alleges, proea parte qua refolatum eft teflamentum (cum iure inteffati qui obtimuit, (uccedat) nec ligata, nec fideicommifla debentur, quamvis libertates, of directe competant, fideicommif faria praflari debeant. Cod. de inofficiof. zeffam. quæ \& alia fimilia jura ponderabimus in d.cap, 22.loco cisato, ergo idem dicendumerit in noftrocafu; ut utraque res iudicata etiam contraria, \& fuper codem facto, \& iure individuo fuftineatur, diverfarum perfonarum refpectu.
Et hocargumentum, \& cjus confequentia invincibilis reddi videtur ex eo, quod nullum inconveniens confiderariporeft in iure, \&\& exiftentia utriufque rei iudicata, cum etfí obligatio perfonalis fit extincta, adhuc durare poteft hypotheca, ex text. capitali in l.z. Cod. de eviCtion. pignor. cuius verba funt. Intelligere debes, vincula, prgnoris durare, per /onali actione fubmota.
Quibus motivis iterum, \&\& quartum longè urgentius ego I26 addebam, nam licet verum fit, quod per fecundam rem. iudicatam contra fuos creditores obtentam per debitorem principalem declaretur, creditores effe, \& fuiffe integrè, $\&$ cum effectu folutos, \&z per confequens corum obligationes tam ex tunceffe extinctas, \& nec non ius hypotheca illis competens refolurum ipfo iure, quia folutione cius quod deberur omnis tollitur obligatio, atque ideo indebitè, \& contra omnem bonam fidem redditus cenfus iam. extinctià tertio rei poffeffore exegiffe, cui regulariter ex condictione indebiti repetitio datur, ad integros tit. ff. of C. de condictione indebiti.

Adhuc tamen huic tertio femel condemnato, \& virture $12 \%$ rei iudicatæ indebitè folventi, condictio indebiui, \& ex ea repetitio prorfus denegatur ob authoritatem rei ludica$\boldsymbol{t} \boldsymbol{x}$, huiufmodi condiationem excludentis, iura funt expreffa in l.fifideinfJor conventus, 5 . in omnib. 28.ff. mandati, ibi, Vel numeratam iterum accepit , repetitio concra enm competit, nifif forte ex condemnatione fuerit ci (oluta; tunc enim propter authoritatem rei indicate erepetitio quidem ce $\int a t$, text. etiam in l.I.C.de condict.indeb. ibi, Pecunia indebita per errorem non caufa indicati folute, effe repetitionem iure condiCtionis, non ambigitur, text. in l. eleganter, 5.jipoft rem indic. of l.Iulian.ff. de condictione indebiti, quam conclufionem veram effe profitentur plurimi DD. Steph. Gratian. dif cepts, forenf. 417 . num. 35 - © 36. Alvar. Valafcus confult. 56. num, 6. Surdus Fontanella decif.175. ex num. 3 . 6 eqq. \&c plures alii protinus referendi ex num. 143 .ergo impoffibile videtur huic tertio repetitionemdari, necei prodeffe rem iudicatam in favorem debitoris principalis contra creditores obtentam, fed potius priori contra fe expedita perpetuò pareredebere.

Sed iis minimè refragantibus, ego in quxftione propo- 12 fita nec dubius fui, unquaim, nec cogitare porui, quod in mentem alicuius do Ci virialiqua dubitandiratio cadere, poffit, vel ftante iuris arte, \& ratione naturali, vel faltim iuribus expreflis,quaftionem decidentibus. Atque ideo ego in ea fui, \& nunc fum fententia, ut prior res iudicata contra tertium rei hypothecata poffefforem, per creditores obtenta, (qua polfeffor condemnatus fuit, ut vel cenfum recognolcat, \& folvat in pofterum, vel illls rem hypothecatam dimittat) finitam, extinctam, \&\& refolutam manere,nec obftare in aliquo poffe, nec effectum naturalem fecundx rei iudicatæ obtentæper debitorem principalem contra fuos creditores (ex qua declaratum fuit, ipfos ex tunc, cum effeetu fuiffe, \& dimiffos, \&e fatisfactos, ex pretio reiad hoc fubhaftata fibi in folutum dato) impedire poffe.
Et in primis ex duobus iuris capitibus fimul commixtis, 129 alterum quod folutione cius, quod deberur, omnis tollitur 130 obligatio, tam principalis quam accefforia fideiufforia, \& 13 I hypothecaria, quia cum principale non fubfiftit, nec ea, qux fequuurur locum habent, l.creditricem 7. C. de remif. pign. l.Labeoff.de pact.l. pecun. Cod. de folut. L. Jolvisur hypotheca, . liberatur pignus, five folutum fit debitum, five eo nomine fatisfactum eft, l. cum col. I4. cum plarimis aliis, ff. quibus modis pign, vel hypotbec. Folvat, l.f fenerator ff. denavi fanera. quia hypotheca nun datur, ubinon adeff pradicatum, Rota decif.279. num. 9 . inter recolleetas per Cencium tom.2. decenfibus, \& in terminis, quando quis declaratur per fententiam, creditorem non effe, five creditorem efie, rure, vel iniuria iudicis diffolvatur, vel fubfiftar hypotheca refpectivè, text.eft expreffus in l. deferente credifore illravit debitor, fe dare non oportere, piznas liberatur: quia
perinde

# Pars III. Cap. I. 

perinde babetur atque foin judicioabfolutus effet, namet $\sqrt{2}$ i jud ce (quamvis per injuriam) abfolutus fit debitor, tamenpignus liberatur, b. olvitur, g. fin. ibi. Satisfactume effocreditori intelligitur, et $\bar{\delta}$ jufiurandum delatum, datum eff, bypothece non effe rem obligasam, ff.quibus modis pign. vel bypothec. Jolvat, juncta l.t. O l.jufourandum/peciem continet tranJactionis; maioremque habet authoritatem, quam res iudicata, If. de iureiur. l.poft rem indicatam, vel iureiarando deciSam, If. de re indic. \& quod per jufiurandum delatum rollatur omnis obligatio etiam naturalis, l. Stichum, 6. naturalisff. de folut.ę eft glof. celebris in l.2. Cod. de evicl. pignor. verb.aEtione fubmota, ad medium, ubi inquit quod quando obligatio perfonalis tollitur pacto, folutione rejudicata, aut jurejurando, hypothecam tunc fimul liberari, \& $\$ 33$ jus creditoris ejus refpectu extingui. Ergo fante in noftro cafu abfolutione debitoris principalis, \& extincti juris creditorum declaratione, impoffibile eft de jure quod fubfiftere poffic hypotheca, non folum exittens penes ipfum. creditorem, verum multominus fiexiftat penes tertium, quinonalio, quam ex illodebito principalis debitoristenetur, quo extincto, \&z refoluto obligationem tertii refolvi non ambigitur, \& quod effectus ifte procedat, fi à tertio res pignoris obnoxia poffideatur, per jura, \& Doctorum probat Rodriq. de anmuis redditib.L. 2. cap. 19. num. 33. ©' num.36.
Secundum caput oritur ex Regula, bona fides non patitur, at/emel exaltum iterum exizatur, de regul.jur. l.6. quid per primam tolutionem, vel fatisfactionem (quod idem eft, ut ex juribus, \& Doctoribus abundè probatur infra cap. (eq.)
 enim ei fubeft caufa, nec titulus aliquis ad iterum exigendum, \& hrecquidem regula nullaminjure patitur failentiam, fed in omni cafu indiftinctè \& abfolutè procedıt, \&
336 femel folventi, iterum etiam ex re judicata indebitè folventidatur merito repetitio, vel ex condictione indebiti, vel
137 ex condietione fine caufa, ad integros tit ff.co C. C.de condict. indebit. \& de condictione fine caufa, \& in tantum hoc cafu exuberat bona fides, ut condictioni indebiti, vel condictioni fine caufa non valeat nec teneat renunciatio, etiam cum juramento, latè difputans refolvit Joan. Gutier. de iuram. confirm. 1.p.cap2.7.per tot. ©́ quia pecunia mea (inquit Confultus) ad sepervenit, eam mibi à te reddi, Bonum, \&\& xquum
 de condil. indeb. ibi, hec condictio ex bono, of equo introducta -ff, quia quod alterius apud alium fine cau/a deprebenditur, vevocaricon/uevit, l.f Aper ignorantiam, Cod.de tit.L.fervus quem 31.ff. de att.empts. h. eum qui, Cod. quod cum co. exornat late D. Valenzuela Velafquez in conf. 78 . num. 18. of 19. tom. 1. \&\& magis ad propofitum facit text. in l.Stichus $67-$.s.fin. ff.de condiCl.indebit. in hæc: Titius cum multos credirores haberet, (in quibus ơ Seium) bona Jua privatim venditione faCla, Mavio conceffts ut fatiscreditoribus faceret, fed $M$ evius folvitpecuniam Seio tamquam debitam, qua iam a T'itio fuerat foluta. Ouefitum eft, cum pofiea reperiantur apoche apud T itinm debintorem partims folutepecunic; cui mages repetitiopecunic indebita foluto comperit, Titio debitori, an Mavio, qui in rom suamprocurator factuseft? Re/pondi fecundum es que proponerentur, ei quipoffen jolviffec. Textus etiam celebris in fui difpofitione in l.cum duo 25.ff.eodem tit. Cum duo (inquit Confultus) proreo fidein fiffent in decem deivde reustria jolviffet, of poftea fideinforesquina: placuir cum, qui pofterior folvit, repetere triapoffe, boc merito, quia tribrs a reo folutis, feptem fola debita fsperant, quibus per folutis, tria indebita folusa funt, quem textum in aliud \& mirabile propofitum ponderavimus fuprà 2.part.cap. 4. numera 63. verficula fulcitur opinio, of refolutio nafra, \&ec.
138 Deindeprobatur, quia res judicata, ex qua quis folvit quod antea folutum habebat; vel aliter creditor erat fatisfactus, \& fic indebitè iterum exegit, nihil obftat debitori exactum denuorepetenti, abipfo creditore iura funt expreffa, text. in lrems mihi $21 . f f$, commod. cuius verba funt: Rem mihi commodafti, eandem furripuifti, deinde cum commodati ageres, nec ate fcirem efle furreptam, index me candemnavit, $\dot{\text { ' folvi. Poftea comperi àte reme ffe furreptam, }}$ que frume efo, que mibitecum altio fit? Refpondi, furti quidem non effe, fed commodati contr arium indicium ustile mibi fore,
${ }^{3} 39$ quitextus valde fingularis eft, ubigloff. verb. atili, notanter advertit, condietionem fine caufa dari ei, qui indebitèfolvitexre judicata, non tamen condiationem indebiti
proprer auctoritatem rei judicare, juxta dict.l. fideinfor, 5. in amnibus, ff. mandati, necnon l. 1. Cod. decondift. indebir. \& a hia adducta in ultimo fundamento contrarix partis, de quo fuprà num. 127. verf. adbue zamen huic ferzio, \&c.

Confonat etiam text, in l.in commodato 17. 5. fin. If. eodem 14 tit. commodati. Rem commodatam perdidi (inquit textus) $\dot{\circ}$ proea pretium dedi; deinde res in potefatem tham venis, Labeo aut, contrarioindicio, aut rem mihi praftare debere, ant quod d me accepiffi, reddere. Quitextus licet in principio explicitè non dicat, an datum pro re perdita pretium fuerit per judicium fibi motum, aut extra iudicium, adhuc tamen indicat textus de condemnato ad dandum effe intelligendum propter textus inferiora verba, ibi, contrario indicio, \&cc. qua fupponunt aliud directum praceffife, juxta textum in diet.l. rem mihi, eodem loquendi modoutentem, ibi , fod commodati cantrarium iudiciums utile mihi fore, junOtis pracedentibus verbis, iudex me condemnavir, ó olvi pofitis in primojudicio, prout etiam diClo 5 .fin, exponit, \&c intelligit gloff. celebris in l.I. verb.fed faprobare, Cod. de re indic.

Comprobatur iterum ex fimili expreffotextu in ditl.l.t. 14, Cod.dereiud. Rebus quidem indicatis (inquiunt Imperatores) ftandumeft, fed s probare poteris, eum, qui condemnatus e/f, id, quod furto ami ifife videbatur, recepiffe, adverfus indicati agentem, doli exceptione oppofita theri te poteris. Quem mirabilem textum ulterius proalia confideratione noftro cafui adaptabili inferius ponderabimus ex num. $14^{8}$. probat etiam text. expreffus (loquens in folvente convento \& condemnato ad rei deperditx valorem, pratium \& x ftimationem, qux pof folutionem devenit ad poteftatem $\Delta$ domini) in $l$. fi fullo, ff. de condiction. (ine cauf. obi, ex locato conventus praftitit, e poftea qui dominus invenit veffimenta, \&ec. quibus quidem jurıbus alia fingularifima confonant, qua licet non loquantur in folvente indebitumex rejudtcata, tamen corum ratio noftrum intentum rohorat text. in l.2. 6. fin.ff. ad l.Rhod. de iallu.

Qux quidem omnia jura facilè \& apertè elidunt difficul- 14) tatemquaftionis noftre, \&crem judicatam ortam in favorem creditorum, cos creditores fupponentem, \& fub ea caufa obtentam minimè obftare tertio rei hypothecata poffeffori, necimpedire fecund $x$ rei judicatæ obtentre à debitore \& cundem abfolventis, effectum refolutivum hyporhecx, influentem infeparabiliter, \& indiffolubiliter in priori executoria, quam ceffare facir ob caufam, , (quafuitlata) ceffantem, acpropter fuppofitum in ea. noviter falfum declaratum, \& ob novam caufam fupervenientem polt illam primam rem judicatam, quarcum fecunda nullam habetrepugnantiam, fed tantum modificarionem recipit abea, prout exprefsè allegatis juribus hos, \& alios admirabiles valde effectus deducunt Doctores.
Primus fit, quod licet indebitè folum per condemnatum minimè repetaturex condictione indebiti proprer aurhoritatem reijudicatx, cujus effectum condictio illa nonimpedit, juxra tot fingularia jura allegata in ultimo argumento contrarix partis fiprì ex num. 127. Impedit tamen condiotio fine caufa, qua interveniente datur repetitio, etiam contra fententiam tranfactam in rem judicatam latam ex caufa debiti, qux ceffat, quoties poftmodum apparet, non debitum, quia nulla fubeft caufa legitima, nec titulus aliquis creditori vincenti, ex quo valeat ${ }_{2}$, vel indebirè folutum retinere, vel in pofterum redigere, juxta mirabilia jura hactenus allegata, concedentia re judicata non obftante, vel repetitionem per condietionem ex eo contractu, vel condietionem fine caufa; \& hane diftinctionem communiter receptam fequuntur gloff. in l.rem mibi, verb, woile, If-commod. ơ gloff in l. I. verb, indicati, Cod.de condiet. indeb. eadem gloff. in L.I. verb.fed /. probare, Cod.de re ind. fequuntur Bart, in dict.'leg. t in in fin. Cod.de condiftione indebis. idem Bartol. in L. ©f fullo, in princip.per textum ibi, Cod. de conditt. fine caufa, idem Bart, in l. Iulianus verum debitorem, de condiEtione indeb. Paul.Caftrenf. conf. 1 s7. nums. 4. volum.2. Cafar Barzius decif. 17 .per totam. Cancerius poft Afin. Cagnol. Didac.Perez.Capic. decif. Gemuenf. 104. Capell. Tholof. Antonium Fabr. Morlam, \&calios, idem tenet Cevallos in contra comm. que/t. 542 . Surdus decij. 25 . zum. 3 1. © comf. 134. num, 10. Joan. Baptifla Cofta de remediis fubfidiar.remed. to. i num. 4. Alvar. Valafcus conf.56.num.6. Fontanella decif.125.ex num.6. cum/eqq. Paulus \& Jafon. in S.IWfianus, 5.fin.
5. fn. De condiftione indebint eleganter profequitur Perras Surduscorf:2.68. mum. 14. ${ }^{*}$ ' eqq.optimè Ludovicus de 3 Avendano in tralt: de cenfibus, capp.4r.num. s. per rationem expreffi cext. in ditit, $6 \cdot$ If filllo, ff: de condity. fine cainfa. Si fullo (inquitrext.) veflimenta lavanda conduxerit, deinde amiffis cis domino pretium ex. locato convonnus praffieriti, pofees dominus ivvenerit veffimenta, qua altione debeat confequi pretium qued dedir ? Et ait Caffurs, cum non jolime ex conditio agere, verimm ó condicicre domino poffe, egoputo, ex condulu omnimodo eum babere actionem, an autem, of condicerepoffit, quieftumm off, quia non indebitum dedit? nif $\hat{2}$ forte, qua/i ine caufaci datum /it putamus condici ipoffe, © pretium veffimenti, otenimy veftimentis inventis. quafi) 'ine cauifa a eidatum widetur, quitext. fingularis eft ad hane diftinctionem, crimerito nititur communis Doctorum. opinio.
rei $i$ Ciam probant in terminis; quando quis virture rei judicata folvit, quod antea folutum habebat, ur detur repetitioex condictione fine caiffa, probarunt Joan. Garcia donobilit. glof. 6. 9.9 . num. 8. Hieronym. de Cevallos commun. contra commun, quaff. 542. num. 3. Aloy fius Leo inlez. fub fpeciennum.2. Cod.de rejud. Capicius 5 2:Fontanella decif. 146176. mum, 13. cum /eqg. Ubi \& aliis decif. locis applicat d.tegulam bona fides non patitur, ut femel exactum iterum exigatur, latififimè hanc rationem profequitur in noffris terminisipipe Fontanellas decif. 177. ex. num. 8, cum feqq. \& 8 diximus in noffris commentariis de Regia protedi.4.part.cap.7. 147 ex nam. 117 . ubil licet promifcué, \&\& indiftinctè videamur afferere, obnoviter apparentem folutionem indebitamـ daricontra rem judicatam condietionem indebiti, $\&$ condietionem fine caufa, id intellige propter promifcuam jurium allegationem, quorum aliqualoquuntur in repetitioneindebiti foluti extra judicium, \&calia ex re judicata, \&oideè refpectivè loquimur ibidem referentes fingula fingulis, juxta magis explicatam diftinctionem, de qua hic, $q$ qux verè conciliat jura', qua inter fe repugnare videbantur. Equa pariter fatisfit juribus negantibus condietionem indebiti indebitè folventiex re judicata, iprof fontraria patte allegatis supra in argum. fin. ex. num. i27. cui ulterius fatisfit, ut pradieta jura procedant, quando condemnatus jam fotvit vigore condemnationis, at quando adhuc non folvit, poteftrei judicata executionem liberè impedire 3 , adtione de dolo, \&E exceptione quod peris intus habes. Prout exprefsè probattext.ind.l.i. C. de reivd. \&e exprotinus dicendis, \&s ulterius ex Gratiano, \& aliis probatur infra ex numm161. cum /eqq. que utrumque verificatur in terminis noftricafus, in quotertius rei hypothecatx poffeffor ad cenfus recognitionema condemnatus fuerat, cujus virtute jam perfolverat aliguos annos redditus, \&: per abfolutionem debitoris principalis poftea emanatam hos repetere poteft, licet non ex conditione indebiut , tamen poteft ex condiCtione fine caufa, quafi ea ceffante propter quam fuerat condemnatus, ad impediendam tamen executionem in. futurum, eo quod per abfolutionem debitoris principalis jus pignoris fit extinctum, \&e ad nihilit in pofterum ejus recipectu reneatur, ex plutiom exceptionum capitibus, poteft tertius. ille fe cueri adverfus rem judicatam.
Doctores, provenitex uris ex prexfatatis juribus confiderant natus folvit rei valorem, \& xftimationem domino rei, quap putabatur furata, urfi poftea appareat, \&creperiatur devenire in poreffatem ipfius domini, vel quando poftmodum compertum fuit, debitorem condemnatum ad folvendam pecuniam tanquam debitam, rantea fuiffe. jam foturam, utjis cafibus, \& fimilibus ceffer, \& impediatur obexceptionem noviter repertam effectus, \&c executio reijudicatr, quia «quitas novi cafus novum inducit remedium, utex. diti. Cod.dere ind. probaruine multi DD. per nos relation disap.7. nummu18. of feqq. Latiffimè iftis terminis profequitur Fontanella decif:177. ex: num. 8, cums multis /eqq.
İI Tertius, effectus propter fententix caufam ceffantem; Se fundatis indebito, tamquam vero, quam obrinuit credibor, tanquam verè creditor, nam fi poottrodum detegarur nec fuiffe creditorem, niec debitum exiftere, ceffat lententia, quia fententia, qux fundatur in caufa, ceffat ceflanie caula. Ut per pradiotaj jura probarunt quampluri-
mi DD. quosfequuti fuimus nos in d. 4 . parth, cap. 7. .ex num. 120.0 ex mum.88. cumm multis/eqq. Probant text.in 1.f © ite 9 .
 denique Cod.ad exhiblo text.optimus in leg.24, tit,2, p. 3.3 - 10 of. celebrisin 1. . I mater, 5 denique verb. fihominem, de exception. reijud. non enim obftat res. judicata, etiam data perfonarom, juris, \& rei identitate, fi ceffat caufa, ob quam fententia fuit lara, Intrigl. deci). Sizicilie 3. ex nam. 157 . Gratian. dij cept.foranf. 445 -num. in. Leo decif. Valentin. 78. num. 6 . Fontancl. decifiz6. num. 29.
Quibus adde Avendannuin de cenffb. d.cap. 41 1/Jub num. 5 . ubipot Bartol. in in.les./ffullo in fin. Paul. numm.7.:于8. Jafon. nam.2. Petrus Surdus d.con .268 . n. 16. ${ }^{\circ}$ feqq. in fpecie diCtorum jurium probant; quod iterum folutum virture fententix repetatur, quando detegitur jam antea folutum fuilfe, cum fententix caufa reducaturad non caufam, ic ea ceffante, Fontanella decif. 176. num. 17. ̛̣ num.16. ơo in decif. 177. num. 15. © 16. \& optimè Alvar. Valaffus conjult. 56.num.6.

Quartus effectus erit, per hanc conditionem fine cauya non redarguifentenciann de iniquitare, cum tempore lati fententix folutio non apparebat, atque ideo fententia lata remper jafta remanet quoad illud judicium ; atque infpecto tempore, quo lata fuir, fed caufa ceffante, \& \& de fuppofito poftmodum noviter apparente falsò, ex quo confurgit aquitas concedens repetitionem, \& impediens fententix prioris effectum dependentem à caula, gloff. in l.IMliamus, ubi Bart. num. 9. Caftrenf. num.9. Jafon.num. 12. ớ 17.ff.de condiftion, indebit. Baldus in L.: fub Jpecie, num $3: 88$ ibi Salicet. num.6.Cod.de re ind. Paul. ini.eleganter in princip. num.9..nbi ze Alexand in S.r.num.7. de condiztion.indeb, Joan. Bappifta Cofla remedio ubbjidiario 19.num.4.Fontanclia decif. 17.7.n.1. 1. Of eqq. ( quil per deci. 365 .176.ó deci). 177. in fortioribus omnino reerminis materiam hanc latè profequitur, quando fcilicer, debitor cenfuarius condemnatusfuitad totius cen- 1 fus folutionem, qui poftmodum reperiit inftrumentum $\{\ell Z$ redemptionis certax partis ipfius cenfus, \& obtinuit, contrap primam rem judicatam, repecitionem, \&e reftitutionemi reddituum folutorum vigore rei judicatre, \& abeo per creditoremexadotorum.) Idem Caftrenf.in conf. 357 .num. 4. volum, 2, dum loquitur in eo qui fuit condemnarus folvere, quod antea folverat, vel quod indebitè folverat, dicit quod poteff repetere primam folutionem, quia hoc cafiu non impugnat fententiam, fed agitde fallá caufa, \&e fallo tuppofito ententix. Alexand. con/. 69. num. 6 , volum. 3 . Fe linus in cap. fub orta, colimm. 6 , in fin. verf. dicit taimen de re judicata. Ruinus conf.89, num. 16. volum. I . Curtius in repetitione, l.admonendi, mum. 21, de jurejur. (equitur A vendan. d. cap: 41 .fub num. 5 . 8 e per Perrum Surdum in d.conf. 268 . num. 14. lib.4. diximus in d. cap.7.7num. 119. quod per hanc exceptionem non impugnari directè fententiam \& rem: iudicatam, fed eam temperari, \&e modificari ad cautfam ceffantem, cuius effectus terminatur caufe ceflatione.
Et pulchra eft in propofito do Arina Bart. inió fifine n. I. 158 ver. nam fitibi, ff rem ratamm haberi, in illis verbis. Nans fitibi fui icondemnatus, é jolvi, quia rem non reffituchamm, i): res poffea pervenit ad te, tunc caul/a pervernic ad non cain/am, $\nleftarrow$ agendo, non dico fententiam null am, vel male judicatum, imio dico beni judicatum; tamen caufa alla devenis ad noncall-.
 cell.ff.judic.\& \& eandem fententiam fequitur Cuman, ib. n. .5. ơ in L. 1 f fulllo, ff. de condiz. fine caun/a, ubi Paul. num. $7 . \mathrm{J} \mathrm{J} G$ nnm. 2. Bald. in L. © a 1 ub J. Pecie, num. $3 . C$. de re jud. ubi Salicet. num. 6, Paul. in L.eleganter num.9. de condict, indeb. Bart. int. Iulianus, num.9. eod.tit. Surdus d. conf. 268. num. 15. quos (e) quitur D. Paz de tenuta, cap.14.n.18.Er per numeros fequentesplurimas adducie doatrinas $\&$ jura, quod res judicara obtenta fuper infrumentof falsò, annullatar, cum lata fit ex fuppofitione veri, \& propterea apparente falifite, res indicata refolvitur ex caufa, ob quam lata fuit, ceffantes \&\& quod, non propterea impugnatur fententia, \&eresiudicata, cum agatcondemnatus ex eius caufa ceffante novier apparente.
Hanc difficultatem acurè etiam percalluit Gratian. dij cepts,
devenit ad noncatram, flante productione inftrumentorum, ex quibus colligitur adeffe verè focietatem officii, quamvis infententia prefupponeretur, illam non extate, quod facit, ut nonattendatur fententia, nee resjudicata, cum de ea non agatur, fed ceffatione caufx, \& de jure, fuperveniente poft fententiam, ex quo infurgit aquitas concedens repetitionem, allegargloff. in l./ulianus, in verb. folutio ubi Bart. num.9. ver.. refpondeo. Jafon. num. 12, of 17. Caftrenf.num.io. de condict.indeb. idem Caftrenf, in l. eleganter, n.9.ff.eod.tit. Felinus in cap. (ub orta, num. 21 . col. 8, of num. 10. of 11 . dere jud. Ruinus conf.89. num. 15 . ad med. Jib.1. Surdus conf.298.num, 18. \&-latius conf. 268.num, 15 Alexander conf.69.num.9. lib.3.
Et num.4. cum/eqq. rectè probat, quod fi executio hujufonodi fententiæ factafuerit, poterit femper condemnasusreperere, per condictionem fine caufa, rationem reddens; nam licet illa folutio fieret ob caufam fententia declarantis, \& fapponentis tale debitum; poteft retractari dieta folutio tanquam redactaad non caufam, ideo utevitetur circuitus, poreritrecta via ad impediendam executionem talisexceptio dolis facis, opponi, adeo ut quamvis petens hujufimodidebitum non fecerità principio dolum, quia potuit ignorare exiftentiam officti, nihilominus fi hodie, cumfiat, perfeveraret, dolo faceret, prout adhuc in terminis allegat Caftrenf, $\quad$ onf. 257 , in caufa quax vertitur Parma colum. 3 io in fine, verf. remanet ergo defenfata, num. 3 . © 4. lib. 1 .
Qui Gratianus num. 7. © 8. Concludit argumentum dicens, quod cum detur repetitio ejus quod folutum eft, multo magis impeditur executio, \&e dabitur compenfatio, feu refervatio, antequam folvatur, cum facilius concedatur retentio, quàm åtio, l.per retentionem, Cod. de nfur. I, 2.C.
163 de fideicommif. prout in terminis concludit Bald, in l./ub/pecie, 4.num.3. Cod.dere jud. Caftrenf. confil. 257 . col.4. in princ. num.4. admed.lib.3. Felinus in cap.fub orta, colum. 8. ad fin, verf. 'O fin non fuit adbuc foluta, num. 10'. de fent. ©́ re judic, quod \& probavimus fuperiùs ex num. 18 c.cmm feqq, ex rext. expreffo inl.I. Cod. de re ind. \& cui damus actionem multo magisesceptionem, quia facilius datur exceptio, quam actio, l.I. S.cuidamus actionem, ff. de fuperficiebus. Tufch. litters E. concluf.374. Scaccia de indiciis, lib.2. cap.2. num. 121. ó de commerciis, $9.7 . \mathrm{gloff}$. 5. nam. 98. l.invitus, §. cui damus, ff.de reg.iur. Palat. Rubeus in cap.per veftras, 6, 8. num, 2. de donat. inter vir, of uxor. Surdus conf. 377, num, 45. Statil.Pacif. decij. 205. num. 5. ©́ 6.poft traltat. de Salviana interdiflo.
Et num. 14.ơ 15, firmatipfe Gratian, quod talis res judicata non obftat, tanquam ceffaverit caufa, ob quam. $\omega$ fententia fuit lata; cum appareat de exittentia officu, cum ex hoc non impugnetur fententia, fed afferatur, illam corruere ex defectu caufe fuppofita, qua fundatur; ex Tiraquell. decauf.cef ${ }^{\text {ant.part.1.num.2. © num.232. © deretraEt. }}$ ligna3.gloffa 7. 6.8. num. 3. ơ 4. cajus Doctoris affertio reCtè convenut jis omnibus; quar hactenus confiderata funt.
164 Quax omnia roborantur ex jis, quax fuperiùs abundè probavimusex num.88. cum /eq. verf. .ecundo hac pars fulcitur, quoniam /ententia graduationis, \&c. ubi quod fententiagraduationis, in favorem alicujus, fupponentis fe creditorem, larafub hoc fuppofite, ceffat, poftquam poftmodum detegitur fuppofitio falfa, \& à principio non exiftenstempore reijudicata, \& in terminis poftalios probavimus innofiris comment. de Reg.protect. 4, part, dicap.7.n. 120. ex quibus, \& aliis adrefponfionem argumentorum. dicendis, indubitabilis, \& invincibilis noftra redditur refolutio, in quaftione propofita .
165 Deinde, quoniamilla fententia prior contratertium os hyporhecx poffefforem obtenta per creditores, ut vel rem dimitrat, velrecognofcat, non eft perpetua, nec perpetuòafficit, led potiustemporalis, \& fui natura variabilis, \& refolubilis, \& variis refolutionibus accidentibus fubieCta, , nempe folutioni, tam exparte debitoris principalis, quam tertii poffefforis, necnon hujus tertii dimiffioni,
166 qux infuper poft recognitionem quandocumque facta ertt admitrenda, juxta veriffimam plurimorum fententiam ., quosin unum congeffimus cap./equenti, num.100.verf.er non immerito, quia neuter corum, ekc. Et quod fententua, \&\& inftrumentum crediti, quo quistenerur ad certam quantitatem, fittemporale, \& non perperuum, dixit Anton.


Parcia in addit. ad r,tom, de inforum, ad p43. 24 . col. r .poffl lin. 15. $\sigma$ in addit.cic. fol. i, a tergo, verf. Sed adverr/us prafatam refolutionem, \&ec, atque ideo res judicata lata fuper jure, fui natura variabill, autaliter refolubili, nec eft perpetua-, nec perpetuò afficit; fed variatur, alteratur, \& refolvitur, variato, alterato, aut aliter refolato jure fuper quo lata eft, latiffimè per mirabilia jura, \&\&DD. in variis materiis feripfimus fuprà 1 -part.cap. 25 .per totum, temporalis enim eft prior res judicata, non perpetua, \&\& fic rempore mutari, \& alterari potuit, per novum accidens refolutionem operans.
Quibusfuppofitis, non obftant argumenta in contra- 168 riumab aliquibus confiderata, \& non primum de quo fuprà ex num.121. ex lib.4, tit,17, lib,4, recopil. quoniam illa $l$. of fimiles, folumadimit nullitates procefus à fententia sevifionis lata in confilio Regis, \& Cancellariis fupremis, ut probant etiam DD. in argumento citati. Or denamas y mant damos que en todo y quale/quier a nesocios, en que conforme a las leyes deftos Reynos de las fentencias dadaspor los del nueftro confeioy Oydores de las nueffras audiencias, no ha lugar fapplicacion; je entienda affr mi/mo, no aver lugar allegarfe, ni oponerfede nullidad, aunque fo diga, y alege fer de incompesencia, odefecto de jurifdicion, o que della notoriamente confta del procefoy autos del, oen orra qualquier manera, ni para impedir la execucion de las tales (entencias, nipara que defpues de executadas /epueda tornar al pleito y por las dicbas fentencias feentienda fer acabados y fenecidos los dichos pleitos, fon que fe puedan tornar a mover, nifu/citar, nitratar en manera alguna, \&c. \&x iterum pluries per totam legem, ć 1 . fin, eju/d. tit. non tamen ademit cafus legitimos tangentes caufam, \& juftiium principalem \& jus partium principale, ex quibus de jure communiac Regio infringi folet res judicata, ejufque effectum, \& executionem impediunt, vel aliàs rei judicatæ vires enervant, aut ceffare faciunt, inter quos \& ifteचle quo loquimur numerandus extot juribus ita permittentibus, de quibus nec loquitur d.l.Regia, nee de eis aliquiddifpofuit, necinnovavir; idcirco nec ad cos tanquam correctoria, \& limitata trahi poteft, nec extendi, fed totacti remanent fub difpofitione juris communi ex juribus vulgaribus.
Er quodiftenofter cafus fit exceptus, illxfus \& non. comprehenfus in dípofitione, d.l.4. tif.17. lib.4. recopiliexprefsè probavit D. Franc. Carrafco in tract. an habeatlocum reftitutio contra fententiam revifionis, in explicatione, d. l.4. exnum. 4 r . © num. 48 , ita ait; fed nihilominus in eadem conclufione, quani dixi, refideo, \& in cafu novi inftrumenti de novo reperti, lis moveri poreft, \& actio fupereft, non ad retractandam fententiam revifionis, \&cc. fed ex condietione fine caufa, vel condietione indebitirepetetar, quod folutum eft virtute fententir revifionis; ita pot Jaf. in l./mperator ff. de re judic.concludtr Joan. Garcia de nobil. gloff. 6. §.2. num.8. quod remedium tanquam ordinarium, \&c in nova actione fundatum competitex novalite ad repetendum indebitè folutum, nec habetiam locum retraCtatio fententix revifionis, de quaidem Garcia; quia \& executioni mandanda, nec adverfus eam fupplicatio admittitur, \&c.id ipfum pluribus comprobat idem Carrafcus num, 43 . 44.45. © . 46. fummam æquitatem hoc expofcere ait, utnon obftante d.l. 4 , repetitio ex inftrumentis de novo repertis concedatur ei, quivictus. fuit, nova lite inchoata, poft executionem fententix revifionis', of n.47. fatis apertè tefpondet d.l.4. © $l$. 10 , verbis ibi. $T_{\text {que por las dichas fenten- }}$ ciasentiendan for cabadosy fenecidoslos dichos pleitos, fin que los puedani tornar a maver, ni uratar en manera alguna, ejus ver ba, ita procedunt, quia loquitur de litibus jan motis, \& finitis ; non verò de nova lite, ex nova caufa reperti inftrumentifolutionis, vel quietarionis, pofteainventi, quia eft diverfa canfa litigandi, \& fic non obftat reijudicatæ exceptio, l.cum quaritur, cum /equensibus, ff. de isdic. \& rurfus $n u m, 48$. ita ait, inftrumento aurem de novo reperto, inquo continetur folutio, vel quietatio, feu tranfactio', vel collatiodebiti, ad cujus fatisfactionem quis fuit condemnatus, non impedire executionem fententiarevifionis, fed ea facta remedium fapereffe, ex $l .3$. tit. 17. lib.4. recopilat. \&c. fequifur Pareja intractatu de inftrum, edit, zom, 2, in addit. ad tom. 1. fol. 253. ufque ad pagin. 260. © in dict. addit. exver/.inque tamen Jpecie, cum $\int_{\mathrm{e}}$ quentibus.

Minus obftat fecundum de quo fuprà $n u .122$.cumtotum 169 falfum fit, \&c falfisprincipissnitatur, tum quia haduar res judi-
judicatix non fant contrarix, fed per fectindam, qua declaratur creditoruin ius fuiffe extinctum, prior modificatur, \& ceffat ceffante caufa finali, ob quam tata fuetat coritra tertium poffefforem, prout latius pailo ante probavimus.
Et quatenus contraria forent, prior ex natura rei finitur \&eextinguitur, \& naturaliter refolvitur per fecundam rem indicatam fuper caufa refolvitur qua prior fundabatur, \& naturaliter fubiecta erat lata, \& utcumque fit, fi daremus repugnantian, 'femper fallum afferere, in electione iudiciseffe, quam malueriteligere poffe, cum fecunda nulla fiteo quodres iudicata contra rem indicatam regulafiter non tencat ex l.1. C.quando provoc. non eft necef. quapropter electio denegata eft iudici, \&\& vide in its termints fingulaAtricto iuris rigori rei iudicatæ contra æquitarem naturalem Fontanell in decif. 177 . ex: $n, 8 . c u m$ /eq. omninò videndus in propofiro. rame in argumento dicitur, fecundamrem iudicatam latam in favorem debitoris principalis declarantem. creditores fuiffecum effectu fatisfactos, effe iniultam, \& ideo primam fequendam: non abfque remeritate affirmari poreft. Cum iuftiffima fuerit, \&s validiffimis juris principiis, necnon fingularibus doctrinis roborata. Prout perte videre eff ad oculum in cap. fequenti bac $3 \cdot p$. quo cafus fecundæ hulus executorix ad partes difeeptatur, \& invincibilis, ac Indubitabilis redditur.
Sed adhue, quando iniufta foret, quomodo poteft, quafo, resiudteata per iniuftitiam refcindi, quæ de falfo facit verum, \& de vero falfum, maximè cum fit emanata à Regali Cancellaria, cuius intaftitia non nifi per fecundam fupplicationem ad Principis immediatam perfonam interpofitam retractari valeat, \& in terminis infuper quod fenrentia, qua creditor declaratur, creditorem noneffe, five 55 iure, five iniuria iudicis operetur fuos effectus diffolvendi ius hypothec $x$, text. eft expreffus in $l$. fideferente, ff. quibus modis pignor. vel hypothec. folvit. de quo egimus fuperius ex num. 129. ver $\mathfrak{i c u l o}$, of in primis ex duobus juris principiis, szc.
Nec obftat tertium argumentum magis difficile, de quo fuprie ex num.....cumfeqq. quo dicitur, duas res iudicatas fuper eodem iure contrarias fuftineri diverfarum perfonarumrefpectu, quia refpondetur verumeffe, quando ius, \&zactio dividunrur inter diverfas perfonas, \& qualibetiusis, \&cactionis partem habet independenter ab altera, fed urraque perfona $x q u e ̀ ~ p r i n c i p a l i t e r ~ j u s ~ h a b e t, ~ \& ~ a c t i o n e m, ~$ \& actiones hareditatis ipfo iure dividuntur proportionibus hareditariis æquè principaliter, \& independenter ab altero, iuxta text. in leg.1. © feqq. C. de hared.altion. \& textum celebrem in fuo cafit, in l.fipetitor, ff. de ind. fipeti. (inquit Confultus)plures heredesreliquerit, unu/que corum indicio egerit, non erit verum totam rem, qua in priori indicio fuit deductam effe, nec enim qui/quam alienam altionem in indicium invito eo harede perducere potef; atque ideo res iudicata contra unum nee nocet, nec prodeft quoad portionem alterius, ad latè rradita in noffris commentariis de Reg.protect. 4.part. cap.8, ex num. 27 . © $\int$ eqq. \& probant exprefsè iura in argumento allegata. Secus autem in iuribus individuis, \&e infeparabiliter connexis, quia tune quoad omnes operatur res iudicata, prout latè probavimus in eodem cap. 8, ex num. I 50 apertext. in l. locicorpus, 5 . if fundus of. $\sqrt[f]{6}$ fervit. vendic. of inl. ingenuum 25 .ff. de ftatu homin. Adde Card. Tufch. lit. H. concluf. 174. num.74. Covarr.prait. cap-4, num. 5. Lea decif.93.nu.4. Fabius de Anna conf.17.num.20.lib.1. C' conf.97.d.num. 5.\& ex Farinacio Ofalora \& aliis, Dom. Melchior de Valencia ad l.fape 73 -ff. dere ind. num.16. Seffe decif.4. nu.21. © /eqqơ num.35.仑ّ decij.6.mum.34. Philip. Pafchalis de vir. patr. potef. part. 4 . cap. 4 per totum, of a num. 76. D. Perez de Lare in comp, vite homin, cap.7. nam. 51 . Fontanclla decif. 228 .री 229. Scobar. depurit. (anzuin.1.p.quaff.17.6.1. n.4. © n. 54 .
 92. © 61.66. 犬́ 68. Nos in d.cap. 8. i num. 27. quo quidem cafu Nos verfamur prout ftatim dicemus; probat eriam Caftrenf,2z6.cap.1. lib.2. Joan. Baptifta Cofta deratione rate, quaff.222, num. 7. Pirrus Maurus de fideinfor. fect.4.cap. 34. 1 krm .6 . fol. 430.

Secundò, \& notabiliter refpondetur argumentum \& iura
provedere, rubi adeft diverfitas perfonaruffy, at inter debitorem principalem, \&tertium hypothecx poffefforemifta perfonarum diverfitas omnino ceffat, cum uterque ex eodemiure; \&\& actone teneatur, \&e funt duo rei debendi, ideo una \&\& eadem perfona interprerativè iudicantur;rextus eft expreffus in l.fiplures 10 . in hæo: Siplures fint, qui unam, đ eandem habent attionem: sumins loco babentar; ;ut puta $\sqrt{2}$ plieses int reiffipulandi, vel plures argentarii, quorum nomina simul facta sunt, unius loco numer abuntar, quia unum debitum eff, ff. depactis ubi glofl: verb. unum debitam, ita explicat quantum ad una folutionem, vel exactionem, ut l.3. S. Fin.ff. de duob.rels. Etin hac materia, aut obfter exceprio rei iudicate fufficit, quod eadem fit perfona verè, vel interpretativè, prout copiosè innoffris comment. de fupplic. ad Sanct iff. .2.p.cap. 12. num. 20. cum /eqq. Et ideo fententia lata proreo principali prodeft fideiufori, renent Bart. inl. in.per text. ibiff. de pall. Alberic.de Roflat.in r.part.ftath quaff. 146 . Francifc.Matcus decif. 518 . Pirrus Maurus Aret.
 text. in l.adverjus, ff.de receppiarbitr.
Tertio refpondetur, quod regula predictorum iurium 183 non procedit, quanda una re iudicata verfatur fuper accefforio, \& infeparabiliter dependenti à iare principali, \&\& falrens fuper codem iureprincipali, ut puta lata fuit fententia contra fideiufforem contendentem eum fideinfforem non effe, vel fuam fideiuffionem non tenere, vel contra tertium, vel etiam principalem debitorem fuper-hypotheca, an res fit hypothecx fubiecta, an non, \& declaratum fuit fideiufforem reneri, \&rem hypothecatam fuiffe, \&s effe; fipoftmodum declaretur reum principalem folviffe, \& cius obligationem extinctam fuiffe, per neceffe hacc fententia influit in primam fuper fideiulfione, \& fuper hypotheca, quæ infeparabiliter, \& indivifibiliter utiaccefforia dependetab obligatione principali, \&\& prima resiudicata contra fideiuffionem, aut hypothecam non eft perpetua, fedad vitam obligationis principalis, qua per folationem extincta, \&cres iudicata ceffat, quia impoffibile eft hypothecam fubfiftere obligatione deficiente, quia qualitas fine 184 fubiecto effe non poteft, \& accefforium perit cum princi- 183 pali; prout abundè probavimus fuperiùs ex num. 129. verf. 186 or in primis ex duobus iuris capitibus \&c. Conducit rectè doCtrina Pirri Mauri Aretin. in tralt. de fidejuff. 2.part. princip. fect. 9. p. 48. per totam fol. mihig 915 . ubi firmat quod poft- 18 quam fideluffor condemnatus fuit ad folutionem, fi inter creditorem \& debitorem principalem fiat concordia, \&c tranfactio, prodeft fideiuffori, \&cum liberat, re iudicata contra eum non obftante ubilatius comprobar videndus. Et quia res iudicata obtenta fuper principalioperatur fuper accefforiis, \& infeparabiliter dependentibus abipfo iure principali, abundè probavimusinnoffris commentariis de Regia protect.4.part. cap.9. ex naue.19.cum multis feqq. ubide variis doctrinis \&exemplis. Et in fpecie de fententialata fuper debito principali influat, \& operetur in hypotheca, diximus ib. num. 152 . \& eft text. expreflus, in l. deferente, If.quibus modis pignor. vel bypothec. folvit. quem altius exornavimus fuprà ex num. 129. verfic. ơ in primis ex duob. \&cc.
Deinde \& ex alio capite attenta natura rei, denegandam effe prorfus exiftentiam prioris rei iudicatæ refpicienti ius byporhecx, cum de nihilo poffit de cxtero fervire, necaliquem effectum operari, cum nec iam creditor ex ea poffit fe iuvare, nec agere, fibideficiente caufa petendi, \& titulo creditotis, ad iterum exigendum, cum utrumque fit extinctum.
Ettandem in noftro cafu ex natura rei, \& propter bo- 190 nam fidem minimè patientem, ut femel exactum iterum exigatur, permitritur itetum contra rem iudicaram in indictum deduci folutionem, \& obligationis exrinctionem pracedentem, \& iterum de falfo fententix fuppofito controverti, ex iuris æquitate, ut res indicata ceffet, ceffante foppofitione, \& caufa, ob quam lata fuit, ex tot iuribus \&\& doctrinis hactenus adductis.
Necl.2.Cod de luit.pignor, allegata fupra in hoc 4. argu-191 mento tollit effectus civiles, \&e naturales extinguendi vinculum pignoris attributos a iure folutioni: \&crei iudicatæ, quibus hactenus abundè diximus: quia refpondetur textum in d.l.2. procederc in praferiptione, \& in actione, \& obligatione per eam fublata, quo cafu prefcripta perfonali actione maner hyparhecaria, qua longioris eft vitx, \& cum prafcriptio non tollar naturalem obligationem, mirum non

# Pars III. Cap.I. s.Unic. 

eft, fi adhuc duråt hypothecaria, extincta perfonali, civili, quoniam remaner naturalis fuper qua fubfiftit, \& durat hypotheca, l. res hypothecarie, ff. de pignor, quem intelleCtum reddit Rodriguez de annuis redditibus lib.2.quafl. 19. num. 36. © 37 .
Lulicer fuftineri poffir, efficaciorem alium praftabimus ad dict.leg.2.quod in cafu illus textus ideo durat vinculum hypothecx, quia non obftante praferiptione debiti, \&c obligationis principalis adhuc obligatio durat ipfa quoad effectus civiles, \& naturales; quoniam prafcruptio actionem, nec obligationem excluditipfojure, fed ope exceptionis, cap. ad aures deprefcript, ubi Felin. \& Ancharan. notant, \& magis communem probant. Alex. conf. 228. in fin. volum.6. Petr.Surdus decif.24, num. 2. communem dicit Boerius decif.344.num.4. Joan. Gutierrez in l.nemo poteff, num.445.ff.d.leg.1. Cancerius lib. I. refolut. cap.28. num. 26. Ponteconf.48.num.3.Card.Tufchustom.5. litt.E. concl. 400. num.2. of tom. 6. littera P. concl. 565 . num. 11 . Boffius de proclamat.,quod fit, nsm.16. Giurba decif.13.num. 6. quam idcirco prafcriptionis exceprionem opponi neceffe eft, ad text. in l. निmaritus, 6 .pneforiptionem, Cod.de adulter. quem ad hoc expendit Afflict. in conftit, confuerudinem probam.not. 5. num.15.rubric.31.lib.3. Felin in d.cap.ad aures, poft Bald. in l. 1 ip ceneff. de condial. indeb. ớ in l. I. Ced. fi adverf. cre-

t Cod.deprefoript. 30 .annar. Balbus de prafoript.queft.8.part. . Boerius, Cancerius, Giurbalocis citatis, Ponteconf. $4^{8}$. num.1.Magonius deci/.Florent.42.num.17.бo deci/,145.n.24. - decif.Lncenf.27.num.20. Caldas Pereira in 1 . ficuratorem, gloff. infrà legitimum tempus, num. 1. in fin. Cod. de in integr. reffit. Guid.Papæ decif.22r.ita ut nec judicis officio fupplenda fit, Riminald.jua. conf.io. num. 26. Magon.d. dectf.42. num.17. Ponteconf. $48 . n u m$. 10. Giurba latè comprobans ex num. 7.
ceprio, ut ii non opponatur exprelsè preecriptionis exeprio, fequi poteft praferibentis condemnatio, qua durat ejus obligatio. Rebuffus ad Rez. con/fit. tit:de mercatoribus minuta vendent. gloff. ult. num. 13. Surdus decif. 23. \& Mexia ad pragmat.taxe pan.concluf.6.num.72. Gonzal. ad reg. Cancell. zloff . 6 . num. 83 . Duennas regula 206. limit. 10. Giurba d.decif/13.ex num.4. © num. 7 . igitur nibil mirum, quod in cafu d.l.z. Cod,de luir.pignor. fubliftat hypotheca, cum mero jurefubfiftar actio perfonalis, data illius proferiptione, adcujus exclafionem exceptio prafcriptionis opponideber.
194 Nec obftat quartum, \&xultimum argumentum, de quo fuprà ex num. i26. quia juribus in eo allegatis abundè fatisfecimusper diftinctionem, de qua ex num. 138. cum /eqq. verf. deindeprobatur, quiares judicata, \&ec. ut licet contra remjudtcatam negetur condictio indebiti, \& ex prafatis juribus, conceditur tamen repetitio ex condictione fine caufa, vel ex cordem contracte.
Quare concludendumerit, quodetfilata fit fententia in favorem creditorum contra tertium rei hypothecare poffefforem, ut velcenfum recognofcat, vel rem dimittat, omnino ceffet ob fupervenientem remjudicatam in on favoremdebttorisprincipalis, declarantem eum jam folviffe, \& extinctam fuiffe fuam obligationem, qux per neceffe influir in priorem rem judicatam, fuper accelforio, \& infeparabiliten dependente ab ipfo jure debitoris principalis, ex quo non ex alio poffunt creditores agere contra tertium hypothecx pollefforem, ut fepe, diximus.

Quo cafu ex itta re judicata fecunda in favorem debitoris principalis, cui principaliter intereft, \& defenfio principaliter competit; fi infuper declararetur, tertium poffefforem (ab eo caufam \&\&jus habentem) amplius infuperiteneriex priorire judicata, innumerabilia fequerenturiabfurda,tum quod hypotheca maneat obligata pro iure extincto,\&equod jam noneft; tum quod creditores jam foluti \&e dimiffi iteramcontra bonamfidem exigant; \&\&quod exigant abfque titulo, \& caufa exigendi.
197 Tumquodiftetertius folvens non poffit habere recurfum contra principalem debitorem, quia fua tutuseft re judicata, qua jam folviffe, \& ad nihilum teneri fuitdeclaratum; tum etiam quia eo ipfo quod tertius hypothece poffeffor declaretur infuperteneriagere contra debitorem permittitur utad evictionem rei fibi vendita teneatur quam minimè tenetur, cum ipfe coipfo quod folvit, hy-
pothecam liberavit; \& fic ceffat evictionis caula ex hoc capite, cum ex fuo facto res gravata non remanfetit, (ed penitus à pignoris nexu omninò libera, ac fi in fuap poteftate fuiffer, \& fic multo magis io poteftare, tertii.

Deinde quia fi ifte debitor principalis defuper iniquifinmè 198
condemnaretur ad evictionem rei, \& pretium tertio poffeffori reddens, rem recuperet, ftatim libera manet, \&c antiquam recuperat libertatem ex caufa antecedenti, ficut catera bona ejufdem debitoris, \& contra creditores iterum adverfus debitorem agentes pro hypotheca de fua re judicata opponit, \& dicere rectè poteft quoad te liberas; $x$ des habeo, ex text. in h,locicorpus, 5 .competit, ff. fo fervit. wendic. \& ifta ultima executoria in favorem creditorum contra tertium hypothecæ tunc poffefforem obrenta evanefcit, \&e inanis redditur, cum iffe rem dimittendo etiam facta recogaitione liberetnr, ut ex quam plurimis diximus in cap. fequenti, ex num. 100. very. Ơ non immeritò, quia neuter eorum, \&ec.

Ac denique ob repugnantiam rerum judicatarum, \& ob 199 Judicuminconftantiam, eadem res diverfo jure cenferetur, contra juris principia, \&e monftrum oriretur, ridiculumeft enim eandem, ut viduam, \&\& ut nuptam admitti, inquit textus inl. Titiefinan maplenit, If. de condiat. © domon/trat. l. iam boc iare, ff. de vulgar. ©r pupill. leg. I. Codic. de dot.promif. © l. ficum dies, \& penuls. ff. derecept. arbier. ibi. Ab/urdum enim effe, jufum in alterins per $\int$ ona ratum effe, in alterius non, hactenus de hac quaftione.

Et pro complemento materix hujus cap. adnotandum. 200 erit rem judicaram obrentam pet creditorem in uno judicio contra debitorem fuum, per quem credtum furm qualificatur non nocere tertio rei byporhecate poffefioniineo judicio nonadfanti, fed liberum erit tertio iterum de jure creditoris controvertere, latè comprobat, Noguerol. alleg. 33. ex num. 77. cum multis/eqq. ad quem prolatioriexplicatione te libenter remitto.

Atque etiam res judicata five in via ordinaria fine in via 2 executiva obtenta per creditorem in alio, \& diverfo iudicio extra concurfum contra debitorem, non officit cxteris creditoribus, quominus iftideopratendere valeant; primum, impugnando eandem execuroriam, \& de fimulatione, collafioneaut fraude inter debitorem, \&e creditoremdocere, \&e creditum effe fimulatum, \& fictum ad ceterorum exclufionem, vel jan folurum, \& extinctum, feualiter indebitum; fecundumquod cafu quo creditum verum fit \& certum; quoad ejus tamen exactionem debeat crediter iftead iudicium concurfus pendens remitti, ita ut non anteafit folvendus, quaminter cateros concurfus creditores graduetut, precedente inter eum, \& cateros pralationis examine; circa qua multa nova notabilia fcripfimus fuprà is part. capite 4, ex numer. 54 verficulo ex quibus inforsurprimo, of ex num. 60 . verficulo fed quid dicendumerit, of cap. 16 ex num. 21, cammultis fequentibus, verffoula quad in tapnum procedit, \&sc. cadem 1. part.

## §. Unic,

Creditor plures debitores in folidum obligatos per rem judicatam fimpliciter condemnavit; poftea ad concurfum formatum per unum, comparens pro integra quantitate confequenda'; an exceptione rei judicatæ repellatur, ne pro tota quantitate, fed pro data debitoristangente dumtaxat graduetur.
$\mathcal{S} V M M A, R \perp V M$.
$C_{\text {reditor plures debitores obligatos in folidum babonss, } \sqrt{4} \text { om- }}^{\text {om- }}$ nes umpliciter condemnavit, of amse execusionem unиs concur /um formavit, an creditori comparentigro totiaquantitate res jerdicata obfet, num. I.
Affrmativa fententia proponitur, ex n.a.
In folidum obligati if impliciter condemnetur, unufquifque pro. r.rata condemnatus imelligitur, ectiamfialiquis effisiatur nom Jolvendo.n.3.
Lui.C. ᄃa plares una fontenticondemn,expenditur, ć li4, tit,27. 103.num. 4 .' 5.
L.f iqua cum totum, cirmaliis, de except.rei iud. expenditur. nит. 6.
Correis impliciter condemnatis, unu/qui/que à refiduo, of portronibus aliorrum debitorum abolutus videtur. n. 7.
Sententia impliciter omnes correos condemnans innovat priorem obligationem. n.8. ó 47.
Novatioextinguitprioremobligationem, of ex ea iterum creditor non agit.n.9.
Altio femel extincla iterum non revivif cit., n.10.
Infrumentum femel reprobatum, nibil amplius prodeff, nec ad agendum, nec ad excipiendum. n. I I.
Inftrumentum per fententiam reprobatum ita viribus evacuatur, at exemplar ex eo deduci nequeat inter ea/dem, aut diverfasperfonas. n.12.
Confeffrones partium reprobate cenfentur atque extincte per fententiam. $n .13$.
Per fententiam, qua dumtaxat reus condemnatus in re, infrumentum reprobatsm an maneat, itaut ex eoiterum agere nequeat creditor ad totam quantitatem. $n .14$.
Faedere diffinEtionis quaftio componitur. ex n.15.
Creditor petens in indicio concurfus rei judicatejam obsente fimpliciter contra unum ex correis debendi, graduari, pro tot a quantitate audirinon debet, ex re judicata, fecusex primeva obligatione petat. n. 16.17. © n. 32 .
Comprobatur diffinctiojudicio Accurfii, ơ aliorum. n.18.19. 20.6 21.
L. I. C. Iplures una fententia ponder atur. n. 22 .

Res judicata non extinguit, nec novat primdoam obligationem. num. 23.
Novatio, aut voluntaria eft, aut neceffaria. 24 .
Novatio, voluntaria femper ef privativa, ơ extinCliva obligationis.n:25.
Novationeceffaria non extinguit primam obligationem, imò magis cam confirmat. n.26. * Jeqq.
L63.Tanri expenditur.n. 28 .
Obligatioperfonalis non extinguitur per executoriam fuper ea per creditorem obtentam. n.29.
Prafcriptionon datur, ubi non eff actio, n.30.
AntoniL Gomez, đo aliorum affertio traditur.n.31. ơ 32 .
Argumentis, num. 3.addultis refpondetur. num. $33 \cdot 34$. © fequeztibus.
Obligationem primevam non novari, of impediri, ex ea agi, incompatibile eff. n. 35 .
In folidum obligati impliciterque condemnati, qui pro rata condemmati intell iguntur, an prorefiduo abfoluti dicuntur. num:36.
Ex condemnatione in parte debiti non infertur abfolutio alterius partis, nifi exprefse dicatur.n. 37.
Sententia in jis, que diffolubilia funt, fertur in parte, remanente actione illefa ad aliam partem, n.38. © e eqq.
Exfententia lata Juper una ex pluribus rebus petitionon infertur ad ceterarum abfolutionem, fed potius ad omiffonem. num. 40.
Sententia $\int u p e r ~ p a r t e ~ r e i p e t i t e ~ n o n ~ c o m p r e h e n d i t ~ a l i a m ~ p a r-~-~$ temomifam. n. 4 I .
Creditor poteff unum debitum in partes fcindere, of cas coram diverfis judicibus petere, $\sqrt{2}$ ei non opponatur exceptio. num. 42.
Rei judicate exceptio non obftat ei, pro quo fuit lata, numero 43.
Canceri, of aliorum fententia explicatur. n. 44 .
Creditor babens plures correos in folidum obligatos, 12 fimpliciter agat adverfus quofdam absque proteflatione folidi videtur creditums cindere, ơ iuri folidi renuntiare . $n u-$ mero 45.
Creditor, qui virtute fentent ic ab uno correoratam exegit, non poterit poffea ab eo, nec a cateris in folidum obligatis folitum petere.n.46.
Novatio extinctiva non inducitur ex re judicata, fed potius accumulativa.n.47.
Exprima obligatione demuo agi poteff, que non novatur per rems judicatams.n.48.
Novatio non intelligitur falta, quoties pofterior obligatio, que Jubfequitur ex intervallo; minus contines, quam prior. num. 49.
Quod plas eff non poteft transfundi in id, quod minus eff. num. so. 0 si.
Infirumenta censentur reprobata per rem judicatam, quedireitè, ơ ex diametro repugnant /ententic, of ejus effectai
non verò quando ontentia effectus concurrere poffunt cum infrumento.n. 52 .
Pars inftrumenti non contenta in fententia, omiff a intell igitur. n.53.54.55. ơ n.56.
L.1.2. © Imiles, C. ©iplares una /entent.condemn. procedunt, five creditor a principio folidum deduxerit, five principaliter omnes correos ad quantitatem convenerit.n. 47.

DEnique fe offert difceptanda quaftio creditor duos, I plurefve debitores in folidum obligaros habens pro tora quantitate convenit, \&\& per rem iudicatam omnes fimpliciter condemnavit, \& ante executionem unus ex eisjudicium concurfus inter fuos creditores formavit, ifte citatus inftrumentum obligationis exhibuit, \& pro tota inflat graduari quantitate, debitor opponit exceptionem rei iudicatx, qua dicit fe pro rata fuiffe condemnatum, \& $\&$ ad eam dumtaxat teneri, quaftio eft ardua, \& admodum. difficilis.
Et proparte debitoris multa, \& fortiffima urgent funda- 2 menta, ut non nifi pro rata fua teneatur obftante creditori rei judicatæ exceptione. Primò quia licet plures funt in_ 3 folidum obligati, tamen fi conventi fimpliciter omnes ad quantitatem per fententiam condemnentur, unufquifque pro rata condemnatus intelligitur : ita etfialiquis efficiatur non folvendo, cateri tamen ultra fuam ratam folvere non cogantur, text. eft expreffus in l.ı. Cod. fiplures una fentent. 4 condemnati funt. Sinon finguli (inquit rext.) in folidum, fed generaliter tu, of collega tuus una, of certa quantitate condemnati effis, nec additum eff, ut quod ab altero fervari non poffet; id alter fuppleret, effectus fententia pro virilibus portionibus difcretus eft, ideoque parens protua portione /ententie ob ceffationem alterius ex caufa indicaticonveniri non poteft, l.2. eod.tit. ibi. Quot ies a tutoribus singul is procuratoribus datis, Jequitur in omnium perfona condemnatio, periculum fententia videtur effe divifum. Ideoque quod ab uno fervari non poterit, à cateris exiginon poffe, explorati jur is eff. Optima 5 l.4. tit.27.p.3. in in. ibi. r $r$ ivertamente no fueffe dada fentencia condenando a cada uno por todo: Entonce decimos, que fe deve cumplirlen los bienes de todos comunalmente. Pagandolo todos por cabecas, y no pueden apremiar à ninguno dellos por todo, quando la fentencia fuere aff dada, manguer fe obieffe obligado cada a no por toda a la facon que entraron fiadores, o debdores de founo. Qux iura plurimi exornarunt Doctores, quos in unum congeffimus in nofiris comment. de Regia protelf. 4. part.cap. 12 . ex num. 114 . cum feqq. qui omnes unanimiter profirentur, reum in folidum obligatum fimpliciter inter correos fententia condemnatum pro rata dumtaxat teneri. Ergo clarè patet ab uno correo, aut confideiuffore concurfum formante totam quantitatem exigere non poffe. Cum tantum pro fua rata maneat poft fententiam obligatus re iudicata.
Secuñdo quia creditor ulterius petens in iudicio concur- 6 fus totam quantitatem virtute fuæ obligationis, \&\& inftrumenti, eandem proculdubio deducit quaffionem. Quæ in alio iudicio fuit determinata, eidemque reatè obiicitur à correo exceptio reiludicata, ac litis pendentis, $l$. $/$ quua a correo exceptio rei iudicata, ac liris pendentis, dem rem agi, quoties aqud judicem pofferiorem id quaritur, quod rempud priorem queqitum eft, in is is igitur fere omnibus exceptio nocet, of in 9. generaliter, (at Iulianus deffinit) exceptio rei judicata obffat, quoties inter ea/dem perfonas eadem quaffio revocatur l. etiam eadem caula petendi, cum fuis, 65. de exceptio.rei judicata. Cum in hac exceptione aperte concurrant tres identitates, idem ius, \& caufa agendi, eadem quantitas, eademque perfona, ioxta iura, \& DoCtores à principio huius cap, adductos. Ergo ultra petere non poterit creditor, fed fuacontentus effe deber re iudicata, quaifte correus profua rata condemnatas intelligitur

## dumtaxat.

Tertiò, quoniamarticulusifte, an correi in folidum 7 teneantur, vel non, omiffus non cenfetur in fententia qua omnes correi fimpliciter condemnantur, cum potius virtualiter unufquifque à refiduo, \& portionibusaliorum debitorum abfolutus videatur. Viper gloff. in d.l.2. verb.v.virilibus, Cod. fiplures una fentent. \& Cancerium variar. refol. lih.3.cap. 17. de /ententia num. 292. tenet Giurba decif. 46. num.2, in fine. Ergo creditori adverfus unum protota quantitate novirer actionem primævam inftantiobftabir rei iudicatr exceptio.

Quartò,

8 Quartò, quia nee virtute ejufdem inftrumenti, iterum petere à quolibet in folidum poterit, duobus fortiffmis juris impedimentis illi refragantibus; unum, quia per fententiam fimpliciter omnes correos condemnantem innovata remanetprior obligatio, \&ccontractus, texrus eft expreffus in leg. fin. §. of ideo, ibi. Si enim novatur judicati altione prior contractuis, neceffe eff, ufurarum quidem que anterioris contractus /unt, curfum poft fententiam
9 inhiberi, C. de ufiris rei judicate. Sed per novationemextincta manetprior obligatio; ergo ex ea iterum creditor agere non poteft, quia agi nequit ex contractu novato, fed ex novante, ut utrumque latiùs probavimus in eap. 1 I. ex num......cum /eqq. verf. binc quando cau/ a unius contractus
péc.quia actio femel extincta, itêrum non revivifett, es juribus vulgaribus.
Io Alterumpurisimpedimenrum oritur ex eadem re judicata, per quam vires inftrumenti prorfus enervantur, quiareprobatum cenferur per rem judicatam inalio judi-
II cio, \&e cotamalio judice, aut etiam eodem obtentam, itaut tale inftrumentum fre femel reprobatum nihil amplius profit, neeprobet, necad agendum, nec excipiendum, utpertext. capitalem, in cap. Juborta, de re judicata, ibi, nimirum fo prafati Innocentii privileg ium Ales:andro frit injudicio prafentatum, ơ ipfe tulit fententiam contraillud, intel igitur reprobaffe, ubi gloff. verb. reprobaffe, ait, tale inftrumentum viribus evacuatum manere, l. Lucius, ff. de iis qui, nota. infam.l.I. C. 厅i.exfalf. in-

- Pram. cap. dilectus, de or dine cognitio per qux jura conftanter affirmant Felinus in cap.quoniam contra, numer. 4 de probation. Caffadorus decif.8. num.6. derefcriptis, Rota decif.2. de reforiptisin novij] Paul. Amil. decif. 21 num. nu. part.1. Valenzuela Velafquezconf.gz. ex num.38. Efcobar de purit. ©́ nobilit. proband. 1.part.qnaf.13.5.3. ex num.26. noviffimè Pareja de univer, inforum, edition,tit.1. refolut.2. ex num.ro8. quibus adde Chriftophorus de Paz in tract.
\& de tenut cap.32. ex nam.18. cum feqq. Surdum confil. 135 . ex numi.128. Nogueroll. allegat. 27 . ex num. 1 r. obiter Fon-
8- tanella decif. I74. nam. I I. idem Pareja tit.i.refol. 3. 9.4 . fol.
12 85.num.16. ubiquod iftud inftrumentum per fententiam
Qe reprobatum in tantum fit viribus, \& fide evacuatum, ut exemplar ex eo deducinequeat; nec inter eafdem, neque alias perfonas compulfari, aut produci valeat, quia cum firrejectum; \& reprobatum in uno judicio, nullam praftar fidem inalio; plures Doctores ad id allegat.
13 Prout eriamconfeffiones partium reprobatæ cenfentur, atque extinctæ per fententiam, Perrus Surdus conf.i35ex num.t28.lib.t. Vivius decij.313.num.5. lib.2. Verallus decif.197.part. Paz dict. cap.32, num.30. ©́ Seqq. adeò, ut confeffio femel per fententiamtacitè, aut exprefsè reprobare, \& contra quam fuir judicatum, porelt à confitente impugnari, ut per plures Doctores latè profequitur Surdus confil. 423 . ex numer. 23 . Farinacius 3.fom. quaft. 81 , nu.
14 107. of ex numer.92. Nogueroll. allegat.27. numer. 24. Si igitur inftrumentum, quodebiror in folidum, \& pro tota fumma obligatus erat, reprobatum remanet per fentenziam, qua dumtaxar debitor condemnatur in rata, reprobatum remanet, \& viribus, ac fide defuper caret; ex eo agere iterum non poterit creditor contra debitorem ad totam quantitatem.
15 Sed iis, \& aliis minimè refragantibus, in hujus quaftionis ardua refolutione difincte procedendumerit, aut 16 enim creditor comparet in judicio converfus virture fententix, \& rei judicatx jam obreare contta debitorem, \& perat graduars pro tota, \& integra quantitate, \& tunc audiri non deber, cum ejus virtute, non nifi condernnatus in rata intelligatur, quando fimpliciter omnes correi, alias infolidum obligati, fuerunt condemnati, non addito quod infolidum condemnantur, quo cafu procedunt, \&loquantur jura, \& Doctores fupra citati in primo fundamento.
17 Aut enim creditor ipfe non ex fententia prafata, fedex primeva actione, \& ex priori obligatione, qua quiliber ex correis in folidum funt obligati, agit, \& in concurfum comparet, \& tunc proculdubio audiri debet, \& pro tota
a fumma graduari, nibileiobitante rei judicatre exceptione, cum per eam non innovethr, nec extinguatur prima actio, \&c obligatio, fed adhuc fortior durer. dic, verb. poffis, poff medium, ibi, Si autem damnetar debitor, accedit in boc, quia alia nova actio datur in factam, ut

Salgado Labyrinth. Creditor. Tom. I.
infra de rebus creditis, actori, fcilicet ubi vetus erat perfonalis, alioquin utilis in rem ex. fententia datur'actio, ut fuprià de arbitris, leg. ne in arbitris, s. fed ơ f̂trotus quoque dufat. Licet quidam dicant contra. St esgo agatur veteri, \& excipiatur de fententia; replicabitur de re fecundum. actoremjudicata, utff. de exceptione rei judicare, lez. $\sqrt[1]{ }$ i te, §. §s quis, \&e ibigloffa marginalis ad finem, num. 16. dicit obltare reijudicatre exceptionem, fiagarur ex ea, fecus fi ex primæva actione, \& obligatione fecundum Alexand. \& Jafon. Similisgloff. inl.1. verb. virilibus, ibi, Et fic videtur quodcum ille, qui in folidum, vel in parte majori tenebatar, quod fententia condemnatoria proficias damnato, ơ fic eff contra, ff. de except. reijudicat. leg. evidenter folutio. hic in refiduo videtur abjolutus, of fic abjolutoria ei fententia praficit, non condemnatoria. Vel dic, quod altio judicatipra partibus datur. Sed prima actio in Jolidum durrat, ut prins, nec objicitur exceptio reijudicate, ut notatur /u-


Eandem diftinctionem in primis fequitur Gregorius La- 19 pez inl.4. tir. 27 . part.3.glof. 3 . in verb. e nopueda apremiar, in hxe: Intellige, fagatur ex fententia: nam adbuc poffec omiffa fontentia azere ablione primeva, qua tenebatur infolidum ; feoundum gloff. in dict. Li. Cod. $\sqrt{2}$ plures unafentent. condemn. que communirex approbatur, ut fic quilibet condemnetur in folidum, neque obftabit fibs excaeptia rei judicata ex prima Jententia, quod nota. hactenus Gregorius.
Eandem diftinctionem fequitur Jacobus Cancer.va- 20 riarum rejolutionum, lib.3. cap.17. de fontentiis, of earum execuf. ex numer.269. \&o fignanter numer.299. ubi dicit, quod ifte creditor, ut folidum à quolibet confequi poffit, noviter agat non ex fententia, nec ex actione in factum noviter conceffa \&s adjecta, fed priori obligatione, \& inffrumento, per quod omnes obligatierant in folidum, \& via executiva ex eo adverfus cos noviter experire, allegat Matthxum de Afflict is indecif. 115. qui poftmodum à principio probavir, infolidum obligatos, \&o fimpliciter condemnatos, teneri ex fententia pro rata dumtaxat, ita ut virtute fententixamplius quàm ratam à fingulis creditor confequinequeat: poftmodum numer, 4. ita ait . Bene tamen ille nobilis oreditor poffet de novo agere contra quem vellet in folidum obligatum, ut fibi falvat totum integrum debitum, fecuadum gloff. \& Paulum ind.l.i. Cod. _ipluresuna fententia condemn. đ́c.
Eamdem diftinctionem rectè percipit Doctor Perez de 21 Lara (licet neminem alleget) in tratt. de vita homin.cap. 15. ex num. 37. ©o fignanter numer.41. ubi limitat regulam dict.l.I in hrec: Et hoc quod dicimas divifione, intellige, $\sqrt{2}$ agatar ea fententia, non autem fi extra fententic executionems aliojudicio exequatur inflrumentum, quia non obffabit /ententia; nam licet in judicio contrahatur, ut/uprin n. 37. in contraltufecundo non fit novatio, nifí expre/se ajatur, l.fin. C.de novat.l.15. tit.4.P.5.

Eandem etiam comprobat poft Jafredum Lanfrancum decif:327. Socinum confil.27. num.17. lib.4. Joan: Baptifta Cofta dexata, quaft.138.nam.II. ©̛ $1_{2}$. abundè Rovito conf. 8 , ex mum. L. cum/eqq. qui allegat Doctores antiquos.

Et pro hac diftinctione, \& limitatione pondero textus 22 in dick. l.1. Cod. (iplures una fentent, condemn, ubi tota difpofitio divifionis inter creditores fimpliciter condemnatos reftricta apparer ad folani fententiam, 80 quando ex ea creditor agit dumtaxat, inillis verbis: Ideoqueparens (id eft obediens, ut explicat gloffa) profua parte fententic, ob ceffationem. alterius ex. cauf a judicati convenire non poteff, quafidicat, excaufa judicati debitor conventus in folidum non sentur, /ecus/2 actione primeva .

Et horumomnium una eft, \&\& concludens ratio, quo- 23. niam pees rem judicatam non novatur, nec extinguitue primavaobligatio, \& aetio, fed imò porius permanet, \&d duratviva, prout antea text. in leg. aliam, Cod. de novation.log.grege, 6. etiam, ff. de pignar. leg. Grece, 6.1. If. de fidejufor. Er quamvisinleg.fin. S. Go ideo, Cod. de ufuris reijudicat. dicatur novatı priorem contractum per fententiam, id communiter intelligitur de novatione, augmentativa.
Novatio enim duplex eff, altera voluntatia, alterane- 24 ceffaria, voluntaria illa eft, que fit extra judicium, \& hac $2 \$$ (emper eft privativa, \& \& extinctiva prioris obligationis,

Ii necef-
neceffaria yerò eft, qua fit in judicio, \& haxe dicitur novatio augmentativa, \& accumulativa, quæ non extinguit primamobligationem, fed potius illammagis fortificat, \& robur addit, \& novatio vocatur, eo quodadditnovos effectus, \& novam actionem, quia ultra primmantionem ex contractu, quædurat; nova accumulatur actio ex re judicata, quæ dicitur in factum ; prout latè, \& pulchrè diftinguit gloffa in ditto s. ©r ideo, verb. fienimnovatur, gloff. in l.i. verb. poffis, Cod.de judiciis, gloff. in leg. duobus, ff. de exception.ret judicat. gloff. in leg. nepoti, \& ibi Bartol.ff. de fundo inftrualo, plenè Jafon. in dich.l.1. Cod. de judiciis num. 3. ©' ex nu.16. cum leqg. Idem Jafon. in l. Ii domus, s. de evictione, num. 17 . cum tribus/eqq. Iff: delegatis I, optimè poltalios, Negufantius de pignoribus, membro 3 .part. principalis, nam.2. Perrus'Surdus decif.69.numer.4. Jacobus Cancerius variarum refolutionum, lib.3.cap.17. de fentent. ©́ e carnm execution. exnum. 289. cum feqq. D. Perez de Lara in tract. de vita homin. cap, 15,ex. numer:37. (licet nullum ex iis alleget) optimè Anton. Gomez inleg.63.Tauri, (ub num.2. \&c relativè ad Negufantium. Idem dicit Mantica de contraltibus, lib. 17. titul,2.num.4. \& plurimis citatis pro hac novatione, accumulativè videridus ibidem numer. 3. \&\& ex Jafon in. conf,16, lib.3, num, I. of conflt.16, num. 1 5. Dilect. de arte teffandi, titul. 12 . de acquirend. vel repud. baredit. caut.9. tom.8, part. I. fol. 143. Decius (fic declarandas) confil. 299. vi/a repetitione, aliàs 300 . column.2. in fin. ver.. क' boc innotabili quaftione, numer.8. Angeles confil. 3 r. vifo taudo, colum.2. in fin. \& ex latè adductis per Fulgofinm confil. 141. colum. 4 in princip. verf. movet praterea, quod perfententiam, Socinus confli.98. numer.4.lib.3. Alexandet confil. 186 , numer. I I. lib.3. Anton. Gabriel. confil.1. de novationibus, num.62.ad medium, optimè, \& latè Gratianus difcept. lib.3.cap.557.ex numer. 32 .cums fequentibus, © cap.509.numer.9.cum fequentibus, ubi plures alios allegat; qui omnes plures alios antiquiores recenfent; item tenet Carleval. de judiciis, tom.2. lib. 1. tin. 2. difput. 1. num.1. of 2. firmans, quod licet in judicio quafi contrahatur, \& per hunc quafi contractum inducatur novatio quadam, novaque actio, ex leg. aliam, 29. ff. de navationibus, per hanc tamen novationem novaque actionis ortuim non periit antiqua actio, nec ideò attorisjus fit deterius, imò melioris conditionis, ad quax pluresatlegat,
Pro qua doctrina mirabiliter ponderari poteft, leg.63. Tauri, in ililis verbis, yla iaccion perfonal, y la executoria dada fobre ella fe prefcriba por veinte anos, y no menos;
29 quæ manifeftè indicat, obligationem perfonalem non. extingui per executoriam, fuper ea à creditore obtentam; ex quonamque permittit obligationis ejufdem praferiprionem: perneceffe ejus exiftentiam fupponit; nam. 30 privatioprefupponit habitum. Et quia prafctiptionon. datur, ubi non eft actio, aut obligatio; quæ prafcribi polfet, Ludovicus Cencius de cenfibus, quafi.98. num.59. ex Cornel. in l. licet, colum.2. ver/. © bac eft ratio antiquoram, Cod. de jure, deltberan. Decian. confli. 13. num. 5 1. lib. 2. \& Bartol. in pignori, ff. de wacapion. Azevedius in leg. 6.num.8. tit.15. lib.4. recopilat. nec datur prefcriptio, fi nondaturactio, l.fcut,C.depra/cript-30.annor. quia prafcriptio opponitur actioni Parlador. rerum quotidian. lib. I. eap.1.5.5.5.3.
31 Et hanc camdem ponderationem in terminis confideravit Anton, Gomez in dict. l.63. Jub numer.2. ibi: Item etiam, đ̛ fecundopoteftiffalex; of comman.intelligi, quod actio, é obligatio perfonal is, of fimiliter jus exequendi, quad ex fententia oritur, duret perviginti annos, of uterque intellectuseftverus, ơ juridicus, quiaper fententiam latam non collitur prima allio perfonalis. Item etiam ex ea alia de novo oritur, ut probattext. \& ibi, gloff. or dinaria, \& communiter DD. inl.fiate, §.I.ff. de except.reijndicat. text. inleg. evidenter eod tit. \& tbigloff. ordinaria, $\&<\mathrm{com}-$ muniter DD. in l.aliam ff.de novation.text. \& ibigloff. ordin.c̛ communiter D D.in l.1.C.de judiciis, text.ibi, ordin. of communiter Doctores, C. de u/urisrei jadicat.ex quarefultant maximi effeetus, de quibibid.per DD. Hattenus Ant. Gomez, quod \& idem tenet, licet non explicitè Parladorius lib.1. rerum quotid.c.1.5.14.n.10.\& Azevedius in leg.6.tit.1 5 l. 4 recopil.n. 42 . poffe totam, scintegram fummam petere à correo in foli-
dumobligato, quantumvis per fententiam praambulam ifte inter cateros fuiffet fimpliciter condemnatus, \&e quantumvis fententia de rata intelligatur, fi creditor graduari inftet virtute primæva obligationis, omiffa actione in faetum orta ex priorijudicio, \&\& fententia nulla ei obftante rei judicatæ exceptione.
Nec obftant fundamenta in contrarium pro debitore 33 confiderata, non primum, quia procedit quando creditor vult agere contra correumex re judicata, quiatunc verum eft, non poffeconfequi ab eo nifi ratam, non tamen, quando comparet virtute prioris obligationis, qua novata non remanfit, \&e hìc folidum à quolibet infuper confequi poteft.

Necobflant fecundum \&c tertium fundamentum, qux in unum tendunt, utcreditori noviter, \& iterum agenti primæva actione obftet exceptio rei judicatæ, eo quod omnestres identitates concurrant, \&\& quod folidi condemnatio non fit omiffa in fententia, fed potius ejus abfolutio fuppofita. Quibus refpondetur, tuncex communi gloflarum \& Doctorum exprefsè, ac firmiter affeverantium, non obftare hoc cafur excepttonem rei judicaræ, quia prima actio, \& obligatio in folidum durat abfque aliqua novatione, incompatibile enimett, obligationem primam non notari, \& impediri ex ea agi, prout latiffimè diximus infrà cap.11. in ult tima quaftione, ex numer... ufque ad finem verfic, aut enim non animo novandipriorems contraltum.
Nec obftat, quod in tertio argumento diximus, quod $3^{6}$ quando plures correi in folidum obligati fimpliciter condemnantur, pro rata condemnati cenfentur, \& in refiduo fingulos effe abfolutos, atque ideo folidi obligationem non fuife omiffam, fed virtualiter comprehenfam infententia; \& per confequens obftare creditori iterum ex primæva actione, \& obligatione agenti exceptionem rei judicata.
Quia refpondetur, verius effe ex fupradictis, refi- 37 duum fuiffe oniffum in fententia, non enim ex condemnatione in parte debiti bene infertur abfolutionem alte- $3^{8}$ rius pattis, \& totius quantitatis debita nifi exprefsè dicatur: nam fententia in iis, quæ divifibilia funt, prout 39 eft quantiras, fertur in parre, remanente actione illera.a, (quar non novatur) ad aliam partem, gloffa fingulatis l.t. verbo, virilibus, in fine, Cod. fi plares una Jentent. cui difplicet folutio ì fe prius relata, nempè debitorem pro refiduo effe abfolutum, hanc tradit ut veriorem, \&\& communiter ab omnibus reprobatam, ut hactenus vidifti, ibi, Vel dic quod actio judicati pro partibus datur, fed prima netio aabuc in folidum durat, ut prius nec objicitur exceptiorei judicate, quia fi dicat, pro parte debiti fequuta fuit condemnatio, fed remanet priftina. obligatio illæfa pro toto. Et in rerminis, quod plures in folidum obligati, fimpliciter condemnati pro parte fua, \& pro rata condemnati, intelligantur, \& non pro tota quantitate, eo quod refiduum fit omiflum, cum non fit in fententia expreffum, tenet per Guid. Pape fingulari 681. Jp plares, \& Anna confil.10. numer.2. of conjil.188. num.1. Gratian, dijcept.33.num. s1. nec Doctores in argumento tertio allegati contrariam probant, quia loquuntur in cafu longè diverfo, de quo protinus dicemus.

Etenim exfententia lata fuper una re, ex pluribus pe- 40 titis non infertur ad caterarum abfolutionem, fed potius ad earum omiffionem, Cardin. Tufc. tom.7. littera $S$, cancluf. $126 . n$ num.86. Barti in l.4. Cod, depofiti. Imola \&c Anton, de Butrin, \& Felinusincap, exceptionem, de excep. gloff. in l.I. Cod. (I adver/us in rem judic. Joannes Garcia de expenf. ơ melioration, cap.6. Jub numer, 17. Menochius conf.110. num.62. Nos in comment. de Regia protell.4.part. cap.8.n.52 © 53 - \& quidquidenim in condemnationenon eftexpreffum, cenfetur omiffum, ut ex Decio, Ozafco, Efcobar, \& a aliis. Diximus loc.cit. num. 54, ơ feqq. \&\& fuperius, ©́ eadem 4.par.c.9.n.3.ex plurimis diximus, quod 4 fententia fuper parte rei petita, non comprehendit aliam pattem omilfam.
Nec enim ex eo, quod creditor partem debiti à 4 debitore petiit, fibi prajudicat in alia parte, \&c poreft unum debitum in partes icindere, \&\& à debitore coram diverfis judicibus petere, non oppofita exceptione; nee ex hac divifione videtur juri fuo protota quantitare competenti renunciare, copiosè egimus fuprà 1.part. cap.4-
ex num. 4. cimm equentibus, verfic. verum unus, \& idem creditor éc.

Deinde, quia cum hre fententia fit pro parte debiti lata in favorem creditoris, non impeditur, quod ea omiffa \& neglecta iterum agere poffit in judicio novo ex primæva actione, non obftanterei judicatx exceptione, quia ipfe replicare poteft creditor rem fecundum fe judicatamfuiffe, text, in l.eleganter 16. \& ibi Bart. quam ita fummat, \&
 reijudic.
44 Nec obftant Cancerius \& Giurba in eodem tertio argumento citati, dicentes, quod in refiduo cenfetur quilibet correusabfolutus; ii enim Doctores, \& alii ab eis relati,
45 in diverfo cafu loquuntur; nempè quando crediror habensplures correos in folidum obligatos fimpliciter egit adverfus quofdam, abfque proteftatione folidi; alios autem non convenit, quo cafu videtur fuum creditum fcindere, \& prorata inter cos dividere velle, \& fic jurifolidi renuntiare, juxtal./ Icreditores, Cod.depaEtis. Quare cum debitores amplius ad folidum non teneantur mediante creditoris tacita renunciatione; nihil mirum, ut finguli abfoluti cenfeanturà refiduo, \& quod jam de jure non tenentur, prout latè hunc difcurfum profequuntur prafati Doctores; necnon Jafredus Lanfrancus deci/. 327 . Socin. conffl.27.n.37.lib.4.Cofta de ratione rata,qu. 13 8.n.12.mirabiliter Rovitus conjfil. 8 .n.n.3.é 4 . .ed melius idem Jo: Baptifla Cofta de ratione rate, $q .33$.per tot. of nos de materia, d.l./ creditores, abundè egimus,/uprà 2 -p.c. 26 .ex num. so.cum /eq. verf.prout etiam certa juxis propofitio eff $\odot c$.

Exhac doctrina proximè relata, unum notabilem deduces effectum, quod fi creditor virtute fux fententix (qua fimpliciter fui correi alias in folidum obligati, fimpliciterfuere condemnati, quorum ob id quilibet profua rata dumtaxat condemnatus intelligitur,) executionem petierit adverfus aliquem pro fua rata, quam exigit; non poterit poftmodum virtute primxvæ obligationis, nec adverfus eumdem, nec adverfus alios correos folidum perere, quia jam creditori obftabit rei judicatre exceptio, ut ex pluribus comprobat Jacobus Cancer. var. refol. lib.3. c.17. num.294. ©' 295 . qui proculdubio hoc voluit dicere, licet fubaliqua confufione; nam ex quo ratam ab uno correo exigit creditor abfque proteftatione folidi, virtare taciti pacticateris correis infolidum obligatis jus acquiritur, ne amplius ab eis folidum, fed ratam confequi poffet ex textu exprefsè in d.l. ficreditores, $C$. de pactis, quam exornant plurimi Doctores citati fuprà 2.p.c.26.ex d.num. 50. ©f /eq.ver/. prout etiam certa jur is propofitio oft.
47 Necultimoloco obftat quartum argumentum in contrarium procreditore adductum; quod duo juris impedimenta confiderantur, nec creditor ulterius poffit agere ex prioriinftrumento obligationis adverfus correos debitores infolidum obligaros, femel fimpliciter condemnatos. Et fic pro rata juxta juris intellectum primum deductum ex re judicata, per quam innovatam effe primavam obligationem, \& actionem afferitur; cui fatisfit ex longè adductis hactenus ex communi Dotorum, nullam novationem. induci intinctivam, \&eprivativam, fed potius accumulativam, \& prafervativam prioris adtionis, \& obligationis 48 folidum continentis, ex qua omiffa actione in factum ex fententia noviter orta, poteft creditor irerum agere, \& correos, feu correum quemlibet in folidum convenire ; \& folidum exigere minime ei obftante rei judicatz excoptione; de quo fuperiùs ex num. 15 .cum muluis feqq. verfici. fed iis, alius, of minime refragantibus, of ox num. 23 . cum feqq. verfic. borum omnium una eff ofc.

## Qux ulterius comprobatur; nam quoties pofterior obli-

 gatio, qua fubfequitur ex intervallo, minus contineat , quamprior, non intelligitur facta novatio, quia id quod plus eff, non poreft transfundi in minus, leg qui wummruso Clum,ff.de verb.obliz. Bald.in l.re/criptum, $6 . /$ a pactio, num.7.ff. de pactis, Abbascomf.24.ante n.I lib.2. Decian. conf. 1 In.n.70. lib.1. Jafon. in l.quibus idem, n.9.ff.de verb.obligat. Mantic.de contraftib.lib.I7.tit.1.n.9.é tit.3.n.19. Sed hacc fententia minus continet, quam pracedens obligatio : ergo ex ea induci nequir novario.\$1 Secundum autemjuris impedimentum in dicto quarto argumento confideratum pariter deduci pratenditur ex eadem re judicata limitatim juris intellectu obrenta per creditorem contra correos, per quam omnia inftrumenta reprobata intelliguntur, ex dilf. cap. fuberta, dere jud. Salgado Labyrimsh. Creditor. Toms.I.
alins juribus \& Doctoribus ibidem laugdatis
Cui refpondetur, propofitionem in (e veriffimam. effe, non tamen adaptabilem cui noftro; non erenim . omnia inftrumenta indiltinctè cenfentur reprobata per rem judicatam; fed ea dumtaxat, quax directo, ex diametro repugnant, fententix, \& ejus effectuiopponuntur: tunc enim inftrumenti fides deftructa eft, quia illud, \& fententia fimul flare non poffunt; fecus verò quando fententia, \&\& ejus effectus concurrere poffunt cum inftrumento, adverfus quod fententia lata fuit, tunc enim illx$f a$, \& intacta remanet ejus fides, ut ex $l_{1} \sqrt{2}$ iudex $10 . f f$. de his, qui funt vel alienijuris, leg. $\sqrt[1]{ }$ quis $\dot{\text { a liber is } 5.5 . \sqrt{i} v e l}$ parens 8, of 6. Jolent 18. de liberi a agnofcendis, leg. fancimus 27. Cod. de teftam, cap. com renuntianar 32. quef. I. Accurfio Batr. Abb. Alberico, Innocentio, Angelo Romano, Chriftophoro de Paz, \& a aliis comprobat Efcobar deparitate, nobilitate probanda, 1.part. quaff.13.5.3.ex numer-43. cumseqq. fequitur noviffimè Pareja de univerfa infrumenzieditione, zit.1.refolut.2. numm. final. fol.48. of tom. 2. titul. 7. refol.10 num. 22. ©́ ex num. 20 . \& fic quando fententia, fuit lata contra inftrumentum, \& non pro eo, utex praxdictis doctoribus pater, \& ex Chriftophoro de Paz detenuta, c. 37 . ex $\mathrm{n}, 27$. cum feqq.

Sed in hoe cafu res judicata fuit lata procreditore, \& pro inftrumento, \& contra debitores: ergo ejus fides illafa manet.
Nec dicatur, quod pro parte inftrumenti dumtatat fiat pronuntiatum, \& fic pro alia parte intelligitur reprobatum: cuir refondetur quod alia pars non contenta in fententia fuit omiffa, \&\& ut talis non comprehenfa fub condemnatione, vel abfolutione, ut fuperius probavimus, atq; ideò nihil repugnat fententia, qua fuper ea parte omnium lata fuit.
Deindequia inftrumentum continens folidum, \& totam quantitatem nihil repugnat fententix condermanti, \& continenti partem; rata enim qux in fententia continetur (non reftrictius, \& taxativè ) eadem pariter reperitur in inftrumento majoris fummx, \& folidi comprehenfivo, \& ideo inftrumentum, \& fententia ratx condemnatoria tendunt ad eunderis finem, \&cratæ refpectu conformitas adeff; at verò refpectu refidui, ficut noil. datur repugnantia aliqua, ita nec conformitas, quod fafficit, ut ceffet reptobatio, quia refiduum nec per viam abfolutionis, nec per viam condemnationis legitur, aut continetur in fententia, fed totaliter omiffum apparet, quapropter dici non poteff pugnare cum inftrumento refiduum, \& folidum continente, \& tunc pugnaret, quando rata condemnatio facta foret reffrictus, \&cexclufivè ad refiduum, vel ab hoc fuiffe abfolurus correus: quocirca ex hujufmodicondemnatione non poteff fequi inftrumenti reprobatio.

Simul namque fare, \& concurrere poffunt fententia o \& infrumentum, quia pro parte omifa in condemnatione, iterum ferri poteft fententia, \& manet inftrumentum folidi in totum illafum, prout probavimus fuperius $e x$ mum. 37e verf.quia refpondetur verius effe ơc. Stant enim fententia, \& inftrumentum, non per viam repugnantix, fed per viam magis, \& minus, \& utrumque in favorem creditoris.
Denique pro complemento adnotabis, quod difpofitio dict.l.1. ©ั 2.Cod. ₹plures uma fentens. condomnentur, © 1.4 . tit.27-part.3. necnon ea omnia qua hactenus diximus; procedant, five creditor à principio folidum deduxerit adverfus omnes corseos, five fimpliciter omnes ad quantitatem conveniat, ut exprefsè poft alios adnoravit Joan: Baptifta Cofta deratione xate, queff.33. num.3. \& exprefsè probant dicta jura dum ratam fupponunt, quando judex folidum non expreffit in fententia, \&s ejus condemnatione, non enim poffer judex fuper folido pronuntiare, nifi exprefsè aut tacitè fuiffer per creditorem deduatum, ut aliud fit dicendum quando creditor non omnes correos convenit, fi quofdam ex eis dumtaxar, juxta. qua diximus fuprà ex n.44.cum feqq.vorf, nom obfante Canarrius ớc.

## C A P U T IL

In fubhaftatione bonorum concurfuslicitator pretium offerens, fub conditione, aut qualitatibus an fit, \& qualiter admittendus.
Etquid quandolocopretiioffert fe recogniturum cenfus, \& creditores debitoris.
Et an per confignationem à judicefactam creditoribusin hanc recognitionem fic oblatam, obligatio extinguatur, \& debitor liberetur.
Etanemptor pro tempore rem ficemptam poffit creditoribus cenfualibus à fe recognitis dimittere; necnon creditores in primum debitorem habere recurfum, adde cap. 12 . in fine.

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

Graduationis fententia lata ad inftantiam creditorum bona fubbaflantur, n.I.
Subhaffatioper judicem facta, of admiffa babita fide de pretio, nalla eff ipfojure, n.z.
Subhaffatio facta a habita fide de pretio opponitar ex diametro principali fini concur/us, n. 3 .
Leg. à Divo Pio, 9. .jed $f 1$ emptor, ff. de re jud. exornantur; numi.4.
Oblatio conditionalis, aut licitatio in fubhaffatione admittenda non eft,n. 5 .
Cenfus conffitutio loco protii (ubhaffati non admittitur, quia eft habere fidem de pretio, tbid.
Rove decifio admittitur, $n, 6$
Subbaftatio babita fide de pretio, aut oblatio conditionalis valet, fo admittatur confentientibus creditoribus, nит. 7.
DiE7. 6. fi emptor, difpofitio in utilitatem ơ favorem creditorum indurta, percornm confenfum ceffat, n.8.
Quiconfenfus debet immediate provenire ab ip fis creditonibus, mon tamen abeorum procuratoribus mandatum/peciale ad id non habentibus,ibid. ón n. 8 .
Licitator ad bona debitoris fabhaffanda accedere non erit admittendus, filoco pretiio offerat in fe fufcipere debita debitoris,n.g.
Decifio Alexand. Lsidovif.afferiur, n. 10
DoEtrina quorandam expenditur,n,11.
Licitator fub conditione offerensvel loco pretii debita debiroris in fe fufcipiens de confenfu creditorumi admittitur, num.12.
Licitator inde fufcipiens onus cenfuam liberat principalem debitorem virtute novationis, creditornm interveniente comfonju, n. 13 .
Accollatio, oें recognitio cenfaum promiffa in fabbaftasiome per licitatorem, quando principalem debitorem liberet, n. 14 -
Debitoris principalis extinguitur obligatio, quando per fententiamgraduationis confignata fuit creditori folutio fortis principalis reddituam, jubjequuta emptoris recognitione, nu. I5.4/que ad $n, 22$.
Exrinita debitoris obligatione, nominis adjudicatipericulum ad creditorem dumtaxat pertinet, ,n,16.
Promiffo de accollando,ant recognof cendo debitoreml liberat, $n i f /$ cam offectis fiat, $n: 17$.
Gratianifententizadducitur, n.18. © alioram n.19.
Decifiones Rota traduntur, n.20.由ं 21 .
Accollatio olutioeft, n.23.
Promiffo de accollando, debitorem non liberat, nifi cum effectu Jequatur accedente confenfu creditorum, num. 24.
Cencii doctrina explicatur n. 25 .
Accollans in fecenfum dicitar principalis debitor poft accollationem, © recognitionem,n.26.
Accollatio valet, $\sqrt{2}$ inipfa accollatione, vere poftea interveniat creditoram conjenfus, aat approbatio, num. 27 . or 28 .
Cenciii o alioram doctrina adducitur, n.29.0. 30 .
Creditor confentiens fubhaffationi conditionali, illogenere folutionis quietari debet, $n \cdot 31$.
Solationis verbum quamlibet creditorum fatisfationems continet,n.32.

Satisfactio, folutio quoad finem extinguend e obligat ionis ap pari procedunt,n. 33 .
Venditor fundi mandans pretium folvi creditori fuo, $\sqrt{2}$ emens folationem promittat, of creditor ejus fidem /equatur, debitor liberatur, ó in ejus favorem novatio in- $^{\text {n }}$ ducitrar, n.34-
Emptor A Apoff promiffronem admiffam decoxerit, adverfus venditorem creditor regreffum noon babet, n.35.
Camp/ori, aut debitori mandans, ut creditori fuo folvat, - campfor partitam in libris annotavit in favorem creditoris, eo fciente mandantis obligatio extinguitar, num. 36.
Solutionis promiffoconfentiente creditore, idems operatur, ac folutio, n.37.
Mandans debitori, ut Jolvat ejus creditori, cui confentienti folvere promi ift, liberatar, licet mandatarius non liberetur i mandante, n. 38 .
Debitor delegatus acceptans litteras, /ipromittir creditorijolvere, conjentienti, delesans liberatur, n.39.
Configniatio in prectio conditionali approbato dcreditoribus, eft datio in Jolutum, per quem debitor principalis liberatur, nu. 40. © 4 I .

ACtus a fine judicantur, n.42.
Concurfus jud ciif iniseft, ut debitoris bona ad creditorum /atisfaltionem diffrahantur, $n .43$.
Creaitoresfidem licitatoris volentis info onus cenfuam fufcipere, fequentes; fatentur velle potius fierilicitatoris creditores, quam debitoris effe, $n .44$ -
Differentia inter nomen debitoris, © ceffum fimpliciter creditoris, \& cefJum per viam dationis in folutum, num. 45 .
Per ceffionems nominis fimplicem non inducitur novatio, ni/̂ fiat per creditorems exactio, n.46.
Nec prior debitor liberatir, quoajque debitor ceffus creditori Jolvat, n.47.
Vel nifidebitor ceffus folutionis loco promittat folvere creditori confentienti,n.48.
L.15.tit.4-P. 5. explicatur,n.49.

Solatio, er promiffo de folvendo de creditoris voluntate, idem operatur, n. so.
Superius folutionis genere non tam inducitar novatio, quam extinctoo prioris obligationis, $n .51$.
Per ceffronem nominis per viam dationis in folutam fatim inducitur novatio, fo in creditorem acceptantem iranfit nominis periculum, n.52. ó 55 :
Solutio vera inducitar per dationem nominis in folutum, numer. 53.
Petri Surdi confil.adducitur, n. 54 .
Periculum nominis dati in Jolutum $\int$ peltat ad creditorem, qui acceptavit, n. 55 .
Simplex nominis ceffro non liberat debitorem cedentem, numer. 56.
Deciic confli.expenditur, n.57.
Faber, © Surdus in confirmationem adducuntur, n. 58 . Confignatio, of adjudicatio facta creditoribus in judicio concur/us/emper eft intell ligendaper dationem in folutum, per quam extinguitur obligatio,n. $\$ 9$.
Adjudicatioper judicium in concur/u facta dicitar, datio in Jolutum neceffaria, n.60.
Differentia inter ceffionem nominis faltams, per debitorem creditori, ©̛ in adjudicationem factam per judicem, traditпе, $n .61$.
Creditorum confenfus in obligatione pretii conditionata, an debeat effe expreffus, an fufficiat tacitus, ex numer. 62.
Exprefum requiritraditur, $n, 6_{3}$.
$T$ acitum confenfum /ufficere, verius effe traditurex n. 65 .'் feqq.
Iudex-licet in venditione zon poffir habere fidem de pretio, confentientibus creditoribus facere poteff,n.66. . st ad di-
Creditorum confenfusprafumitur ex admonutione, at addifrittionem pignornm ad/int, $n .67$.
$T$ acens, of prafens in judicialibus videtur confentive, numer. 68.
Citatus, at intra certum terminum apponat contra jura, ơ in-
firumenta producita $\sqrt{\text { a intraterminum non impugnet, appro- }}$
bare cenfentur, $n .69$.
Taciturnitas in judicio inducit con/en/um, n.7o.
Taciturnitas in judicio nocet, e̛ confenfum irrevocabilem ithducit, num.71.

SACtusprajudicialis?x judicis decyeto parti intimatus, an nibil apponat, tacitus exinde inducitur confenfus, ơ approbatio, num. 72.
Decretojudicis utens impliciter illud acceptare videtar cum omnibus fuis qualitatibus, conditionibus, ơ gravaminibus, $n .73$.
Quinon contradicit approbare videtur,n. 74
Confenfus tacitus idem regulariser operatur ac exqrefus, num. 75.
$T$ aciti, $\sigma$ expreffi idem judicium, $n, 76$.
Leg. fo fundum 92. ff. de legatis, expenditur, cum aliis, num. 77.
Acceptatiodonationis inducitur ex prafentia donatarii cum taciturnitate, $n .78$.
Acceptatio, ©̛ ratihabitionon folum fit expre/sé, fed tacité,
num. 79 .
Acceptationis, ơ approbationis tasita pluresreferuntur modi, ibid.
Asceptatio ex actis externis inducitur, ac feexpre/séfieret, nиm.8o.
Procurator creditoris non poteft renunciare juri bypothece abfque/pecialimandato, $n .8 \mathrm{r}$.
Confenfus, fo volunt as magis factis, quam verbis declaratur,
num. 82 .
Acceptationon folsm verbis expreffisprobatur, fed etiam faEtis conjeCturis, $n .83$.
Acceptans aitum ab/que proteftatione, cum fuis qualitatibus acceptare videtur, n. 84 .

แur 5 th
Acceptans dijpofitionem tantum ejasgravamina acceptareintelligitur, we nec valeat proteftatio, n.85.
Adjudicationem $\int u i$ crediti impliciter acceptans, eam approbare videtar cum ommibus qualitatibas, n. 86 .
Ad promiffonem de vendendo refertur poffeffio, č rei traditio fubfequens, ơ contrallus perfectio, n.87.
Creditor exigens cenfum abemptore promittente locopretiiaccollationem, cenfetur exigere vigore adjudicationis, etfide alia accollatione non doceatur, n. 88 .
Leg: Imperator, §.sum vero, ff. de legatis 2. expenditur, num.89.
Acceptatio donationis prafumitur, quando donatarius reperitur in poffeffone rei donata, n. 90 .
Poffeffo fubfequuta intelligitur femper ex titulo preambulo, num. 91.
Tacita quevis approbatio accollationis cenfuum habet vim folutionis, per quam debitor principalis liberatur, num. 92.
L.à D.Pio, 5. .fpignora, ff.de re jùdicata interpretatur, sum. 93.* 94 :

Adjudicatiorei, qua emptorem non evenit, fi per judicem creditori invito, ©̌ renuenti, cujus confenfus ad eam non requiritur,n.95.
Pignus fimpliciter, er inaftimatum recipiens a judice in folutum, non poteft poffea reclamare contra cjus valorem, num. 96.O. 97.

Emptor reifubhaftate sub conditione recognof cendi cenfus fuper ea impofitos loco pretii oblati, an non obffante recognitione pofit dimitrendo rem, icenfus folutione liber ari, ex nmm.98.
Tertius hyporbeca poffeffor recognofcens cenfum impofitum, poteff infuper bypothecam dimittere, of sc abobligatione liberare, n.Ioo.
Inter tertium hypothec apoffeforem, recognofcentem, ơ haben$t$ tem titulum a debitore, of inter tertiam emptorem, of in fubhaftatione recognof centem locopretii magna eft differentia, ex num. 101. cum feqq.
Res hypothecata vendita a debitore tranfit cum fua caufa in tertium emptorem, n. 102.
Per cognitionem tertiii poffefforis nee debitor liberatur, nee fidejufores, vel hypothece, n.IO3.
Creditor cenfus poteft agere tam contra debitorem principalem, © fidejufores, quim contra tertium recognof centem, num. 104.
In emptorem rei /ubhaftate dominium irrevocabile tranfit per traditionem, $n .105$.
Subhaftatione perfecta, penitentia locus non ofs, num. 106.

Idem eff pretium reitradere venditori, vel alteriejus juff, n.to7.

Resdebitoris ad inftantiam creditorum fubbaffatatran ii $l$ lbera in emptorem abfque pignoris nexu, n. 108 .
Salgado Labyrinth. Creditor. Tom.I.

Confentiens alienationi reifud, vel in qua jus habet amittit jus, $\sigma$ dominium, $n .109$.
Confentiens, at alter teffetur de re fua, non poteft reclamare, fedtenet alienatio, n.IIo.
Confenfus creditoris, ut hypotheca difirabatur fuffit tacitus, n.III.

Res vendita in fubhaffatione ad inftantiam creditorums libera, of fine hypotheca tranfit in empsorem, num. 112.

Emptor rei fubhaftata pleniffimam confequitur liberationem, ut amplins à creditoribus concurfus non moleftetur, n.113.

Recognitiocenfuum loco pretiirei fubhaftat epromiffa non potefl fier intuith hyporbece, © propterea dimiffro rei non admittitur, n. 114 .
Recognitiocen H us facta per emptorem non fit refpective adipfam rem, fed adpretum i/e oblatum, cujus locorecognitionem promifir, n. 115 . ©́ 116 .
Per recognitionem locopretii promifam, ef fubfequatam conJen/s creditorum, prior extinguitur obligatio, of bypotheca,n.117.
Emptor is recognitio nowns eff contractus inter eum, ơ creditores,n.118. of 119.
In re bypothecata empta ab/que con/enfu creditorum dur at hypotheca, é prior obligatio, n. 120 .
Vtrumque ceffat in re fubbaftata ad inffantiam creditorum, n. 121 .

Emptor rei/ubhaffata, o locopretiii cenfus recogno/cens ad rei dimiffionem non admittitur, n.122.© 123 .
Conditio in fubhaftatione per emptorem appofita, ut credito-
res redempti res redempri fibi debeant jura cedere, non impedit veram venditionem, cums it compatibilis, ex num. 124.125 .126 . of 127.
Clauf fula ce ffionis juris creditorum eff compatibilis cum dominiitranslatione, ex qua tuetur emptor a creditoribus, num. 128.

Hypotheca diffolvitur per acquiftionems dominii ab eodem creditore, n. 129 .
Creditor reifaClus dominus confervat bypotheca pralationem contracreditores inferiores, n, 130 .
Confeffio actionnum per adirionem bareditatis, non fir quoties allatura eff damnum heredi creditori, $n .131$.
Claufula ceffionis faciende per creditores emptari hypothece validaeft, ex quatuetur adver/us creditores inferiores, n. 132.

Ex eadem emptor Jubintrat locum creditorum anteriorum, ad exclufionem pofteriorum,n.133.
Pacta, que aliàs repugnarent translationi dominii, fuffinentur appofita pro cautela, ơ majori emptionis fecuritate, nu. 134.0135.

Empror rei ubhaflate cum pacto de recognof cendo cenf fum, non admittitur adrei dimiffionem, nec creditores, quorum cenJus fuerunt recognit i, amplinsrecury fum habent ad alia bona debitoris, n. 136 .
Recognitiopromiffa, of facta eff noous contractus inter rei Jubhaffate emptorem, © creditorescen/ualiffas, nu. 137. ©' $^{\circ}$ 138.

Res fubhaftata fi emptorem non invenit adjudicatur creditoribus invitis taxata, n.139.cு 140.
Recognitio cenfunm promiffa in fubhaffatione inducitur ex res traditione, o folutione annuorum reddisnum, etiam alia ceffante fcriptura, n. 141 .
Cenjuscreatio, of conftiutio /oripturampro forma non requirit, qui in con/enfu partinm dumtaxat conffftit, num. 142.

Poteff tamen venditor cen/us,ficut in cater is consractibus cogi ad confeEtionem inftrumenti, bid.
In judiciis quaficontrabitur, e obligatio inter partes oritur, n. 143.

Allus judicialis potentior eft extrajudiciali, n. 144 .
Que in judiciogeruntur efficaciora funt jiis, que extraillud fiunt, n.I 45 .
Prefentia in judicio ab/que vocis expreffione fripulationis vim babet, n, 146.
Lez.cum oftendimus, 6.fin. ff.de fidejuforibus, exornatur, ibid.
Altus judicialis habet executionem paratam, numero 147.

Confeffio in judicio facta habet vim publici inffrumenti, num. 148.
$\mathrm{Ii}_{3}$
$E t$

Et continet efficaciorem probationem pablico inforumento ob calorem juditii, n. 149 .
Inffrumentum quodlibet in judicio factum baber executionem paratam prepter calorem judicis, n.150.
Per $\sqrt{\text { uibbaffationem venditio indifolubilis contraClus effici- }}$ citur, aquo recedi non poreff, n. Is 1 ,
Licitator certioneperjonalicogitur praftare oblatione à fe faEam in fubhaffatione, n.152.
Actus fubjequens factus intelligitur in executionem contraEtus precedentis, n.153.
Altus in dubio potius refertur ad canfam neceffariam, quam ad voluntariam, n. 154.
Obligatio imponendicenfum fiprecedat, of fubfequatur dinturna cenfus folutio, probatur cenfus impofirio, n.155.'ণ 156.

Cafus de factorefertur, quo fuit determinatum, per recognitionem oblatam in fubbaffatione locopretii, e' confiznationem in illud, ac folutionema annuorum reddituam, effe folutes creditores, $\mathcal{O}$ extinEtam oblationem, n. 157.
Per declarationem, creditorem fuife folutum, refolvitur res judicata, obtenta à credifore contra tertium, ut vel hypothecam dimittat, vel cenfum recognofoat, nu, is 8. remilfive. Of longum examen jurium omnium creditorum in. judicio concurfus formato per debitorem communem comparentium, lataque graduationis fententia, qua fingulis affignatur locus juxta cujúque privilegium, atque prærogativam, inftantibus creditoribus ipfis, bona concurfus fabhaftantur, ut ex corum pretio quilibet gra-
2 duatim folvatur, \& dimittarur. Qua de caufa fubhaftatioper judicem facta, \& admiffa habita fide de pretio, aut aliter fub quibufvis conditionibus oblatio nulla erit ipfo ju3 re , nec ex ea aliquod jusacquiritur emptori, cum hoc modo facta fubhaftatio ex diamerro opponatur fini, quo bona debitoris fubhaftari mandantur, nempè pro fatisfaCtione creditorum pracisè requirente prafentem pecuniamtexrus eft in leg. i D. Pio, g. /ed fs emptor, ff. de re jud.ibi. Oportet res captas pignori, o dijfraEtas prafenti pecunia dijtrabi. Vide Bartolus, Alexand. Jub nsmer. 5 . Angel, num.2. Jafon, num. I. Caft. numer. 2. Imola namer. 3 . Urfail. decif.358. num.4. Surdusconf. 168. num 14. Damauder. de execution, tit. de fubhaftat. cap. 5, num,3. Gualterius de tutelis, part.2.rubr.4. num.31. Manfuer, inpraxi tit. de jubhaftat.numer. 35 . Peregrinus de jare fifai lib.6. tit.4. Jub nums.9. Ozafcus decif. Pedemont. 109. nu. 10. Agidius de execution. §.6.cap.31. num. 47 . $\dot{\circ}$ cap.9. Menochius de arbitr.ca/in 381. numer.19. © 20 . Tulchus littera $V$, concluf. 67. Gavagn. ad decreta montis Ferrati 72. 5.4. namer.2. Rebuffus ad Reg. conffitutiones, tom.2. tit. de jubhaftat.art. 7.gloff. 1. namer.2. Mufcatellus de appellat. 3.part,gloff. vendantur, num.19.20.21.-® 23. Intrigol. Jingulari173. lib.2. ơ decif. 7 5, numer. 14. © 58. practica Papienf. tit. de execut. Jentent.gloff. per pub icum nuntium num,6, Farinacius de-
 Alexand. Ludovic. decif. 23 .num.1. Gratian.difcept. $5=1$.n. 4 Fontanella de paitis nupt.tom.2.claut.7.glo/f.3.part.7.nsm.2. Giurbadecif. 93 .n.t. Joan.Anton.Manguil.de eviction.q-45ex num. 16.
5 Nec conditionalis oblatio, feu licitatio in fubhaftatione admittenda eft, qua fi fortè admitratur eft nulla. venditio, Alexandr. confil.78. namer.29. lib.5. ubi dicit, oblationem conditionalem non valere in debito puro, Gratus confil. 93. numer. 7 5. lib.I. Nevizanus confil.78, numer. 14. Gratian. difcept. forenf.cap.7. num,4. © cap.326, numer. 13. Hermofilla inleg. 52.8 loff. 7 . num. 5 . tit. 5 . part. 5 . tom. 1 . fol. 352. \&\& fingularis eft Rota decif. Alexand. Ludovic.28. per totam.

Erideo fubhaftatrem alrerius, quinon poreft habere fidem de pretio, nec etiam loco pretii conflituere cenfum, \& annuos redditus, quia hoc eft habere fidem de pretio, Covarr.lib.3.var.c.11.na.5. Alexand.Ludovif, decij.113. n.8. © $n$.9.

6 Pro quibus elegans adeft Rotæ decir. Jacob. Cavallerii 24.é decif. 18 qua num.3. 4.'© 5. ita air, tamen in ca/u noftro Ludovicus executor non poruit vendere ab/que pecunia numerata, babita fide de pretio, quia facultas vendendi, licet cum libera, non tamen fuit fibi data impliciter, fed ob certam camfam limitatam, nt foilicet animalia vende.
bita, Unde cum habita fide de pretio, prodicta caufa. non impleretur, nee debita folverentur; meritò dixerunt domini, Ludovicum non potuiffeanimalia vendere habita fide de pretio, Salicetus in l.in civile, num. 4 . ver fic.quero modo qua funt, ơverf. \& idem dicit ipfe, Cod.derei vendicat. Cuman. in dilt. 5. Sed $\sqrt{1}$ emptor, num. 4. \& ibi Bartol. num.2.é 5.Jafon,num.7. Felin. in cap.cum olim el I.numer.s. verf.items nijo de offic, delegat. \&r claufula cum libera intelil. gitur pro executione contentorum in reftamento, Ruin. confil.84. numer. 12. ơ 13. lib.3. Fabianus de Monte de empt.Ó vendit. qua/f.3. num. 2, in fin. \& fic non videtur poffe excufari aliqua bona fide, quia cum tenetur pracisè adimplere voluntatem teftatoris, non debebat habere fidem, fed vendere prafenti pecunia, \& debita teftatoris extinguere \&
Hre tamen conclufio uno, \&\& fingulari modo affiduè 7 contingente limitanda venit, ut procedat, quando judex folus admittit fua fponte pretium conditionaliter oblatum per licitationem; fecùs verò fi admittar confentientibus creditoribus, ad quorum inftantiam, \& pro quorum fatisfactione, \& folutione, bona debitoris communis fubhaftantur, nam tunc validè admittuntur conditiones, feu qualitates quibus licitator bona emit, Grarianus dijfcept. 326. num.5. ubi pro hac opinione duas Rotæ decifiones recenfer, Farınacius decij. 3. num. 1. ©f 2. © decif. 105 . num. 3. Beltramin. in addition. ad Alexand, Ludovic. decif.23. nam. 5 . Giurba decif.53.uam.7. © 8. Hermofilla ubi proximè num.6. Mafuerius in praxi tit, de fabbaffat. num.;66. Cavagrol. ad decreta Montisferrati 72.6.4. mam.2. Apoftilla ad Intrigol. ingulari 173.nam. 64.declarat.2.\& ${ }^{2}$ per Farinac. decif,247. num.6. Giurb.decif,53, nsm.7.of 8. Cattillo decif. Sivilic 1. num.8. legitimè ca ratione mori, quià difpofitio textus in diç.L.a D. Plo, S.fed fiemptor, ff.de re jud. Vetans debtoris bona non aliter fubhaftanda, quàm prafentipecunia, \& non habita fide de pretio, in urilitarem, \&\& favorem creditorum introducta eft, quibus pecunia ex bonis debitori fubhaftatis redacta folvenda eft, quia ob hanc caufam, \&r ad hunc finem, non ad alium fubhaftatur, \&f venduntur. Ideo meritò è converfo per creditorum confenfum omninò, d. l. difpofitio ceffare debet; hic tamen. confenfus deber immediate procedere ab ipfis creditoribus, non etiam ab corum procuratoribus, qui ad id non. habeant fpeciale mandatum, ut exprefsè declaravimus, \&\& probavimus infrà $n .8 \mathrm{r}$.
Ex quibus illud notabile \&\& frequens animadvertendum 9 erit, quod licer regulariter licitator ad bona debitoris fubhaftanda accedens non fit admittendus, dum loco pretii bonorum offert in fe fufcipere debita debitoris, ut probat elegans, \& fingularis Rotæ decifio Ludovici 28. quax in 10 hunc modum determinat, quoniam in decif. in hac caufa facta fecunda menfis prateriti domini refervarunt videre, an deliberatio, \& venditio vinex poffir in cafu ifto dici facta prafente pecunia; ideo cum de hoc particulariter dubitaffem, domini negativè refponderunt, admittendo enim verbum pecunix non effe in hac deliberatione ftrictè recipiendump proea, quæ ad numerum datur, fed profatisfactione, juxta i.4. s.air preter, of s. Jolviffe, ff.de re jud.l.pprater, 5. . 1 ab eo, ubi gloff. in verb. Folut.ff.de jur.fifci, tamen nec in cafu ifto poteft dici interveniffe fatisfactio, cumaccollatio cenfus D. Certinæ, quæ pro fatisfactione adducitur, nullibflegatur: Apocha enim continet promiffionem de accollando, que accollatio non eft, $l$. $\sqrt{1}$ quis fiipulatus fit Stichum, S. fin.ff. de verb. obligat. cum aliis, per Tiraquell. de retract. convention. in fin. namer. 4 . © feqq. \&\& promiffionem de accollando in genere, quæ propter incertitudinem ex tunc non poteft dici accollatio, l. dho funt Titii, ff. de teffament. tut. \& propterea, D. Joan. Baptifta emptor inftitit pro declaratione cenfuum accollandorum, quia propterea D. Mietiael Bone non propterea liberatus erat a moleftits fibillatis, \& poterant oriti multa controverfix fuper hujufmodi accollatione, de quibus per informantes, \& res in longius protraheretur, contra l.i D. Pio, §. Fi emptor, ff. de re jud. vifum fuit dominis, non fuiffe venditionem factam, \& intra nullitatem in fuperiori decif, in genere firmata, nec attendendum depofitum poft multos dies factum, ut fuit dictum in Tiburtina Caftri Sambec. Lunæ 27. Januarii is79.

Etper hanc decifionemhoc idem probat Gratianus di- it foept.foren/.tom.2. cap.326. ex num,14.15.-6 16. Hermofilla in l.52. gloff.7. num.9. tif.5. part. 5. tif.2. ad ipfum tenes Matios

Marius Giurbain d. decif.53.n.3. ex Provinz. ad Bertachinum decretum, \& Intrigl./ingulari 173 .
cafude quo loquitur, quando fcilicer de accollando, \& recognofcendo cenfus, \& debita debitoris fimpliciter admittitur per judicem, feu executorem, prout exprefsè loquantur etiam DD. maximè Gratianus; atque ficintra $\rightarrow$ terminos regulx prohibitivx procedere clarè patet: attamen interveniente confenfa creditorum, quorum principaliter intereft, tunc proculdubio conditio oblationis reCtè procedit, tumex communi DD. fuperius relata pro limitatione regulx prohibitivx ex n.7.verf. hac tamen conclufio uno modo ớc.
13 Tum etiam quia promiffio de accollando, \& recipiendo in fecenfus, \& de extinguendo eos facta per tertium debitorem, tunc liberat debitorem ipfum ab obligatione, fi in eo intervenit confenfus creditoris, quo etenim cafu novatur prior obligatio, qux de uno in alterum transfunditur Rotæ decif.26,n.5. ơ decif/.238, n. 2 , inter colleCtas per Cencium pofftraft. de cenfib. tom.2. quarum ulterius mentionem faciemus.
Sed quando ex hac accollatione, \& recognitione cenfus creditorum promiffa in fubhaftatione bonorum concurfus facta per licitatorem, corum accedente confenfu,
t5 liberet debitorem, difcutiamus, \& dicendum erit: tunc oriri liberationem, \& extingui obligationem, quando per fententiam graduationis confignata fuit creditori folutio fuicreditiprincipalis fortis, necnon reddituum decurforum, in hoc pretio fic conditionato, \& cum effectu fiat, \& fubfequatur recognitio per emptorem; tunc proculdubio fubfequitur liberatio debitoris, \&e extinctio obligatio-
16 nis pracedentis, \& per confequens pignorum, \& fidejufforem in ea contentorum, ita ut deinceps periculum nominis adjudicati per judicem, ad creditorem pertineat dumtaxat. Hanc conclufionem in terminis concurfus probavimus abunde fuprà r.p.c.18. à principio ubilongius de hac obligationis extinctione egimus, quam per te ad faturitate videre potes.
17 Deinde hoc idem probatur in dict. decif.28. Alexan. Ludovici dicente, non fufficeread extinctionem obligationis, \& liberationem debitoris, promifo emptoris in. fubhaftatione deaccollando, \& recognofcendo cenfus creditorum, quoufque cum effectu accollatio, \& recognitio fiat, urquando non fiat fatisfactio creditorum (quæ
e8 ex natura rei geffæ defideratur, \& principaliter attenditur) non contingit liberatio, feu adhuc durat prior obligatio contra debitorem, quæ interim à creditoribus moleftari poffe dererminat. Six enimpredictum decif. intelligit Gratian. dilf. e.326. ex num. 14. In haxc. Adde tamen bis, que Jupradicta funt, quod in huju/modi liberationibus, of fubbaftationibus quavis venditio debeat fieri, pre/ente pecunia ; tamen iffud verbum pecunia non eritita fricte accipiendum proea, que adnumerum datur, fed pro fatisfaltione, juxta l.4. 5. ait prator, $\sigma 6$. condemnatum in fine verff:folviffe, ff. ie rejud. leg. $\sqrt{2}$ procurator, alias incipit leg. ficurator 5. 5. $\sqrt{1}$ abeo, nbigloff. in verb. folut. de jur. fifc. \&x in materia fubhaftationis ita fuit decifum per Rotam coram Rom.Pontif. D. Ludovif. Rom. Vineæ 19. Maji 16 or. dummodo tamen fatisfactio interveniat, non autem promifio de acollando cenfu, aut quid fimile, cumitta non fit accollatio, leg. fo quis ftipulatus fit Stichum, s. in . If. de verb.de obligat Bald. in l./ / pupillus, 2 I.in fin.prine. \& ibi Caftrenf. num. 2. ff. d les.
falcid.idem Bart, in l. juri/gentimm, in fin.princip. ff. dapact. Bald.\& Angel.in. l.i.C.de pact.pignor. Aretin. confli.29, in primo dubio, Tiraquell.de retract. convention. in in.n. 22. maxime fieffet promi ifro de acollando ingenere cen/us, © debita, qua propter incertitudinem, non poteft diciacollatio, leg. fed et/fquid, 8 . interdum, de u/usruct. l. duo unt T itii 30.ff. de teffam. tutel. $\sqrt{1}$ fuerit de reb. dub. l. in tempus, S.I. de bared. inftituend. cum etiam pofint oriri multe controverffe fuper hajufmodiaccollatione, ita uit venditor propterea non fiu liberatus i moleftiiis, © fic longius resprotraheretur contra, l.d D. Pio, 9 . (ed fiemptor. de re jud. ubi in fpecie de fimitibus promiffionibus de accollando in fubhaftationibus refolvit Rota coram Rom. Pontifice, D. Ludovifio Rom. Vinex 18. Maji $1601 . \& c$. affirmat Hermofilla in d.l. $52 . g l o f f .7$.num.9. dum dicit, quod loco pretii in fubhaftatione ad inftantiam credorum fuffiSalgado Labyrinth. Creditor. Tom.I.
cit farisfactio creditorum, \& non effe fatisfactionem promiffio ad acollando, aut redimendo cenfus facta perlicitationem, fi cum effectu non fiat, \& fubfequatur; ex quibus fequitur ut poftquam recognitionis feu accollationis effectus fequatur, prior obligatio extinguitur, \& per fecundam factam per emptorem, quæ loco folutionis habetur, prioris fequatur novatio, feu extinctio, \& debitoris principalis liberatio.

Pro qua infuper refolutione, mirabilis eft Rotæ decif. 20 386. num. 1. © num fin. in fin, ibi : Et mediante iffa ultima accollatione, fuit fatisfactum creditoribus, of fic Jaltim fuit faltaper cos approbatio ơ $c$. \& cadem Rotæ decil. 560 . Jub num.I. verf. nonobffat quod adhuc, inter recollectias, per Cenciumpoff tr. decenfib. in illis verbis. Et accollatis per Bona itam emptorems cum quietantia in eodems infrumento, qua habet vim folutionis ơc.
Hucetiam tendunt dux illæ Rotx decifiones recollectæ 21 per Cencium poft tradtat, de cen $\sqrt{2} 6$. altera 26 . dum num, 2 . ita ait, of pro refiduo accollavit Jibicenfum/upradiEtum, in quoerat obligatus Andrea, qui per buju/modi accollationems factam ine confenfu, or interventu creditoris, non fuit liberatus, quin poffit moleftari, prout poterat ante accollationem, gloff. magna, in leg.legavi, ff. de liberat. legat. in fin. Bart, in I. Ingularia num.19. Jafon num. 54 .ff.ficert.petat. ©̛'.. © ' in dict. decif.238. que num, 2. ita ait, quibus non obftantibus, in diça accollatione promi ifife, D. de Bi/cia, iflum cenfum ad beneplacitum Flaminii extinguere, ơ per confequens videri per dictam accollationem, D Flaminium fuiffe liberatum; quia refpondetur iffam accollationem refpicere pactum inter D. Flaminium, ơ D. de Bifcia : non autem producere liberationem Domini Flaminii ab obligatione, qua Domina Clarita, of Domiuo Angeloipfus viro, ratione iftius cen/ustenebatur, cum ifta accollatio cen/us non fuerit per Dominum Angelum acceptata, unde ex illa non potuit liberari Dominus Flaminius à fua obligatione adnotata, in leg.pupillo, §.fin. ff. de folution. \& per Decium confli.107. of.

Ex quibus manifeftè colligitur, quod quando accollatio 22 cenfus oblata, \& promiffa, fubfequitur cum effectu, interveniente confenfu, feu acceptatione, aut tacita approbatione creditoris; \& domini cenfus, realem, \&\& efficacem confequitur liberationem prior debitor cenfus, quia per accollationem debitor confequitur liberationem, fiquidem accollatio folutio eft, Angel. in l.item ffilis, D.ad Macedon.Bart.in L.3. S. in. nam.I5. \& ibi Caftrenf.mum.6.ff. de duob.reis, Maftrillus decif.37. num.7. Oliverius Beleram. in annotat.ad Alexand.Ludovil.deci/.389.litt.L, \& per Rotam ó deci/. 547 . num. 2 . inter recollectas per Cencium poft tractatum de cenfib. \& per candem decifionem, idem dicit ipfe Cencius in quaft. 73. num, I6. poff princip. \& probarunt etiam Rotæ decif.386. num. I. of num. fin. \& ibi Oliverius Beltramin. probatetiam Rota decif. 56 . /ub num. I . inter recollectas per Cencium poff tract. de cen fibus, Tiraquell. de retract.6.1.glaf. 14.n.514-© n.125. fequitur Marius Giurba deci/.53.n.10. ad fin.

Quorum DD. \& decifionum doctrina non fimpliciter 2 admittenda eft, fed juxta hactenus feripta, ut fílicer non fola promiffio de accollando, fed accollatione effectui fubfequuta, \& accedente confenfu, feu approbatione, creditoris extinguat priorem obligationem , \& liberet deditorem.
Etad hos terminos reducendus erit Cencius cenfibus, q. 73. num, 16. dum fimpliciter fic ait, Ampliatur fexto, ut cenfum folvere teneatur etiam is, qui illum in fe accollavit, \& promifitfolvere, licet ipfe non impofuerit, Craveta confil:217.num.7.ơ 8.Surdus deci/.32.ad fin. Felician. de cenfib.tom. I. .lib.3. cap.6.num.6. of tom.2.lib.3.cap.6.num.3verf.circa verò, Avendan. de cenjib. Hi/pan. cap.g9. num.ı. 10 verf.erittamen, \&\& fuit declaratum in Rota coram R. P. Domino Mart. A ndrea 10. Maji 1615 . in una Senogalienfi predii, que eft poft tractatum decif.191. per sot. is enim, quicenfum in fe accollavit, \& affumpfit, dicitur principa- 26 lis debitor cenfus, perinde, ac fi primordium obligationis à fe inchoaffet, non autem in primo ftipulatore, ut dietum fuit in Rota coram R.P.D.Merlino, in Maceratenfi, feu Camerinenfi ceffionis, 17. Martiii 1632 . quax eft poft tractatum decif. 547.num. I accollando entm in fe cenfum, æquæeft ac fi ipfe ab initio cenfum impofuiffet, \& illius pratium recepiffet, quod voluic Rotaibid.aum.22.dum dicit, quod accollatio haber vim Jolutionis. Que doctrina pariter accipienda erit, quando in ipfa accollatione anfea, vel poft intervenir creditoris confenfus, feu approbatio exprefla, vel tacita, juxta ea qua ipfe Cenfius dixerat in $q .66$. $u b n, 36,53$. ©' 65 . ubi latè difcutit, hypotheram \& lare cenfum fuper ea impofitum: fi poftmodum creditor pacti, \&e acollationis virture cenfus recipit ab emptore asnuos redditus, videtur, pactum acollationis approbare, \& ratificare,
Quo cafuprocedit pariter, quod ipfe Cencius d. qu.73. fub d.nini6.verffic bic aitem obiter of $c$. Dum inquit, quod is quiin fecenfumaccollavit, \&illum folvere promifit, tenetur folvere juxta formam, \& naturam cenfus, quem. accollavit, \& eodem modoquo renebatur ille, qui dictum cenfum impofuir, \& vendidir, ex refolutione Ro te coram Pennia, in una Ravenenfi, cenfus 27. Januarii 1610. quæ eft poft ipfius tractarum decif.337. n.2.

Non minus peritè loquutus fuit in puncto Avendanus decenfib.cap.99.fubnum. 20. verf.erit tamen. In haxc. Erit tamen recognitio expreffa quoad effectumobligandi quemquam in futarum, non jolumea, qua fitrecognofcendo, fed qua factia virtualiter cenfotur, quando emptor reicenfwalis nom inatim in partem pretii fe oneravit cjus cenfus folutione quia cum ineo cafu principaliter agatur de fufcipiendo in fe futuram obligationem, vere recognoviffe cenf am dicendum eff, utnotanter poft Aymon, Cravetr. conf 212. num. 7 . © 8. refolvit Felician. dict.lib. 3 cap.6,num.6.benè Petr.Surdus decif.32.prope fin. \& poft Petrum Surdum Roman. Affict. Guillelm. de Caffan. advertir Felician. in 2.part.lib.4. diEt. cap.6,verf.circa vero, fedillud eft intelligendum quando emproremitnon folum cumonere cenfus, fed nomination cen. fum, quares ipfa oneratur, folvere in partem pretii promifiit, quia fifolum emitrem fciens cenfui fubjeetam, ut quia venditor id expreffit, ex Jola /cientia non indaceretur recos$^{\text {nutio, licet tanquam poffeffor ad recognofcendum, of fol- }}$ vendam compelli poffet, amo ad recognofcendum zenerctar ơc. Vide etiam Felician. loco citato, videndus i princip. or 1.tom.lıb.з.cap.6.iprincip. maximè num. 5. vide melitus ipfum Avendan. num. 4 . ubi quod per recognitionem non folumad futuras penfiones, verum ad prateritas obligatus inrelligitur recogoofeens.
Ex quoenimacreditor (ad cujus inflantiam bona debitoris fubhaftantur, ut ex pretio folvi poffic) confenfit hujufmodi qualitati, \& conditioni pretii oblati per licitarorem in fubhaftatione, (fine cujus permifu, bona, fic non fubhaltarentur, nec potuiffent, prout ì principio hujus cap. diximus) fequitur, ut hoc genere folutionis
32 contentaridebeat, \&etenetur creditor, cumad ejus fatiffactionem facta faerit pretiioblatio, \& fnbhaftatio, quia folutionis verbo omnis, \& quælibet creditoris fatisfactio continetur, quantumvis deficiatnumeratio, textus optimus in leg. fi rem, $\$ .0 \mathrm{~mm}$, s, ff. do pignor, altion. ibi. Satisfattum enim accipimns, quemadmodum voluit creditor, licet non fut olutum © c'c, textus etiam in l. ex empto, ff. de. altion, empt. ibi. Que res /iquidem dominus fuil venditor, facit of emptorem Dominum, fo non fuit; tamen evittionis nomine vendirorem obligat, fimodopretium oft nameratum, aut co nomine fatisfattum, l.generaliter, Cod. de fidejuffor. ibi, nullo mado ơf $c$. Liberationem mereri, niff fatisfiat creditori, led manere jus integrum, donec in folidum ei pechnia perfolvantur, vel alio modoei fatisfiat efc. l. Solutionis verbum, ff. de folur. L folutionisverbum 276. If. deverb. fognif. Liberationis verbum, ff.ead. l.4- 5.ait Prater, ©ं $5 . f o l-$ viffe, ff. de re jud. L. folutum, s. folutum, ff. de pignor, altion.
33 \& quia fatisfacere, \& folvere quoad liberationis, atque obligationis extinguendæ à pari procedunt, leg. fatisfaEtio, ff. de folution. leg.quod finolit, 5. illud, ff. de edilit. edią. leg. folut. ff. de verborum obligation, latiffimè Pittus Maurus Aretin, in tralt. de folution. cap.1. per totum, $\dot{\sim}$ inc,2. 5.2. qui multas doctrinas congerit in propofito, quia fibi imputare debetcreditor, qui fatisfactionem admifit vice folutionis, verba funt text. inl item liberater, $\S$.quiparatus,ff.quib.mad.pign, vel hyporheca folvitur.
34 Hisadde, alia\& fingularis Doctorum communis opinio, quodfi ego tibi vendo fundum, \& tibimando, ut expretioquod mihidebes, folyas centum Petro creditori meo, licettu non folvas, fed eipromittas, eique ad folvendum te obliges, flatim fum liberatus ab obligatione Petri, cum creditor ifte meus fequutus fuiflet fidem mei
debitoris, \& eofolutionis genere fuit contentus, quia promiffio, \& folutioà pari procedunt, \&e folutionis verbo omnis fatisfactio continetur, \&\& in mei favorem novatio prioris obligationis inducitur, adeò ut fi emptor, \& debitor meus poft obligationem, \&-promiffionem admif famà meo creditore decoxerit \& non folvendo fiat, adverfus mecrediror meus regreffum non habet, ut per $l$. fin. Cod.ad l.falcid.'ّ̛ per leg.fingularia, ff.ficert.pet. Probarunt Paul. de Caftro in leg. quinfumfructum in fin. ff. de verbor. obligar. Decius confil.107. in canfa, of confli. 421 . in in. के in d.l. fingularia nam. 16. Joann:Andr. ad /pecul. in tit. depofito Paul, de Caftro in leg. cum Cornelius, ff. de folut. Angel. Alexand, in d. l. quiufumfructum, poft Marian. Socinum fingularis8.fidedimandatum, latius idem Socinus in confil. 267. prafens part.2. Alexandr. in confil. Io. vol.2. \&clatifimè poft alios plures DD.tenet Jafon in diEF. leg.fingularia ex num, 24 . Ó feqq.ff. / 1 certum petatur, optime Benevent. Strach. in tračl. de mercatura tit. mandati num. 3. fol.mibi 168.
Qui omnes idem probant, quoties mercatori, aut 36 camproridebitori meo mandavi, ut folvat meo creditori, \& ille non folvir, fed annotavit in fuo libro illam partitam in favorem creditoris mei, hoc fciente quod egoliber remaneo, atque mea obligatio extinguiturhoc folutionis modo, quia volente, \& confentiente creditore idem eft folvere, quod promittere folvere ex l. fin. Cod.ad 1. falcid. I. fin. de doris promiff. per qua ultra relatosin terminis etiam renent Decius in l.at liberis num. 5. C.de collat. Alexand. in l.fuit quaftionis not, wll. ff. de acquir, heredit. Parif.conf. 33. .nu.2 3.vol.4. Tiraquell. de retract. convent. ad fin. tit.num. 30 .Surdus deci// 187 nu. 8 . Rota Januenf.mercaturæ decif.4.n.9.Ó feqq.Pirrus Maurus Aretio. de Jolut. cap.2.5.1. per tor, facit leg.nter canfas, 5.1.ff. mandati. Vide omnino Surdum per totam decij/187. Alexandrum Ludovif. decif. $217 . n .5$.
Qui quidem Surdus ex: num.3.cum feqq. controvertit, 38 \& relolvit, quod debitor meus, cui mandavi, ut folveret meo creditori, \& ipfi illi confentienti promiferir folvere, quod non liberatur à me, licet ego à meo creditore liber remaneam, huicimputandum eft, qui loco folutionis acceptavit promiffionem, itaque in ejus prajudiclum, \& in mei favorem ejus creditum extinguitur, pro quo plurima adducitin comprobationem, ex. n.8. omnino videndus.
Er quod quando is, in quem fir debiti delegatio, fe fa- 39 cit debitorem pecunæ delegatx poft acceptationem litterarum confentiente creditore, folutionis vim habeat, refpectu principalis debitoris delegantis, cum paria fiot folvere, \& folvere promittere creditori litteras præentanti, innumerabiles penè DD. refert, \& latè profequitur Antoninus Amar. variar.refolut.47. ex. numer. 25 . cum multis Seqq. Menachiuslib.3.prefumpt.134.ex num. 50 . cum/eqq. Mantica de contradib.lib.17.tit.7.E 8. Surdus iterum. decij. 23. Cevall. etiam contra commun. quaff. 734 . nam.15. 16. ©́ 17. optimè Gratian, difcept.64. ex. num.14. of feqq. tom. I.

Cum enim in hoc genere pretii fit adjudicatio, \& con- 4 fignatio per vim folutionis creditoribus, per fententiam graduationis, \& adjudicationisin eo prius confequentibus : clarè refultat extinctio obligationis, atque novus contractus, prioremnovans, plurimas ad id, \& mirabiles doctrinas congeffimus fupra 1.p.c.18. iprıncipio, ơ fore per tot.

Quod, \& provenitex natura rei gefte, quoniamicum 4 I à principio in judicio agatur de folvendis creditoribus, \&\& ad hunc dumtaxat finem vendantur, \& fubhaftentur bona debitoris, ut ex pretio fatisfiant, fi fubfequatur confignatio, \& adjudicatio creditorum in ipfo pretio ab eis approbato, vera refultat in folutum datio, \& fatisfactio, ex qua tollitur obligatio priori novata, mirabiles doctri$\mathrm{n} x$ videndæ erunt io propofito fuprà $1 . p a r t$. cap.10, ex ns. 3. cum feqq. \& quia omnis actus à fine judicatur, l.verums If. de furt.l. fi is qui in aliena, verfic. nemo enim, ff. de acquir.rer, domin. L. rem non nounm, Cod. de judic. \&r ad finem principalis intentio dirigatur l.I.ff. Soluto matrim. leg. camm quam Cod, de fideicommi/f. leg, verb. ff. vulgari, of pupillari fubftitut.
Quod maximè procedit in judicio concurfus, cum ad $4^{\mathrm{x}}$ fatisfactionem, \& folutionem credirorum deftinecur dumeaxat, \& ad hunc finem, \&s effectum illud format debi-
debitor, \& dimittit omnia bona fua, ut diftrahantur, \& de pretio folvantur credita, \& creditores admittantur, ut (xpè diximus in hoc tractatu.
43. Deinde quia quando terrius licitator in fubhaftatione loco pretiiconfenfu creditorum affumpfit in fe recognitionem cenfuuum, in qnam confignantur credita, minimè creditoribusimpugnantibus, detegitur voluntas, \& animuseorumdem creditorum, potius fevelle fieri creditores emproris, quàm debitoris fuiprincipalis, ut paulo anreprobavimus, \& in terminis poft Rorx decif. Cencium de cenfibus,q.107, n.19. ©́ 20 . diximus /uprà 1.p.d.c.18. n.5. ver. quandoenim affignamenta. Quod rectè comprobant decifiones Rota 26.nu.2, ó 238 .nu.2. fuperiuscitatæ, cum
44 hoc cafu de confenfu feuacceptione creditorum fiat obligatronis translatio de una perfona in aliam, prima ob novarionem, \& fux obligationis extinctionemfublata, prout ftatim ex aliis probavimus.
45 Hinc ne decipiaris, nec juristerminos confundas, attendere debes difcrimen inter nomen debitoris ceffum, feu delegatum fimpliciter creditori, \& nomen debitoris ceffum, \& delegatum creditori per viain dationis in folutum
Ut primo cafu non flatim inducatur novatio, nec extinCtio prioris obligationis, nifi demum fiat per creditorem
47 exactio, atque quoulque per debitorem ceffum, feu delegatum creditorifolvatur, prior debitor non liberatur, juxtal.1 5.tit.4.P.5.ef l.fin.C.de novat. novam difpofitionem quam latè exornant Ceval. commun. contra commun. tom.3. q.754.per tot. ©́ qu.95. Parladorius rerum quotidian. cap. fin. 1. part. 5.12, num.48. © in fefquicentur. differen.2.与. 2. fal. 198. Anton, Pichard. in §. prater ea ex num. 42 . inftizus. qu b. mod. toll. oblig-quia interventu novx perfona ho
die non fit novatio, nifi exprefsè dicatur 1. cap, 11, ex num. sz.
nifidebitor delegatus folutionis loco promittar, folvecreditori conientuenti, \& admittenti promiffionem banc, quoniam jam fatisfactus dicitur, \&e fic refpectu delegantis obligatio tollitur, \& exringuitur, ad latè tradita Jupriex n. 34 . cum /eqq. verf. bis alia adde, ó s ingularis, © $c$. adlatiffimè pluries tradita, in difcurfu hujus cap. fequirur,

S2 Ex quibus fequitur, quod ex hoc folutionis genere, non tam oritur novatio, quàm verè extinctio prioris obligationis,2 cum folutione omnis tollatur obligatio, ut in terminis ex doctrina Bald. conf. 348. dixit Rota Genuenf.de mercatur a dec. 2 . num. 13 . \& poftalios. Catillo, tom. 5. c. 77 . col. 5 .poft medium fol. II 5 . \& iterum col. 17. verf, tertius deinde cafus fit. Cum Surdo, Rota Genuenf. Gratiano, Mafrillo, \& pluribus, aliis. exprefsè hanc feripfit doetrinam.
52. At quando nomen debitoris creditor creditur, aut delegatur per viam dationis in folutum, tunc omnes indi-- ftinctè fatentur, induci fatim prioris obligationis novationem, moxque liberatidebitorem fic delegantem, aut cedentem nomen creditori fuo, illud acceptanti, in quem deinceps rranfit periculum nominis dati in folutum, it a per l.prodebito, C. de bon, author. jud. poffid. \& Salicetum in l.quamvis, s. inter dum D. de V ellejan. Menoch, lib.3-prafumpt. 134. n. 3 3. Aldobrandin in addit, ad Deciam in i. ingularia n.27. \& per alios ita dicit Cevall. d. q.754.nu. I 5. of feqq. \& innumerabiles alios nos /uprà 1.p.c.a8. ex n.I. cum 53 inducens per confequens liberationem debitoris, fic $c e$, inducens per confequ
dentis, vel delegantis.
54 Pro qua doctrina, elegans, \& conftans Petri Surdiftat conf, 145 . lib.1. qui num, 19 , poft alios affirmat, quod acceptansmercatorem loco debitoris liberat debitorem, quia 55 ma . 2 tando numularium, videtur fibi fatisfactum effe, © 55 $n u, 2 \mathrm{I}$. quod periculum nominis debitoris dari in folutum
fpectar ad creditorem qui aeceptavit, poft Caftrenf. Imol: Socin, Gozadin. Barbat. \& Decium, quos ad id allegat Ca-gnol-inl. fingularian n. 178 .ff.ficert. petat, ubiaic. Quod $\sqrt{2}$ proceutum, que debeo, dederim in /olutum nomen debitoris, fatim fum liberatus, licet debitor decoxerit, quia apparet creditorem habere an imum novandi, co quod acceptavit in folutam unum debitorem loco alterins, © $n, 22$. feribit idem Surdus, quod datio in folutumfacta de nomine debitoris; liberat dautem totaliter.
Ettandem Surdusiple in d.conf. 845 . pro declaratione rectè, \& viriliter diftinguir, quod fimplex ceffio nominis non liberat debitorem cedentem; fecus autem quandoceditur per viam dationis in folutum. Nam quando nomina dantur in folutum pro debito aliquo, perinde eft, ac fires ipfa debita folveretur, \&t tunc periculum contingens poft ceffionem (pectat ad creditorem, qui nomina fic in folutum data acceptavit, exl.pupillus, $\$$. Foror If. de Jolutionibus.

Etita etiam declarat Dec. in conf.99. n.4. ubi dicit, quod fimplexceffro non liberat debitorema cedentem, at is nomina fint data in folutum, debitor fatim liberatur, quidquid inde fequatur de nominibus. Eodem etiam modo diftinguit, \& declarat Decius in conf. 105 . num. 35 . dicens poft DD. aliud effe cedere nomen debitoris, dare in folutums: alind vero quando fimpliciter folut ionis gratia, ơ confignationis demonfirative. Unde creditor poffit exigere, ut primo cafucedensliberetur fatim; fecundo vero non, fed expectatur exactio.
Eandem diftinctionem fequuntur Anton. Fab. conjeEthrarum lib. 12, 6.7.per totum. Surd, etiam in conf. 22. nh, 23. lib.r. copiosè etiam hanc diftinctionem, \&e diferimen inter utramque ceffionem, fimplicem fcilicer, \& per viam dationis in folutum, tener Caftillo controver fiar. fom. $4 . c_{\text {a }}$ S9.ex nu. 30. ó tom. s.c.77.per tonum, \& quamplurimıalii prater hic relatos, quos congeffimus upré 1.p.d.c. 18.ex n.t.alios plures (upráa, Io. ex num... cum /eqq.verf.aut enims in con/ignatione hac, đc.
Atcum executio debitoris, \& judicium concurfus nihil aliud recipiat, nec ad alium fidem deftinetur; prater quam ad folvendum creditoribus, \& ad hunc finem omnia cuncta ordinentur, prour fuprà annotavimus. Sequitur, quod confignatio, \& adjudicatio nominum debitoris, facta per judicem infententia graduationis creditoribas, pracisè it intelligenda pro datione in folutum, \&o per confequens extinctio obligationis, prout probanttot doctrinx è principio hujus cap-adductx; \& remiffivè plurimi DD . in terminis loquentes.
Quapropter hac adjudicatio, per judicem facke, dicitur datio in folutum neceffaria, non voluntaria, latè profequitur Matienzo in l.6.tit.1.lib. 5.recopilat.gla/f.1. i n.4.Cgloff.2. Hermofilla in $l_{\text {. } 52 . g l .7 \text {. ex } n, 13 \text {, tit. } 5 . p \text {. } 5 \text {. tom. } 1 \text {. fol. }}$ 232. Ut ex iis poreft aliam deducere differentiam, inter 65 ceffionem nominis factam per debitorem creditori, \&c inter adjudicationem nominis factam per judicem creditori, ut in prima poreft cadere dabitatio, an fuerit in folutum vel fimplex, juxta diftinctionem pramifam, \& haCtenus comprobatam, in fecunda autem, femper ex natura rei gettx, \& juxta fubjectam materiaminducatur datio in folutum, nifi aliud exprefsè dictum fit per judicem, \& hanc fingularem theoricam annotabis, quam alibi fic Explicitam non perleges, eam tamen ex hoc difcurfu, \& Dottorum mente facile percipies.
Sed an creditorum expreffa debeat adeffe approbatio , 6 confenfus, aut acceptatio hujus generis pretii conditionalis oblati per emprorem in fubhattatione vel fufficiat taci- 63 tus, videarmus. In quo videtur dicendum, expreffum requiri, per text. in l. $\dot{\text { a }}$ D.Pio, 5. f.pignora ff. de rejudica$t a$, quem textum ad hoc ipfum allegatum vidi, ut fi creditor non contentetur exprefsè de pignore fibiaddito in folutum, manet adhuc obligatio creditoris, \& bypotheca in eodem pignore, ut prius.

Sed nihilominus firmiter tenendum, confenfum, 86.64 approbationem creditorum in hoc cafu tacitam fufficere, utputa, fi oblatio conditionalis facta per licitatorem judicis authoritare fuerit creditoribus, (quorum principaliter intereft, \& de quorum commodo, utilitate, \& intereffetractatur in fubhaftatione bonorum debitoris) fuerir intimata, \&\& nihil contra eam dixerint, nec reclament. Vel poft modum facta addictione rei fubhaftatx emptori, \& in pretio conditionato, feu fubrogato in recognitionem

## Labyrinth. Credit. concurr.

cenfuum, aut debitorum confignentur credita, ut illa exigant, juxta'Zonditiones, vel firecognofcantur ab emprore, \& Enihil proteftentur, impugnent, aut contradicant, fen etiam quando ipfi confcii qualitatum, \& conditionum pretii poftulaverint, atque inftaverint pro effeetu, \& executione, vel de factointeripfos, \& emptorem perfecerint confignationem, vel deinceps ab emptore, vel partem fui crediti exegerint, vel penfiones annuatim, \& redditus intuituacollationis, feu recognitionis promiffx, \& oblatx in fubhaftatione, quia tunc in hiscafibus, vel aliis fimilibus actibus per creditores geftis, ex quibus pracisè inducatur tacitus confenfus, feu approbatio oblationis qualificatre, \& conditionalis : revera idem operari ac fi verbaliter, \&exprefsèconfenferint, vel approbaverint pradictum genus pretiioblati in fubhaftatione, necnon confignationem in illud fibiipfis per judicem factam, prout de fingulis conflanter apparebit ex juris principilis.

Quam conclufionem in terminis probarunt Imola in $l$. a D. Pio, $\S$. fic quoque num. 29 , inglof. fuper verb. cap. If. de re judicata, Caftrenf.inleg.eleganter, g. $\sqrt[F]{ }$ vendiderit in principio, nu. 2.ff.depignorat.altion. \& per Rotam coram Pamphilio, in una Betana domus 5. Decembris 1594. \&c coram Penia in Perufina dotis 1. Iulii 1598. in fine, tenet Joan. Anton. Manguilius intract. de eviltionibus, $q u .45$. 66 num.28. dum probant, quod licet Judex videns bona debitoris ad fatisfaciendum ejus creditotibus, non poffit habere fidem de pretio, fallit, quando id facit Judex creditoribus confentientibus, vel non contradicentibus, \& fic quod tacitus eorum confenfus, \& approbatio fufficiat, \& venditionem hanc juftificent. Quod fimiliter aliæ probant Rotæ decif, de quibus inferius.
Similiter comprobatur, quia quando admonitio judicis praceffit, ut creditoresadeffent diftractioni pignorum, corum confenfus prxfumitur, \& inducitur circa alienationem, nifi exprefsè contradicant, ut per l.f fieo tempore, C. de diffalt. pignor. \& Bartol. in l. fin. num. 2.ff. eodem tit. ténet Mantica de contract. toms.1. Lib.11.tit.2 I. n.42. © 43 . fecus fijudicismonitio hæe non preceffit, ex eifdem DoAtoribus.
Tum etiam, quia in judicialibusprafens, \& tacens videtur confentire, Bartol. \& alii in l.1. Cod. de relation. © ' in l.ne in arbitris, C.de arbitris, Fulgof. inl.3.Cod.quomodo, ơ quando jud. Parif. conf.II3, nu.9. Ripa in l. admonendin. 4.ff. de jare jur and. Berojus conf.38, vol. 4. volum.3. Cravet. conf. I. num.II. quidicit, quod non opponens contra affeverata injudicio per patrem, videtur con/entire, ©̛ confiteri, fequitar Vantius de nullit. Jentent. tit. quibus mod. jentent. nulla defen. poff.num. 61 . optimè Petrus Surd. conf.445.nu. 24. idem tenet Azor. de partit. cap.5. a prineip. per text. in l. fervus $\sqrt{t}$ hared. decem, ff. de ftatu liber. l.I. ff. famil. hercifcund.
Et ideo fi pars citatur ad dicendum contra jura, \& inftrumenta producta, \& nihil opponat intra terminum fignatum, ad opponendum, cenfetur tacitè illa, approbaffe, Gonzalez de alernativisglof.64.nu.22. plures Rotæ decif. allegat Oliverius Beltramin. ad Alexand. Ludovif. deci(.192. num. 6. ubi latè profequitnr Giurba decif.roz.nu. 13. Mafcard. de probat.conf.1 300 . num.18. Marefcotus variar.refol, lib.1.cap.81. ex num.9. © cap.91.num. 3. Cancerius variar. refol. lib.1. c.18.nu.14. qui in variis cafibus loquuntur.
Quia in judiciis taciturnitas inducit confenfum, l.cum offendimus, §.1.ff. fidejufforib. Surdus confil. 465 . num. 10. Tufcus litzera C. concl. 747 . num.3. Gratianus difcept.4, nu. 21 . Giurba dec.99.n.4. \& eft regula juris, taciturnitas in
It judicio valdè nocensef, qua quidem confenfum irrevocabilem inducit, $l$. de acce ffionib. 5. fin.ff. de perpet. of temporal. prefcript.l. fin. \& ibi Jafon. num.t. Cod. de jud. Craveta confil.74. num.8. Reginel.prattic.quaff.27. nu.3. Giurba ubi proximè, \& quod in judiciis idem operetur confenfus tacitus, quod expreffus notat Bartol. in 1. quis ad /e fundum, Cod.adleg. Iul. devi public. Ripa in l. nataraliter, 9 . nibil commune nam. 72 .ff. de asquir.poffeff. Decius conf.84.n. 2. Cravet. conf. 248. mmm. 3. omnes tradunt in l. que dotis, \&c ibi Jafonnum.77. in in.ff. folut. matrimon. Menoch. derecuperandapoffef.rem.1. n.162. of feqq. Jacob. Cancer.variar. refolut. lib.1.cap. 18. de exceptionib.n.36. ©' n.17.
72 Quoniam quando actus alicui prajudicialis, \&c damnofusex judicis decreto parti, cujus intereft, intimatur, \&
nihil in contratrium allegaverit: tacitus exinde ejus indu:cit confenfus, \& approbatio, ita ut de cætero ei flare cogatur Marfcar. de prob. concl. 1300 . Hieronymus Gonzales de alternat.gloff.64.ex n.22. ơ feqq. Surdus deci. 199. num. 8. ó conf. 445 . num.24. Marefcot, variar. refol.lib.I.cap.81. num.9. ©̛ n.14. Aloy fius Riccius 189.per totam qui quamplarimos alios allegant.

Etqui fimpliciter utitur judicis decreto, infeparabiliter illud acceptare videatur cum omnibus fuis qualitatibus, conditionibus, \& gravaminibusinfitis, multa fingulariffima congeffimus/upri z.p.c.6.ex n.9. cum multis feqq. verf. que doctrina ex eo fortior, ớc.
Quienim non contradicit, approbare viderur, paria fiquidem funt non contradicere, \& approbare, Bartolus in leg. nec in arbitris, ver/lc. venio ad verficulum fin. Cod. de arbitr. latiffimè Mafcard. de probat. concl.121. à nu. 10. cum multisfeqq. \&r approbare intelligitur actum, quieo utitur Cravet. conf.73.n.14. Menoch.conf.13.n.1. Petrus Surdus conf. $60 . n .12$. ${ }^{\circ} 13$.ficut confentire, \& non contradicere idem eft, in adoptionibus,ff. de adoption.

Et quia regulariter, idem operatur confenfus tacitus 75 quod expreffus. Nos de retent. Bullar, 2.p.c.14. ex n.49. © feqq. Quoniam taciti, \&e expreffi idem eft judicium leg. cum quid, 1. fi filiusfamiliasff. ficert. petat. Leg. ultim. If. de legat. 2. leg. item quia ff. de pact. leg. ult. Cod. quibon. ceder. polf.

Conducunt text. inl. 万ि fundum per fideicomm iffum 94. If. de lezat.I. If fundum (inquit Confultus) per fideicommiffum relictum, unusex heredibus excuffo pretio fecundum redditum ejus fundi mercatus $\int$ _ propter as alienum hereditarium praJente, ơ affignante eo, cui fideicommi Ifum debebatur, placet, non fundum, fed pretium ejus reftituidebere, ơ c. l.quidam ex parte ff. de eviltion. ibi: Refpondi, ficoharedes prefentes adfuerunt, nec diffenferunt, videri unumquemque partem fuam vendidiffe, l. mater $\int u a, C$. de rei vindicat. ibi. Sin autem poftea de ea venditione confen (i) $f i$, adverfus emptorem quidem nullam babet actionem. Conducunt qua, ex Hieronymo Gabriele, Petro Barbof. firmat Caftillo controv.tom. 5. c.89, n.112.
Prout in acceptatione donationis, induci ex prafentia 78 donatarii cum taciturnitate, dixerunt, Caftillo, Joan. Gutierez, Thomas Sanchez, Fontanella, Francifcus Molin.\&z alii fequuti per additionatores ad Molinaun de primogen. lib. 4. c.2.ad n.76.

Namacceptatio, ratihabitio, \& approbatio fit nol. 7 folum exprefsè, fed etiam tacitè, l.fí proponas, §.1.ff.de inoffic iof. toftam. l. Sed Iulianus, 6. inn.ff. ad Macedon. l. fidejufor, 9. pater lociisff. de pignorib. l. Cajus de pignorat. action. 1. If ervus ff. de fidejufor, l.P Paulus leg.quod enim §.I. ff. rems ratibaberi, l.1. cap. fi major factus, quamplurimos refert . Cevallos commun, opin. qu. $54 . n u .3$. \& plures modos tacita approbationis, ratihabitionis refert Tiraquellus in tract. 80 de conffit. limit, $30, n, 12$.
Acceptatio etiam ex actis externis inducitur, ac fi ex- 8 r prefsè verbis fierer, leg. 3. 夕. in.ff. de donat., int, leg. in Gallia, Cod. ficert. petat. melior text. in l. fi avia, C. de jure deliber. l. licet, $\varsigma$. quoties ff. de jur. dot. latiffimè, \& valde, eleganter per Thom. Sanchez de matrim. lib.6. di/put.4.per tot, plura congerit Caffanat. conf.ro. ex n. 186. cum/eqq. \&c per Fontanell. dec.87.cum tribus seqq. ơ dec.89, atque rectè conducunt ad hunc tacitum confenfum inducendum, quax per Franchis dec.97. num.3.Bald. in l. nulli, Cod. de folution. Negufant. de pign, in 3 . membr. 5. p. fub n.45. Giurba dec.87num. 5. Thefaur. q.30.n.3. Gratian. dec.315. num.4. in additionibus, \&x alios per Anton. Amat. var.refol.7. num. 26. © 27.
Hac omnia qua hactenus fcripta funt, \& infuper fcribenda pracisè intelligenda funt in confenfu tacito vel expreffo immediatè emanente ab ipfo creditote, non etiam in confenfu preffito per procuratorem ad litem concurfus datum, qui quidem abfque fpeciali mandato nequit juri pignoris, nec pralationicreditori pertinenti renunciare, ut eft text. expreffus, in l.ficonfen/u, §. videamas, ó quib. mod.pign, vel nu.3. Cartar. dec.Genuenf.54.n.14. Mozzius decontr, tit.de mand.ordin. 4. n. 52.verj.86.fol. s62, noviffimè Golia. de proc.2.p.c.5.n. 169 . \& ideo licet oblatio conditionalis, \& qualificata intimetur procuratoribus creditorum concurfus, nihil proderit, five ipfi procuratores exprefsè confentiant, five tacitè per non contradictionem.
$\square$ +














78

[^0]







$\qquad$

$\qquad$

$\qquad$

[^1]$\qquad$
$\qquad$
82. Etinfuper quoniam confenfus, \& voluntas factis ma gis, quam verbis declaratur, \& efficacius detegitur, \& operatur, l. Paulus, l.non tantum, ff.rem ratibaberil.reprehendenda, C. de inflitut. © Jubftit. l. pro herede ff. de acquir. hered. Menoch. conf. I. n.264. ơ de prafumpt, lib. I.qu. 19. mum.1. Mafcard. de probat, concl. 1415 . n. 38. Surd. decif. 174.n.21. ©ं conf. 371 . n. 75 . Gonzal. de menfib. ©் altern.gl. 8.9.4.procemialin.71. Scaccia de appell.q.17. limit.2. ex nu. 24. cums feqq. Mar. Antonin. variar. refol. lib.2.ref. II, nu.
 feqq. Ơ $c, 152, n, 23$.
83 Et non folum verbis expreffis probatur acceptatio, fed etiam factis, aut fignis, aliifve conjecturis, \& adminiculis, ut poft plures comprobat Hier. Gonzalez de menfib. * altern.gl.26.n.2 5. fequitur Caltill. controv.tom. 6, c.152. n.12. ubietiam, or n.13.quod ad probandam acceptationem contraltus, fufficit fola fcientia cum taciturnitate, poft Avend. in l.44. Taurigl.s.num, 11. of gloff.9.num. $17 . \mathrm{gl.12}$. n.4. ©́n. 5 .
84. Et qui actum fimpliciter acceptat abfque ptoteftatione, eum acceptare videtur, cum omnibus fuis qualitatibus, conditionibus, \&oneribusinfitis, h.cum ab unoprincipio ff. de legat. 2. leg.qui tutelams ff. de teft am. tutel. l. $\sqrt{\text { i compen- }}$ fandt, C. de hared. infit. . officiide seff.l. neminem cum l. eq . de legat.2. l. Legatario 22, de fideicommiff. libert. l.36, tit.9. part.6. latè Caftillo controv. tom.5.c.107. ex n. $65 . \mathrm{cum} /$ eq. \& fubiicitur legibus, \& naturx actus de co loquentibus, Natca conf.49,n.22. Decius conf.35. .2.11 . Surdusconf.347.n.24. कु in conf.198.n.15.
in tantume ejus onera, conditiones, \&c gravamina acceptare intelligitur, utnec valeat acceptatio cum proteftatione, ut probat Hondedeus conf.89. ex nu.31. \& 32. \& fignanter num.36. Francifc. Hier. de Leo decij. Valemf. 102. Caftilla controv. lib.5. d.c.107. Ju6 n. 65 .

隹 \&in hoc pretii genere condutionati, \& ad effectum utrecognof catur per emptorem, adjudicationem iplam approbare videtur, cum omnibus fuis qualitatibus, quod \& ulterius comprobatur hacc refolutio ex aliis quamplurimis. doctrinis videndis infrà ex n.141. cum feqq. verf. hinc prius ut babeamus.

Comprobatur deinde, quoniam fipracedat fola promiffio de vendendo, \& a appareat poftea tradita res, \& pretium receptum, etiam nulla facta inter partes commemoratione pacti, \& promiffionis precedentis, cenferur hic. actus factusin executionem prædiধtæ promifionis, \& ex effectuinducitur perfectio venditionispromiffe, \&\& ad confumationem promiffe venditionis partes contrahentes traditionem feciffe, ita eleganter tradiderunt, Socinus conf. 170 in prefenti confultatione lib.2. © iterum in l. fi ante If. Jolut, matrim. Tiraqu. de retrall.convention, ad in, titi, in 8. qu. n. 63 . cum /eqq. Covar. lib. 3. variar. c.4, n.8. verf. 18. 8 ideoque fi poreft addictionem factam emprori promitrenti acollare cenfus debitoris, conftet creditores, exigiffe ab co annuos redditus, etiamfi non appareat de alia acollationnis fcriptura, (qux in actu non requiritar, ut inferius) intelligitur exactio \& folutio facta in executionem \&c effeEtum acollationis promiffx in fubhaftatione, neenon confignationem a judice factam ipfis creditoribus in hoc pretium fic conditionatum, \& qualificatum, plenarium effectum, \& realem confequi, \& habuiffe, de quo ulterius apparebit infri ad fin, hujus cap. ubi fingulares doCequ. in propofito recenfentur ex num. 241. cum multis feqq.
ro, ff. de legat.2. Socin. Jun. con/.122. lib.I. conf.67.lib. 3 . l . Bald. in leg. nec ambig. per text. ibi, C. de donationib. Afflia. decij.275.n.8. of decij.393.n.8. Thefaur. dec.40.nu.12. Qui
90 omnes tenent, acceptationem prefumi quando donatarius reperitur in poffeffione rei donatx, fequitur addit.ad
91 Molin.de primog.lib.4.cap.2. ad n.76. ex eq quod poffeffio fubfequuta intelligitur femper ex ritul. praambulo, $\mathrm{gh}, \mathrm{in} l$. quedam mulier, ff. dereivindic. Avendan. de exequend. lib. 2.C.I.n. 5. Aymon Craveta conf.231.n.11. Menoch.l.2. prefumpr.74. num.12. Mietes 1.p.c.36.n.9. *' n.4. Pontanus de fpoliis. 15.nm.144. tom.4. idem Menoch. de prafumpt. lib.6. prefumpt. 67. per totam.

OA tionis cenfuum fufficiat ad hoc, ut habeat vim folutionis, per quam liberatur debitor principalis, probavit Rota, in dec.386.n.I. of $m$.fin.apud Alexand. Ludoy. of in dec.560. fubn.I. verf. non obffat, inter recollettas, per Cenciumpoff tr. de de cenfib. quarum fuperius mentionem fecimus $n u$. 20.verf.proquarefolutione, \&cc. L'robant alix Roræ decifiones, quas ex Manguilio de evillionibus, qu.45. n. 18. arduximus /uprà n,65. ver/. quam conclufionem, Cencius de cenfib.q.66. /ub $n .36$. ơ n. 53. .' $n .65$.
Ex quibus doctrinis veriffimis, non obttat text. in leg. d Divo Pio, ¢. İpignor.ff. de rejudicat. de quo upprin n. 63 . verfic. /ed an creditorum, ơc. Quem ponderatum audivimus ad hoc, ut firei in folutum per judicem confignatæ, creditorisnon accedat expreffus confenfus, \& contentus ; non extingui obligationem, quia pignoris justunc adhuc manet,
Cuirefpondetur, quod tantum abeft, quod talis conclufio deducatur exillo text. ut potius apertè prober contrarium, probet ex ejus littera manifefte patet, cujus hax funt verba: Sipignor a, que capta funt, emptorem non inveniant, refcriptum eft ab Imperatore nefiro, \& D. Patre ejus, uc addicantur ipf, cui quis condem natas eff, addicantur ntique ea quantitate, que debetur. Nam ficrediser maluerie pignora in creditumpoffidere, hif que effecontentus, refor iptums eff non pofleeum, quod amplius fibi debetur, petere, quia velut païto tr an/egzffe de cetcro videtur, qui contentus fuit pignora poffidere; nec poffe cum in quantitatem certam pignoraz tenere, ơ fuperfluum petere. Ex quibus verbis manifettè probatur, quod contentus creditoris, de quo in d. 与. non refpicit pignoris adjudicatiacceprationem, \& confenfum creditoris, quia hoc foret abfurdam, cumadjudicatio, \& datio in folutum facta per judicem fit neceffaria; ficenim a judice invito creditore, quam nullo mado recufarepoteft. prout fuperius hoc cap, nu, 60 , verf. quaprapter bec adjudicatio, éc.annotavimus, \&c abunde videre eft (uprí I p.c.ir per tos. ex multis Doctoribus, qui ex hoc codems. fipignora, id probant, \& ad hoc communiter allegatur.

Sed tantum, contentus creditoris, de quo in cafu illius text. refpicit, \&e refertur duntaxat ad pretium, \&\& æhimationem rei fibiin folutum daro, quia principalis difpefitio illius textus, folum emanavit ad determinationem. hajus dubit, an creditor fimplictrer técipiens pignus in. folutum, intelligatur illud recepife pro toto fuo credito, fuper quo ita decidit, quad fi creditor contentusfit pignius, adjudicatum pro quantirate fibi debita habere, vel eriamfi exprefsè hoc quod dicat, nec de quantitate agatur, fed fimpliciter pignus captum recipiat in folutuim, intelligitur protota quantitate fibi debita rem recipere, \& acceprare, cum videatur contentus effe, \&\& eo pretio emere, qui exprefsè de certo pretio nihil disit; nec tractavit, fic intelFigunt illum textum gloffa Bartol. \&c omnesind. 5 ./ /pignor. Farinac. Rebuff. Pereira, Scaccia, Fabrus, \&: Matienzus fequuti, \& relatiab.Hermofilla in l. 52 . glof. 7. nu.14. tir. 5 . p.5. tom.2. fol. $2 \$ 3$.adeà ut contentus creditoris ex fimplici pignoris receprione inducatur.
Et ex boc tacito contentuinducto per legem, ex fimplici pignorisin folutum dati receptione, infertrextusille quod fit creditori praclufa via petendi fuperfluum fuicrediti, quamvistanti non fit valoris res addicta, \& in folutum fibi data, ibi. Non poffe eum, quod amplias fibidebetar, petere, quia velut pacto tranjegiffe de cetero videtur, qui comtentus fuit pignora paffidere, \&o Rationnm adducir Pinell. de refoind. leg.2. 1.p.c.4.n.20. quod quidem de jure procedit, quonian cum in folutum pro fuo credito toto tacitè pignus recepiffe, amplius profui creditirefiduo agere non poreft, cum pro toto fuerit obligatio extincta, ex abundè traditis à principio hujuscap.qua porius comprobatur ex hac celebris text. determinatione apertiffimè, tacitam, \& fimplicem reiacceptationem inducere, \&c operari pactum, © © confenfum expreffum, \&c fic contentum.

Ex hactenus firmiter confideratis per totum hoc capifa- 98 cillimè dilues controverfiam, quxe per emptorem officii venditi in fubhaftatione pro folvendis, \&e dimitrendis creditoribus concurfus, foletmoveri, ea occafione motam, quod in fubhaffatione licitator aequiefcit, offerens certam, pecunix quantitatem pro dicto officio, fob hac conditione in feaffumendi cenfus creditorum, eofque recognofcendi intra illius pretii à fe oblati quantitatem fub que fcientibus creditoribus, \&s tacitè, vel exprefsèconfentien-
tibus
tibus (ut ha Ctenus dietumeft) tamquam plus offerens fuit admiffusadofficiiemptionem, \& traditionem: atque, defuper in quantitatem pretil conditionalis facta fuit per judicemadjudicatio, \& confignatio creditoribus in fuorum creditorum fatisfactionem, \& folutionem, quos empror juxta uniufcujufque crediti quantitatem recognofcens, praflitit annuatim redditus correfpondentes forti principali, randem poft aliquot annos ipfe officii emptor, \& novus debitor contendit, quodrecognitioà fe oblata. in fubhaftatione, ac poftmodum executa, atque ad effectum producta, facta fuerit refpectivè ad officium uti pignus \& hypothecam cenfuum.
Creditores contradicunt, \&\& infuper pro fua in pofterum fecuritate controverfiam dirigunt adverfus primum debitorem (cujus erat officiom venditum) ut ex ejus bonis cateris fint fatisfaciendi pro fuiscreditis, ex eo, quod confignationes \& a adjudicationes in pretio officiiconditionato in non tutum fuere collocata, cùm in diminutionem devenerint, quorum periculum tenetur fubire debitor prior principalis, cum ad eum, non creditores fpectet, Debitorautem tam emptoris, quàm creditorum intentionemimpugnat. to tuetur, ex abundè confideratis in hoc cap.à principio ; non empror ad dimittendum officium, co fortè ductus fundamento, \& regula generali, quod tertius rei hypothecatæ poffeffor coactus per creditores, ut vel recognofcat cenfom, vel dimittat hypothecam; licet recognofcar, poterit quandocumque dimittere hypothecam creditoribus, ut amplius à cenfus recognitione facta liber maneat, quia recognitio hæc cum fit refpectiva, \& limitata ad hypothecam à fe poffeffam, non amplius tertium poffefforem gravat, nec ad plusobligat, quam ut antea, Rodriquez de annuis redditibus, lib.2. cap.9. num.56. © /uprá, ©̛ lib.2. qu.9.num. 11. . of 12 . Covarr. lib.3. variarum, cap.7. numis.6. D. Valenzuela conf.19, n.52. quam aquiorem dicit Gutier. practicarum lib.2, q.177. n.5. Felician, de cenjib. lib. 3. c.6. n. 7. Vincent. de Anna allegat. 16. Bald. in pragm. de cenfibus lib.5.q.I. Maftrillus ad Petrum Gregor. de cenfib.q.5. num. $233 . \&$ alii quamplurimi citati per Antonin. Amat. variar. refolut.21. per totam, latiffimè de hac re tractantem. Avend. de cenfibus q.99.n.3. Manguilius de evietion. q.82. ex nu.12. poft Rodoan. Gutierr. \&\% Covarruv.
Sed hoc fundamentum facilè dilues, fi notiffimam attendas differentiam inter utrumque tertium rei hypothecatx poffefforem cenfum recognofeentem, nempe tertium illum, quià folo debitore ( pretinm rei emptæ recipiente) mediatè, velimmediatè titulum habet; \& inter emptorem in fubhaftatione, qui à debitore, judice, \& creditoribus 02 titulum fuir confequutus. Etenim in primo cafu res tranffertur in fuccefforem tertium cum fuo hypothecx onere, efto quod per nullum factum debitoris infringi poteft jus jam quafitum creditoribus, prout copiosè diximus I. p. c. 10. ex n.43. verf.quia cum hoc judicio, ©̛"c. \& latius fuprà 2.p. c.12.ex num. 17. cum multis feqq. verfic. fed adhuc illis atque aliis, ơ c.
Nec enim per ejufdem tertii recognitionem extinguitur prior obligatio, nee novatio aliqua inducitur, nec libesatur principalis debitor, ac proindenec fidejuffores, nec hypothecx diffolvuntur, cum prior creditor adhucnon. fit fatisfactus, folutus, nee dimiffus à fuo debitore, quia per hujufmodi recognitionem factam à tertio rei hypothecatx poffeffore, additur obligationi, \& contractus contraétui, nifi inter tertium recognofcentem, \& cenfus creditorem aliud expressè actum fit .
Ideoque creditor cenfus non folùm contra principalem debitorem, ejufque heredes agere poteft, fed etiam contra tertium rei hypothecatx pofefforem, feorfum fe obligantem per recognitionem. Sictenent Salazar de u/u é confuet. cap. 1 I. num. 67. Covarr. lib.3.variar. refol. . .7. n.6 inverf. binc etiam deducitur, in fin. fequitur Joan. Gutier, lib.2.pratfic.qu.177. num. s. \& iterum in trati. de turel. 1.p c.1, n.24. Anton. Gamma dec.145, n.2. Felicianus de cenfib. lib,2.e.6. n.7. Hieronymus de Cevall. comman. contra comтин.3.tom.q.754. ex num.29. cum feqq. \& per eundem Ce vall. licet obiter idem renet noviffimè Noguerol, allegat. 4. numer. 34 . durat enim prior obligatio, que fuos juris effeCtus integrè fortitur.
At in tertio emprore fubhaftante totum eft oppofitum \& hæc omnia ceffant, quia ad eum rei dominium irrevo-
cabile, \& pleno jure pervenit, traditione facta ad latè tra: dita per nos in 2.p.c.2. ex numer.1. cum /eqq. poft magnam 106 Doctorum allegationem. Ubieriam, quod in tantum perfecta venditio manet, ut amplius peenitentix locus non fit, quia quantum ad debitorem venditorem liber etiam adeft, quia licet ei pretium directè non tradidit, fufficit juffiffe id ditioribus fuis folvere, quod idem eft per text. in l.2.ff. decalumn. ibi, nec refert, an ipfe pecuniam acceperit, an aliija(Jerit dari; nam videtar mibi data pecumia, of a me ad te $p$ pofecta, ut inquit text. in 1 . ingularia, If.ficertum peta. Et libera ab omni pignoris nexures in cum tranfit, faltrim refpectucreditorum, qui ad judicium concurfus fuerunt (pecialiter citati, \& ad quorum confenfum \& inflantiam, \& pro corum fatisfactione, \&\& dimiffione res illa publicè fubhaftatur, quia cum res pignorata creditorum confenfualienatur, \& diftrahitur, \& exringuitur hypotheca,\& in emptorem libera ab omnihypothecæ onere transfertur, ut ex integris titulis, C. de remiffrone pign. ©ff. de diftract. pign. \& ex rext. in l. fi debitor 3. ff.ex quib. mod. pign. vel hypoth folv. ibi, magis eff, ne definai, nifiex voluntare creditoris hoc factum eff; text. eff in leg. ficus, $9 . \sqrt{2}$ voluntate,ff. quib.mod pign. vel hypoth. olu. li.I.C.deremijf. pign. Menoch. conf. 58. nu.24. of multis feqq. lib.r. Tiraq. de retratt. lignag. 5.1. . 10 If.... num. 239. Berojus conf. 172, nu, 40 vol.rI Guid. Papze ingul. 48 r. Cephal. 12.n.34. lib.r. latiffimè Mantic. de contractib. tom.1. lib.11. tit.21. per zot. Caftillo controv. tom. 5.c.89. n.115. ©f 116. ubilatiffimè ex nu. 112. poft innumerabiles DD. quod confentiens alienationi rei fux, vel in qua jus habet, amittit jus \&x dominium, \& ex n.117. \& iterumantea lib.2.c.18. ex n.38. quamplu- IIo rimos allegat, quod confentiens, utalius teftetur de re fua non poteft reclamare, fed valet alienatio, per text. in d. l. ficut, 5.f 1 vendit. ibi, ut filegarepermifit, valeat, quod conceffit, latiffimè Mieres de major. I.p. qu.23. ex num. 48. cum multis feqq. \& bic confenfus creditoris, quod res hy- I potheca diffrahatur, fufficit tacitus, ejus fcilicer prafentia fine contradictione, ex leg.37. tit.13.p.5. ibi. Franquear no puede ningun hombre el fiervo, ni la fierva, que huviere empenado a otro, a danno nimenof cabo de nquel que la tenia apenos, demienta que fuere affiempennada: mas $\sqrt{2}$ acae/ciafe que lo a forrafe effando delante de aquel, que lo tenia penos yno lo contradize, valdria el aforriamento. Quam exornat ampliffimè Mieres ubi proximé ex $n .51$. ơ feqq.
Et in noftris terminis, quod vendita re hypothecataـ 1 anthoritate judicis in fubhaftatione ad inflantiam creditoram, pro eis fatisfaciendis, extinguarur corom hypotheca, \& res libera tranfeat in emptorem fubhaftantem, probant Gregor. Lopez, Felicianus de Solis, Vincen. de Franchis, Hier. Leo, Tellus Fernandez, \& Cevallos relati, \& fequutià Guzman de eviltion.c.34.nu.40. n/que ad 44.qui loquuntur in fubhaftatione hypotheca facta in concurfu creditorum, ad corum inftantiam, in quo nullum dubium verfatur.
In tantum, quod emptor rei fubhaftate pro fatisfa ciendis creditoribus in pofterum pleniffimam confequitur fecuritatem, ita ut nullatenus poffit amplius moleftarià creditoribu, ad concurfum citatis, nec aliquam de catero eidem fuper re empra ex pignoris aut hypothecæ caufa controverfiam movere, cum ipforum refpectu prorfus libera ad emprorem pervenit, omni pignoris nexu fublato latiffimè probarunt Alphonf. Guzman de evilt.q.34. ex num. 35 .cum multis feqq. Addit. ad Molinam deprimog. lib.4. . 4. . Uub nu.20. fol. 282 . latè \& optimè Fontanella de pactis nupt. clauf.5.gl.8.p.7. ex n.33. © a n.41. tom. 2. fol. 153. ©f Seqq. Gratian. di/ cept. forenf. tom. 1. C. 37. ex nu. 34. © eqq. \& rectè conducunt quæ mirabiliter cumulavimus/uprä p.I. c, 18. per tot.
Ergo impoffibile eft, quodrecognitio ab ifto emptore II4 facta, \& oblata habere poffir refpectu ad hypothecam - , nec faeta intelligatur hypotheca intuitu, cum deficiat primum mobile, \& pracipuum fundamentum, quo rectè nituntur DD. fupr. Laudati, n.100. © feqq.verf. ©o non immerito, đ̛́c. Qui in primo cafu juridicè admittunt dimilfionem rei ignoratæ factam per poffefforem poft ejus recognitionem ab initio mediante creditorum confenfu, eo quod fiat intuitu pignoris, \& hypotheca qua in reper eum poffefla perdurat; artamen cum in eoptorem fubhaftantem ab initio mediante creditorum confenfu res tranfit libera ab omni hypotheca, quæ per rei rraditionem. diffolvitur, \&- exteguitur, ad eum nullatenus trahi valet regu-

# Pars III. Cap. II. 

regula illa, quod recognitio facta cenfeatur intuitu, \&c contemplatione pignoris, quod non duravit, fed penitus fuitextinctum, perargumentum à ratione ceffante. Et quia non entis nullx funt qualitates, \&\& quia fublato fundamento, fuper ædificarinon potelt, ex axiomatibus vulgaribus.
 fideratione manifettè, \& mirabiliter probatur, quoniam haec emptoris recognitio non fit refpectivè ad officium, feurem, quam (ur diximus) juftoemptionis titulo, \&epleno jure fecurè fibilicitator acquifivir, quaque omnì hypothecre onere libera ad eum pervenit: fed tantum recognitio fit illisrefpectivè ad pretium èfe conditionaliter oblatum : cujus duntaxat debitor debitori remanfit, \& affectitamen folutioni, \& fatisfactioni cteditorum, ) \& pro eadem quantitate, \& nonamplius fe obligavir, \&ad eam duntaxattenetur, \&epecunia illa ereditoribus duntaxat fuit per judicem confignata, \&s in folutum data ex plurimis DD.fupra citandis $n$. 1 52 , verf. adeo ${ }^{2}$ aticitator, SKc. Quam quantitatem infuper licitator per 116 recognitionem folvit creditoribustacitè, vel exprefsèfic confentientibus, prout folvere fuit in fubhaftatione in hunc modum obligatus, nec ad aliud creditores emptorem cogere poffunt, fed folum ad genus hoc folutionis, per eos tacitè, vel exprefsè approbatum, \& acceptatum, ut in d.n.152. infrà probavimus.
Et quia fiper adjudicationem nominis, \&c pretii debiti abemptore factam per judicem concurfus creditoribus, \& ab eifdem tacitè, vel exprefsè acceptatum , fatim extineta fuit prior obligatio, juxta quæ latè probata manent à principio hujus cap. per neceffariam confequentiam pignora, \&r hypothecas diffolvi; (qua fine principali obligatione non(abfiftunr) fatendumerit. Ergo impoffibile eft, quod emproris recognitio-oblata, \& fubfequuta hapere poffit refpectum ad officium liberè, \& irrevocabiliter in emptorem translatum, prout juribus, \& Doctoribus penè innumerabilibus fupré 2. part. cap.2. ì principio.
117. Ex quibuspulchrè infertur, quod cum per hanc confignationem in pretium conditionaliter oblatum, \& datio-
der nem nominis in folutum, inducatur prioris obligationis extinctio, \& novatio, atque per recognitionem cenfuum, \& acollationem, quam in fe fufcipit emptor de confenfu creditorum, pariter fit, \&\& penitus liberatur primus debitor, cum per hunc novum recognitionis contractum . prior fuerit innovarus, ex quo creditores maluerunt, emptorem in debitore agnofcere, \& potiushabere, quam . primum principalem, indeque per hanc acollationem orirur folutio, ad quax trahenda fantomnia, qux feripta reliquimus à principio hujus cap.

Atque ideo haxe nova emptoris recognitio novus erit contractus, \& nova cenfuum recognitorum creatio,quia cum emptor debitor remanferit precii perfolvendi creditoribus, fingitur folutum, \& iterum per cofdem creditores datum in cenfum eidem emptori, qui loco pretii rei empta conftituit, \&\& creat novum cenfum, juxta text. inleg.
t81 2.ff. de contrab.empt. ibi. Non pretiinumeratio, fed conventioperficit Ine f criptis habitam emptionem, l.pretii caufa, $C$. derefcind. vend. latiffimè Rodrig. de annus redditibus lib. 1.q. 13 .pertotam. Etqua hæc cenfuum in fe affumptio, acollatio, \& recognitio facta per emprorem rei fubhaftatæ, de confenfu taciro, vel expreffo creditorum, fit novus contractus diftinctusà priori, per recognitionem, \& dationem in foJutum extinito, probavimus copiosè /upràexnum, 13 .cum multisfeqq. verf.ex quo enim creditor, ớc. Et ex num. 22 . cum /eqq. fimplicemtertium poffefforem hypothecx, habentem titulum mediatè, vel immediatè à folo debitore (de loquuntur DD.tractantes de recognitione, quos citavimus fupriex $n$. 100 . ver/. of non immerito, ớc.) quia cum fuccedat in re adhuc hypothecata, \& in qua durat pignus, atque etiam nullatenus fit extincta prior obligatio creditorum, \&\& fiatrecognitio refpectivè ad rem hypothecatam duntaxat, ideo ejus recognitio non folum non inducit novationem, fed potius tendit in augmentum prioris obligationis, \& ei accedit per viaam additionis, prout probavimus fup. ex n. 100. cum/eqq. verf. © non immerito, ớc.
121 At verò cum in noftro cafu ceffent pradictar rationes, de
unoad alium non erit arguendum, necad hunc noftrum ex diverfis juris principiis provenientent tanquam omnino diverfum, \& feparatum trahenda funt, tiee valdè applicand.x, cum utriufque tertii poffefforis termini funt penitus diftincti, omnino feparandi, \&x nullarenus confundendi, prout manifeftè ad oculum oftendimus hactenus.
Quapropternecemptor ifte reifubhaftata, oblatarecognittone loco pretii, \&\& præfentispecunix, poreft rem fibijam additam, \&etraditam dimittere creditoribus, quia perfecta vendirione, nec poreft poenirere, ad latè tradita per Nos $/$ upràcap.2.à principioz.p. nifi per viam refciffionis ex lafione enormi, aut enormiffima, vel nifi à fe fuertt evicta, per terinniex caufa pracedente venditionem, \&\& ex facto debitoris, fed omnino tenetur continuare ; $\&$ perfeverare io recognitione à fe facta creditoribus debitoris juxta fuam obligationem, neciftipoffunt mota fortè fibi lite fuper dimiffione officii, \&e rei empræ ad debitorem. priorem recurrere, pro eifdem creditis confequendis, yırture prioris obligationis, quæjam per confignationem, \& adiudicationem in pretium officii venditi quacumque conditione oblati, corum accedente tacito, aut expreffo confenfu, fuerit extincta, \&e radicitus fublata, fed ad eos deinceps rei venditx, vel nominis adjudicatio in folutum, non ad priorem debitorem periculum fpectat, prout validè probatum remanet per difcurfum sotius hu. jus capitis.
Nec tandem intentionem emproris hujufmodi, officium dimittere volentis juvabir, fi fimul inter offerendum in fubhaftatione ultra conditionem recognitionis cenfuum, aliam addat, quod quando contingat ex propria pecunia redimere cenlus à creditoribus, à fe recognitis, reneantur in eum cedere fua jura, quafi haxc conditio inducere videatur, non veram, fed fictam, \& apparentem quamdam venditionem, \& non perfectain dominiitranfs lationem, ratione incompatibilitatis hujus claufulx cum dominio, \& ideo quod nec iple emptor fit novus verè debitor creditorum, fed refpectivè tantùm ad poffeffionem, quia finovus, \& verus debitor immediatus fuiffer, nulla agerer creditorum ceffione, cum per folam folutionem , dimiffionem, \& fatisfactionem per cum factam, liber omnino remanet, quare ceffionem factam debitosi per creditorem non valere, ea quod non poreft fui ipfius effe, creditor, \& debitor exl. Vranius, If.de fidejufor. probati videtur.
Tamen dicendum erit valere hujufmodi ceffionem faCtam per creditores emptoridebitori, \& ad multa prodeffe, uulla incompatibilitaté exiftente; manifefte probatur; tum quia prodeft ad liberationem confequendam, in terminis per textus argumentum in l./ponfalibas, G.1.ff. de jure dotium, tradiderunt Bal. in l.1. qu. 11 . num. 12. Cod.de adtion. ơ obligat. quem ibi fequit ur Salicetns. qu. 21. tenet Alexand. in $l$. Senaths, 5 . fin. per illum textum ff. de legas. f. Alexand. conf. 157 , num. 1. Jib.7. Ruinus eriam incomj. 119. num.19. lib.2: © confll. 17. num.8.lib.4. © confil.68. num. 6. lib.5. Of confil. 92 2. num,22. lib.3. Guzinan de evilt. queff.35. num.7. \& ad majorem cautelam, \& firmiorem fecuritatem fui pretii, vel in cafuquo resà tertio evincatur, ut contra bona debitori communis habere poffir regreffium cum pralatione, \& fubintratione in locum dimiffi creditoris, vel in cafu, quo ipfe debitorex enormi, aut enormiffima læfione rem vindicet, quos cafus fibinon folum profpicere debet emptor, fed tenetur, ne aliàs fibi fua negligentia imputetur, qui non profpexit, quod evenire potuit, \& fibi non cavit argum. text. in l.mulier, ff. de le commiffor. L.f fidelegat.3.C. de novat. L.- fi quis domum, 5. hine fubjungi,ff: locat. optimè de la Rea iv alleg. fifc.22, n.16. ó 28 . polt alios Doctores.
Tum etiam, quia eft claufula omninò compatibilis cum. translatione de dominii realiter facta; atque etiam licitè communiter ufitata, tanquam falutaris cautela, prafervativa contra pofteriorescreditores, cos, filicet, quinon fuerunt citatiad judicium concurfus, nee comparuerunt, ne ad eorum inftantiam, \&c concurfum officium hyporkeca gravarum fuit diftractum, \&\& fubhaftatum, quorum idcirco jus proculdubio adhuc prefervatum remanet, \& hypothecaria agere poffunt contra bunc emptorem rei fubhaftatæ ad inftantiam creditorum pofteriorum adftantium in judicio concurfus, ut probant exprefsè Guzman, Fontanella, Gtatian. \& \& cxteri laudati fuprainu.., verf.predillis.
diettis rellè confonant，ơ $c$ ．of infrà cap．10．per totum．
Fulcitur exeo fimili，quod licet per acquifitionem do－ minii diffolvatur hypotheca creditoris acquirentis，hoc tamen procedit，quatenus res per alium pofteriorem cre－ ditorem non evincatur，\＆avocare curaverit ；at verò alio volente rem hypothecatam avocare，licet domino fe tueri anteriorishypothecæ exceptionem，ut per Cravetr． conf．248．© confil．202．Capucium decif．43．Afflict．deci／．8． C＇decif．16．Boerium dec．47．nu．4．ubi ait，quod ne acquifitio dominii fit nociva creditoris，confervatur ei jus hypothecie anterioris，qua defendat rem contra hypothecas pofte－ riores，l．fi pofferiores，ubi gloff．Bart．\＆Salicetus，Cod．$\sqrt{2}$ antiquicreditur，\＆per Negufantium tener Rodriguez de annuisredditibuslib．2．qu．15．num．34．Vincent．de Franchis decif．80．num． 7 ．pro qua doctrina poft Negufantium alle－ gat textum in l．ex fextante，§．Latinus Largus，ff．de except． reijudic．Et quod perhæreditatisaditionem factam àcre－ ditore confufio aetionum habetur pro non facta，quoties allatura eft damnumipfi hæredi creditori，poft plurimos DD．probat Joan．Anton．Manguilius in trall．de evilt．qu．

131 Facitadidem，quod hypotheca primi creditoris revi－ vifcit，revocata datione in folutum à fecundo creditore offerente，ut Franchis dec． $12 . n$ nm． 1 I ．dicit Giurba dec． 63 ． nums．2．ut à principio plurimas doCtrinas adđucit，ad hoc quod jus femel confufum \＆amiffum，quod quis habebat in re a fe empta，fievincaturà tertio，vel per retractum avocetur，revivifcit．Vide Mantic．de contract．lib．4．tit．10． numb．16．© feqq．ad l．2．乌．cum is qui debitori fuo，ff．de bared． vel altion．vend．\＆R odrig．de annuis redditib．lib．2．qu．13． ì num．8．\＆quod confufio actionum fiat，quando creditor fuccedit debitori，\＆è converfo procedar agendo；fecus autem excipiendo，ut puta quando alius creditor pofte－ rior，qui haberet in eadem re hypothecam adverfus hære－ dem，hypothecaria actione ageret ad avocandam rem；po－ teft tunchares opponendo de fua anteriori hypotheca，fe tueri，\＆defendere；ità ut eidem nec obftet actionum． confufio propter fucceffionem，\＆dominium fupervenien－ tem，ut ex Rodriguez，\＆alitisà Rodriguez citatis，pro－ bat Anton．Amat．variarumrefolutionum，tom．2．ref．56．nu． 14．ad quod infuper allegat，Bald．confil． $25 . q u .5$ ．vol．1．Re－ buffum tom．2．ad conftitut．Gallic．tit．de conflit，reddituиm， art．1．gloff．8．num．14．＊゚ $15 . \&$ Valenzuelam conf． 15 －nu． 13 ． \＆Berojus conf． 46 ．num，in．lib．r．\＆de aliis pluribus limi－ tationibus，in quibus confufio actionum ceffat，accutè videbis apud ipfum Amatum eadem ref．66．aprinc．

Et pro noftra，illud etiam urget ；nam creditor，qui de－ bitorisadivit hereditatemab\｛que inventario，cenfetur fi－ bi de fuo credito fatisfeciffe，quia confufio habet vimfo－ lutionis，ut plenè per Amatum ibid．num．2．©̛ num．19．hoc tamen procedit ad favorem haredis：non tamen in ejus prajudicium，quoniam fí illa ficta folutio allatura effer aliquod damnumheredi；nullatenusinducitur，nec præ－ fumirur ；ita declarat Paul．de Caftr．inl．Stichum，g．aditio． ff．de fidejufforib．Rodrig．de redditibus lib．2．q．19．fub num．4． Seffe dec．46．Hondedeus con $/ .58$ ．7．53．Lib．1．Fontanella de pactis mapitialib．clau／．7．p．7．n．46．＜̛兀 48．vol．2．Anton．Amat． d．refol．56．n． 20.
132 Et in individuo quod hee claufula ceffionis faciendæ pet creditorem debitori emptori fit valida，\＆efficax ，ut ejus vigore poffit debitor，vel ejus fidejuffor contra pofte－ riorem creditorem fupervenientem uti retentione bono－ rumhypothecariorum，\＆ex ea per juris fubintrationem in locum priorum pofteriores excludere，probarunt poft gloff．Bart．in l．ufucapio，of C．de pignor．Bart．in l．x．G．cum pradium，ver．fed quaro quale remedium，$*$ in l．Ariftot．3－ q．ff．de pign．Negufant．de pignorib．5．par．membr．3．num． 74 ． Alfonf．de Guzm．nbiproximé citatus，num．ior．quod vui－ 33 gare eft，\＆quotidie ufitatum，in quolibet rei hypothe－ cat emptorefolvente prioribus creditoribus，ex pretio conventoceffionemabeisobtinere，fed hac cautela pro－ munire，\＆ad fubintrandum eorumjus，\＆c ad excluden－ dum quoslibet alios pofteriores creditores fupervenientes， \＆agere volentes contra emptorem ipfum pro fua hypo－ thecata actione，in eadem reempta；juxtal．t．\＆toto titu－ lo，C．de his qui in locom prior．cred．fucced．ubilibet paffim per DD．maximè Anton．Amat．variar．refolut．cap．7．per totum．

## 134

Et quando hæc claufula repugnaret veræ translationi dominii in fubhaitatione facta，adhuc tamen fumenda，
foret interpretatio pro cautela contrahentium，ut impedi－ retur repugnatia，\＆vera emptio fubfifteret；prout in fi－ milibus terminis de emptione rei fub pacto de acollando cenfum tertio creditoridebitum fuper ea，eleganter dixit Rota dec． 160. num．1．prope finem，ex num．2，in hæc：Simi－ liter premijfis claululis habilibus ad transferendum domi－ nium prout funt ad habendum，©̛c．©́ conflituti，©̛c．nifi pro bypotheca，of cautela refervatio intelligenda，implicaret contrarietatem，nempetransferre，freforvare，unde fu－ mendo interpretationem per quam di／pofitiones contrahen－ tium falviari poffunt，a contrarietate，Alexand．conf． $141 . n 4$. 6．lib．2．Decius conf．341．n．7．\＆Covar．variar．refolut．lib． 3．cap．11．n．5．© Rota in allegata Romana Affictus，bene fenferintpartes de refervatione pro cautela，non autem ad revocandam translationem dominii jam faltam，nec repu－ gnant decifiones in contrarium allegate Surdi $305 . n u m .38$. Magnig1．num．6．©́ decil．92．num．12．© decif．181．numer． 18．poft Statil．de Salviano interdilto，quia in omnibus age－ batur derefervatione compatibili，non autem de contraria， б continentes reprgnantiam，prout in prefenti contingit， ல̛́．

Et quod pacta qux alias repugnarent naturæ contra－ 135 Ctus，\＆impedirent translationem dominii rei venditæ， \＆traditæ fubftineantur，quatenus fint appofita pro caute－ la，\＆fecuritate venditoris；probant ex text．in l．procura－ tores，s．plané，ff．de tribut．act．leg．cum manu fata，ff．de con－ trah．empt，Greg．Lopez in l．28．gl．1．zit．5．part．5．\＆ibilatè Hermofilla fuper dict．gloff．1．ex n．40．© feqq．Tiraquell．de tract．lignag．5．1．gloff．1．anum．36．qui num．39．plures addu－ cit Anton．Gomez 2．tom．variarum，c．2．nu． 30 ．verf．idem etiam，Parlador．lib．2．quotid．cap．fin．1．p．§．9．nu．7．© nu．1． Surdus dec．220．num．13．Gratianus tom．3．di／cept．523．nums． 1．2．び 3 ．Caldas de empt．©ீ vend．c．23．n．31．in fin．Franchis decif．507．ex num．5．© cap．5．ex num．2．Magon．decif．Lu－ cenf．31．©た dec．Florent．91．num．8．©f 9．Marta decif．43．num． 2．Seffe dec．42．à num．23．Surdus dec．344．à nu．11．Mantica detacitis，ơ ambiguisconvent．lib．4．tit．27．n．4．ஞ 5．Valen－ zuela conf．59．num．35－quiloquuntur in venditore tradente rem cum pacto refervationis dominii，donec pretium fibi perfolvatur ．

Quare firmiter concludendum erit in prafenti quæf． 136 propofita，quod emptor rei in fubhaftatione cum padto re－ cognofcendi cenfus creditorum，nullatenus fit admittédus ad dimiffionem ejufdemrei，necetiam creditores（quo－ rum credita fuerunt confignata per viam folutionis in pre－ tiumrecognitione conditionatum quantumvis in dimif－ fione viatifuerint five jure，five injuria）polfunt habere recurfum ad bona primi debitoris，cum revera per eum． fuerint jam dimiffi，\＆obligatio penitus extincta，debi－ torque liberatus，tutufque remanfir，ita ut periculum no－ minis，feu pretii adjudicati，\＆recepti ad cofdem credi－ torespertineat，non ad debitorem，qui verum nomen in folutum dedit，judice authore，ad latè tradita fuperius ex num．14．verf．fed quando ex hac bac acollatione，ơc．Et ex nums．22．cum multis feqq．verfic．exquibus manifefte colli－ gitur，\＆c．

Tum etiam，quia ex hac dimiffione officii pratenfa per 137 emptorem，creditoribus（vel etiam aliàs injuftè admiffa） nihil detrahitur confignationi facta in pretium，quod tunc temporis firmum，\＆verum fuit，ad quod duntaxat te－ nebatur debitor cedens，nomini，ad l．（inominis，ff．de he－ red．vel attion．vend．cum fimilibus．Quare hæc dimiffio pratenfa nihil rangit，nec dependet ab illa irrevocabili venditione facta per fubhaftationem，cum libera，\＆abf－ que hypotheca tranfiffet in emptorem，prout hactenus in－ diffolubiliter probavimus：fed provenit ex novo recogni－ tionis contractu inito，tacitè，vel exprefsè inter emptorem， \＆creditores，diverfo quidem，novo，\＆feparato indepen－ denter à prima venditione in fubhaftatione，quæ perfecta invariabilis，\＆irrevocabilis permanfit inter debirorem， （cujus erat dominium officii）\＆emptorem plushoc modo licitantem，ad contentum，\＆fatisfactionem creditorum， prout abundè，\＆apertiffimè probavimus per difcurfum．$\rightarrow$ totiushujus cap．
Per iniquum etenim foret，emptorem hune admittere 138 ad dimiffionem；\＆r contra rotius jur is regulas（ut vidifti） fed adhuc crudele valde，$\&$ inhumanum admitrere iterum creditores legitimè dimiffos ad recurfum contra principa－ tem debitorem，qui pro corum fatisfactione，folutione，\＆ dimiffione dominium fui officii，\＆poffeffionem a fe

## $y \operatorname{lof}$

Pars III. Cap. II.
abdicavit, \& in eifiptoremtrantulit, quod fi non prafente pecunia vendituth fuit, fed habita fide de pretio ; hoc non provenit ex culpa fua, fed ipforum creditorum, qui eiter generiafienferne, oc acquieverunt tacie, vel exprefsè, \& contenti fuere hoc genere folutionis , Et certè non ex fua corum liberalitate, pietare, wquitate, aut charitate, fed potius fux utilitati confulentes, ut ne deficiente licitatore, vel flante, juftum non offerente pretium, cogerentur officium metipfum in folutum rigorofo (jufto tamen) pretio taxato inviti recipere, juxta qua nos abundè I.p. C.18.à principiodiximus, innumerabilibus . DD.citatis, quibus addeoptimètractantem Hermofilla inl.sI. tit. 5. P. 5 . 8 loff. 7 .ex $n .14$. $\odot$ © eqq. 80.2 . fol. 232 2. indeque debitor ipfe per adjudicationem hujufmodi in pretium obligatione in totum liber remaneret, ex: l. $\dot{\alpha}$ Pio, 5 . spign.ff. de re judicat. quem fuperius interpretamur, quapropter fiob cornm contentum, \& confenfum rem aliter fubhaftati paffifunt fuo jurirenuntiantes, fibiimputent ${ }_{x}$ nam quidquid inde evenerit fiblipfis, \& nondebitori patato eis fatisfacere, \& ab-obligatione difcedere, debet omnino imputari, ex jurisnotifima regula, damnnm quod quis de reg.jur. in 6. quij jam ob confignationem in pretium ( rale, quale creditores approbarunt) dimiff fuerurit, \& obligatio.prima penitus extincta, ob quami redire non'poffunt, nifi fequuta officii venditi evictione.
40 Itaque affenfincreditorum exiftente erga pretium conditionatum, nulla confideratur utilitas debitoris, fed tantum creditorum, cum ille fempertutus fuir devero, \& jufto pretio fur rei, finon inveniffer emptorem, vel inveniffet juftum pretium tamen non offerentem, ipfis danda foret invitis in folutum creditoribus jufto pretio taxata, ideoque ipfif fuam non alienam utilitatem gefferunt. pof ciriusut abeamus, illudanimadvertendum, quod dinuamicitator in fubhaftatione rei in inftantiam creditorum vendendaattulit loco pretiioblatirecognitionem creditorum, iftis ciratis, \& minimè impugnantibus, fed ideo tacitè, vel etiam exprefsè confentientibus; juxta terminos à principiohujus, c. appofitos \&e retradita emptori licitanti,\& exinde folventi annuos redditus creditoribus, ipfíque recipientibus abíquealia recognitionis feriptura, \& inftrumento ; fufficere, proextinguenda prima obligatione, \&x inducenda novatione, probatur, rum quodcenquirit, \& \& conftitutio fripruram pro forma non requirit, \& fufficitinter partes conventio, feu confenfus, ficet ficut in creteris contractibus, venditor cenfus poffitcogiad (cripturam conficiendam, altiffimè \& elegan-
 © c.5.6. © 7 . \& innumerabiles.alios. DD. \& R otz decifiones, in comprobationem congerit Cencius de cenjib.q-43. per tot.\&e fignanter ex n, 3 .cummaltis feqq: ubi exacte difpurat, \& fic refolvit in terminis moras proprii Pii V.contrariuminfinuantis, cuimirabiliter Cencius, \& cateriab. eolaudati fatisfaciunt.
143. Tum ex omnibus fundamentis quar adducimus fuprà ex num.62. cum feqq. verjoc. ノed an creditorum debeat ad$e \sqrt{e}, \neq \neq$

Tumeriam quia inter creditores, \&clicitatorem fuitjam geftus, \& celebratus contractus recognitionis promiffe inlicitatione authoritarejudicis, \&c colore judicil, in quo quaficontrahif, \& obligationem oriri, non eft dubium, ex l.3. idem /cribit, ff. de peculio, L.2..ff.deprator.ftipul.Joan. Bellet. dif(quif. cler. p.t. tit. de favore cleric.reali, S. . . . n.8. pag.
275. Cevall. commu. contra com. tom. 275. Cevail. commu. contra com. tom.4. q.887..nu.887. Gon-

144 in praxieleel. © variat, foriq. 2 .20. ns.8.8. fett. 2. fol. 18, Giurba dec.99:n.4 imò actus judicialis potentior ef extrajudicialil. pacta novi//fima, Cod. de paCt. Tiraq. de retrall, conuent, ad fin, tit. n. I 54 , ubi alios allegat.
Ea namque quein judicio ger
Ea namque que in judicio gerunt efficaciora funt his qux extrajudicialiter fiunt, Barbatia conf.47. praxclarè col. sle:lib.2. quiex eoad plurima infert, inconf. 5.3 . ejuidem. initii, col. 5 . verf.et/_ quifpiam, eod. lib.2. Jafon in d. L.patia novif/ama, Ferro in conjuetudinibus Burdegal: tit: de xetrait. 9.13. fequitur Tiraqu. lococit. Rom. con/.63.nu.2, Craver, de antiq. tempor. 3. part.num. 27. Jafon in 1 .juri/gentium, 6 . quod feré, col. 2. ff. de pait. Bart in l. ex hoc /criptura, num. 26 . ff: de domat, Cencius conf. 305. col.q. lib. 3. Menoch, depreJumpt. lib. 3 . prefumpt. 133 .n.3. pro quo faci celebris text. ${ }^{4} 46$ fimplex prafentia judicio habervim ftipulationis, abfod
alia vocis expreffione. Pirrus Maurus Aret. intr. de fidejuff. 2.p.princip, fect.3. n.2. fol, mibi 257. l. patta noviffima, ibi, maxime ( ficut proponis) apud acta prefidis affeveravit, Gc, depalt. Et habent executionem paratain velur tes judicata, ob caloremjudicii, plurima congerit poft jura, \& DD. Mantica de contract. 1.24. titi-7. iprincipio, \&s fil gnanter n.4.ex verf. Ced negarinon poreff, oc.cum feqq. comb 2. quo pertiner, quod confeffioin uudicio haber vinn publi- 148 ci infrumentileg. cumm, re, la z. Cod. de erranfack. imñ̀ conti- 149 nente efficaciorem publico inftrumento obauthorikatem , $\&$ calorem judicii, tenuerunt quamplurimi relati, $\& \infty$ fequutià Cencio de cen $\operatorname{ib} . q .43$, exn. $20.0 .1 \mathrm{~mm} /$ eqq.
Et quodinftrumentum quodliber geltum in judicio paratam habeat executionen!, authoritate, \& calore, fori, probat poft Bart. in l. tale paCtum, g . quiprovacavit, ff. de paft. \& illic. Paul. \& Jafon n.8. \& idem Bart. Bal. \&\& Paul. in t.cum pro quo, ff, de in jus vocand. Alexand. in l.a Divo Pio, inprincip. If. de rejudic. Atflial. decif. 387 , Bald, in l.2. C. de fide inffrum. Roderic. Suarez intit. de tos emplacamientos, 6. fed pone, num. 15 . Parlador. lib.2. rer. quot. I.par. S. 10 , per tot. latiffimè \& pulchrè plurimis relatis Doctoribus eamdem conclufionem probat Cald, Pereita derenovar. emphytenf, q. $11, n, 4$.

Tumeriam, quia per fubbaftationem venditio efficax eft, \& indifolubilis contractus, ìquo per pesnitentiain recedi inon potelt, prout abundé probayimus 2.par. . .8. i principio. Ađeò,quod licitatof cogatur etiam cocrtionibus perfonalibus pro implenda oblatione a re facta, Rebuif. de literar. oblig. art. $5 \cdot 8 \operatorname{lof} / 3$. mum. 16. Foller ius luper conffitutionibus Regni Sicilie in rubr. de Epijd. O Claric. in conffit. fi quis num.20, Carpan. ad fat. Mediok. a.167.n. 14. Decius conf. $148, n . n .10$. Graffis in praludiaevigept, n. 149. Caffill dec. 7.nu.6. Cumia ritu 17, nu.12 5. Afinlus de executione, 5.4.c.
 38. пит. 4 .

Arque ideo actus fübequens femper in executionem. tractatuis, \& contractus pracedentis factus intelligitemr, \&c prxfumitur, $l .4$. G, unde quari poreft f. de mannmiff: l. qui in aliena, 5. Jois, quiputabat-ff. de acquir, bered. cuinalias per Mafcard. de probat.n.7.6oncl.619.n.2. - . concl. 1259. ni.6. Menoch deprafumpt.lib.2.q.74.n.3.e lib:3.q:49: n.3. Surd. dec. 325 .n.7. Tufc. lit. A. concl. is2.ficurdicinus de folatiohe fubfequlita, qua non poreft referri ad aliud, quam ad titulum preanmbulum, $l .2$. Cod. de acquir. poff. Batt. in $l$. triticum, iff deverb: oblig.Surd con .16. nkm. 13. © ' dec.221. n.3. Ozalcus dec. Pedemont. $57 . n u, 17$. Rota Januenfimercat. dec. $4, n, 2$ r. dec.6:n. 10 . o dec.91.m. 4 . idem Surdus decifo 217.n.19. Menoch. de prafumpt. lib.3.pra/ump.49. plara: Pirrum Maut. Azetin. intract. de folut. Cap. 7 . perizorim quia à primordio tituli potterior formatur eventus l.I.C. de imponen. Lucr. defoript. \& in dubio actus cenferur potius factus ex caufa néceffaria, ad quam gerens tenebarur ex voluntaria, L.Ariff. 5 . dejur. detiber. l. pater flium, in fin. ff.adlog. falcid. l. miles, 9 . fin. ff de adult. l. proxime, ff: de
 di, s. cum pater,ff. deleg.t. videnda ecunt qua dixtmus fuperius $n .78$. verf. comprobatur, quoniam fiprocedat fola promi fro de vendendo, ©̛ $c$.
Hinc dixit Rota in una Forolivienfl, quam addacit Cencius de cenfib. tom.2. dec.96. n:24. quod quando:apparet de obligatione pracedentimimponendi cenlum, ad quem tenebatur debitor, fi fequatur diutina cenfus folutio non poteft dubitari de ipfius cenfus impofitione, fequitur Cencius de cen_(ib. q-34. videndus ex: n. 33 i
Etinfuper in his terminis, quod quando pretii loco of fertur ceniuum, iKcreditorumrecognitio, un valeat perfectè, fi fubfequatur effectus, probatur Gratian, Giurba, \& Alex. Ludov, citati, fequutipenHermofilla in $l . j 2 . g h .7$. n.9.tit. 5.p. 5 tomi2. fol.232. \& nos latius fupri ex exm, 74. . um feqq.uer/. fed quando ex bac acollatione, ©f $c$. Adde Manguilium deevilf. q.45, exn. 20 -quia dum finem habemus, hon curamus de mediis.

Et cum cafusiffe in eifdemterminis;, \& juxta prafatas omnes circunflantias controverteretur in hac RegaliCancellaria, per fententiam revifionis translatam ins rem $\mu \mathrm{u}$ -
 creditores nempe cum effe eltu effe folutos; ó propterea debitor noviter ab eis conventus fuit abjolistus.
Extiacramen re judicata in favorem principalis debitoris lata, allaz orsa fuit lis inter tertium poffefforem rei
hypoiliceate, \&cipfos creditores, pratendentem rem à fe poffeffamlite ram ab omni pignoris nexu manere, acce3 dente declaratione per rem judicatam in favorem debitoris cos fuife cum effectu folutos, cum folutione omnis tollatur obligatio, \& per conféquens ipfojure refolutum fuerit jus hypothece; necnop executoriam antea obtentam per ipfos creditores contra tertium hypothecæ poffefforem, quem vel ad recognofcendos cenfus; quibus res e. 1 erataffecta, vel rem iplam dimittendam condemnaveFant ceffare omnino, nec in pofterum ex ea aliquid exigere poffe tariquam prorfus indebitum, quam quaftionem ad partes difputantes utiliter abfolvimus, foprà cap. I. ex
ovi mill8.icum multisfeqq. ver/.nunc traCtandum, of dedlia controver fra, đ̛c. bac $3 . p a r$. ubi ufque ad refectionem videbis,
$\qquad$
+. 0 .hsik

$$
\mathbf{C} \quad \mathrm{A} \boldsymbol{\mathrm { P }} \mathrm{~T} \quad \mathrm{II} \text {. }
$$

Bona emphyteutica, \&ecenfualia, an corpus concurfus ingredidebeant, ut fubhaftentur, atque emphyteutæ creditoribusfatisfiat, auteis in folatum dentur.
Vel, an potius in pignuscreditoribus affignanda, utex fructibus, vitadebitoris durarte, fua credita confequantur.
Etan dominus directidominii, vel cenfuarius, fi-
sive tanquam talis, five tanquam creditor ad concurfumicomparens, fitin pradictiscreditoribus cunctis praferendus.

$S$ NKMN $M A R \not V M$.
'Increpatur Avendanus fetrans, bona emphytentica non inmare in concur (Jum, ab emphytentica formation, of per
concur/um ipfojure refolvatur, atque decolvatur emp by-

Enp hy) tenfis regulariter insell ligitur conceffa pre hareditatibuis, of fucceforibus emphyteute, num. 3 .
Empbytenf fs hareditaria renit in concur (um ab emphyienta motum, num. 4 .
Ius emphyteuticum fubhaftatur abfque domini lineetilicentia, n.5. © n.21.
In buju/modi a lienationonon cauv fatur omiffum, nec devolu-

Emplotentica bona in defectum licitatoris pofunt aftimata in folutum daricreditoribus, Salvajure diralti dominii, num. 7.
Dominiam utilecum moliar amentis, quod debitor in emphytenfis habet, tranfit in a mptorem, $n, 8$, ơ 9
Emphytentici, juris Jubhaffatio pro are alieno folvendo, vel adjudicatio, ef neceffaria alienatio, que non eget
Licentia domini, nec cais/as devolutionem, num. 16, of 13.
Emphytenfis hereditaria, ficut poteft tranfire ad extrameas; is etiam fubhaftari pro folvendis creditoribus, num,ir.
Datio in folutam voluntaria nompermittitur emphytesta abfneque prena commiff, nums. 12 .
Caldas Pereira addreitur, n, 13.14. of 15
Florez de Mena adducitur, num. 16.
Emphot tenfs bareditaria poteft pignoriobligare, of ingenerali bonorum obligatione venis ab/que licentia domini directi, num. 17.
Obligatiojifa durat, durantejure debitoris, quofinito refolvitur, num. 18.
Cenfus imponi poteff fuper rebus emphyteaticariis, falvo jure domini directi, num.ig.
Emphyteutica res venit Jub appellatione bonorum, in generali bonorum obligatione, n.20.
Emphyteutica bona poffunt fubbaftari ab/que dominilicentia, num:2r.
Non poffunt tamentradilicitatori, nifiprius requijaro domino, an velitprotam bona recipere, n.22. वं 24 .
In alienatione nece faria dominus directus prafertur licitatoribus, nam.23.
Leg. fink de jar. emphyt. of $l$. fin. tit.8. par. 5. expendun-
tur, ibid. O namero'25: Subhaffatio, vel adjudicatio rei emphytentioe non tranffert in licitatoremplus jaris, quim apud debitorem er at, namero 26.

## Dominus directi dominiz nontenetur emptorem admittere ul.

 trajus, quod er ar apud venditorem, $n, 27$.Emplyteufis alienatio cum confenju domini an novia $\sqrt{\text { it em- }}$ phyreu/is in perfona emptoris, ita ut eum dominus teneatar inveffire pro tribus propriisgenerationibus; affrmat Corbulus, nam. 28.
Voces, ơ generationes emphyteuta alienantis, cim confenfui domini attenduntur, necemphytenfis prorogatur adnodivas, verius tuentur Caldas, of alii, n:29:0. 30.
Emphytentam cadere in commif/am, © boma ad dominum devoluiob concur'/um peractum inter fuos creditores falf um eff, num. 3 I.
Laudemiinm an debeatur dominio ex /ubbaffatione rei employzentice a judice facta pro fatisfactione creditorum, remif--i) ivé , num. 32 .
Emphytenfis concef/a pro filiis, ơ nepotibus,, non ut haredibus, vel profamilia nonporeff Jubbaftari, al judice pro foLutione creditoram, n.33. $\quad$.
Debitor emphyteuta non eff abfoluté donsinus dominii', Ted duntaxat ad vitam, n. 34.
Emphytenta primus non poteft. contrabere debita, quorum -ilcanja valeat utile dominium alienari in prajudicium juc--птел Jorum $^{2} .35$.
Frudusemphytenfis familiaris folum poffint adjudicari cre--Iditoribus vita debitoris durante, n. 36 . 151 sulnusty on Commoditatem, non jus emphyteuticum familiare alienare poteff poffefor, debitor emphyteuta, n.37.
Forma primitiva emphytenfis femper fervanda of b. $n .3^{8}$.nd

Briti (ententia adducitur in confirmationem, $n .39$. .
Game decifto adducitur, of Iulii Clari, n.40.
Filius/uccedens infendo, aut emphyteufi paterna non teneturexiea creditoribus paternis, etiamfi hareditatem adjerit cum inventario, n.41.
Laudemium non debetur, quando fructus rei emphyten-
\& tice adjudicantar creditoribus durante vita debitoris, - M num. 42.

Employtenfis non hereditaria, empta tamen ex pecunia -patris, acquirentis, an faltim refpecta pecunie poffit pro Jolutione creditorum alienari, numer. 43 .remif-

## -15 five.

Empbyrenfim profe, filiis, of neporibus quafitam an acquirens peffit libere alienare, etiam in prajudicwim vocatorum, n.44, remijfrue:
Emphytenfis hareditaria, que ultra tacitam alienationis prohibitionem, expreffam babet, nequit Jubhaftari, aut in folutum creditoribusaffignari abfque confonfir domini, num. 45 . 아 46
Emphytenfis commoditas probibitione expreffa non obffanIi te, vita debitoris durante, poteft creditoribus alfisnari, num. 47.
Fructus emphyteufis non prohibetur alienari, aut pignorari provita debitoris, n. 48 .
Idem in majoratu, ơ aliis di/pofutionibus expreffaim probibitionem alienationibus habentibus, n.49. © so. ?n
Leges Lufitaniecirca alienationem emphytenfis pro folvendis creditoribus explicantar, n. 51. remifive.
Florez de Mena doctrina adducitur, n.52.
Melioramenta in emphyten/ifactapoffuns obligari, \& pignorari, of alientari, requijito prius domino, an velit protanto, пит. 53.
Dominus direCtus omni judicationi, of alienationi prafertur procodem pretio,n. 54.
Cenfualiabona per de bitorem poffefa in concur fus corpus ingredi debet, $n .55$.
Cenfusrefervativi hona pleno jure incenfuarium tranfeumt, cum onere folvendipenfionem in futurum, nullo dominio, apud concedentem remanente, n. 56 .
L. fin.C. de verum permatatione, exornatar, ef c.conftitutus, ndereligiof. domib.n. 57.
Cen/warius debitor poteff ad libitum rem cenfuaciams alienare ab/que uetu comimiff, n. 58 .
Commifam in cenfu refervativo ob non folatam penfionemesiam per mille eannos non datar, $n .59$.
Alienatio, fubhaffatio cenfusrefervativi, cums onere penfionis tranfit in quemlibet, $n .60$.

Lez.
L. fint.C. Ine cenfu 2 I reliq, exornatur, \& l.Imperatores, C.de vectigal. n.61.
Dominus directus emphyteufis, vel cenfuarius comparens in concurfuper debitorem formato an preferatur in re cenfluaria, vel emphyteutica, num.62.
Avendanus iterum increpatar, $n .63$.
Dominus directi dominii dupliciter poteft comparere in concurfu formato ab emphyteuta, vel cen/uario, aut tanquam dominus, aut tanquam creditor, n.64.
Emphytentica bona quando fubbajtantur, dominus prefertur procodem pretio.n. 65.
Dominus rem emphytenticam diftractam ad inffantiam creditorum jure prelationis recuperans liberè, of fine hypotheca devolvitur, n. 66 .
Pignus diftractum ad inffantiam creditorum liberum tranfit in emptorem, $n .67$.
Cenfus IIper viam donationis, legati, inftitutionis, emptionis, autex quolibet actu voluntario emphytenfis ad dominum tranfeat ab/que creditorum confen/u, quia tunc protempore emphyteuf is oner a dur ant, $n .68$.
Res emphyteutica eo cafu ad dominum redit non tanquam ad dominum, nec jure dominii directi, fed tanquam ad extraneиm, nиm. 69.
Dominuscenfus refervativijuspratationis in re cenfuali non habet, num. 70.
Cenfuario an competat retractus, quando dominus cenfus vendit in penfionis, n.71.
Dominus direCTi dominii, of dominus cenfus refervativipoffunt concapere in concurfu tanquam domini rei, jure confolidationis, $\sigma$ devolutionis cau/ate, n.71.
Emphytenfis devoluta ad dominum libera, of fine hypotheca,宁 onere interim impofito ab emphytenta devolvitur, num. 73.
Dominus reiratione fui dominii prefertur in ea omnibus quibuslibet creditoribus, n.74.
In cenfurefervativo res non cadit in commiffum, five per viam alienationis, fove penfonis non foluta etiam per mille annos. num. 75.
Rescenfuariapoteft ob pactum expreffum cadere in commiffum, ficuti emphyteuticaria, n. 76 .
Inrecen/uaria dominus non prafertur anterioribus creditoribus, ceffante pacto commifft. n.77.
In re cenfuaria, que virtute pacti cecidje in commiffum prafertur dominus, eam vendicavs omnibus creditoribus, fecus $\sqrt{2}$ per commiffum ad eum non fuerit devoluta, num. 78.
Rescenfualis, qua cecidit in commifum inter bona domini judicatur, non inter bona debitoris cenfus, n.79.
Alienatio non proprie dicitur, nijs dominium plenè, $\circlearrowleft$ irrevocabiliter fit translatum, n.80.
inre cenfuaria, que in commiffum non cadit, creditores ante-
In re cenfuaria, que in commiffum non cad
riores domino cenfuspraferuntur. $n .8 \mathrm{r}$.
Inve aliena, que reperitur inter bona debitoris dominus vindicans cunttisprafertur, $n .82$.
Debitor de bonis fuis, non de alienis facere poteft concurfum inter fuos creditores. $n .83$.
L.etiam fuperficies 16 .ff.quipotior in pignor, habeant, ponderatur. n. 84 .
Rescen/uaria, vel emp byteuticaria, quececidit in commiffum addominium devolvitur libera, $\%$ extinCtio iure pignoram interimimpofito. $n .85$.
Adrem domino devolutam nullus creditor cum eo concurrere poteft, n. 86 .
Iure principali fublato, jus pralationis evane foit. $n .87$.
Dominus directi dominii, aut cenfuarius an penfionibus decurfis preferantur anterioribus creditoribus in ifa re. num.
88 .
Domini directi dominii, vel cenfus refervativi competit bypotbeca in ipfare propenfionibus folvendis.n. 89 .
Et omnibus in re ipfa pro penfionibus praferuntur. $n, 90$.
Hypotheca orta i princtpio acquijitionis ipfous rei omnibus etiam anterioribus prafertur. n.91.
Dominus directi tanquam extraneus creditor comparens in concur fu procredito fibi debiro nullam prarogativam habet
inre cmplyteutica, feu cenfuaria, in re emphyteutica, feu cenfuaria, n.92.
Emphytentica res, fen foudataria bypothecata cum confen/u domini, an ad eum devolvatar libera, vel an etiam poft deLiberam volum duret bypotheca, n. 93 .
Liberam devolvi, non obffante confenfu, tenent plures, num. 94. Salgado Labyrint. Creditor. T om. I $^{\prime}$

Liberamnon devolvi, fed durare bypothecampofi devolutio, nem legitimé fubfequutam, © aliquid oporetur confenfus domini probabilior, of receptior eft opinio. 11.95.

INhoc articulo incautè, \& imprudenter fe geffit Ludov. I de Avendan. in traEtatu de cenjibus, cap. 1 10. num.10. © 11. © in cap, III. ex num. 4. ubi duas propofitiones inepras fine lege, \& fine auctoritate aut juris fundamento abfolutèaffirmat, tam quod bona emphyteutica non intrant in . concurfum formatum per emphyteutam debitorem, cum debitoris bona non dicantur, fed extra ejus patrimonium fint, ad quæcreditores fui nullum jus pratendere poffunt, fecunda, quod facto per emphyteutam concurfus ipfo jure refolvatur emphyreuticarius, feu cenfuarius contraetus ob commiffum, \& bona liberè reverti ad dominium, \& cum directo dominio confolidari, in quibus propterea dominus in eifdem praferatur emphyteutæ, \& cenfuarii cunctis creditoribus.
$\mathrm{H} x$ abfolutæ propofitiones fic indigeftè fumptæ falfæ 2 funt, \& contra communem innumerabilium Doctorum affertionem, \& regulam in contrarium affirmantium , idcirco ne hujus auctoris defidia decipiamur, diftinctè procedendum erit, \& per conclufiones fingulas examinandæ funt, \& in primis quod attinet ad bona emphyteutica.

Prima erir, \& finiffima, conclufio quod fi bona in em- 3 phyteufim conceffa fuerint pro hæredibus, \& fuccefforibus emphyteuta (prout fingulariter omnis emphyteufis conceffa intelligitur juxta plurimos DD. laudatos, \& fequuros per Alvar. Valafcus de jure emphyt. quaft. 49. fubn.2. ante medium ) in concurfum motum per emphyteutam debitorem veniunt, fubhaftantur, \& venduntur abfque do- 4 mini directilicentia, aut affenfu, \& ex corum pretio credi- $;$ tores fatisfiunt, cumfit alienatio neceffaria, in qua non 6 datur commifum, nee devolutio ad dominum, quia hoe cafu pro executione fententix, \& folutione creditorumiftis inftantibus bona emphyteutica, rectè capi valent, necnon in defectum licitatoris ea poteft Judex xftimata dare in folutum. Semper tamen falvo jure domini directi ad penfionem confequendam, \& exigendam à quolibet tertio emptore, quieum tenetur recognofcere, quoniam duntaxat fubhaftantur, \&zadjici potelt jus emphyteuticum, \& illud 8 utile dominium, quod penes fe debitor habet, neenon melioramenta pleno jure fibi competentia, hanc conclufionem in terminis firmarunt gloffa, Bart. \&\& communiter cxteri DD. in l. fi finita, 6. $\sqrt{2}$ de vettigalib.ff. de damn, infecta, teftantur communem opinionem Jaf. in l-fin, nam.II3. Cod. de jure emphyteuti mirabiliter Avendan. refp.13.num, 1. poft Bart. \& Jafon neenon eumdem Bartol. in l. quemadmodum ad fin. Cod.de agricol. Cenfit. lib.II. \&\% Alvarot. in cap. Imperialem de prabibit. fend.alien. per Feder. \& Joannem de Ripam inl.t. de pignor. num. 13. Parlador. lib. 2. rerum quotid. cap.fin. 5.part. 5.3 . num. 33 . quem fic generaliter loquentem ad terminos hujus conclufionis trahere debes juxta DD.à fe allegato.

Eandem opinionem latè probat Aurelius Carbol. de jure 9 emphyteut.cap.14. de privat. ob alienat. limitat.19. per totam fol. mibi 318 . © feqq.qui num. r. ponit proregula, quod pro folutione creditoris poffunt capi bona emphyreutica, \& polfunt à judice dari in folitum eidem creditori emphyteutæ quoad jus debitoris, falvoiure domini ad canonem $\leadsto$, laudemium, \& prælationem, quia hec venditio fubha- Io ftatio, \& adjudicatio dicitur neceffaria cum iudicium reddatur in invitum, ad quam faciendam non requiritur licentia, \& affenfus domini directi dominii, fed potius in ea limitatur, l.fin. Cod.de jure emplyt. \& propterea bona nec cadunt in commiffum, nec fit ad directum dominium devolutio, ur per DD. in d.l. Js finita, $\$$. $\sqrt{2}$ de vectigalibus, ff. de damna infecto, \& per Bald. doctrinam in terminis in cap. imperialem in princip.num. 11 . de probibita feudi alienat. per Federic. Jafon, in d.l. in. queft. 5 . num. I 13 . Alciat. confil. 343. num.3. Afflictum decif. 191. in dub. 1. Gratum conf. 333 num.9. ©f jeqq. volum. 1. qui teftatur de communi opinione quam fimulamplectitur Rodoanus derebus Ecclefra de caducitaf. ob rei alienatione num. 32. ver ficulo emphytenta quoque pag.520. Tiraquell. de retratt. lignagier. 9. I. gloffa 14 num.19. Decius confil. 160 . colum.2. verf. © hoc faltems videtur habere locum, \&xc. Et idem Corbul. in num. 2.hanc regulam declarat, procedere, quando emphyteufis eft hæreditaria, \& potelt tranfire ad extraneos, quia tunc poteft Kk
per
per judicem dari in folutum creditort utile dominium illud pertinens emphy yeate debitori abfque reatu commiffi ( $\mathfrak{\text { al }}$ vo jure domini) ex Saliceto in Auth, L. quiver. .tertioeft videndus, Cod. de bonis author. judic. poffiden. \& Bald. in conf. 306, verba inveffiture, volum. \&\& Alexand.d.conf. 343.num.3-- feqq. ớ ex num.3.cum feqq.pulchrè declarat ipfe collutus poft plurimos allegat hanc regulam minimè procedere in datione in folutum voluntatiè factaper emphyreutam. creditori extra judicium cum hoe cafu fit venditio, \&e alienatio voluntaria fibi à jure prohibita abfque affenfu domini directi', quo cafu res cadit in commiffum, \& ad dominium devolvitur, \& directo dominio confolidatur

Hanc eandem fententiam ampliffimè profequitur Caldas Pereira in traClatu de ext inCt. emplyytenfis, cap. 6. ex num. 3. cum multis feqq. dicens quod in alienatione rei emphyteuticalis facta per judicem pro fatisfaClione creditoram emphyteute non babet locum, l.fin. Cod. de jure emp bytent. qui cum fit alienatio coacta, \& neceffaria non requirit confenfum, \& licentiam domini ex Avendan.re/ponf. 1. Jafon \& Afflicto quaff.191. num, i. Decio confil.160.col. 1. ad finem. Roman. conf. 280 . Alexand.conf. 215 .colum. 2. Socin. con/.8. col. fin. volum.4. Jafon. in l. fi unus, 9 . pactus ne peteret, num. $29 . f f$.de pactis. Brunocomf.44.colum.3.dub. 3. Aymon conf. 115 . colum.1. in fine, ex celebri doctrina Baldi in cap.1.col. 3. de prohib.fend.alien. Federic. Jafon, isl. cetera, 9. fed fiparaverit, num.Io.ff. de lezatis I. Caffaneo conf. 11. num. 79. Capecius quaf. 99. colum. 2. Roland. à Valle conf.21. num. 17. volum, 1. \& Cagnol. in l.2. quaff. 88. num. 243. Cod. de pactis inter empr. ©́ vend. \& ex Pinello inl.2. Cod.de refcindenda vendit, 2,part. cap.3.num. 42 . \& polt plures alios Doctores, in difeurfu per cundem Caldas Pereira adductos omninò videndus, qui iterum num. 14 . ita ait, ego autem ut a calumnia legislatorem defendam adverto bona emphytentica pro executione /ententic capi, vendi, of alienarirectè poffe ut creditoribus fatisfiat, quod placurr Bart. \& aliis, in l. II finita, 9. fi veettigalibus, ff. de damno infecto, ubi Alex. num. 18 Jafon, in l.fin.mum.13. Ripa inl.1.ff.de pignorib. Petr. Avend. refponfo 13 . num. 1. quod in emp by texuif impliciter conce $\int a$, © proberedibus data obrinet, queniam jis nocere emphyteuta poreft, \&e.
14 Idem Caldas Pereira pulchrè etiam in id ipfum affirmat intractatu de extinct. emphyt.cap.14.ex num.10.dicens quod bona emphyteutica, aut locata in recenfum pro debito fubhafteri, \&elicitatore addici poffe plus offerenti, qua cum penfione, \& onere reali quibus funt obnoxia in emptotemtranfibunt fi alia bona patrimonialia condemnato non foperfint, in quibus executio fieri poffit quo integra folutio creditori, qui fententiam obtinuit, fiat ; \& pro hoc ultimo conducit quad alis probat Corbulus de jure emphytent. cap. 14. de probation. ob alienation. limit. 19. num,6.fol. 331 .
Et iterumipfe Caldas Pereira in traif. de poteff. agenidi, sap.1, ex nu. 58, ubi rectè inquit, quod quando per viam. executionis fententix judex creditori emphyteufim adjudicat, ipfe creditor vel licitator debet effe perfona non prohibita à lege, vel pacto, fed habilis ex Grato conf.133, num.1o. OH1 1 .atque Signorol. Tiraq.Gregorius Lopez,\& aliis quod fingulariter limitat, $n u m$, 59 .
16 Et prohac conclufione quod emphyteufis conceffa pro fe, \& haredibus poreft capi, \& executio fieriin ea pro fatisfactionecreditorum emphyteute abfque licentia, aut affenfu domini directi innumerabiles penè DD . congerit Florez Diaz de Mena in additionibus ad deci/.35. Gammæ nami. fequitur etiam, licet obiter, Noguerol. allegation. 37. fub num. 39. ubi ad idem allegat Rotam deci/. $3^{81}$ i.ex num. 16. cum pluribus feqq. tom. 1. in recent. edit.anno 1636. latiffimè videndus eft poft alios Doctores Brito de locato in repetitione, cap. potuit, cap.3.ex n. 18 . of feqq.

Conclufio hæcex eo comprobatur, quod emphyreufis haxeditaria poteft liberè per emphyteutam pignorari, \& obligari, \& venit in generali bonorum obligatione abfque licentia directidomini, \& abfque metu caducitatis, qua

## 38

 hypotheca, \& obligatio durat, duntaxat durante jure debitoris, quo refoluto, five per generationem finitam, five per caducitatem, pariter refolvitur jus hyporhecx, \& emphyteutica bona ad dominum directum devolvuntur libera, \& abfque aliquo onere impofito per emphyteutam $\stackrel{\text {; }}{ }$ pro hac vera refolutione innumerabiles pené Ductores, allegant Corbulus de jure empbyt. cap. I4. de caufa probationisob alienat. Limit. 33.fol. mihi 348. Julius Clarus recepta Jentent, lib.4. 6. emphytenfis, quaff.18. क̛ sl.29, tit.8. part. 5. \&c alios plures firmat Joan. Garcia de expenf. \& meliorationib. cap. 6. num. 2 I. latiffimè Felicianus de cen fibus, tom. 1. lib. 2. cap. 5. ex num. 15 .cum feqq. allegans ad id d.l.l.29. क̛ l. lex vettigali, ff. de pignor. of l. tutor. S. ult. If. de pignor, aftion. Galpar Rodriguez de annuis redditibus, lib.1. quaft.3.n. 7. 7 . per tres columnas, quam plurimos DD. in comprobationem congerit Barb. ad cap.potuit, de locato, num. 81. Gratian. difcept. forenf. cap.8. nam. 40 abundè poft plurimos Doctores, \&\& Rotæ decifionum allegationem rem hac differit, \&c refolvit Ludov.Cencius in tract.de cenfib.quaft.22.per tot.qui Is tres ultimi multis aliis laudatis, probant cenfum abfque, domini licentia imponi poffe per emphyreutam fuper bonis emphyteuticis fuo jure durante, \& falvo jure domini directi, \& quod res emphyteutica veniat fub appellatione bonorum, \& in generali bonorum obligatione, ex pluribus obfervat Cardofo in praxi jud.verb.emp bytenfis, num. 16. Sed an ex confenfudomini fuper obligatione duret hyporheca poit emphyteufim devolutam; vide inferiùs ad calcem hujuscap.

Ergo eadem bona emphyteutica rectè poterunt fubhafia- 2I ri pro fatisfactione creditorum abfque domini licentia pro ut ex quamplurimorum refolutione, fic argumentatur de pignore, \& oblatione feciali aut generali, ad fubhaftationem in jure emphyteutico Florez de Mena in additionat. ad deci/. 35. Gamma ad num.1. optima decif.226.per totam. Vincentius de Franchis, ubi multa cumulat; notandum tamen, quod licer jus emphyt. \& meliorationes factax per debitorem poffint per judicem fine licentia domini fubhaftari, in 22 folutum dari creditoribus, licitatori tamen, vel creditori tradinon poffunt, nifi prius requifito domino, an velit protanto bona ipfarecipere, \& pro fe habere, cum in. hujufmodi alienatione neceffaria femper jus domini ma neat intactum, \& illxfum qui in hac alienatione prafertur ${ }_{2}$ omnibus emptotibus, \&e licitatoribus, juxta l.fin. Cod. de jure emphytent. ©́ 29.tit.8.part.5. notarunt rectè Alexander in Apotilla ad Bartolum in $l$.finita, $\xi$. I ide vect galibus, verb. infeudatario, If. de damno infecto. A vendan. refponfo 13. Jub num.3. verf.advertendum tamen, of nub num. 4 .verf. © ficut donante emphyteuta, ut ponderat l.fin.tit.8.part. 5. in illis verbis. Tenudo es el feñor de la cofa de recebir en ella aquel aquien la vende, \&s ibi, e de otorgar fola faciendo en de carta de nuevo, \& Salicet. in Authent. ei qui, ver/, tertiò eft videndi, Cod. de bonis puthorit. iuducispoffid. Bald. conf. 306 . verb. inveffiture, volum. 1. quos refert, \&\& fequitur Alexand. conf.343.num.3. Corbulus de jare emphyb. cap.4. limit.19. Jubnum.2. Florez de Mena in additionibus, 24 ad leff.35. Gamma fubnum. I. Caldas Pereira de extindtione emphytent. cap.6. ex nиm.12. cum /eqq. © ex num. 15 . © feqq. copiosè per Vincentius de Franchis decif.226. per totam, \& ibi Additionatores, \& melius ipfe Caldas de extinctione emphyt. cap. 14. (ub num.40. Ubiquod fit denunciandus dominus tempore aditionis, an fortè iple velittantundem offerat, dicens fuiffe fententiam gloff. \& Bartolusin d. 5 . fi de vectizalibus, \&c communem ex Jafon in l. fin. Cod. de jare emphyte. num. 113 . Ripa in $l$ I.ff. de pignorib num.13. Bart. in l.quemadmodum, ad fin. Cod. de agricol. of cenf. lib. II. Baldus \& alii in cap. . . de prohibitione fendi, \& alinper Fedenem ex plurimis idem probat Brito de locato ad repetitionem, cap.potuit, 5.5 . $\int u b$ num, 18. ơ num. 19. ver/. infrà
num. 54 . nam. 54 .
Et juxta hos terminos intelliges Doctores citatos ab 25 Auguft.Barb, incap.potuit, de locato num. 58 . quos perperam contrarios cenfent, nempe Avendan. \&c Cald. Pereira de extinCtione, cap. $6, n, 15$. $0^{\prime} 16$, dicentes, alienationem neceffariam, fitex mandato judicis non faciendam irrequifito domino directidominii, necnon Petr, Barbofa in $l$. wfufra©tu, n.20.ff. Jolut.matrim, \& Gafpar Rodrig, de reddit. lib. I. q. $15 . n .8 \mathrm{I}$. directum dominium non requirendum affirmantes, ut ilti loquuntur in ipfa fubhaftatione, in qua lisentia, \& \& affenfus domini non requiritur, ea tamen facta \&e licitarore admiffo, rei emphyteuticarix traditio fieri deber prius requifito domino, an protanto eam velit, \& hoc cafu procedunt Doctores, Avend, \& Pereira, quos jamannotavimus hoc modo loquentes.

Unum tamen notabile in hac materia alienationis \&\& fub- 26 haftationis rei emplyyteutica advertere debes, quod in tertium emprorem fub hafta licitantem nee in creditotertium emptorem enià judice rei emphyteuticx datur in folutum non

Iton plasjuristrancat, quam apud emphyteutam debitoremerat, ita utfierat ultima vox, $\&$ perfona, \& in emprorem non tranfit plusjuris; quoniam attenduntur linea, \& voces debitoris emphyteuta, non verò perfona emeñtis, hec etenim alienatio fir abfquelicentia, \& affenfu do27 mini directi abfque tamen juris fai lafione, \& prajudició, quinon tenetur emptorem admittere ultrajus, quod eratapud venditorem in quo omnes Doctores citandiconveniunt.
28 Namlicet inter eos magna fit difcordia an facta alienatione ex domini confenfu, nova fit emphyteufis; \&c jus emptoris, ita ut dominus eum debeat inveftire'pro aliis tribtis vocibus, \&x perfonis, ita ut non debeat attendil jus, \& linea emphyteutæ venditoris, fed emptoris cum domini confenfu, proutaffirmat Corbulus de iure emphyteut. cap. 12. de devolutione ob lineam finitam, ex num. 78. cum feqq. fol.mibi 165 . \&z iterum cap. 14. de privat, ob alienationem limit.44. in quaft. 1.per totam, fol. milhi 462 . ver/sc. in cap. 15. de caufa probationis ob non folut. canon. ampliation. 20. fol. 448 .
29 Tamen rectiùs quæftionem ad partes latè difputans contratium verius refolvit Caldas Pereira de extinctione emphyteut.cap.11. ex num.33.cum multis feqq. ut adhibito confenfu domini natura emphyteufis non mutetur in tempore, vel generationibus aut vocibus; fed femper attendendam effe perfonam, \& lineam vendentis, non verò ementis,
30 in quemplusjuris non transfertur, quam habebat, \& habere poterat vendens, ita ut dominus per confenfum à fe praftitum non intelligatur emphyreufim prorogare, nec in aliquo alterare, fed femper jus emptoris regulandum à jure venditoris, \& eodemmodo finiri apud emptorem $\Delta$, quod finiretur re exiftente penes emptorem que opinio longè verior mihi videtur, adhuc tamen utriufque opinionis Doctores, non dubitant attendendum effejus debitoris, quando abfque domini affenfu facta fuit venditio, qui doctores contrarix opinionis minus recte attributunt extenfionem, \& prorogationem emphyreufis, ut operetur ultra intentionem domini, quæ fola fait adhibendo confenfum, utejus interventu excludatur \& evitetur commiffunt, pro quo evitando, l.fin. Cod. de inr. emphyt. \& cap. potuit delocato, confenfum domini defiderat, \& fatis eft ut in hocoperetur, \& dominus præiudicetur in iure fuo devolutionis, \& confolationis quam caufaret alienatio confenfu domini deficiente, prout latè profequitur Caldas Pereita lococitato, quem ulterius, verf, notanter declarantem hunc articulum, in traEfatu de renovat. emphyt. qaaft.7. num. 7. quibus in locis plures Doctores, allegat idem poft alios tenet Brito de locato, in rubrica, §. I. num. 39.0 num. 40

Ex hactenus prelibatis facilè cognofces, quam mifere, lapfusfuerit Ludovif. de Avendan. in traltatu de cenfibas, d.cap. IIO. ex num, 10. © cap, 111. © num. 4. cuius mentionem fecimus ad principium huius cap. dum ineptè firmavit, bona empbytentica in concurfum ab emphyteata per aCtum inter fuos creditores non venire of per concurfum creaditorum i fe fattam exting emphytenfiom, of devolvi ad domitham directum in cuiusbonis bunc propterea praferendum effe quibaslibet creditoribus; quæ omnia falfa funt ex jam comprobatis, quod imò non expectata licentia domini, \& per confequens nee in his praferendum dominum ex fuo domino, tanquam confolidato, ut perperam putabat Avendanus iple in locis citatis, licet verum fit dominium prxferri cuilibet emptori pro eodem pretio oblato, non aliàs, ut diximus fuprà tham. 22. © " ताm, 24. \& infra num. 54. phyteutice tanquam neceffaria pro fatisfactione creditorum concurrentium, quemadmodum domini, non expeetatur licentia \& affenfus; ita pariter denegetur ei laudemium; non convenit inter Doctores, latè tractant Avend. d.refponfo 15.per totum, Caldas de extinctione emphyterfis, cap.6. ex num. 3. cum multis feqq. Flores de Mena in addit. ad Gammam d. deci/. s. fub num. I. Corbulus de inr. emphyt. cap. 14 . de privat. ob alienat. limit. iam fub num. 2. \& optine quam plures allegans Brito de locato, inrepet. cap.potuit, 9.5. ex num. 3.
33 Secunda fit conclufio: fi emphyteufis conceffa fuerit non fimpliciter prohrredibus, fed folum profiliis, \& neporibus, fcilicer, filiis, ut filiis licet non heredibus, vel aliter fit conceffa pro familia; tunc jus ipfum emphyteuticum, it Salgado Labyrinth.Credit. Tom.I.
utile dominium, nou poteft capi, nee fubiaftari, necdiAtrahi, à judice pro fatisfactione creditoram, cum debinor emphyteuta non fitabfolutè dominus urilis emphyteufis; fed ad vitam fuam duntaxat, \&\& quiliber vocatus capit ab in- 3 veftitura, \&r non à primo acquirente. Et ideo in prajudicium fuccefforum jus emphyteuticum, non poreft fubba- 35 Itari, nec ad extraneos pervenire, nec primus emphytenta potuit contrahere debita, quorum caufa, \&c occafione valeat proprietas emphyreutica, hoc eft ipfum utile dominiumalienarion damnum, \&e prajudicium fuccefforum $\omega$; licet in emphyteutæ folius prajudicium fit; \& ideò folum$3^{6}$ bus, urex eifdem fus emphyceuus adjudicani creditoriipfa eifdem confignari; ut ex fructibus fatisfiant creditoresdurante vita debitoris dumtaxat? uti poterunt, \&e fic jus ipfom non, fed dumtaxat commoditas, qua pleno jure pertinet, emphyteutæ poffeffori, \& debitorialienari liberè poteft ejus vita durante ; nam eo mortuo proprietas emphyteufis, \& fic jusipfum emphyteuticum, \&์ utile dominium remanens femperintegrum, penes debitorem tranfibit in fuccefforem fecundum primitivam naturam emphyteufis, cujus forma fervanda erit. Sic in terminis probant Nicol. Boctius in deci/. (es quafl.263. Alvarotus in cap. Imperialem, num.16. de probib. fesd. alien.per Feder. Avend.re/p. 13./2b num. 1. verf./ecunda conclufio, ex commsuni omniam_/ententsa fequuta. Bart. in l. quod dicitur, ff.de verb. obligat. ubi omnes deduxit Flores de Mena in addit. ad decif. 2. Gamma fuó num. 1. \&r ex Bart. nam.8. Alexand. num.17. Caftrenf. n.6. in d. 9. Is de veEtigalibus, l. Is inita, ff. de damno infecto. Alexand. concluf. 124 . Subnum. 9 .volum. 4.8 cx aliis pluribus congeftis à Tiraquell. de retract. lignag. 9. I.gloff. 7. num. 49. quos referens fequitur Corbulus de iure emphyt. cap. I4. de de privat. ob alienat. limit.19.num.2. © num.6. ơ cum Gamma, d.decif.5. \& Corbulo, necnon Rotæ deci/.381.ex n. 26. cumplaribas /eqq. Innocent. edit.anno 1636, tenet Noguerol. alleg.37. num.99. qui ex alii fimilibus comprobat $8 x$ num. 34. de quibus \& de pluribus aliis latiùs videbis inferiùs optimè etiam, \& latè tradit Brito de locato, in repetitione cap.potuit, §.3.ex num.18. © feqq. qui num, 20. ita ait. Tertia declaratio eff, ut talis alienatio, authoritate iudicis falta, debeat preiudicium generare folum ipfimet emphyteute, dum vivit ac eius heredibus quando hereditaria exiffit. Si verò fecus dicendum quando conceditur cum pacto de providentia, nempe pro fe \&\& filiis ac cateris defcendentibus, feu nomine familiæ, vel profe, uxoreac filio ex utroque nafcituro, nee poffe tunc fieri alienatio emphyteufis, quoad dominium, \& proprietatem, fed quoad fructus, \& commoditatem, tantummodo interim, dum vivit ipfemet emphyt. ut contra gloff, in l.ffinita, 6 . de vectigalibus, ff. de damno infecto. tenent Doctores ferè omnes, ut tellatur Tiraqueli. deretraEt, IIgnag. degloff.7.9. 1. num. 47. per text. in ultims. S. fin astem, Cod. de commun. de legaitis. Bald. in asthent. I qui iurat. Cod. de bonis author. ind. poffid. col. 5 verf. queronanquid. Palat. Rubeus in repetitione, cap.per vefras, $9.38 . n u m .8$. Alexand. in d. $5 . f$ de vectigalib. \& fequitur Gamma decif. 5. num.8. ©̌c. \& latiùs profequitur compro- 40 bans, hac 3.part. cap. penuls. per tonum, \& conducit quæItio fingularis agitara per Julium Clarum receptar. lib. 4 . feudum, quaft. 43 . ubi refolvir, quod filius fuccedens in feudo, aut emphyteufi non hereditaria; fed paterna, non tenetur crediroribus patris fui, etiamfi cius hereditatem adierit cumbeneficio tamenlegis, \& inventarii; quia non tenetur ultra vires hareditatis patris ceditoribus farisfacefe, etfi feudum feu emphyteufis paterna ex pacto, \&z providentia libera fibiremaner, quia non capir à parre, fed à domino concedenteex ipfo pacto, \& providentia, \& vide, quæ Flores de Mena ad Gammam decif. 5- Ju6 num. Sa quo cafu non deberi-laudemium domino; quia cant non alienerur jus emphyteuticum, \& uti)e dominium : fed tantummodo fructus \& commoditates debitori pertinentes fuả vita durante alienentúr, non poteft, in hac alienatione, verificari difpofitio text, in l. fin. Cod. de iare emphyteu. loquentis de utili dominio alienato, \& vendito, ita cum Afflicto obfervat Avend.re/p.13. Jab n.1. ver/. tersia conclufo declarativa.

Sed quid dicendum, in emphytenfi non hæreditaria, 43 fed pro fe filiis, \& neporibus, quæ tamen empra fuit ex pecunia patris acquirentis ; an falrem quoad pecuaiam, poffit alienari feu capi pro fatisfactione creditorum acquiFentis, vide pro utraque parte plurimos Doctores relatos
per Flores de Mena in additio ad Gammam d. decif. Jub num, 1. colum.3. ad modium, \&\& Barbofa ftatim citand. \& an iple primusacquifitor, profe, filis, \& nepotibus, \& ficemde ea difponere in prajudicium vocatorum, vide latifime Marefcotumvar.refol.lib.15.6.24.per totum; quam plurimos Doetores per regulam, \& limitationes videbis apud Barbofam in cap.potuit, ex num. 153. cum feqq. de locato. quos confule pro articuli refolutione, \& latiffimè etiam per Britum intit.delocato, in repetitione, cap.potuit, 6.3. per totum,
Tertia conclufio fimilis ef , quoad effectum proximè precedenti, quando in emphyteufi hæreditaria, ultratacitam prohibitionem inductam, ex l.2.C.de inre emphyt. © cap.potuit, de locat. adeft expreffa prohibitio alienation is pignoris, \& obligationis jus emphyteuticum, \& utile dominium debitoris non poteft pro fatisfaciendiscreditoribus vendiaut fubhaftari; nec cifdem in folutum à Judice dari, abfque domini confenfu; cujus jus per pactum expreffum quafitum, omnino prafervatum remanet, ita ex Ripa in l. 1. mum. 13 .ff.de pignor, tenet Petrus de Avend. re/ponf. 13. nam,2, © 3 . \& alii protinus allegandi.

Nam quemadmodum exiftente in contractu emphyteutico, expreffa alienandifeuobligandi prohibitione pignoratio, \& obligatio, ficut \& alienatio invalida eft, ut ex plarimis probant Gratian, defcept. forenf. tomo 5. cap. 907. num.g. Cencius de cenfib. quaft. 2, num, 6. cum /eqq, ita pariter jusipfum emphyteuticum, \& utile debitoris dominium, per judicem fubhaftari, pro folvendis, creditoribus, nec iftı in folutum dari poterit abfque domioi confenfu.
Adhuc tamen expreffa prohibitione non obftante, poteft commoditas emphyteuta debitoripertinens fua vita durante per judicem creditoribus confignari, quia com-
48 moditas hæc, \& fructus nullo modo prohibentur alienari, \&< pignori tacitè aut exprefsè dare per emphyceutam, nec intelligitur comprehenfa in prohibitione alienationis fua vita darante, fic ex pluribus Doctoribus, \& Rote decifionibus, pulchrè probat Ludov. Cencius intraltat. de cenfib. queff.22, num, 10 . ver $\int$. /ecunda verò afferri. Gratianus tom. 5 cap.916. num.24. Tiraquell. de retrall. lignag. 5 . 1. g loff. 7 .num. 4. Graras conf.22. num.3-lib.1, latiffimè Caldas Pereira de extinitione emphysett cap. 5. ex nam. 13 . cum /eqq. \& fupertus vide etiam qua latè oprimè per Rodoanum de rebus Ecclefia non alien nandiquafl. 79.cap.9. ex nam. 20.' ©ै ex num. 59. Francik. Milanenf. decif.Sicilie 7. num. so. lib. 2. Menoch. i.b.2. de arbitr.cafu 560 . num. 10. Rofental. de feudis, concluf. 15 , num. 7. Dom. Valenzuela Velafquez tom, 1. conf. 56. nam.8. © ex num.13.
Hoc idem procedit abfque difficultate in majoratu, fidercommiffo, \& alis difpofitionibus, in quibus adelt expreffa bonoram prohibitio alienationis, urcapi, \& fubhaftaripoffint proventus, fructus, \& commoditates ex ipfis bonis prohibtis pertinentes poffeffori pro executione creditorum, \& in eildem fructibus cadit pignus \& obligatio, necnon cenfuscreatio, prour abundè diximus infra cap. is -per totum.
50 Et in nottris rerminis, quando in contractu emphyteutico adelt expreffa alienandi prohibitio, ut nihilominus quoad fructus \& commoditatem pertinentern debitori fua vita durante, poffit per juöicem fieri confignatio creditoribus, urex ea credira fua exigant. Probat poft alios Calda Pereira in traty. de extinflione emphyt.cap. 4 . Jub num. 40 , in hxe: Et Avendan.refponf. I 3 . in princip.quinum.4. banc traditionem limitat, quando in contracta emphytearico fuit appofit a claufula, quod empbyreufis nequeat alienari, quoniams tunc domino refragante nec vendi, nec oúlizari pro debitoemphyteute, nec in ea pignus pratorium, aut judiciale conftitui poreft, citat Salicetum in Authenticaei qui, Cod. de bonis autor.jndic.poffid. num. 46.cujus etiam anctoritatem /equatus probat idem Kupa in l.1.ff.depignoribus, num 13. id enim operatur in conceffrone dominica expreffa probibitio alienationis, gramobrem quod hic fane fit legistaior, vendiemphyrenfim, poffe co alienariex ludicis pracepto of audoritate pro difolvendo are alieno utique intelligendum eft, quando fimpliciter emishyreufis fuit concefla non adieटta clau/ula, quod emphytenfi alienarinonpoffit. Onocafuetfoclanfula al. fin, C. de jare emphyt. adieeta, quia tamen mitius agitur cum lege quam cum homine, diftrabi nib:lominusres ip/a poteff ex anctoritate. Pratoris fententiam exequentis infavorem creditorislatam, scc. Sequitur \& facit: Poreff tamen Iafonis fententia
defend, ubi emphyten/is commoditas tanf fim profolvendis debitis alienabitur, ut jam fuprà annotavimus cap. 5. num. 14. $\mathcal{F}$ videtur agnoviffe. Bart in L. If inita, $\xi_{1} / 1$ de vectigalibus, num. 7. \&c ibi Alexander num.17.ff.de damno infecto, intelligentes fructus, feu eorum commoditates tantum debitoris emplytenta pro tempore vit a fue poffe alienari, non ip fam emphyte: $/ \mathrm{im}$, quodetiam probat Avend. refponf.13.num.2. © 5.ne filiis, aut domsino directo aliquod prajudicium inferatur, quod $\oplus$ Alciatus re/ponjo 343. comprobat. Et in emphyten $\sqrt{6}$ Ecclefiaftica, que ad extrancos nequit tranfire, of con/equenter:nec ad creditores, quoniam of hoo ca/u Jolum fructus poffunt alienari, non ipfa emphytenfis, \&\&c. Videndus eciam iple Caldas in eodem tractatu de extinctione emphystenfis cap. 6.ex num. 13 -ubi latifimè agit de intellectu legum Lufitanix exprefsè permittentium alierationem neceffariam auctoritate Jadicis , pro folvendis creditoribus emphyteuta, etiarn in contractu emphyreutico adfit exprefia alienandi prohibitio.

Hanc eandem doctrinam fequitur ex plurimis Doctori- 50 bus Florez Daz de Mena in addition. ad Gammam, decif.5. ad num. 1. ibi, Sitamen in ea probabilis effet alienatio, faltem fine domini licentia; tunc fola commoditas capipoteft, © ita procedunt qua Iafon, Bur/atus, Gamme o a alii ubi suprd dicunt. Et que notantur in dicto $\S \sqrt{2}$ de vectigalibus, © in diGo S. divi argumento text. inL. in. Cod. de probib. rerum alienatione, \&cc. \& paulò inferiùs ibi. Sed ut dixi,quandoeft prohibita alienatio ; idem eff de alienatione voluntaria, of neceffaria ultra tempus vite emphytenf. © quando non eft prohibita, poffunt dari in folutum in forma ditide, \&cc. \& iterum, $\sqrt{u b}$ num. s. ad finem.

Quarta conclufio fit refpectu melioramentorum, qux 53 debitor fectit in rebus eniphyteuticis, nam cum hæ proprix fint ipfius regulariter pleno jure, corum refpectu libera conceditur debitori emphyreutæ pignoratio, obligatio, \&\& alienatio, quia proprium patrimonium judicatur, atque ideo in obligatione generali, veniunt dummodo prius requiratur dominus, an pro tanto velit, qui omni adjudicationi, \&\& alienationi prafertur pro codem pretio ex his,qua poft plurimos Doctores firmat Flores de Mena in addit. ad Gammam, deci/.5.ad num.4. ©̛ ad num.5. '̛ ad deci/.4.n.3. latiffimè etiam per Cencium in tractatu de cenfibus, quaft. 22. ex nam. 15. ©́ quaft. 21, num.16. ó quaff. 19. num. 37. plares alios citavimus fuprà ex numer. 22. cums fequentibus.

Ad fecundam partem hujus capitis deveniamus ; an $\$ 5$ fcilicet, bona cenfualia poffeffa per debitorem in concurfus corpus, \& inter crtera bona libera ingredi, debeant, utex eis fubhaftandis creditores debitoris cenfuarii fatisfieri valeant, quam difficultatem brevibus affirmativè refolvam, \&Laliter de eifdem bonis cenfualibus judicandum, quod de 56 bonis emphyteuticis hactenus fcripfimus, hujus contraCtus cenfualis natura attenta, in quo procul dubio bona dantur cenfuario cum refervatione annux penfionis in futurum folvendx, \& in cenfuarium utrumque dominium utile, \&\& directum, poffeffoque civilis, \& nataralis omnino transfertur; ita ut verus \& perfedus rei cenfualis dominus efficiatur, nihilque juris feu commoditatis prxrer jus percipiendi annuam penfionem conventam in futurum apud concedentem rem in cenfum refervativum remaneat ad differentiam contractus emphyteutici. Sic per textum in leg. in. Cod. de rerum permutatione, \& fap. conftithrus, dereligiofis domibus, Affirmarunt Abbas \& cateri in dictocap. confituutus, Socinus conf.208.num.5. lib.2. © conf. 167. num.6. eodem lib. Decius con/. 164. colum. 3. Alexander conf.14. num. 8. lib.2. dicit communem fententiam Jafon. in l., num. 28. Cod. de jure emphyteut. Rebuffus 2. tom. commentariorum, titul. de conftitstionere ditus, gloff. I7. Caffaneus in con/setud. Burgund. rubr. It in princip. Greg. Lopez inleg.10.tic.30. 6.5. Julius Clarus recept./entent. lib.4. 5.embphyteut. quaft.1. in principio. Sotus lib.6.de juffitia, of jure, quafl.5. artic. I. Joannes Lupus in commentariis de ufuris, comment.2.circal.2, de pactis interempto. 5. 2. num. 57. Anton. Gomez in l.68. T auri, num. 2. © 3. ubi Palat. Rubeus num. 2. Cattillo verb.cenf. Matienz, in l.I. sit.15 . lib. 1. recop. gl.1. Jacob.Mènoch. conf.291. num. 5.cum feqq. lib. 3. © in tractata de prafumpt. 1.part.prafumpt. 160 . fore per rotum. Alvar. Valafcus de iure emphyt. quaff.23. numb. 7. cum /eqq. ©o num. 27. cum/eqq. © per tot. quem plené etiam per Ludovic. de Avendan, in tralt. de cenfibus, cap. I3. per totum, omnino yidendus.
$\qquad$
$\square$


[^2]$\qquad$


# $\qquad$ 

$\qquad$


58 Iyitur cuint debitor fit dominus rei cenfualis, \&\& in fuo fit patrimonio, eam potett ad libitum alienare, \&8 in,
pigous, feu hypothecamidare, \& fub generali obligatione pigous, feu hypothecami dare, \&\& fub generali obligatione
fuorum bonorum comprehendere, \& in folutum ciare, abfque metu commiff, quod non admittitur in cenfu re-
59 fervativo, etiamfi per mille annos penfionem non folvar, aut fialienerrem, nec alio modo, ut inferius probabitur, \& per confequens multo magisinter catera ejus bona con-
60 curfusfubhaffari per judicem, vel adjudicare creditoribus falvo jure domini, concedentis ad fuam refervatam penfionem, cumr qua inevitabiliter restranfit in quemcumque licitatorem, ant emptorem, feucreditorem, exl.fin.Cook
61 §ine cen/u, vel reliquiis, 1.1 Imperatores, Cod. de veintigali, of commiffis, proutr in terminis etiam agnovit Ludovic. de, Avend. de cenfib. cap.3. n. io. in fin. ibi, ultimo confiderabam, quod cum dominium rei cenfualis transferatur in cenfuarium, de cajus bonis formatur concurfus; poterit ad creditores axzeriores res cenfualis tranfire; cum onere penfionis referva-
30 te, quoca/nomnibus provideretur of creditoribus of dominio cenfus, \&sc. in quo quidem nulla verfatur dubitandi ratio.
62. Quoad ultinsam no/fricap.partem; an \&c quando dominus emphyteufis vel cenfuarius comparens in concurfu creditorum formato per debitorem emphyteutam, vel cenfoarium fit in re omnibus emphyteutica, vel cenfuaria prx-
63 ferendus invenio Avend. de cenjibus cap. 3 . ita confusè xquivocè, \& imperite, loqui, ur quid certam fit de jure vix percipi valeat; conftituit enim regulam univerfalem, dominum directi dominii, necnon dominum cenfus refervativi, prore emphyteutica, aut cenfualipraferendum. omnibus creditoribus, eo quod per concurfum inter fuos formatum ab emphyteutica, aut cenfuario refolvitur contractus emphyteuticus, aut cenfuarius. Etideo hujufinodi bona non fubingendi concurfum hancregulam generalem \&\& abfolutam comprobat ex cafu quodam Ipeciali, \&e particulari quando fcilicet, res cadunt in commiffum, eo quod emphyteuta, \&\& cenfuarius efficitur non folvendo non poffit penfionem praffare, \& alia hujus generis imperitè involuit, quæ nec juris regulis, nec Doctorum fententiis congruunt; fed penitus opitulantur, prout adnotavimus hactenus per totum difcurfum hujus cap.
64 Sed ut cum claritate procedamus in tam utili, \& frequentiarticulo; plures cafus diftinguendi funt, aut enim ad judicium concurfus dominus directus, fen dominus cenfus refervativicomparet tanquam talis, \& jure directi dominii, \& cenfus refervati, comparet tanquam creditor eo modo quo catericreditores.
65 Primo cafu dominus directidominii, tanquam talis poreff tripliciter comparere pro avocanda re emphyteutica, ut in ea praferatur cunctis creditoribus, Primo modo, quando bona emphyteutica fubhaftantur pro fatisfactione creditorum; quo cafu cum omnino dominus directus debeat requiri, antea quam res emphyteutica addicatur, \&o tradatur emprorilicitanti, vel creditoribus pro fuis creditis 2n in folutum tradantur, (an fortè pro eodem pretio illam . velit) tunc omnibuscreditoribus praferri debet in ipfa re, prout abundè pluribus Doctoribus probavimus fuperiùs
66 fub prima conclaj. ex num. 22. of feqq. verf. notandum tamen, \&\&c. Et hoc cafu quando dominus directus jure pra-lationis recuperat rem emphyteuticam, foluto pretio ad cum libera omnibus oneribus transfertur; ficut etiam $\rightarrow$ Iberum transferrur jus emphyteuticum ab omni hypotheca in quemlibet extraneum licitatorem, ut diximus fuprà cap.2.ex num. 108. bac 3.part. cum ad inftantiam ipforum creditorum venditio fiat, ut ibidem probetur; quia omnes hypothecx, \& pignorum jura, per emphyteutam impofita refolvuntur, \& extinguuntur, ita ut amplius dominus diredus jure pralationis rem recuperans, foluto pretio non poffit moleftari à creditoribus emphyteurx debitozis, qui fubhaftationi confenferunt ; bunc difcurfum ampliffimè profequitur, \& multis comprobat Vincentius de Franchis decif. 226 . per tot. ubi Additionatores, maximè Riccius, quiin comprobationemallegat Maftrillum decif. Sicil. 154. 3am.73. Cavalcan. decif.8. num. 35 in 4 .part. à Ponte decif.3. num, 27. \& feipfum in deci/. 58 . in fin. part.3. © in cotl. 1537.
67 cum dominus jus debitoris emat propria pecunia de confenfucreditorum, \&\& ad corum inftantiàm jus emphyteuticum vendatur, quapropter ficut jusipfum in extraneum emptorem tranfiret liberum, \& abfque bypothesa, ut abundè diximus in cap.a. fuprà hac 3 p. ex: nu. 108. cum feqq. Salgado Labyrinth. Credit.T om.I.
pariter in dominum emptorem, qui in emptione prafertur; ex qua fimul oritur coufolidatio dominiii urilis cum directo, libera tranfit; prout plenè videre eft inferiùs cap. 10 . per totum.

Ut fecus fit, quando res devolvitur ad dominum dire- 68 Cum, non per hanc viam pralationis, feu eciam commiffi, aut confolidationis ob lineam finitam, feu alias ex natura contractus; fed potius per viam donationis, legati, aut inftitutionis, aut emptionis permurationifve. Et ficex aetu voluntario, \& contractu inter emphyteutam, \&\& dominum, non interveniente confenfucreditorum; quiatunc adhuc durant hypothece fervitures, \& onera impofita in re emphyteutica per emphyteutam, durante félicet, jure \&\& rempore emphyteufis; prout ex pluribus comprobar Doctoribus Vincentius de Franchis in eadem decif. 226. num. 2. ©
in deci/. 2113 .num. $23 . \&$ utrobique additionatores, \& ex in deci/. 2113. num. 23. \& utrobique additionatores, \& ex
Pinello Boerio, Garpar Rodriguez, Intrigliol. \& Rota decifionibus, pulchrè comprobat Ludov. Cencius decenfib. quaft.22. num.9. quia tunc res non redit ad dominum tan- 69 quam ad dominum, fed tanquam ad tertium extraneum,qui remeum fuo onere deber habere, optimè etiam comprobat Caldas Pereira dc renovat.quaff.16. num. 22. \& fuperius, ubi dicit, quod hoc cafu dominus ab emphyteuta caufam habere dicitur, \&e non à fe ipfo, quando fecundum pracepta \& conceffiones emphyreaticas ad ipfum non reverritur emphyteufis. Vide etiam num./eqq-per cundem Pereiran. Rovitus conf. 53 . num. 19. volum. I. Ponte decif. 3 . num, 25 . 26.0才 27. Duardus de cenfibus, §. 1. 10. ex num. 10. Surdas decif. 286, num. 2.3. ó per toram. Joan. Garcia intractatu de hypothec. poff contractum, ơc.ex num. 6. quamplures refert \& fequitur Carleval. de judiciis, tom, 2. lib. 1. tit. 3 . putati 23. Jub num. 20. Confonant omnino que diximus 2. . part. cap.7. ex num. 45 . verf. quibas mire confonat, \&cc. \&e fuperius ex mum, II. cumb/eqq, ver. (fed nibilominus jis non obffantibus, \&cc.

Sed in domino cenfus refervativicontrarium erit dicen- 70 dum, ut ei jus hoc pralationis, \& retractus penitus dencgetur, attenta natura cenfus refervativi; quia cum in cenfuarium transferarur utrumque dominium, \& penes concedentem nihil remaneat in ipfa re preter jus percipiendi annuam penfionem, prout ex juribus, \& Doctoribus probavimus fuprà numb.56. verf. ad fecundam partem huins cap. \&c.ideo nihil mirum, ut denegetur pralatio, \& retrachus, quando res cenfualis fubhaftatur pro are alieno debitoris cenfuarii, vel quando creditoribus in folutum datur, falvo jure penfionis domini cenfus, ut rectè comprobat Avend. decenfibus, cap. 87. num. 5 -adde quax Hermofilla tom 2 . ad 1.55.tit.5.part.5.glof.2.exnum. 25 . fol. 252. of feqq. Sed quid è converfo, quando dominus cenfuarius vendit jus penfio78 nis fibi refervaræ; an cenfuario comperat retractus, non,
convenit inter Doctores. Vide Hermofilla loncit. \& Ayend. in cap.88. num. 4 .
Secundo modo poffunt dominus directus, \& dominus 72 cenfus refervativi comparere in concurfu creditorum caufato per emphyteutam, five cenfuarium debitorem filicet perendo rem ipfam ob commilfum, \& ob refolutionem contractus, quia cum ratione confolidationis ex caufa commiff, vel tempori finiti res pleno jure devolvatur ad dominum directidominii, (vel ad dominum cenfus refervitivi, quando in ejus refervatione adelt pactum commiffi caducitaris, ut (tatim,) femper quod ex natura rei, \& ex caufa preambula, \&e neceđaria refolvitur jus debitoris; refolvuntur etiam pignora, hypothecæ, \& onera per debitorem interim impofita, \& res libera ad dominium revertitur, in qua dominus ratione dominii prafertur omnibus creditoribus emphyteutx, \& cenfuarii, cum quo creditores ipfi concurrere ad rem nullo modo poffunt. Er in 7 hoc cafu rectè procedunt, \& admittuntur, non aliàs qua Ludov.Avendan. in jis terminis firmavit, (licet fub maxima terminorum confufione, \& juris regularum æquivocatione \& intricatione in cap. 2 Io.n.10. of 11 . \& latius in cap. 3 -per tot. Sed melius magifque ordinatě dixit in eod. tit.c.,91.n.8. qui poftquam ex num. 7. ©́ i num. I. © in in cap. 90. ex num. 4. ex pluribus DD. © $6.13 \cdot n, 7$. quod in cenfu refervativo nul- 7 lo modo fui natura attenta res cenfuaria cadat incommiffum, five per alienationem, five per non folutionem penfionis, etiam per mille annos, \& poft Covar. Alvar. Yalafcus Gutier. \& Mantic. obfervat eriam Barbof, in c.pocuit, n. IoI. 76 delocat, admittit tamen ipfe Avend. \& latè comprobat, ex pacto expreffacommiffum effe admittendum, \& rem ob Kk 3 non
non obfervatum pactum, \&s conditiones fub pena comrmiffi, devolviad tominum cenfuarium liberam \& eo modo, quo res emphyteutica, prout latiffimè apud eum locis relatis videre eft.

Poftmodum in d,cap-91.num.8, ita ad noftrum propofirum loquitur, Ex qua nova interpretatione ad pradictam legem deducitur decifio ejus dubitationis, quam femel vidi infacti contingentia agıtatam in regia Pinciana Cancellaria, an (cilicet dato concur/u creditorum in bonis cen/uarii, dominus cenfus emphytentici, vel reforvativiperpetui, cui tamen eff, conditio commifft, praferatur cateris omnibus creditoribus cam coadpetitionem reicenfualis concurrentibus: in qua dubitatione, cujus alibi ad longum refolutio tradetur ( (cil-in d. c.3.) ita advocati Cancellarse diftinguebant. Ouod ff dominuscenfus non agat ex conditione commiff, advendicandam rem cen/nalem, fed ex jure pralationis (ut quia cenfusejus erat nature, quod peenam commiffinon admitteret, ) tunc creditores fint praferendi, qui tempare priores, © jure potiores effent cum cocafures cenfualis veré, of irrevocabiliter cenfuarii effet, \&o cum tota ejuspatrimonii fub/fantia converfa, er con$f u f a$, atque ficut reliqua bona debut is cjuf diem cenforiarii obnoxia eூ fubiecta.
Sinverò dominus cenfusjure commifft rem cenfualem vendicare conetur, ut quia cenfus ejus erat natura, quad cam conditionem commi)ft admitteret; credebant advacati, praferendum effe cateris omnibuscreditoribus anterioribus, etiam expreffamhypathecam, © obligationem babentibns, dicertes quod cum ea condicfio commiff, qua ab initio creationis cenfus refolutiva creatus eff, efficiat, quod res cenfualis adveniente eaconditione commifft, © refoluto!per eam contrallu, ad concedentem ftatim revertathr, non efficietur eoca/u cenfuarius dominus rei irrevacabiliter, licet interim dum contractusrefolvitur, verus ejus dominus fit, Et quod ideo faculasas vendicandi rem impedit eo. caju confufionem cjus cum caterisboniscenfuarii, quoad tunc faltem effectum ut re/peltu ejufdem rei detur concurfus, of pralatio creditorum.

Efficit enim conditio cammiff, of refolutio contratius, wt potius res cenfualis videatur effe inter cerer a concedentis bond, ficommi/fum verificetar, quam inter cenfuarii facultates, wt inde caterorum anteriorwm creditorum pralatiojuftificetur, ac ficumea refolutiva conditione, of facultate vendicandi rems ejusutrumque domininm revocabiliter in cenfuarium tran $\sqrt[1-]{ }$ ret; que nova, \& elevansrefolutioconfirmatur ex jis, que notanter refolvit T iraquell. de tralt.convent. 5.2.gl.1.Ó unic. num. 7. cumpluribus aliis dieens num. 9. quod alienatio non propriédicitur, nifıquandodominiamplene, \&㇒ irrevocabiliter of alienatum, o $^{\circ}$ alia conducibitia ad propofitum adducens, que confirmantur ex jisque ip $e$ T iraq, in l. $/ 1$ unquam, Cod. de revoc.donat.verb.revertatitu, ex princip. © n. 398. qua ratione non poterunt credicores cenfuarii praferr i concedenti rem in cenfum, ex quo datar novus ér veras intellectus ad text. incap.conffitutus, de relig.domib. ut ex eocommi/fum excludatur, ó credicares fiforfan eorum concur fus in eju/dem text. Jpecie detur, priorestempore of jure domino cen/uspraferantuir, quia deficit conditio commifft, ér refolutio contraEfus per cam atque utrumque dominium tam utile, quam directum in cenfuartum irrevocabiliter fuic translatum. Hactenus Avendan.
I Ifta advocatorum fuj us Cancellarix determinatio multum conformiseft jurisregulis, \& principiis, nam comparensin concurfu credirorum remaliquam vendicando,
82 qua inter catera debitoris bona reperitur; femper profuo dominio omnibus creditoribus indiftinctè prefertur, quia debitor de bonisfuis, non de alienis concurfum facere,
83 poreft. Et ideoftatim quadres agnofcatur aliena, à concurfu extrahitur, \& vero domino traditur: prout ex plurium jurium \& D D , auctoritare ampliffimè probabimus fuprà 1.f.cap.8. ex num. $3^{8 .}$. verf. à regula tamen bujuscap. \&rc. fin in.p.Gap. 24.ex. nam, 14.cumfeqq. verf. quarto quia deminopecunie, \&cc. pro quarefolutione allego text. famofum inh.etiam 16 .ff. quiporint pign, hab. etiam foperficies (inquit Confulrus) alienofolo po fita pignori dari poteft, ita tamen ut potior canfa dominifit joli, fo non folvatur e: folarium, id eft fecundum unum intellectum) fi res in commiffum cadat obnon folutum canonem, \&epenfionem pro foluto impofita, \& à domino fibirefervata, prior caufa eft , \& potior domini folarii.
34

Et haxe res per commiffum ad dominum cenfus refervativi, veldominum directidominii, libera devoluta intelli-
gitur, refoluto, extincto jure pignoris, vel hypothece quolibet interim impofito fuper ea per debitorem, juxta textum expreffum inl. Lex: vectizalis, ff. de pignoribus, junCtis his, quæ latè per nos fuprà 2.part. cap. 27, ex num. 37. cum feqq. verf. quoad Jecundum hujus cap. articulum, \&c. quare ob devolutionem refoluto jure creditoris ad ipfame \&s rem nullus eorum poteft admittiad concurfum, nee pratendere poteff pralationem cum domino, quia fublato jureprincipali, pariter extinguuntur pralationis jura, etenim 86 mon entis nulle funt qualitates, ut in jis terminis confiderat Avendan, d. c.91. num. 9.8 \& quia per devolutionem. 0 ad dominum nullajuris creditorum remanent veftigia, circa rem,

Tertio denique modo poffunt dominus directi dominii, 87 \& dominus cenfus refervativi comparere tanquam tales in judicio concurfus formari per emphyreutam, vel cenfuarium, nempe pro fuis annuis duntaxat praftationibus deearfis fibi debitis exigendis ex bonis concurfus (nulla facta mentione commiffi, neque ex eojure rem vendicantes.) quo cafu cum ifti ipfa re habeant jus hypothecre tacita impofitx ab initio acquifitionis, prout latè comprobat A veadanus d.cap.3.ex num.2. © ex num. 7. \& eft textus, fecundum aliam lecturam in d.l.etiam, If.qui potior. inpign. babean,ibi, finon /olvatur ci falarium, \&cc. plurimos DoCtores allegat. Alvar. Valafcus de jure emphyt. queff. 4. ఠ num.6.cum/eq. (licet ipfe conetur debilibus rationibus communem receptam per omnes impugnare) innumerabiles penè Doctores pro hac hypotheca domino proprietatis competente in re emphyteutica, pro canone refert, \&c difputans refolvit Joan. Anton. Manguillius in tractatu de evitionibus, que/t.124. ex num. 60. © verf. ì num. 50. of per rotam quaftionem, omnibus proculdubio creditoribus em- 89 phyteutix, vel cenfuarii debitoris praferendifunt in iplare emphyteutica, aut cenfuaria prour $j$ is in locis probat Avendan, nulla tamen facta diftinctione, an creditores fint anteriores, vel pofteriores, prout ipfe Avendan. indicare videtur proximè citato; fed abfolutè cunctis praferendoseffe, afferit ex predicta ratione; quoniam quando hypotheca oritur fimul cum ipfarei acquifitione, omnibus 9 anterioribus ifte creditor prafertar in ea, prour latiffimè ex innumerabilium penè Doctorum relatione comprobavimus fuprà 2.part. cap.14.ex num. 108.cum multis/eqq.ver/. imò ơ quod plus eft, \&cc. ubi mirabiles valde doctrinas, ad gt propofitum reperies; tandem quando ifti domini direati dominii, \& cenfus refervativi, non comparent, tanquam tales ad judicium creditorum peractum per emphyreutam, aut cenfuarium, neceo jure jus aliquod pratendunt; fed tanquam creditores extranci, ad pecuniam ex diverfa caufa eis abemphyteuta, vel cenfuario debita ; tunc ad omnia bona debitoris jus habent profuo credito exigendo fuo loco, \& gradu inter cateros creditores, attenta fua hypotheca, aut privilegio, feu anterioritate, fi fortè habeant, \& non aliàs, prout cerriffimum eft ex juris regulis, \& principis.
Et juxta fupradicta à principio hujus cap. unum notabile omittere non libet; an hypotheca impofita fuper bonis emphyteuticis, vel fendatariis per emphyteutam, feu vafallum, cum confenfu domini directi dominii, durer, etiamí emphyreufis, vel feudum finiatur per extinctiouem generationis, vel per commiffom, ita ut devolvatur, ad dominum, \&e cum directo dominio confolidetur, an ipfa bona ad dominum devolvantur, \& tranfeant cum ipfo onere hypothecx, magna eft internoftros controyerfia.

Negant Ifernia in cap.I. 5 . quid ergo, num. 5. in princ. de 93 inveft. de re aliena facia, abundè dırputat pro utraque parte Carleval. de judiciis, tom,2. lib.1.tit.3.difp.23.ex num.29. cum multis feqq. \& fignanter ex num. 31 . \& n negativè refolvir, ut hypotheca impofita fuper bonis feudalibus, vel emphyteuticis cum expreffoaffenfu domini extinguatur, extincto feudo, \&e emphyteufi, ita ut bona ad dominum libera devolvantur, contendens, text.inl. lex veetigali, If. depignor. procedere, etiam in conftitutione hyporhecx interveniat affenfus directi domini; pro fua opinione num.39. alios quam plurimos Doctores allegat, quitamen non loquuntur, quando intervenit afenfus, fed in nudisterminis, d. lex vectigali.

Contrariam fententiam virilitertuentur Bart. in l.in diem 94 g.n.2.ff. de aquapluvia arcenda, \& ibi eviam Cumanus naw. 1. quia dominus per confenfum appofitum dum. feu-
fendatatius, vel emphyteuticarius obligat fuo creditori bona emphyceutica, \&s feudataria; fibi prajudicat, atque ideo hypothecam per devolutionem ad dominum contingentem non extingui, fed durare, \& tranfire ad dominum cum bonis devolutis, tuentur hanc opinionem Ifernia ipfe in d.cap.1. 6 . quid ergo in fin. ér in cap. Imperialem num.11. de prohib. feud, alien. per Federic. Boerius deci/. 181 , num.4. of 5. Marius Frecia de fubfendis, lib.2. authorit.29.num.6. Hartman. Piftor. lib. 2. quaft.juris quaft. 48. ex num. 14. Scrader. de feudis, part.8. cap.4. num. 34. verf. fecundo bec concl. Camerat. inc. Imperialem, fol. so. litt. L. latifimè difputat pro utraqueparte, \& refolvit Andr. Fachin. controv. lib.7.6.56. per totum. Card. Alexand, in d.g. quidergonum. 2. Afflictis num.3. Balzaranus num.2 I. Puteus de reintegr. feud.cap. 256. pone quod Vaffall. nam.7.8. © 12 . Capicius in infitata feadal. tit.feudorum devolutio, 5. hypotheca pag. 159. of in tit. fendorum execut. ver., dominus mortuo, pag. 197. \&s Rofental. de feudis, cap.9. memb.1. concl.18. num. 1. \& ex text. in cap. I §. Ficlientulus de alienatione fend. qua opinio probabilior, \& communior eft.

## CAPUTIV.

Bona majoratus ex facultate regia creditoribus hypothecata, an abfquenova facultate in concurfus judicio fubhaftari valeant.
Et an femel ita diftracta poffint per bonorum liberorum fupervenientiam recuperari, ac venditionem refcindi.
Et quid fi tempore fubhaftationis, revera libera bona aderant; quæ tamen poftmodum reperta fuere; an poffeffor majoratus poffit illa femel diftracta vendicare.
Et an caput majoratus fubhaftari poffit per judicium concurfus.

```
SVM MAR IV M.
```

Majoratusbona, que precedente, facultaté regia, fuere bypothecata; fin concur/u pro Jolvendis creditoribus difirabantur, in publica fubbaftatione diffrabi debent, num. I.
Bona ipf a majoratus, firedditus non fufficiunt ad folutionem, quotid e diffrabi jubentur.ibid.
Alienatio, qua judicis decretumrequiritur omnino in publica fubbaftatione eff facienda, $n .2$.
Bona abfentis, fifci, minoris, Reipublice, of que in executionem reijudicata venduntur, fubbaffationem publicam requirunt, n. 3 .
Idem in Iudicio concur /us (crutatur, n.4.
Subhaftatio bonortm majoratus non requirit novam facultatem, fed /ufficit, quepraceffit ad pignorandum, of hypothecandum, n.s.
Idem fervatur in omnibuscafibus, in quibus adpignorationem, of alienationem affenfus regius requiritur, n.6.
Leg. fi pupillorum, 7. §. fi pupillus, ff. de rebus corum, num. 7.
Advenditionem bonorum Ecclefie, civitatis, of aliorum, quefaculsate regia fuerunt hypothecata, non requiritur novafolemnitas, n. 8 .
Idem in fifci rebusfervatur, n:9.
Afen us domini adhibitus in donatione rei feudalis in dotem data, operetar, ut ad translationem dominii joluto matrimonio novus non requiratur affenfus, n. 10 .
A flenfus regius requijatus in compromifforei feudal is, novas in fendonon requiritur, $n, 11$.
AJenfus regius fipraceffit in obligandisrebus feudalibus, alins novus non requiritar in bonis diftrahendis pro executione, nam. 12.
AJen jus regius, Epi/copi, aut Indicislicentia in bonis alienari prohibitis, aufert impedimentum juris, vel hominis, of res permanet libera, $n . \mathrm{I}_{3}$.
Res, qua femel probibitionem evafit; /emper permanet libera, nam. 14.
Rei natura femel alterata, femper remanet alterata, num. 15.
Salgado Labyrinth.Credit.Tom.I:

Majoratus bonaper facullatem regiam alienari, aut hypothecaripermi/fa remanent deinceps libera, \%, 16 .
Solemnitas, confenfus, fes authoritas requifita ad altum, $\sqrt{2}$ fit feme! adhibita, alia nova non requiritur in exequatione actus, m. 17 .
Altus novus non dicitur, qui fit pro executione antiqui, num. 18.
Confen/us patroni adbibitus in conffitutione penfionis super beneficio cum facultate transferendi, alias non requiritur in translatione, n.Ig.
Ad diffraltionem bonorum majoratus ex faculeate data ad bypothecandum deveniri nequit, nif fibonisliberis deficientibus, $n, 20.23$. © $n .44$.
Faculras, ad obligandum bona majoratus conceffa femper intelligitur, bonis liberis deficientibus, etiamfi in ea non exprimatur, n. 21 .
Majoratus obligatus quafifidejuffor indemnitatis reputatar, num. 22.
Majoratüs bonis ex facultato rezia in concur/u diffraftis of poftea ille, qui facultatem obtinnit, bona libera acquirat, fucceffor non poteft diffraCtionemretractare, $n .23$. © feqq.
Alienatio femel perfecta ad novam /uperveinientem caulam non debet retraciari. n. 25 .
Regula factum legitime, de reg.jur. lib.6. explicatur, num. 26. O Seqq. © n. $n .51$.
Gloff a doctrina adducitur, n.27.
Dos femel le egitimè detracta, ơ reffituta ex fideicommiflo non. venit reftituenda in refitutionefideicommiff poftea fadta, num. 28.
Dos (emel uxori propter viri inopiam refituta, non eff iterum viroreffituenda, etiamfidives fiat. n. 29 . © 38 ,
Vioriquarta Auth. Jemel, Cod. unde vir. of uxar. Semel of paupertatem affisnatanon aufertur, fipoftea divesefficiatur, num. 30.
Mater ad fecundas nuptias tranfiens, if petat Tutorem, of detur; licet poffea pleniteat, reafumere tuselam non po$t e f, n .3 \mathrm{k}$.
Mater per fola /ponfalia non amittit tutelam, n. 32 .
Etiamfi Maritus fecundus moriatur, Mater non reafumit tutelam, $n .33 . \sigma^{\circ} 34$
Idem judicatur de editione liberorum, ac de tutela,n.35.
Vxor, cui legatar fub conditione fi caffie vivat, an fomel legatum oblatum recuperet, if caffe poftea vivat, numero. 36.
Legatum relictum fub conditione, fialicni nubat, amixtiz alteri nubendo, etiamji vidua effecta conditionipareat, ibid.
Dote uxorisper remindicatam in tuto pofita ob paupertatem viri, res judicata non retraltatur, etiamyì dives vir efficiatur, n. 37.
Actus femel confummatus, of perfectus non retractatur, etiamficafus veniat, à quo initiums fumere non potuit, num. 38.
Quafemel legitimè conffitutafunt, durant, licet cafusfuperveniat, à quo initium fumere non potuit. n. 39 .
Res femel effecta alienabilis, femper remanee alienabilis, num. 40.
$\mid$ Poffeffor majoratus; eju/que haredes anteneantur ex bonisliber is poffea aequijitis. Jatisfacere major atui bona alienata ex regta facultate, n.41.
Diftractione facta bonorum majoratus ex regia facultate, of appareat eo tempore poffeforem habuiffe bona libera, an fucceffor poffit alienationem re/cindere, n.42.
Negatioa /ententia proponitur ex. n. 43 .contraria verior, n.47. or jeqq.
Idem eff non effe, vel non apparere, n.45:
Idem eff non e/fe, ó non poffe probari, n.46.
Majoratus bonorum diftractio ex facultate regia fubietta remanet refoiffioni: quoties bonaliberasunc exiftentia, poffea manifeffantur. n. 47.
Hypotheca non contrabutur in bonis maioratus, mi/iliberis deficientibus,n.48.
Majoratus bonalibera remanent ab hypotheca, quoties liberaad/unt, n.49.
Majoratus bona, ut indebité alienata repeti poffant condictione Ine causa, vel indebiti, defignatis bonis liberis tunc extantibus, $n$, 50 .
Regula factum legitime, de regul. Iur is in 6 . interpretatar, num. 5 t .

Kk 4 Ouod

Quod contingitex cau/a preterita, ad caufam preteritam refertur, n.52.
ACtus dependens apracedenti, precedens altus attenditur, ibid.
Caufa remota attenditur, potizus quaim propinqua, quando ab ea depender jus adtus propinquior is, n. 53 .
Ius, quod omnino non eff extinctum, jed elif um, ঔ diminutum durat in effentia, licẹt ceffet in effetu, n.54:
Regula factum legitime retractare non debet, licet ca/us eveniat, à quo incipere non poteft; fallit quando caufa, ob faEtum eff, devolvitur ad non caufam, n. 55 .
Commodafare, aut depofita, deperdita, or non apparente Iिpoffes apparetres judicat a refcinditur, ex condictione fine сай $a, n .56$.
\& E... Exceptiodilatoria, queopponipoteff poff litem conteffatam, quandoreus jurat tunc, © non antea ad fuam pervenife notitiam, rejicitur cum probationibus, fi poffea appareat, reum tanc notitiam illuus habuife, $n, 57$.
Excuffo bonorum femel fatta prajudicat, of prodeff aliis creditoribus in Iudicionon ftantibus, $n .58$.
Excuffionisfententia non tranfit in rem judicatam, quominus tertius, ơ fidejuffor poffit poffea oftendere, bona debitoris adfuife, ibid.
Majoratas caput an alienari poffrt pro fatisfactione creditorum, n.59.
Negativafententia proponitur, ibid, verior, \& contraria, num. 62.
Marchionatus, at Comitatus, quibus jurifdiCtio adheret, pro executione cap inequeunt, $n, 60$.
In facultate conce ffa creditoribus concurfus advendendum bonamajoratus femper refervatum manct caput majoratus, num. 61.
Bona omnia adftatumpertinentia ex facultate byporbecata elienationis, of fubhaftationi fubjictuntur, etiam/i in jis caput contineatur, $n, 62$.
Facultasregia facit omnia bona majoratus libera, $n, 63$,
Regiis litteris confidens decipi non debet, n. 64.
Caput ftatus, licet virtute facultatis fit alienabile: non debet ab eo initium fumere diftractio, ni/ideficientibus aliis bonis, num. 65 .
Expenduntur doftrine Moline, Fuffarii, of aliorum, num. 66.067.

Inrijdiffio pateff capi in pignus pro executione, alienari, of in folidumdari, n. 68 .
Domus pretiofa, aut magni edificii valor quomodo taxatur, $n$. 99.remiffive.

${ }^{1}$ BOnamajoratus, quæfacultate Regia fuere æri alieno hypothecata, fi in judicio concurfus pro fatisfactione creditorum fint diftrahenda (prour quotidie diftrahi mandantur quoties reditus majoratus non fufficiunt ad corum integram folutionem) in publica fubhaftatione diftrahit; neceffe effe firmarunt Ludovic.Molin. lib.4. cap.3. num. 44. C 45. ubi Additionatores allegant Pater Molina di/put. 650 . num. 5 . Puteus decif. 252 . lib, 2. © Molina relato obiter fequi-
2 tur Mieres de majoratu 4, part. quaft. 3, num. 17 , quia quotiefcumque ad alicujus rei alienationem authoritas, feu decretum Judicis requiritur neceffariò, resea, non nifi in publica fubhaftatione diftrahi valet. Bart. in l.citat. num. 3.ff.
 noribus. Bald. inl.ordo, num.4. Cod, de execat.rei judicate. Platea in l.fi tempora, colum. 1. Cod. de fide inftrument. lib. Io. Marth. de Affletıs in conffitutio. Regni Sicilia, lib,2,rubr. 38 . Pincllus qui haxc omnia refert in l.2. Cod. de refond, vendit. 2.part. nam. 45. cujus opinionem afferit communem Emanuel Xuarez in T hefauro recepta fentent. verb. decretum ubi in alienatione, pa3. 453 . \& ideo Ludov. Molina diff.cap. Jub nam.45. firmat regulam univerfaliter veram, ut omne illud quod ex Judicis decreto vendendum eft fublaffattone requirit prout in bonis abfentis fíci, minoris \& Reip. \&
3 hisbonis quax in executione rei judicatæ venduntur, \& alisis fimilibus; latiùs profequitur Molina loco citato, \&L quod fubhaftatio bonorum quæ capiunrur à Judice pro folvendıs creditoribus requiratur, $l$. ordo, Cod. de execut. reijudicate, \& in bonis minorum Ecclefix civitate vel fifct. Quorumbona probibita funt, alienari ratione, publicx uxilitatis in quibus propterea requiritur fubhaltatio, leg. I. Codice de prediis decurio, lib. 10. - in arthentic. bic jus porrectum, Cod.de facrofanct.Ecclef. Baldus in dilt a l. ordo. Ubi quod etiam requiritur quando venduntur
bona abrentis per leg.fundus, ff. de refoind. vendit. de quibus latè Fabianus de Monte de emptione, of venditione, 4 part.5. principio. Joan. Anton. Mangualius de eviltione quaf. 45. ex num. 9. © fequentibus, of quaff. 44. num. I. \& hoc etiam procedit ex natura judiciiconctrfus, in quo bona debitoris communis nonaliter diftraht poffunt, authorttate, \& decreto Judicis quàm in publica fubhaftatione, ut ex pecunia exeis redacta creditores graduatim fatisfiant.

Sed an priùs ut ad hanc fubhaftationem, \& venditionem $\$$ bonorum majoratus deveniatur; nova requiratur licentia, \& facultas Regia, communiseft, \& omnium Dottorum concors fententia, quod non fit neceffaria, quia fufficit quod à principio intervenerit ad pignoranda pro aliquo debiro, quo non foluto, \& pignore non luito, reftitutionis, \& folutionistempore adveniente, liberè poffunt alienari, \& diftrahi pro farisfactione creditorum abfque, nova licentia, \& regia facultate probarunt in terminis bonorum majoratus Gregorius Lopez in L.6, tit.2. part.6. in gloff. verbo, que la no pudieffe vender colum.8. verf. etfidata. Ludovicus Molina de Hi/pan. primozen, lib. 4. cap. 5num. 1.2. © 3 . Mieres de major ats 4.part. queft. 3.ex num.1. cum /eqq. Pater Molina de Iufitia, © Iure tractatu 2.di/p. 652 eex num. 1. Felician. de Solis in tractatu de cenfibus lib.2. quaff. 21. num. 22. Additio ad Molina ditto cap. 5. num. 1. fol. 284. Hermofilla in leg.4. tit.5.part.5. glof. 7. num. 33. tom.2. fol. 34 .

Qux folutio procedit generaliter in omnicafu, \& mate- 6 ria, quibus requiritur ad pignorationem, \& alienationem affenfus regius, five domini, feu decretum Judicis, ut fi femel in pignoris conftitutione intervenit, poftmodam $\rightarrow$ adveniente tempore folutionis, \& fubhaffationis non egeat 7 creditor nova facultate, affenfis, aut decreto, ut in minore eft, text. expreffus in l. Iिpupill.7.5. निpupillus dedit res pignori permifu Pratoris, nonnulla crit dubitatio an alienatio poffit impediri, fed dicendum eft poffe creditorem jus 了uum exequi, ff. de rebus eorum. Bald. ibi, \& Bart. in Aurb. hoc jusporred̨um num.21. Cod.Jacrofanct. Ecclef. idem Bald. in l. Papinianus, 6. fed nec impuberes, ff. de inofficiof. tefam. Alexand. con/. 189 . num, 1. © 15. lib.7. Decius inl. fingularia num.to.ff. /f certum, petat. ubi Cagnol. num. 75 . Fabian a Monre de emprione, ó vendit. quaff. s. princip. num. 98 . Capicius decif. 182, num. 10. of 11 . Negufantius de pignorib. 1.part. $6 . \mathrm{memb}$. num. 15 .ampl. 1. Simoncellus de decretis, lib.2, tit. 3. in/pacio 4. num. 36.
 de except. © o vendit. cap.8, nam. 12 . Caltillo controv. lib. 4. cap. 61 .nam. 25 . Benchendor, in addit. ad Seraph. de privil. juram.privil.45.num.2. Montan. de tatel. © curat.c. 33 .num. 496.cum/eqq. Hermofilla ubi/upra n. 32. \& probant omnes alii Doctores paulà ante cirati num. 5 .
Et in bonis Ecclefix, \& civitatis qux femel facultate, 8 Regia, aut authoritate Epifcopi fuere hyporhecata, ut ad venditionem eorum, nova non requiratur folemnitas vel facultas, probarunt Hermofilla ubi proximè num. 33 . Felicianus d.cap.3.num.20. Mieres d.queft. 3.num. 2. Caldas Pereira in l. 今icuratorem habens, Cod. de integrum reftutut, in verb. contraltum feciftis, num. 42 . Perrus Surdus d.decif. 278. num. 5. Menoch, confil.11o, num.58. lib, 2. \& plurimi alii ab iftis citati.
Et in feudis, idem obfervant, innumerabiles penè Do- 9 Ctores fiad obliganda bona, feudalia intervenit affenfus Regis aut domini poftmodum pro executione, fatisfactionecreditorum in eorum diffractione alius novus non fit neceffarius affenfus. Molina lib. 4. d. cap. 5. num.2. Mieres 4 .part. dicto cap.3. nam. $6.0 \%$ eqq. Surdus com $/ .30$. in fin. German. Prior.lib.2.quaff. 15. num. 19. Novarius quaff. 128 . num.3. Scrader. de feudis, part.8.c cap. 4.quaff. 7 . num. 25 . Scipio Rovitus conf.21 , num. 12. Imola \&\& Ludovic. Roman, in 1 l. ufufructu, If. de folato marrim. ubi quod affenfus domini adhibitus in datione rei, feudalis in dotem marito, operatur quod translatio dominii, qux fundata eft foluto matrimonio non requirat alium affenfum, quos referens fequitur Capicius decif.182. num. $111 . \mathcal{O}^{\circ} 12$. Matth. de Aflict. in cap. Imperialem, in princ, verf. duodecimo, nota ex rext.ibi, num.8. $\mathcal{F}^{\circ} 9$. de probibita feudi alienat. of deci/. 33 , num. 19. Molina dict.cap.3.num.2. Marefcotus variar. rejoluf. Lib. 2. cep. 91 , num. fin probat Andr. Ifernia, in conftitus, regni, quod fuper compromiffo de refendali debet intervenire affenfus regius, \& non in laudo, quia laudum defcendir fenfus regius, \& non in laudo, qua laudum
ex compromiffo, \& eft executio compromiffi; fequitur
plura

# Pars III. Cap. IV. 

cultate id exprefsè non dicatur, tacirè fubintelligitur, \& majoratus quafi fidejuffor indemnitattos, \&\& fubfidiarius reputatur, prout latiffimè fuprà 2, part. cap. 5. ex numer. 2
16. cum multis feq. verf, contrariam tamen, imó credito. res, \&c.
Pariformiter denegatur diftradio bonorum majoratus 23 ex facultate Regia hyporhecx fubjugatorum bonis liberis exiftentibus, \& nifi pracedente corum excuffione probant Molin. lib.4. cap.6. num.15. of 19. ólib. 1. cap.10, num.4P. Molin.tr.2. di/p.653.ex.num.1. Menoch. lib.4.pra/umpt. 189.n.9. Iacob Cancer, variar.refolut.p.1.c.9.n,109. Oliver. Beltramin. in annot, ad Alexand. Ludovic. dec.299. Vincent. ad Anna allegat. 115 . Camil.de Curte in diverf. juris feud. cap.5. numer. 91. fol. 224. addit, ad Molin. lib.4. cap. 7. numer. I. qui loquuntur etiam in feudalibus, innumerabiles penè DD, congeffimus, fupra 2. part. dict. cap.5.ex d. num,16. cum /eqq.

Ex hac limitatione dux refultant difficultates diffolven- 2 dx, prima an poftquam bona majoratus diftracta fuere, per fubhaftationem in judicio creditorum faperveniant bona libera ejus, qui debita contraxit, \& facultatem à Rege imperravit, eo quod alia bona libera acquifivit, an refcindipoterit diftractio pracedens, \&\& bona fic fubhaftata, recuperare, \& vendicare valeat fucceffor in eodem. majoratu ita ut diltractio pracedens retractetur ; Hanc quaftionem eleganter tetigit doctiffimus Ludovic. Molina de primogen.lib.4. cap.7.ex n.13. © /eqq: quam juridicè refolvit, \& firmat alienationem majoratus femel jofte, \&\& legirimè factam non effe renovandam etiamfi poffmodum bonalibera abalienante acquifira fuerint; movetur ex eo quod alienatio perfecta atque confummata fuit à princi- 25 pio, atque ideo ex defectu caufæ ob novæ fupervenientiam retractari non debet ex regula factum legitimè de regul.ju- 26 ris in 6. quod in actu femel perfecto, \& confummato vera effe profitetur, ficque jura contratia conciliariaffirmat, nempe text. inl. fin. inprincip. C. ande liber. I.qui res, $\$$. aream cum fimilibus, ff. de folutionibus, ex Tiraquel. qui plura affert in traEt. de caula cef/ante limutat. 1 2. numer. 1.cum feqq.
Et allegat in terminis gloff. fingularem, \& communiter fequutam ab fribentibus in Autbent. res que C. commun, de legat. verboobligationem, dum inquit, Quod fi dos, pro qua affignanda fuere alienata bona fideicommiffo, reffituta fuerit ex eis ante fideicommi/fr reffitut. non venitipla dos in reftitutione fidescommiffi, à: quo femel legitimè detracta fuit, ubi Paul.num.s. quod of ipfum comprobari, dicir ex gloff. communiter approbata in l. ubi adbuc verbo abutatur, Cod. de iure dotium, quod fi uxori fit femel dos reftituta, propter inopiam viri, ifti non erit iterum refituendas, etuamfi vir ipfe ex pofffacto dives efficiatue fimili decif. doArina comprobat in Authent. praterea, num. 23. C. ande vir, O nxor; ubi quod $\sqrt{1}$ uxoriquarta, dequain d. Autbent. femel ob pauperratem amfignata fuit, non fis fibtauferenda, etiamfi ex pofffacto dives efficiatur, quodetiam repetit ideun Decius in confli.24. nam.2. © $\int$ eqq. fequutusà Tiraq. de caufa ceffante, limitat.4. num.2. adde Fdotanellam de pactis nuptial.iom.2. clanful. s.sloff. 8. p. 8.ex nam: I. quod quidem fundamentum aliis varis, \& fingularibus fimilibus exornare libet, nam mater tranfiens ad fecundas nuprias fi petat tutorem prout tenetur, \& detur, licer poftea peniteat, non poteft reaffumere tutelam femel legitimèdimiffam, \& à fe renunciaram. Gratianus di/ceptar. 219. num.13.tom.2. (ubi etiam de limitationibus ) Spino de teftament.glofl. 29.princip. num. I . Anton. Gomez. in l. 50 . T aurinum. 35 . \& quid fi per fola fonfalia amittar turelam, 32 negativè refolvir poft Gutierrez, \& alios, Thom. Sanch. de matrimon. li6.7. di/p. 88. num. 5. ©f per tot. de hac materia, ) \& idem procedere etiamfi maritus fecundus moriatur, utnectunc uxor recuperee turelam. Spino whi proximé ex num.g. vide tamen Gratianum di/p. 5.p.1. ex num, 34. \& de uxore, \& de his omnibus abunde per Anton. Amar, refol. 24- ex num. 10: cum- feqq: Ubi poft innumerabiles Doctores diftinguitinter rem integram, \& non integram, fellicet antea quarmdatus fitturor vel poftquam fuit datus; quem omnino videbis. Et idem judicandum de educatione filiorum, quod de tutela. Vide Paulum. Montanum de tutelis, cap-15. num. 81. © T Taur of a num. 74. cum/eqq, conducit Gutierrez de tutelis, cap.3-num. 6. Vide Cabedum decif.99. num.8. © 10. latè Sanchez de matrim. lib.7. dijp.88. © num.16. © © eqq. Maftrillus dec. 230. Leo deci tione ficattè viserit, an femelablatum legatum recuperet fipoftea caftè vivat. Vide Sanchez ubiproximé difput.91.ex nam. 3 I . cum eq eq. \& idem de ea cui legatur fub conditione fi alicui nubat, quer non nubir, fed alteri; ut poftea vidua facta, licèt velitilli nubere, \& parere conditioni, non. audirur, necrecuperat legatum, Molinus de ritu nuptiarum, lib.3. cap.29.num.83. Caftillo controv. tom.6. c. 127. num.25. ad fin. \& iterum num.58.ad fin. \& fimiliter idem 37 dicendum quando dos uxoris per rem judicatam pofita eft in tuto ob paupertatem viri, effi ifte poftea efficiatur dives, non ideo res judicata retractabitur, nee dos viro reftituitur invitos Doctoresrefert, \& fequitur Perr. Surd. in con $/ .435 . \dot{\text { i n.6. ubi reddit rationem, \& fundamenta to. } 3 .}$ Et horum ontoium una eff ratio, quia ubi actuseft jam confummatus, \&\& legitimè fadtus; cafus fuperveniens non vitiat, quæ namque femel utiliter, \& legitimè conftituta funt, durant, licèt cafus evenerit à quo initium habere, 39 non potuerint prout apertè dicitur inl. plurib. penult. §. et $/ \sqrt{2}$ placet, ubi Bartol, \& alii, ff. de verborum obligat. Petrus de Bellaper.\& Bald in 2. lectur in l.patrefuriofoper textum, ibi, If. de bisqui funt fuivel alien, juris. Bartol. inl, ex facto in prime, colam. 2, verf. ultim. bec lex, ff. devulgar, of pypillari, de quo latè per Dinum in regula factum legitimè, retractarinon debet, licèt cafus poffea evenerit, à quo non poffit inchoari, \& Decius inl. non eft novum per text. ibi, If. eodem tit. latiffimè Tiraquell. in tract. de cauf a ceffante limitat.12, per totam, prácipuê nim.15. Molina dilio lib. 4. cap.7.num. 13. in princip, nos in noffris comment. de fupplicat. ad fanct.2.p. c.19. num. 8.l.non enim, ff. de nle, actuque princ. Joan. Baptifta Cofta de juris, ơ facti ignoran, in/pect. 46. Surdus conf. 11 5.n.11.

Profecundo fundamento dicit Molina d.c.7. num. 16, d. num.13. comprobari fuam refolutioneur exeo quod res femel effecta alienabilis femper remanet alienabilis ex $l$. paterfamilias, $6 . q u i$ decem, ff.delegat. 3 . quam regulam, plurimis exornavimus fuperius num. 12. © /eqq. verf. © omnium ratioff evidens, \&cc. Et opinionem hanc Molina deduxit ex iis, qua in terminis refolvit Gregor. Lopez in l.10, tif. 26, p.4. verb. vendiendo col.6. \& iterum in l.6.tit.II. p.6.ingl.verb. quenola pudieffe vender, col. 7 . ver/.quid autem $/ 2$ Rex. Pater Molina dijput. 658 .n.5. Peregrinus fideicommiffis art.42. nu.24. Avendan. in traíl. de cenifib.c.65.ex nu.T.0. n. 7. Martha de fuccef. legal. 4.p.q.21. num. 10.0 11 . tom.2. Additionatores ad Molinam dicto lib.4. cap. 7. ad num. 13 .
redes an hoc cafu poffefforipre majoratus, vel ejus hxredes teneantur ex illis bonis liberis noviter acquifitis fatisfacere majoratui, velaliam rem æquivalentem rei majoratus alienatæ ipfi majoratui fatisfacere agit, \&e diftinguit ipfe Molina ubiproximè n.16.\& Additionatores ibidem latè agunt plures Doctores vidêndi.
dia Major tamen difficultas verfatur, quando pof factam difraetionem bonorum majorarus profatisfaciendis creditoribusex facultateregia concurrentibus, appareat bona libera eo tempore habuiffe, vel reliquiffe poffefforem, qui obtinuit faculatem ad hyporhecandum, an fucceffor, \& poffeffor poterit vendicando bona jam alienata fui majora-
43 tus refcindere venditionem jam factam; in qua idem dicendum videbatur quod in proximè præcedentidubio, ut propter bonalibera poftea reperta penes alienantem, vel ejusheredem, non refcindatur fubhaftatio, \&s diffractio procedens ac femel legitimè facta; ad quod trahi poffunt ea omnia que hactenus diximus ex $n, 34$. cum feqq. verfice.ex bac limitatione, \&c.

Deinde quoniam etfi ut teneat bonorum majoratus difractio debeant deficere bona libera, \&s ad hoc pracedere difcuffio bonorum liberorum ad latè per nos tradita/wp. ex num.20. cum /eqq. verfic. hec tamen, firmiffima refolutio; tamen fi difcuffio præceffit, \& non apparuere bona 45 libera, nec fuere reperta, legitimè fubfequata dicitur diAractio bonorum majorarus, quoniam idem eft, non effe, vel non apparere, vel non reperiri, atque idem eft judicirm l.cum unus, 6. fin ff.de bon. Auth. judic.poffiden.l. duo funt Titii. If. de teffam, tulela, l.in L.77.ff. de contrab. empt. l. cum res. §.itaque, ff. de legat. I. Bald. per l. cum ita, s..pecies, If. de legat.2. Surdus dec.149. nam.2. © dec.106. num.13. ©
confil. 377 . Fatinacius dec.167. num. 35 .tom. 1. p.2. Camil. confil. 377 . Fatinacius dec.167. num. 35. tom. 1.p. 2. Camil.
Gallineus de verborum fignificatione, lib.4. cap. 13. num. 13. 46 Ioan. Ant. Manguilius de imputationibus, qu.82. num.8.
\& non effe, \& non poffe probari, idem funt, Surdus d. dec.149. num.2. ergo licèr bona libera revera adeffent tempore diftractionis bonorum majoratus; fi tamen factadifcuffione non apparuerunt nec fuerunt reperta, legitimè diftractio illorum facta dicitur, \& per confequens, etfi poftmodum appareant, jam refcindere poterunt.

Sed contraria fententia in difficultate propofita verior mihi videturut quoties bona majoratus in concurfu diftrahantur, eo quod bona libera non fuere reperta eriam facta difcuffione, cumtamen revera fuerint eo tempore, femper diftactio pracedens fubjecta remanet reciffioni, quoties bona libera tunc exiftentia poftmodum manifeftentur, \& per poffefforem majoratus verè indicentur; moveor quia in bonis majoratus non contrahitur hypo- 48 theca, nifi in fubfidium bonis liberis deficientibus, \&r ideo donec hæc verè adfint, illa non obligata, fed omnino li- 49 bera judicantur à nexibus hypothecæ. Latiffimè Molina lib.4.C.1. ex num.17. or eqq. \& plurimis aliis locis quorum meminimus, \& latiffimè exornavimus /upràz.p. c. 5. per totum, \& fignanter ex n.15.cum multis feqq.verf.contraria tamen. Imò creditores, ớc. Et ideo bona majoratus interim indebitè alienata dicentur, \& ex conditione fine caufa, vel indebiti vindicari poffuntà fucceffore, defignatis bonis liberis runc exiftentibus.
Nec obftat quod regula exornata fuperius factum legiti- 51 mè retractari non debere, licèt cafus poftea evenerit à quo inciperenon poreft, quia Molina, \&c cateri Doctores illum fequentes procedunt, quando cafus fuperveniens ita fubvenit, ut omnino independens fit à caufa de prexterito, ( prout ftatim dicemus) fed poftmodum noviter fopervenit, quando fcilicet tempore diftractionis, \& fubhaftationis bonorum majoratus nulla revera bona libera exiftebant, fed poftmodum fubhaftatione, \&e diftractione perfecta, acquifita noviter fuerunt ab ipfo poffeffore alienante, \&s facultatem impertrante, quo cafu clatè loquuntur Molina, \& cateri Doctores, in difficultate antecedenti allegati ex $\quad n .24$. cumm $/$ eqq. ver $j c$ c. ex hac limitatione duerefultant, \&c.

At quando bona majoratus alienata fuerunt fub hoc fup- 52 pofito, quod bona libera deficiant cum revera exiftant, diverfa ratio verfatur, quia fi bona libera poftea reperiantur tunc exiftentia, mon poteft dici novus cafus fuperveniens, fed antiquus, \& precedens alienationem, \& ab eo trahens dependentiam, quiad illam priorem caufam debet habere refpectum, illud etenim quod nunc contingit ex caufa praterita, ad tempus caufe primx, \& preterita referri omnino debet, $l$. in oratione in princip. 5 . Imperator, of adlegem falcidiam, l. Pomponius 2. ff. de rogotiis geffis, l. alienationes, ff. familiebercifounde, plura exempla reddit Gafpar Rodriguez de annuis redditibus lib.2. qu.17.num.25. per totum, \& multa per Lancellotum de attentatis 2.p. cap.4. num. 4. cum feqq. Giurba ba dec.69. num.7. ubidicit, quod quando actus dependet à pracedenti, præcedens aCtus attenditur exl. 2. 5. fint alltem, ff. de minoribus, Crotus inleg. filiusfamilias, $\varsigma$. divinum, 76. ff. de legat. I. \&r quia caufa remota attenditur potius quam propinqua, \& fecundum illam deber judicari actus, quando ab ea depender jus actus propinquioris, allegat $l$. ex placito, Codic. de rerum permmat. cum aliis à Grammato in rubric. de rerum permutat.num. 68. lib. 6. origo namque rei femper attenditur $l$. nam origo, $D \mathrm{~g}$. quod vi aut clam. filiusfamilias, verf. origo en:m, ff. ad Macedon. Dig. clam. poffidere in princip. ff. de acquirenda poffeff. l.2. s.parviquerefert, If. de priv.creditorum, $l$. 1. id quod 34. ff. de donat. l.quod /i maritus, ff.de con/fit. pecunia, l.f. iberes, ff. de actiombus empt.l.3. C.ad Macedon. l. (equitur, s.ex aliena, ff. de nuucap. l.ó qui originem3. ff. de muneribus, ó honoribus, l. incola 29. If. ad municipalem, l. Senatores 11 . de Senatoribus, cap.cum nullus de temp. ordinan. lib.6. Gratian. dif ceptat. for. tom. 4. cap. 749. numer. 16. pleniffimè Caftillo controver/. tom.6. cap. 155 . per totam. Ergo fi ad illud prius tempus, à quo caufatur, debet nova repetitio bonorum referri, omnino debet influere in fubhaftatione, ut reddatur inutilis, \&\& inefficax.

Quibus conftat; quod quando jus non eft omnino extinctum, fed elifum, \& diminutum durat in effentia, licet effer in effectu, unde cum in eo adhuc fint reliquix, facile fir reductio adillud. Bald. in Authent. quas actiones, numer. 5 . in fin. Cod. de Sacrof. Ecclef. fecusquando
aliis latè probat Hieronym. Gonzalez ad res.8.Cancell.gloff, 7.ex $n .3^{3}$. gitimé rrobatur deinceps, quoniam illa regula factum legitimè retractari non debet, licet cafus poftea evenerit, a quo principium affumere non poteft, fallit quando caufa, ob quam factum eft, devolvitur ad non caufam, ut per textum fingularemad propofitum in $l$. / f full a, ff. ie condictione fine caula, ef $l$, in commodata, 6 . in. ff. commodati,l. If ine, ff rem rar am haberi, probat Surdus conf. $125 . n u m$. 55. $\quad 5$ 6. Iequitur Alvar. Velafco in axiomat. lit.E.n.95. ergo fi ob caufam deficientium, vel nonapparentium bonorum liberorum bona maioratusfuere alienata, repertis poftea bonis runc temporis exiftentibus illorum alienatioad non caufam redacta, refcindi debet.
56
Et in terminis rei iudicatre pro re commodata, vel depofita deperdita, \& nonapparente, ut fi poftmodum res apparuerit, \& fuerit reperta res iudicata refcindatur conditione fine caufa, quia ceffat ceffante caufa ob quam lata fuir, quamplurima iura, \& Doctores congerfimus fupra hac 3. part. cap. I ex numero 135 .cum multis feqq. verf. deinde probatur, quia res judicata ex qua quis folvit, \&cc. Et de fuppofito fententia quad poftmodum apparet falfum, plura cumulavimus ibidem exnumer. 88 . cum feqq. verficul. fecundo bec pars fulcitur, \&cc. Qux omnino hanc refolutionem mirabiliter comprobant, $\&$ omnino vide ex numer. 87. cum Jeqq. verf. tertius offettus fit propter caufam ceffantem, \&kc. Ubi abunde, quando caufa fententix reducitur poftmodum ad non. caufam.
57 Facit deinde doftrina Paul. de Caftro infir cum patuo. C. communi utriu/que indicii. Socinus conf. 194 incipit eleganter, \& fubtiliter col.I. Greg. Lopez in l.g. tit. 3.P.3.gl.4. verb, no deve fer oydo, dicentes quod reusiurans exceptionem dilatoriam ad fuam notitiam perveniffe, auditur opponendo poft litis conteftationem, fi tamen poftmodum appareatreum habuiffe notitiam illius exceptionis, erunt irritæ probationes receptr fuper tali exceptione ad quam fuit admiffus tub illo fuppofito quod de novo ad fuam notitiam pervenerat cum deregatur falfum fuiffe iuratum.
58 Nec obftat excuffio pracedens ex qua non adeffe bona libera declaratur, ut ad bona maioratus perveniasur, cuiftatuatur, quia idem eft non effe, \& non apparere; quoniam refpondetur prefare excuffioni ftandum effe omnino inrerim, dum bona libera non fint manifefta, nam exculfio legitimè facta declarata praiudicat omnibus, \& prodeft aliis creditoribusin illo iudicio non flantibus, athæc fententia numquam tranfit in remiudicatam quodminus fideiuffor, veltertiusquilibet rei hypothecata poffeffor, velereditor poffit condemnatus eam impugnare, docendo, \& apertè indicando bona debitoris ftare, \& apparere, itautres illa iudicata fuper excuffione legitimè facta tantum duret quantumnon docetur bona ftare. At quando fuerint reperta, femper retractatur ob caufam ceffantem, mirabiles doctrinas in iis termmis congeffimus omnino videndas Jupra 1. part.cap. 25. ex numero. 29. cum jeqq.ver $j$ icul. binc eft, quod res iudicata non facit ins, \&cc. neenon alias fingulares videndas 1.part. cap. 23. ad fin. ex numer. 92. verficul. unum notabilem in materia difcuffonis non omittam, \&c. Ex quibus videtur noftra opinio probabilior, utadbona maioratus alienata ob non reperta bona libera per excuffionem runc. factam ius habeat poffeffor, \& fucceffor maioratus, quories manifefte, \& fine controverfia monftraverit bona libera. tunc, \& nunc adeffe libera tamen ab omnnalia obligatione, \& hypotheca anteriori, iuxta Molinam lib.4. c. 7. ऽub numer. 8 .
59 Sed an caput maioratus alienarì poffit pro fatisfaciendis creditoribus, videtur dicendum quod non ex iis, qux poft Bald. afferit Parlador. lib. 2. rerum quotid. cap. fin. 5. part. 6. 3. quod quando juriddictio alicui principatui

60 adharret putà Ducati, Marchionatui, aut Comitatui, ut hac proexecurione capinon poffunt, quia fimagnatifuę ditionis iurifdictionem tollas, totum eum exauthorabis. 61 honore, titulo quatenus. Dux erit, aut Marchio nons.
61 erit, \&r ideo quando in tribunalibus. conceditur facultas creditoribus in concurfu adflantibus, ut iure fuo uti valeant, \& poffint vendere bona maioratus; femper refer-
vatur caputipfius, \& ita fimiliter vidi practicatum in confilio fupremo in Marchionata de Aunon, cujus bona omnia fubhaftanda pro (arisfactione creditorum concurrentium iuffit, dempta, \& flpecificè excepta iuri(dictione diCtioppidi de Aunon.

Sed revera contrarium verius eft, nam ex quo bona 62 omnia ad ftatutum pertinentia fuerunt facultate Regia hyporhecre fubiecta, cuius intuitu creditores contraxerunt alias non contracturi, alienationi, \& fubhaftationi fobiecta funt abqque aliquo iuris vel hominis impedimen- 63 to, cum faculas Regia ea fecerit omnia libera, \& redacta ad flatum liberratis priftinæ, ut fuperius annotavimus, nulla adeft ratio quantumcumque apparens, quin regix facultati (ubiiciatur, \&s cedar, nec aliqua bona refervari poffint in grave damnum contrahentium fab fide Regis, nemo enim litteris Principis confidens, \&\% con- 64 trahens decipi deber, quamplutima iura, \& DD. adduximus in noftris Commentar. de Jupplicat. ad /anktiff.2. part.cap.20. ex numer.59. cum Jeqq. Benè verum eft, quod 65 licet alienabile fit caput flatus, aut matoratus, non tamen fit ab eo incipiendum, fed ab aliis rebus minus pręiudicialibus ftatui, \& nontam pretiofis, nifil demum in fubfidium, \& aliis non fufficientibus, \& hoc eft quodin tribunalibus femper attendirur, ut à principio excepruetur caput ftatus, \& furiddictio eiufdem capitis, quando iubetur diftrabicius bona, non tamen in totum, \& in . perpetuum negatur alienandi facultas fi alia bona non fofficiant, \& huc tendit quod docuit Molin, de primozenit. lib.4. cap.5. numer.4. In hxc. Hoc tamen ita temperandum eft, ut ab/que dolo, of fraude venditio ip/a fiat. Si enim pro dotisreffitutione caffrum, feu oppidum maioratus obligatum fit. Inquo plara redituum membra inveniuntur, quorum unum ad ipfus dotis folutionem fufficienseft, non debet totum oppidum cum inrifdidtione pro dotis reftiturione vendi, nec etiam omnium redituum membra, jed illud tantum quod cum minori reram maioratus iadura vendi poffit, in quo boni viri arbitrium ver/abitur, toxt. in dict. l. $\sqrt[2]{ }$ pupillorum, 5. non pafim, Dig. de rebus coram. Ubi Bald. id notabiliter deelarat. Bartol. numer. 8, in leg. alio, Dig. de aliment. ©6 cibariis. lega, nbi cateri id notant. Gregor. Lopez. loquens in bonis maioria in dieta l.6. ti- 6 tal. Ir. part. 6. gloff.verb. que la no pudieffe vender, colum. 8. verf. adverte. Hactenus Molina idem probat. Fufarius de jubfitut. quaft. 541. numer. 16. ubi agit à principio, quando bona fideicommiffi poffunt diftrahi pro fatisfaciendis creditoribus fundator is numer.16. ita aic. Limitatur quarto, quandopretiofioresreseffent alienate, nams viliores femper funt alienande, l. Marcellus, 5. res que, \& ibi Roman. numer. 7. Dig. ad. Trebellian. Ceplialusconfil. 344 . num. 2 5. \&c. Et iple Fufar, namer. 14. ibi. Sublimitatur Jecundo, quando alienaxecur domus antiqua de familia, vel locus. diznus affectione fideicommiffarii, cum alia bona extarent, tunc enim reflituto pretio emptori, res tota vendicaripoffet per fideicommi Jarium. Hieron. Gabriel. confil. 118. numer. 5. cum feqq. lib. 1. Peregrin. de fideicommiffs art. 40. numer. 26 . \&kc. Et videbis, eundem Fufarium numer. 13. conducit Mieres de maiorats 4: part. $q$. 3. numer. 161 . 1bi. Creditores, qui habent bona maiorathis obligata cum regia facultate, non folum poffunt petere executionem in fructibus bonoram. maior atus, prout ordinarie fit, fed'etiam quod vendantar proprietates bonoram maioratus in quantitate neceffaria ad. totius debiti folntionem, © cam minori praindicio bonorum maioratus, \&c.

Deinde quia iuriddiationes poffunt capi in pignus. 68 : pro execurione, \& \& fatisfactione creditoram diftrahique, \& alienari, feu in folutum, aut in pignuscreditoribus, ficut alia bona patrimonialia, prout.ex quamplurimıs Doctoribus probat noviffimè Noguerol, allegat. 36. ex n,20.cum/eqq.omnino videndus, \& circa domus pretiofas magnique ædificii, \& quomodo earnm valor taxerur; an confideratis earum reddribus, vel reftimationeintrinfeca; latiffimè agit ipfe Noguerol. alleg. 18. ex numer. 39. cum Jeqq.

## CAPUTV.

Jus patronatus competens debitori, an in concurfus judicium fub ceffione univerfi pattimonii à refacta veniat?
Etan ad creditores, quibusbona ceduntur, velin pofterum adjudicantur, tranfeat?
Et an jus fepulchrorum, feu Capella debitori pertinens pro fatisfactione creditorum fubhaftari valeat?

## $\mathcal{S} V M \quad M A B A B M$.

2.     - Tus patronatus Ecclefiafticum duplici modo tacitè poteft transferri in difpofitione, nu.I.
Tus patronatus Ecceftafticum tranfit in venditione, donatione aut ceffione nMiverfiratis bonornm, ibid.
Hereditate venditajus patronatus in emptorem tranfit, $n$. 2. © 4 .

Ratio, ob quam ius patronatus tranf fit cum univer fitate bonovum, adducitur, n. 3 .
Queper feprobibita/unt alienari, cum univerfitate bonorum tranfewnt, $n .4$.
Expreffo juris patronatus principaliter facta in venditione univerfitatis bonorum, venditionem annullat, nifi declarative fiat, $n .5$.
Ius patronatus accefforic annexum, co coharenstei fingulari tranfit in emptoremrei, n.6.
Jus patronatus quod habet debitor an veniat fub ceffrome bo norum à fe facta, negativa/ententia propinitur, n.7. contraria verior, $n .11$.
IHs patronatus eff fpiritualibus antexum, nec recipit aftimationem, nec in bonis noftris dicitur effe, ibid.
Sub difpofitione rei aftimabilis non venit res inaftimabilis, numer. 8.
In ceffrone omnium bonorum non ineft univer $\sqrt{2 t}$ as, $n .9$.
Venditionem omnium Gonorum meorum non effe univer $\int$ alemratione rei, exiftimant Lambertin. numero 10. vide numer. 22.
Ins patronatus includitur in ceffrone bonorum facta per debitorem in concurfu fuorum creditorum, n.II. ©f feqq.
Debitor bonis univerfaliter cedens ex natura judicii concurfus dimittit mobilia, immobilia, jura, co actiones fibicompetentes, n. 12.
Patrimonium, ऊ̛ peculium eft quid univerfale, ficut haredi tas, ac bonorum poffeffro, n.I 3 .
Ius patronatus ut tranfeat in emptorem, aut ceffronarium requiritur, ut univerfitas fit respeEtu rei, continentis in. Je corporalia, jura, ச் actiones, n.14.
Dictio, omnia bona, feu, quacumque bona mea, comprebendit corporalia, $\&$ incorporalia, jura, Co attiones, num. 15.
Debitor in memoriali ceffionis folet dicere, cedo omnia, of quecumque bonamea, jura, fo actiones quomodolibet mibi competentes, n.16.
Verbum, ceffio, relatum ad concurfum, etfl nibil aliud exprimatur, tacite comprehendit omnia, \& quecumque bona, numer. 17.
Concurfus judicium effe univerfale oftenditur, num.18. remiffrve.
Invenditione, ceffrone, fen alia qualibet difpofittone omminm bonorum, juritm, 火火 actionum venire jus patronat. multorum authoritatibus probatus, $n .19 . \%$ eqq.
Decifso Rot a adducitur, of refutatur opinio dicentinm appellatione bonorum in contraEtibus non contineri univer jitatem, $n, 20$. ¢ 21 .
Lambertini doctrina reprobatur, numer. 10. adducta, numer. 22.
Ditio, mea, nonreftring it, fed demonftrat univerfitatem venditionis, č qualis iftajit, que venditur, numer. 23 . ©́ 24 .
Di/poftio univerfalis omnium bonorum reftritte tamen ad certam locum, defmit effe univerfalis, ibid.
In difpofitione omnium bonorum, jurium, \&f actionum comprebenditur jus patronatus, $n .25$.
'Argumentis in contrarium, num. 7 . adductisre/pondetur, ex numer. 26 .

Ius patronatus in bonis noftris eft, quia pro eo habemus actionem, ơ exceptionem, óvenit appellatione bonorum, © in eo jure bareditario fucceditur, ibid.
Ius patronatus per fe folum inaftimabile oft, or ine univer $\sqrt{2}$ tate bonorum nequit cedi creditoribus, vendis aut infolutum dari, n.27.
Iuris patronatus venditio fomoniaca eft, $n, 28$. गup cho
Ius patromatus non comprebenditur in ceffrone bonorum, quando debitor aliud in bonis non habet, n.29.
Argumento 2.n.9. © 10 . adduCtorefpondetur, n.30.
Ius patronatus incluy um in ceffrone bonorumper debitorem faEta, an in creditores tranfeat, ibid.
Exceffione fact aper debitorem nullum jus dominii, aut pof feffonis acquiritur crreditoribus, fed utrinfque apud debitorem remanet, w/que ad fubhaftationem cum effectu celebratam, n.31.
Per ceffionem factam adminiftratio bonorum debitori aufertir, d. in manibuscuria ejus bona ponuntur pro fecuritate creditorum, n.z2.
Per univerfalem ceffronem (nondum facta fubhaftatione) non tranfit jus patronatus in creditores, n. 33 -
Ius patronatus per fubhaffationem, aut dationem in folutum miverforum bonorum cum effectu factam, in emptores, aut creditores tranfit. n. 34 .
Ius patronatus $\sqrt{2}$ ematur univerfum patrimonium, aut infoLutum detur pluribus, in omnes infolidum tran fit pro rata, numer. 35 .
Idem fo detur aliqua res fingularis, cui inheret jus patronatus; cum quatranfit, n. 36 .
Ius patron. non tranjit in emptorem quando bona feparatim, O divifim fubbaftantur, aut in folutum dantur creditorius, n. 37. of 41 .
Executio locum non habet in jurepatronatus, niji adhereat univerfitati bonorum, ibid.
Iuspatronatus tranfit in creditorem, quando univerfalitas, cui adheret, jure pignores in caufam executionis capitur, numer. 39.
L. cum Bertoldus, de re judicara, interpretatur, num. 42 . $\sigma$ feqq.
Ius patronatus non tranfit in creditorem, quando executio fit in rebus fingularibus, n.41.
Ius patronatus non tranjit in creditorem, quando univerfitas ci datur in pigmus, n.42. of n.40.
Ad juris patronatns translationem non attenditur univer $f 2$ tas refpectu animi vendendi, fed re/pectu effectus acquirendi,n. 43 .
Vniverfitas refpectu verboram, fo refolvatur in fingularitates, jus patronatus non tranfit in acquirentews, numer. 44.
Ius Sepulchrorum, of capelle, quod debitor babet, an fubhaftari poffit pro fatisfactione creditorum, num. 45. क̛ feqq.
Sepulchri jus poteft fubhaftari, quando in limine erectionis, © ante confecrationem illud fundator fibi ac fuccefforibus refervavit, n.46.
Sepulchri jus poft erectionem Eccle fie acquijtum, quo ad jus, © proprietatem vendi non potejt, cum jot locusfacer, numer. 47.
WJusfepulchri, fen capelle, cum jut quid temporale, refpiciens honorem, of praeminentiam, quocumque tempore poff vendi.n. 48 . © 49 .

Sepulchri ufus hereditarii, fen capelle eft pretio eftimabilis, of dijfrahi poteft pro folutione creditorum, numer. 50.
Phebi, \& aliorum decifiones adducuntur, ibid. \& nu. 51 .

DUplici modo transferri folet, ac in difpofitione, I tacitè comprehendi jus patronatus Ecclefiafticum; yoo modo quando venditur , aut ceditur, feu donatur er univerfitas bonorum, nam tunc cum ea tranfire probant, \& ibi communiter Doctores in cap. cum feculam, cap. ex litteris de jurepatroat. L.8. titul. 15. P. 1. Rochus de Curt. de jurepatronatus verboipfe vel is quaft. 12. Lambertin. codem titul. 2.p. lib. I. quaft. 5. per totam, cum fequentibus. Paul. de Citadinis eodem titul.g. p. quaft. 3. Tiraquellus de primogenit, quaff. 36. Bernard. Diaz, tn regula 40 I. \& ibi Salicetus, Falcon. in regul. 341. Nicolaus Garcia de benefic. 4 p. aqp.9. nu. 10. Mieres de majoratw $3 \cdot p$ p. queft. 11. ex vu; 3 s \& ferè pertotam quaftionem, plurimos refert Ce-

Cenedus in Collotian.s.ad decretan. I. Molina de Hifpanor. primog.lib.1.c.28.n.8. Azeved.in l.7.tit.3. lib.7. recopz1.nu.9. Cervantes in l.9. T aurin, 125 . Spino in/peculo teffam,glof. 4 princip.n.3. Riccius in praxi fori Ecclefiaf. decif.179.in princip. Turchus littera L. concluf. 612 . numer. I. \& plures alii citandi.
2 Hinc hrreditate vendita, ius patronatus in emptorem tranfire probant ex dictis iuribus, \& ibi Hoflienf. quem numer. 13. Abb. \& Doctores communiter fequuntur in diCacap. ex litteris. Felinus inc.caufam que num.8. de praforiptionibus; of in cap.cum Bertoldus in fin, de rejudicata. Curt. numero $40 . \&$ Paul. de Citad. nbi proxime numero in. Covarruv. lib.2. variarum cap.18, numer. 8. Falcon, numer. 5.Spino ubiproxime, qui i numer. 18. pro contraria parte multa adduxit, \& à dieto num. 3. hanc defendit, \& contrariis fatisfacit, \& Nicol. Garcia num.11.o 12. pro hac opinione multos laudar, \& Rota dec, refert Mantica decontra Efibuslib.4. tit.12, ubi i num, t.u/que adnum. 6. procontraxia opinione arguit, ơ nam. 7 . hanc tuetur, \& contrariis refpondet Cevallos qu.717. num.2, plurimos refert Auguf. Barbof, in Collectan. ad dict. cap.ex. litteris num. 5. Marefcotus variar, refolut.Lib.2. cap.55.num.7.8.9. Є6 10, ubi dicitrationem effe, quia quando fit ceffio, feu venditio uni-
3 verfalis refpectu rei, que fub fe univerfitatem continet, talis univerftras nonrefolvitur in fingularitates in $L_{1}$. $C$. de eviction. ideò nimirum fi cum ea tranfeat ius patronatus, cum de perfe nondicarur vendi, fed potius venire in. quandam neceffariam çonfequentiam rei venditr inclufe in iure univerfali, cui adhreret Riccius in praxifori Ecclef decif.179. numer. 139 . ubific decifum fuiffe per Rotam teftatur. confonat text. in l. fin. Dig.de fundo dotali, 1. quedam, Dig-de acquirendo rerum dominio, $l$. in modicis, \& qua ibinotantur Dig. de contrahenda emptione, $l$. 4 operarum, Dig. de opere liberto', probantes quodea, qua de per fe funt prohibita alienari, tranfeunt cum univerfitate bonorum. Fablius de Monte de empt.quaff. - principali numer. 44. queff. 15. alia tradit Cervantes in l. 6. Tamri, numer. 126 . Pichard, in 5. I. numer. 16. inftitut. de inutilibus ftipulationib. Hermofil. in l.15. tit. 5.p.p.5.gloff. 4. ex nu. 1. $\sigma$ feqq. quinum.3. refert Garciam, \& alios abeo citatos senentes, hancopinionem procedere, quando in hareditatę adeltaliqua villa, feu Cattrum, cuiannexum eft ius patronatus, quo cafu tranfire cum hareditate vendita, fecusautem quando ius patronatus eft perfonale, \& per fe
diftinctum, fed veriorem reat diftinctum, fed veriorem rectè firmat primam opinionem ut fufficiat, quodius patronatus adfit in hæreditate cum qua ad emptorem tranfit, ut latè comprobant fupra pro prima opinione citati, quir rectè contrariis fatisfaciunt, \& per Riccium dec.164.n.82. SC alios, necnon fingularium Rotæ decif. contra Nicol. Gare. \& alios probat priorem opinionem noviffimè Vivian, in tr. de iarepatr. p.1. lib. 4. c.4. ex n. 16. cum feqq. \& contrariis refpondit, \&e iterum c.5.ex. nu. 1. cum/eqq.
5 Unum tamen animadvertere debes, quod cum ius patronatus de per fe vendinon poteff; fif fiar in venditione univerfitatis principaliter expreffio iurippatronatus, venditio eft nulla, quia fimoniaca, utputa quando coniunctivè dicitur: vendo tibi hxredttatem, \&e ius patronatus, quia hoc cafu per illam copulam, \& vel etiam, venitius patronatus æquèprincipaliter cum hæreditate, fecusquando iurifpartonarus fiat mentio declarativè, ut puta vendo tibi hæreditatem cum omnibus iuribus videlicer iurepatronatu, tunc tranfire probant quamplures relatià Viviano de inrepatromat. I. part. lib. 4. Cap. 5. num.13. 'O 14. Tho mas Sanchez in prerepta Decalogi, lib.2. cap. 19. Jubnumer. 12. Augult. Berboof in cap. cum feculum 13. numer. 2. de jurepatronat. \& idem quando dicitur cum iurepatronatu, ut poft alios explicat Hermofilla dict. gloff. 4 .
numer.g. numer. 9.
6 Secundo modo transfertur in emptorem ius patronatus, quando accefforiè connexumeft, \&e adhater alicui rei fingulari, ur poft alios probat Nicol, Garcia de bene-
fic. 5.p.cap.9. num. 33. or 34. quidquid alii contrarium fe-
centur. ctentur.
7 Quibus fuppofitis, primitùs quarendum erit, an ius patronatus, quod babet debitor fuos provocans creditores ad iudtcium concurfus, veniat cum ceffione omnium. la fortiffima fe fimul facta, \& proparte negativa nonnulnis fuiscedir urgent, primum quia debiror omnibus bonis fuiscedit, utfatisfiant creditores, fedius patronatus
res eft fpiritualibus annexa, quod nec recipit aftimationem, nec vendi poreft, imò quod plus eft, ius patronatus non eft in bonis noftris fecundum Bald. inl. tamquam in fin. If. de fidecicammiffis, ơ in confil. 335. col. 1. lib. 1. \&\% Ideò dicit Abbas in cap, querimonia de jurepatronat. col. 2. Vivian. cal.4. quod patronus non poteff cedere juspatronatus fuis creditoribus, quia nullam recipit æftitnationem. $\Delta$, nec fub difpofitione loquente de re xftimabill venit res inxeftimabilis ex Bartol, inl.4. §. Pretor ait on fin, Dizeff. 8 de damno infecto, Ergo ius patronatus fub ceffione bonorum facta per debitoreu creditoribus huius venire non
Secundo, \& pro hacparte facit quia licet debitor for- 9 mans concurfus iudicium inter fuos creditores cedat omnibus bonis fuis quar habet, tamen in hac omnium bonorum ceffione non ineft univerfitas, \& ideo in venditione generali, \& abfoluta omnium bonorum ius patronatus non venire tenuerunt exprefsè Innocentius $n \%$. 2. Ioan. Andr. \& Cardinal. quin it in cap.ex litteris de inrepatronat, Felin. inc. caulam qua num. 8. de preforiptionib. Lambert, de iure patron. lib.1. p.2.quaft.5. art.14. Decius in c. (edes de refitut., (poliator. quos referens fequitur Covar. 1 C.13.num.4. ubiafferit, hanc orationem: vendo omnia. bona mea, non effe univerfalem ratione rei, id eft, non. fignificare univerfitatem, Salcedus in additionibas, ad Rernard. Diaz regula 401. limitat, Io. Marefcot, lib. 2. variar. cap. 5s. num. 12 . dicens bis pro hac opinione Rotam isdicaffe. Ergo impoffibile videtur quod fub ceffione omnium bonorum facta per debitorem in judicio concurfus poffic venire, \& comprehendi ius patronatus, quod non nifi fub univerfitate bonorum venit ex is quæ exnu.1. © /eqq. feripfimus.

Sed contraria opinio, imò quod fub ceffione bonorum in facta per debirorem in concurfu creditorum veniat, \& includatur ios patronatus, verior eft, facit quia debitor ita bonis fuis univetfaliter cedit, \& dimittit pro folvendis creditoribus, ut virtualiter ex natura iudicii comprehendat bona mobilia, \& immobilia, iura, \& aetiones fib comparentes, nihil fibi relicto, aut refervato, prous abundè diximus fup. I.p.c.1.\& fapèalibi, \&\& fic. univerfum patrimonium fuun, \&\& peculium àfe abdicat, \&ecedit, ut nulla dubitandi ratio poffitadeffe, quod univerfitas per hec verba fignificetur ratione rei gefte, nam patrimonium, peculiameft ģuid univerfale, ficut hareditas, \&bonorum poffelfio, 1.5. Dig. de evitition, l.peculium rafcitur, If. de peculio. Mantica de contractib. lib. 12, tii. 6. num. 24. Guzman de eviftionib.q.45.num.I. Card. Tofch. confilio 612. numer. I2. ubidicit: Quod ad hoc ut jus patronatus tranfest, in emptorem, aut ceffronarium, requiritur, quod univer fitas fir refpectu rei, of quod nomina univerfitatisfant ea, que continent in fe corporalia, é incorporalia jara, foiliceo bereditas, bonorum polfeffio, patrimontum, pecilium, territorium, of caffrum. Cui iorifdiatio ineft, \& refert, \& fequitur Hermofil. in 1.15 . gloff.4. num. 10. in fin, tut. 5. p.5. tom. 2. foi. 90 . \& quod fab biac voce univerfali, peculium; multo magis comprehendatur patrimonium, mihi probat Confultus in l. oogi16. Digef: ad Senatufcomf. Trebell. inillis verbis, ibi. Etti peculium meum teftator, dixerit, quia plerumque diminutè parrimonium fuum peculium dicuint de fucceflione fua \& hic rogavit, ofa. Sed in ceffione bonorum facta per debitorem ea omnia iura veniunt, \& univerfum eius parrimonium, ut diximus. Ergo hæe ceffio univerfitatem fignificare debet optimè in terminis Parladorius, loco inferius allegandus, ex numer. 38. ver/. eleganter percipit artich-
lum, \&cc.
Hinc quandoadeft diCio univerfalis: omnia feu qua-- 15 cumque bona mea, veniunt iura, \& actiones corporaJia, \&\& incorporalia, l. bonor.49.infi. l. rei appellat.23. D. de verbor, oblig. l. filegat. 30. S. 1.ff. ad T xebellian. l. nomen C.que res pignoriobligaripoffunt. Tiraqu. de retract. I g gagier. 6.1. gloff.7: mu. 20. © 21.latiffime Augult. Barbofa appellar. verborum appellat. 25. ex num.1. Sed in hac ceffione fuorum bonorum facta per debitorem in iudiciocreditorum five per verborum expreffionem ut affoler in memorialià fe, exhibito, nee non in libello folet dicere, cedo omnia, \&\& quarcumque bona mea mobilia, \&: immobalia, iuta, \&\& actiones quomodoliber mihi comperentia, aut comperentes: five fecundum fubiectam materiam, \& naturam iudicii, etiamfinibil exprimat; tacitè in ceffione fubintelli-
 12

[^3]$\qquad$ -
$\cdots$,
guntur aniverfaliter omnia, \& quxecumque bona fua, \& omne patrimoniunt, feu peculium. Ergo verbum hoc cef17 fio relatumad concurfum creditorum per neceffe deber connumerari inter voces fignificantes univerfalitatem., cum in hac ceffione verificentur omnia requifita, quæ iura, \& doctores apperunt, ut aliquid dicator ius univerfale, relati, num. II. \& Lotter. de re beneficiar. lib.2.q.9. n. 48. कु 49 .

Et idcirco hoc iudicium concurfus, in quod introducitur omne, \& univerfum patrimoniam debitoris, effe univerfale abundè probavimus /up. I. par.cap.3.à principio.
Et in noftris terminis, quod in venditione, ceffione, fenalia qualibet difpofitione omnium bonorum, iurium, \& actionum includatur, \& veniat ius patronatus tenuerunt Bald. in l.Cod.de bonis libere. Decius, fibi contrarios in sonfli.127.n.2.3. ef 4 quos remiffivè fequitur Gregor, in ll. 15. tit. 5.p. 5.gloff. 4. dicentes in venditione omnium bonorumius pattonatus in emptoremeranfire, ut fi venditor dicat, vendo omnia bona mea, iura, \& actiones, fequitur Abbas inc. ex literisnumer. It. dejure patronat. Rocus de Curte de iurepatròn. verboip/e velis, quaff.23. Ferretus in conf.179. mum.2. Cardinal. Puteus dec.3si. .i6. 2. quiloquirur in donatione omnium bonorum, Rebuffus inl. bonorum ; l.2. D. de verborum fignificatione. Serapbinus decifion. 725. ubi firmat fic decifum fuife per Rotam, quia ultra 0 venditionem omnium bonorum proceffum fuit ad iura, \&zactiones univerfas, ex quo ceffare dixit obieftum,quod in contrabtibus appellatione bonorum non continet univerfitatem, \& contrariam opinionem Innocentii, (cujus meminimus fuprà num.9. ơ io. non effe tatam, inquit Rtce. in Collectan. 173 I. ubi plures contra eam iudicaffe Rotam reftatur, \& iterumidem Riccius inpraxifori Ecclef. decif. 164. refert ad literam Rote decif. quam Seraphinus recollexit, \& iterum idem Reccius in dec. 179.n.141.
Et hanc opinionem veriotem effe, \& omnino fequendam affirmar Hermofilla ad l.15. tit. 5.p.5.gloff. 4. ex. numer. 6. ớ 8. \&e contrariis fatisfacit Rota per Seraphin. ac Riccium dicens, Imocentioopinionem non effe receptam, \&\& Decium in difto cap. Jedes. Loqui in iuribus ad certum locum reftrictis, \&Dottores relatià Covarruvia, \& opinionem Lambertini, non effe veram, quia fundat fe in illa reftriCtione (mea) qua nihil facit nee mutat fignificationem uni-
3 verfalem. Cum fit demonfrativa univerfitatis vendirx, \& qualis fit qua venditur aut ceditur ut rête animadvertit Rebuff. in difi. bonorum, ff. de verb.oblig. \& notat Hermofilla lococitato, fequitur Mieres de maior. 3.part.q.II. num. 5.

Et idipfumaffirmat Lotter. de beneficial. lib.2. q.g.ex nu. 50. ufque ad 53 . In hare. Et denique, quomodocumque quis concipiat di/pofitionem/uam aduniverfitatem bonorum, \& iurium fuoram fecundum veriorem fententiam, quam contr, Innocentium videtur tenere Abbas in eod. c.ex litteris, fab numer.12. u. fed prohac opinione contrariam, etiam quod dijponens ufus fuerit particula, ( mea) dom inii exprefiva, prous reprobato Innocentio, 向 Lambertino; cenjuit Rota, apud Seraphinum decij. 725 . num. I. atteftans de commun. puteus in novis decif.341. Ferretus confil. 179. num. 2. quidquid fit de difpofitione univerfali, omnium bonorum, vel inrium, que quis babet in aliquoloco nuncupatim, in hoc enim cals Rotatenet non tranfire ius patronatus, quodetiam cenfuit Abbas ubifuprà num.11. © 14. ©equutus ibi innocent.n. 3. or idem cenfuit Decius in cap. (edes, nu. 3. de refcriptis, ut bene advertit Rota dicta Serapbin. dec. 72 5. Jub n. I. ad medinm, \&c. Hanc eandem opinionem, quod in difpofitione omnium bonorum, iurium, \& actionum comprehendatur etiam iurepatronatus; fequitur Vivianus intractat. de inrepatronat. p.r.lib.4. cap.4. ex num. 16 . ©́ /eqq, dicens veriorem, \& communem poft alios contra innocent. Lamb, \& alios, contrarium fectantes, \& fuiffe per Rotam dec. in una Carmonenfi Hoppitalis 4. Martiii 1586. quam ad litteram refert, \&refpondet omnibus contrariis, ubi de opinione Decii, loquentis de iuribus ad certum locum reftriCtis, \& excluditur etiam fundamentum Lambert. in. particula, (mea) quar nihilimportat, ón,2 i.adducit ad idemaliam Rotr decifion, qux quidem opinio longè verior eft, \& tenenda, quæ ulterius certior apparebit ex refponfione ad argumenta in contrarium confiderata ex: $n$. 7. 0 - eqq.

Nec obftat, primum ibidem, quod iurippatronatus
non fit in bonis noftris, quia falfumeft, cum pro eo hàbeamus actionem, \& exceptionem, ideo in bonis effe dicitut, l.rem in bonis, ff. de acquir.rerum dominio, \& notat Bartol. in l. rem alienam col.2.ff. de pignoratitia actione, \& in eo fucceditur cum hereditarla fucceffione, venit appellatione bonorum ius parronatus, \& fic in bonis noftris effe, latè comprobar Iulius Vivianus int de inropatron. I.p.lib. 4. c.4.ex n.34.

Nec obfta doAtrina Abb. de qua (up, numer. 8. quod ius patronatus tamquam ineftimabile non poteft cedi creditoribus, quia benè loquitur dum dicit quod pattonus qui nihil habet in bonis prater ius patronatum, non poreft illud ius cedere creditoribus, quia non recipit aftimationem, \& fic procedit quando ius patronatus folum datur in folutum, quæeft vera venditio à iudice, \& hæc utifimoniaca reprobata, imò quando debitor non habet in bonis, nifi ias patronatus, tunc non tranfit cum univer(a- 28 ii ceffione, cum fiat fraus legi, nec valet venditio, ut 29 cum Salicer. \& Mantic. tenet Hiermof, in l. 15. tit. 5 .par. 5.gloff.5.num.4. to.2. fol.91, quia ille qui nihil habet in bonis quan ius patronatus, aut parum plus fub pratextu venditionis univerfalis omnium bonorumfeu iurium. quomodocumque comperentium vendere poffer ius patronatum or poft alios tenet Ioan. Anton. Manguil: in titulum de eviftionib. q.127. num.15. fed non ieegat Abbas, quod cum univerfitate bonorum poffit vendi, \& cedi, ut poftmodum fatim dicemus; nec obftat fecundum de quo fupr. num.9. ó 1o. quodex aliquorum Doctorum apinione dicitur, in bonorum omnium venditione, non includi ius patronatus co quod fub ea generalitate non ineft univerfiras, cui fatis abundè refponfum fuit hactenusex numer.11. © feqq. fignanter ex numer. 19. verf. © in noAris terminis, \&cc. Ubicontrariamopinionem veriorem effe oftendimus, \& contrariam fæpè fuiffereprobatam à Rota.

Sedulterius fub hoc vero fuppofito quertitur an ius pa- 31 tronatus, inclufus in ceffione bonorum facta per debitorem pariter tranfeat in creditores, \& videtur affirmativè refolvendum, nanıque non folum comprehenditur in ceffione omnium bonorum, \&\& univerfi patrimonii, factacrediroribus, fed etiam per iudicem omne illud univerfum patrimonium fubhaftari mandatur pro illis fatisfaciendis, ergo in illos tranfire videtur ex is quax à principio huius c . dicta fuere ut ius patronatus tranfeat in emptorem cum univerfitate bonorum.

Sed ne decipiaris (prout deceptuns vidi doctum quen- 32 dam virum ) primò advertere debes quod ex ceffione quam à principio facie debitor in iudicio concurfus nullum iusin deminio aut poffeffione bonorum acquiritur creditoribus fuis, nec ipfeà fe abdicar; fed potius utrumqne retinet ufque ad fubhaftationem bonorum cumeffectu celebratam. Sola enim adminiftratio abdicatur, bona autem ponit in manibus curix veliudicis profecuritate creditorum, nec interimlite pendente diftrahat, aut fraudulenter diffipet in eorum praiudicium prout latiffimè probavimus /upr. I. p.cap.13. ¿principio, ©̛ cap. 14. ex numer...cum multisfequentibus, verfic. (ed an debitor formando concur fum, Scc. Quibus locis multa videbis applicabilia, ideòque ex hac univerfali lafione nihil inferri poteft, ad translationem intifpatronatus in creditores, neque criam exiudicis decreto mandare, omne patrimonium diftrahi pro fatisfaCtione creditorum, cum etiam comprehendat venditionem fingularium rerum feparation \& diftinctè; quapropter provera refolutione noftra quxftionis tres funt cafus diftinguendi.
Autenim creditor aliguis vel aliqui in fubhaftatione, 35 emunt omne ius illud univerfale, \&\& totum pattimonium, vel peculium debitoris, aur aliter eis in folutum datur à iddice, \& tuncrectè proceduntiura, \& Doctores dicentes quod ius patrouatus tranfit cum univerfitare bonorum, de quibus háctenusà principio.
Et idem eft, fi univerfale hoc patrimonium ematur à $3^{6}$ pluribus, feu plaribus creditoribus in folutum detur, nam in omnes in folidum tranfire non eft dubium, imò etfi aliquis partens patrimonii univerfi emat, vel in folatum acciplat, quiatunc lus patronatus in emptoren, aut creditorem pro eadem parre tranfibit, ut ex Cardin. confil.48. incipit quidam nobilis Lambertin, de isrepatron.lib. I. qu. 5.art. 16. Covarru.lib.2.var.cap.18.n.8. in in. Salcedus in additio. ad Bernard, in reg. 401. ampliat. 1. Hermofilla ad
l.15.tit.5.p.5.gl. 4 n.5.to.2. fol.go, aut datur creditori aliqua res fingularis in folutum cui accefforiè, \&\& infeparabiliter inhærer, \& eft annexum ius patronatus, tunc fimiliter acceffortè, \& in confequentiam in eundem tranfit iuspatronatus, ut notavimus fuperiùs numer. 6, aut enim in fubhaftatione feparatim, \& divifim venduntur fingulx res \& bona, aut creditoribus, prout affolet xftimata., in folutum traduntur; \& tunc proculdubio ius patronatus in emptores non tranfit ; quia vendi non poteft, nec eft aftimabile, nec in folutum dari poteft creditoribus, ex juribus vulgaribus. Aliud eft etenim patrimonium alicuius unocontractu, ac fimul \& codem rempore \& titulo emere: aliud diverfis, \& difparibus temporibus \& titulis comparare, l.fi peculium, la 2. ff. de pecul. leg. quam ibinotat Barr, ad legem municipalem, caventem, ut qui emit univerfum patrimonium alicuius, teneatur eius creditoribus: ut non habeat locumemendo non fimul, fed viciffim, \& diverfis, ac fingulis ritulis modò una rem, modòaliam, fequitur Iafon in $l$. Cod. de repud. hered. Iofeph. Mafcard. de probationib, concl. 45 . numer. 28.
nus de iure patronatus, I. part, probarunt Iulius Vivia18. ubidicit, quod ius part. lub. 4. cap. 5. numer. 17. trono creditoribas nibil aliud in bonis habente cum ans tronatus nullam recipiat aftimationem, ex cap. de iure, de iure patronat. nee per fe poteft dari tolutum, fed fic cum univerfitate bonorum, exd. c. de iure.
Eleganter percipit articulum Parlador. lib. 2. rer. quotid. cap. fin. 5. part. ex numer.93. in hac: Sed कo de inre patronatus Eccl. videamus an in eo executio locum babeat. Et certum of in eo executionem nullo modo fortiri poffe, cum res fit /piritualibus annexa, quam diftrabivendique iura prohibent. cap. de iure. de iure patronat. leg. facra, Digeft. de rerum divifione, l. 8. titul. 5. part. 1. excepto eo , fi alicui adhereat univerjitati. Nam eo cafs cum univerfitate of ins patronatus in emptorem 39 tranfit, iuxta textum vulgarem in cap. ex litteris, de inre patronatus. Atque pari ratione, fi univerfitas in caufam executionis pignori capiatur, of ius patronatusilli adbarens ceffionis iuretran/mittit in creditorem, cui univerfitas addifta fuerit, ficut pradit. Bald, in confil.32. vol.3\& Felin. in cap, cum Bertoldus, de re iudicata, Rochus quoque de inre patronatus, verb. ipfe vel is, q.32. nec nos
40 (profequitur Parladorus numer. 35. © jeqq.) turbare debet, cap. cum Bertoldus, de re iudicata, ubi univer $/ j_{-}$ tate pignori data inspatronatus, illiadberens, in creditorem non tranfit : ita enim illum textum accipiendum effe, communis eff interpretum confen/us, tum illic cum alibi, ut apparet ex Abbate, of Felino codem loci. Atque stem ex Rocho loca Juperiori, qu.27. tradit etiam Grez. Lopez in l.9. titul. 5. part. I. verb.natura, diverfa enim caufa eft. Siquidem in pignore tenetur creditor fructus omnes refituere debitori, quam quidem reffitutionem ins patronatus, cum inaffimabilis res fit, nullatenus admittit, abuniverfitate creditori addicta non tenetur fructns reftituere cum fuos meroiure faciat, l. at $\sqrt{\mathrm{s}}$ quis, $\delta$. I. ff. de religiofise fumptib. funerum, gl. Bart. \& reliqui in l. © finita, 6. Iulian. If. de damno infecto, quamquam enim vero, , ut boc locum habeat, oportet tota integraque univer $f 12$ tas, liceat atque diffrabatur: nam $\sqrt{\imath}$, ut fieriafjolet, mem41 bratim res univerfitatis vendantur, ius patronatus creditori addicinonpoterit, cum ut diximus, © manifeftum eff, nec pretium recipiat, necaffimationem, id quod non ob/curé fenfit. Innocent. in d. cap, ex litteris, cui reliquos af fentire licèt ex Greg. Lopez in l.15. tit.15. p.5. verb. ad ea, \& Covarr. inielligere lib. I. variar. cap. 13. numer. 3.
' $^{\circ}$ eft argumento textus in $l$. quemadmodum, Cod. de agricol. ó cenfitis, lib.10, hactenus Parladorus, quem relativè fequitur Hermofill, in dict.leg. 15. tit.5.gloff. 5. num. 6. tom,2. fol.g1. quietiam agit de re univerfali, cui ineft

42 iuspatronatus data in pigrus creditorum, ut in huncius
43 patronatum non tranfeat, ex l.9. tit.15-part.i. Cevallos q.740. numer.2. Mieres 3. qu.I I. numer.22. Spino gloff. 4 numer.118. non enimatrenditur adtranslatum iur is patronatus univerfitas refpectu animi, \& voluntatisillam ven-
dendi, dendi, fed fimul in effectu, \& executione adquirendi ; namfi univerfitas non ematur, nec emptori acquiratur
iuspatronatus tranfire non poteft, \&e fic deber tranfire ius patronatus tranfire non poreft, \&\& fic deber tranfire
in emptorem univerfitas bonorum, cum qua \& noh
alter tranfit ius patronatus, ut probant omniaiura \& DoCtores fuperius a principio huius capiţis laudati,
Nam quando generalitas \& univerfitas refpectu verborum duntaxat refolvitur in fuas fingularitates; tune non tranfit ius patronatus, quia idem de ea iudicatur, acfifingulæres venditæ \& ceffx fint; innumerabiles penè Doctores refert \& fequitur Ioan. Anton. Manguilius in trattat. de eviltionibus, q. 127 . ex numer. 14, cum Jeqq. quo cafu rectè admittuntar Doctores fuprà citati, numer. 9. © ' Io. quoslicèt ex num. II. ※ feqq. reprobavimus ex ratione nequam applicata cafui, de quo loquuntur, ratio tamen in fe vera eft, ut quoties univerfitas refpectu verborum refolvitur in fingularitates, iurifpatronatus non tranfeat in emptorem, feu acquirentem.
Ultimo loco queritur, an pro fatisfadtione creditorum fubhaftari \& diftrahi poreft, ius fepulchrorum \& capellanix quod quamque debitor habet, in qua refolvendum erit; quod f in limine erectionis Ecclefia, \& ante eius confecrationem quis fibi \& fuccefforibus fuis refervavit ius fepulchri in ea, tunc cum hoc ius dicatur, \& reputetur merè temporale, eo quod tempore acquifitionis non erat Ecclefia confecrata; licitè poteft vendi, \& fubhaltari, \& in executionem capi, profatisfactione creditorum, ut probant Henricus Boer. in c.abolende, n. 8. verf. quandoque de fapulturis. Lotherius de re beneficiar. lib. 2. cap.4. numer.9. verf. fic prior off, fequitur Nogucrol. alleg.36. num. 21.

Quando autem pofterectionem Ecclefix adquirit ius repulchri, \& tunc licet fepultura quoad ius \& proprietatem vendi non poteft eo modo, ut is cuidatur cius dominus effici poffit, quia eft locus facer, \& etiam, authoritate pralati, vendi non poteft ex Navarr. de fepuls. comf. 1.n.1. Lambert. de iurce patron. Lib.3. quafl. 5. art. 4. n. I.qu. 9. art.9. num. I. cum feqq. Parladorus in fefquicentur. different. 66. 6. 2. num.7. Gregor. Lopez. in l.1.tit.13.tom. I. Additionator num. 4 . de indic. Ioan. Fabrum in §. religiolum, inffitut. de rerum divi/. tenentes, poffe fepulturam vendi pecunia ficut alias res venales, quod abfque labe fimonix fieri poffe, tradunt cum Greg. Lopez \&\& Molina, Spino in/peculo teftam. 3 lof.2. princip.35. Garcia do expen). ผr melior. c.8. n.5 t. verf. bodie zamen. Hermofilla ad l. 15. tit. 5.p.5.gl. t. num.9.Aug. Barbofa in tralt. de Parochis, cap.26. num. 16.
Tamen ius \& ufus fepulturx ratione fitus \& loci dignioris, feu Capellæ rectè \&\& licitè vendi poteft. Et ratione, huius fepulturx poteft alios impedire ne ibi fepeliantur, quia tunchoc ius \& ufus fepulturx five Capella eft merè temporalis, \& poteft vendt abfque labe fimonix, quafi hoc non videatur tangere fpiritualitatem aliquam, fed tantum honorem. \& prxeminentiam, quar poteft pretio $\boldsymbol{x}$ ttimari \& vendi tarmquam verè temporalis, tener Soto de inffitia ơ iure, lib.9. que/t.7. art.1. Petrus de Aragon in 2. 2. quaf. 100 art.4. Victoria relect.2, de fimonia, nam, 10. Gregor. Lopez. in l.I. verb. vender. tit. I3.P. I. Didacus à Rofario in addit. ad fummam, Caietanus. verb. fimania, Molin. de primogen. lib.1. cap.24, numer. 4. Menochius de arbitr, ca/n 277 . Spino in/peculo teftamenr. zloff. 2. princ. numero 44. Lallus Zechius de republ. Ecclef.lib. I. cap. 27. de Parocho, numero 19. verf. caufant etiam, Tolerus in inflructione Sacerdotis, lib. 5. cap.8. in fin. Emanuel Rodriguez in fumma, part.2. cap. 5 8. num.2. of quaft.reg.tom. 3. quaff. 58. art.2. Zerola in praxi Epi/cop.part.1. verb. (epultura, §.2. Cabedo de patronata Regia Corone, cap. 22. Petrus de Ledefma in/umma, p.2.trad.I2. concl. $34 . \mathrm{Ni}$ colaus Garcia de beneficiis s.part. cap.9. num.137. Gumada ad Gregorium in l. 55 s. sloff. 5. tit. 6.part. I. Salazar de u/u of con/serudine, cap.10. numer.24. D. Petrus de Larade anniverf. © capellan,lib.1.cap.2 5.num. 17. Sas in fumma, verb. Immonia, num. 2. Philiarchus de officio Sacerd. tom.2. part.2. Lib.6. cap.9. Arag.2.2. q.100. art.4. Bald,in fumma, verb. /epultura, num.8. Marcus Anton. Genuenf. in praxi Archiepifcop.c.40. num.19. in t.edirione, aliais $c$. 32. numero 16. in 2. editione. Gratianus decifione 24. is princip. of difceptat. forenf. cap.110. namer. 6. cumfeqq. Valer. Reginatd. in praxi fori paenitent. lib.23. num: 208. ס6 numero 226. Beller. difquifit. cleric. part.I. tit. de cleric. debitor. 5. 3. a nam.27. Azor. inflitut. moral.parc.3.lib.12.c. 17. queft.2. Filliucius quaft. moralium, tom.3.tract.45.cap. 3. quaff.11, numero 26, Bonacina variar. tract, tit. de fimonia, quaff. 4. §.6. Paul. Layman. in Theologia mora-
li, lib. 4. tractut. 10, cap.ult. 6.4. numero 36. Ioan. de, la Cruz in direct.cqrfcient. part.1. quaff. 4. dub.9. concl. 2. Diana refolutionum moralium, part.2. tract.I. Mifcellan. refolut. 57. Villalobos in/umma, part. 2. tract.27. difficult.12. num. 3. © 4. Hier. Rodriguez. in compend. qu. regular, refolut.128. num.2. Auguftinus Barbofa in tract.de Parocho, cap.26. numer. 16. \& eqq. ubiallegat \& explicat Xuatez dereligione, tom.1.tract.3. lib.4. de fimonia, cap. 14. numer. 19. \& poft Ioannem Garciam, Gregor. Molin. Archidiacon. Lambert. Grat. Spinum, \& Riccium; idem tenet Hermofilla adl.15.tit.5.part.5.gl. ז. numero9. of 10. tom.2. \& poft Guttierrez de gabellis, quaft.9. num. 24.* 25. Loterium dere benef.Lib.2. quaff.4. num.1о. © 11 . \& Rotam per Farinacium in pofthum. decif.c. 61. num. I. tom. 1. \& poft alios Noguerol allegat.35. num.22. quifimiliter poft Guttierrez n.26. Nicolaum Garciam d.cap.9. n.137\& Lother. dere benêfic.lib.2. diCfa, q.4.num.13. ©́ 14. loquitur in Capella, ex eadem ratione, \& quia ufus Ecclefię hocadmifit.
Hinc fit, quod fi in prima acquifitione licita, \& abfque labe fimoniz abipfa Ecclefia, poreft hoc ius honorificum fepulturæ, \& Capellæ vendi, \& pretio acquiritamquam merè profanum \& remporale, meritò magis poterit, poft50 quam pervenit in poteftatem laici, vendi, diftrahi, \& in executionem capi, pro folutione creditorum, cum fit res pretio xttimabilis, \& à iure non prohibitum, ut in terminis probat Melchior Pheebus Lufitanus, decifone 8. numer.8.9. 10. of feqq. qui numer. 13. refolvit, quod ufus fepulchri hæreditarii, \& pretio xftimabilis, \& diftrahi poteft pro folvendis creditoribus, ubi affirmatita fuife decifum, quem referens fequitur Auguftinus Barbofa intract. de Parochis, d.c.26.nu, 17. Noguerol.allegatione 36, nu,23. qui $n u .24$. teftatur ita fuiffe per fupremum Confilium Regium fepe determinatum in cafibus occurrentibus, \& fignanter in concur/u creditoris Marchionis de Aunon, ubi patronatus Capellæ Maioris Monafterii D. Auguft. iuffit vendi, pro debitis fundatoris, de quo \& nosetiam teftamur.

51
Et quod quando ius fepulchrorum remanet profanum, ut tunc quovis titulo poffit alienari, \& vendi, quia in commercium cadit. ex leg. $\sqrt{2}$ monumento, Cod.que res pignoriobligari poffunt, \& fuper eo poffunt creditores fatisfieri: tradir polt Firma de Epifoopo, quaft.3. lib.4. \& Fanutium de re inventar, partita 6. num.68. tom. 18.part. 2. diverfor. Gratianus dijceptatio. forenf. tom. 2. cap. 210. num.8. © 9 .

## C A P U T VI.

De adminiftratore non foluturo abfque judicis fpeciali decreto, ac delegatione, vulgò libramiento.
Et an delegationem hanc adminiftratori directam (interim mortuo, vel remoto ) adminiftrator fucceffor adimplere teneatur, \& ejus virtute folvere?

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

Adminiftrator ad bona concurfus nominatus recipit facultatem colendi, locandi, erigendi, fructus vendendi, ớc. numer. I.
'Adminiftrator non poteft expendere, nec folvere creditoribus abfque delegatione indicis, vulgo libramiento, numer. 2. $\sigma$ - 7.

Quid fervandum, quando aliquid precisè ex pecuniis concurJus expendendumeft, n. 3 .
Cura, cuftodia, © adminiftratio bonorum concurfus, ad curiam, ऊ iudicem penes quos refidet, Jpectat, numer. 4 .
'Adminiftrator concurfus eft fequefer, ơ depofitarius à curia, vel indice nominatus, n.s.
Sequeftrum eft depofitum indiciale, n.6.
Sequeftrum, aut depofitumper indicem appofitum, ab/que eius mandato remover i nequit, n.7.
Adminiffrator fifci ab/que delegatione nec unum denarium expendere poteft, $n$ m. 8 .

Adminiftratore, cui nominatim erat dired a delegatio, mortuo, aut remoto, delegatione intimata, vel non, novus/ucceffor eam tenetur adimplere, $a b / q u e$ novo in $/ \mathrm{fu}$, nu.9. of Jequentibus.
Adminiffrator licet mutetur, adminiftratio non mutatur, nec variatur, $n .10$.
L.proponebatur 76.D. de indiciis, exornatur, n.II.

Litteras directas Officiali, refpectu babito ad officium, fucceffor tenetur adimplere, n.I3.
Auth. uenulli iudiciliceat habere, §. ex hoc vero, expenditur, $n .14$.
Succeffor, कo novus executor, mandatum directum fuo anteceffori poteft exequi ab/que nova commiffione, n.15. Praceptum directum Pratori, habito re/pectu ad munus tranfit in fuccefforem, eius loco fubrogatum, n.16.
Subrogatus in alterius locum poteff facercea omnia, que poterat ille, cuius loco fubrozatur, $n .17$.
Teftes licet non probent, nificoram indice examinante publicentur, fidem faciunt/icoram eius fucceffore fint publicati, nиmer. 18.

LIcet adminiftrator nominatus ad bona concurfus $I$ tamquam depofitarius, \& fequefter ut illa cuftodiat, facultatem recipiat colendi, locandi, exigendi debita, \& fructus vendendi, ac folvendi creditoribus, omni exactaque dilixentia cuftodiendi, \& confervandi, prout abundè diximus /up.1. cap.13. ex n.38. cum multis /eqq. verf.quam autem poteffatem ifte adminiffrator recipiat, \&cc. Et in cap.14.

Tamen nontantam facultatem à curia nominante acci- 2 pit, ut expendere aliquid poffit ex pecuniis exactis, vel folverecreditoribus quibuslibet abfque Iudicis, \& curia decreto feeciali cum delegatione, vulgo dieta liberamento obtenta, \&impetrata per creditores, in cafibus in. quibus pracisè aliquid ex pecuniis concurfus expendendum, aut folvendum fit. Copiosè diximus in d.c.13.ex $n$. 51. verf. \&o ulterius inquit Baeza, \&c. Etenim cura, cuftodia, \& adminiftratio bonorum concurfusad iudicem, \& curiam fpectet, \& apud eam principaliter refideat, in cuius manibus debitor formans concurfum bona fua univerfa cuftodienda, \&e miniftranda admittat pro fecuritate, \& commodo creditorumne diffipentur, \& nequam diftrahantur, fed ut eiuldem curiæ authoritate, \& decreto fubhaftentur, \& ex pecuniis redactis iudicis, \&c curix delegationibus nominatim, \& fpecialiter expeditis, \& obtentis, creditores folvantur, \& de fuis creditis fatisfiant prout copiosè videre eft, in dift. cap. 13. in princip. © cap. 14. ideo ratio poftulat ut adminiftrator fuam facultatem, quam valde limitatam haber, excedere non. valeat.

Deindequoniam cum ifte adminiftrator fit fequefter, 5 \& depofitariusà curia, vel iudice nominatus pro cuftodia bonorum concurfus, ut videre eft, fupra I.p. diff.cap. I4. per totum, nam fequeftrum eft depofitumiudiciale, leg. eius apudquem, Dig. depofiti, l. Senatus in fin. D. de officio Proconfulis, leg. fifideinffor, ultim. qui fatifdare cogantur, l. I. §.penult. D. de liber. exbibend. l. intereffe puto 39.D. de acquirenda poffeff. L. fequefter. 109. ff. de verborum/ignificatione cap. examinata 15. de indiciis cap. 1. Wo 2. defequeftrapoffeffron.c. fruct.clem. unic.eod. tit. cap. 2. de dolo, ef contumacia. Petr. Greg. Intagmate iur. lib.23. cap.3. a num.12. Rebuffus de fequeftro art.1.gloff. 1. numer. 35. lib.3. Galganer. de iure public.lib.12. titul.15. Carroccius intract. de depofito in princip.num. I. Paz in praxi 3. tom. cap.6. §. 6. Brifon. lib.4. de verborum fignificatione, verbo depofitum. Didacus Perez. in l.1.tit.10. lib. 3 .ordin. Azeved. in rubr.tit.2. lib. 4. recopil. numer. I. D. Pichard. in 5. praterea, nu.17. inff.quib. mod. recontrahitur obligat. Amador Rodriguez deprivil.creditorum, art.6. n. 1. Molina dijp.523. Hermofilla ad l.1. tit.3-p.5.8l.3.n.3. tom.1.fol. 178. \& alii plures per nos in traCt. de regia protect.2.p.c. 16. ex $n .52$. cum $/$ eqq. . equitur ut ipfe nibil de bonis, \& pecuniis 7 concurfus propria authoritate difponere, aut expendere, folvereve poffit abfque iudicis fpeciali decreto, $\&$ mandato, Paul.de Caftro in confil. 433 . col. fin.lib.1. Bart. \& Bald. in in l.foleum in princ.ff.de dolomalo. Foller, in praxi cenfuali verboinftrum.gratia, n.54. Tiraqu. derttr. Lib.2.5.5.4-sl.9.n.1. Rebuffus $3 . t o . a d$ conftit. Gallicastr.de fequefiro art.1.gl.i. $n$. 17. Greg. Lopez in l.1. titul.3.P.5.gl.6. ubietiam Hermofilla gl.6.numer.1.tom.1. fol.202. © idemgl. 4 . num.5. © 6. ubi re-
fert Azeved. \& per alios, \&e per totum gloff. Felicianus de Solis in tract. de cenfib. Lib.4. tom. 2. c.unic. nu.4. verf.que refoluto, © ver. denique fallit. Nam ex quo depofitum, \& fequeftrum appofitum fuit authoritate judicis, abfque ejus mandato, $\& z$ decreto removeri non poreft, ut probant præallegati Doctores, \& Intrigol. in tr. de cenfib. q.8o. num.3. Avendan.eodem tit. cap. IO2.n.16. Cencius de cenfib. q.3. Sub n.63. Surdus dec.385.n.28. ơ Seqq. \& ita communiter practicatur in cunctis tribunalibus.
8 Et itain adminiftratore fifci voluit Bald. in rubric. Cod. de confituta pecun. \& Parif. de Pateo in tract. de findicat" tit. de arbitr. eorum, n.19. dicentes, quod fifci adminiffrator nedum denarium ex fuo capite, $\& \&$ æquilibrio folvere poteft abfque delegatione fuperioris. Idem renet eriam. Bartol, inl.I. S. bac verba, in in.ff. ne vis fiat, quos fequitur Efcobar de ratiociniis, c.13.n.6. ©゚ 7 .
Sed adminiffratore ( cuidelegatio hee nominatim directa fuit, \& cumquo (pecificè loquebatur) mortuo, aut aliter remoto ab adminiftratione interim, \& anteaquam ea fuiffer intimata, vel forfanjam intimata, adbuctamen ejus virtute non folviffe, an adminiftrator fucceffor noviter nominatus eam poterir folummodo adimplere abfque novo judicis, aut curix fecialimandato, ita ut eidem. intimata delegatione expedita contra fuum antecefforem cogi valeat ad folvendum? in quo breviter affirmativè reto folvendum erit, nam licèt adminiftrator mutetur, nontamen adminiftratio mutatur, aut variatur, quoniam. femper eft un3,\& femper attenditur corpus illud bonorum If concurfus quam adminiftrator adminiftrar, ex vulgari mirabilitamen, l.proponebatar 76. If. de judiciis, ibi. Cujus rei /pecies eadem eft, (hoc eft forma ut explicargle/f. .in. ibidem) eadem res effecenfetur, quantumcumque circa ipfam materiam aliqua commutatio contigerit, \& ibi. Et poffea aliqui, vel etiam omnes mutati fuerint; nibilominus eadem dicitur caufa, \& ibi. Eadem reseffe exijfimaretur, fed in multisceterisrebus, ơ $c$. Quam legem multis exornavimus in variis materiis non in noftris Commentar. de regia protect. I.p.e.3.ex num. 53 . cum multis feqq.

Ideòque cum attendatur dumtaxat corpus bonorum, \& ejus adminiftratio, \& adminiftratorum mutatio, \& variatio nihil immutat delegationem, quia in adminiftratorem dirigitur, ut eam adimpleat nomine illius corporis ficti quod reprafentat, \& ideo fubrogatus eandem repra-
I3 fentationem continear, \& 8 idem eft cum prædeceffore in. cujuslocum fubrogatur qui eodem modo tenetur adimplere delegationem, \& praceptum folutionis emanatum à curia ac fi cum co exprefsè, \& nominatim loqueretur, quia litterx dietx officiali habito refpectu ad officium, \& munus illa tenetur fucceffor fubrogatus in eadem adminiftratione adimplere, \& exequi text. eft expreffus in Authent. ur nulli judici liceat habere locis citato, f . ex hoo vero
14 jubemus, ibi. Ex hoc vero jubemus obfervari abomni adminifratore, ut ficontigerit in /criptis noffram juffronem fieri ad aliquem judicem, ©r intereaiffe quief cat ab adminiffratione, binc is quipoff illumsufceperit dignitatem accipiat eam, ס' infinuet, © fiquidemprivata effcaula, of implere eam, ó affequi quemadmodum ad eum promeruit refcriptum, text. etiam in leg. mortuo, ibi, idem eum qui fubftitutus eff, Sequi oportet, ff. de judiciis. Hinc etiam Avend. de exequend. mand. c. 17. Jub nums.ro. ver fic. © novus executor. polt Angel. in Authent. us nulli judici, S. boc collat.9. \&\& Felin. inc. cum contingat, de foro compentent. \& per notata per DD. in $l$, fundums in princip. ff. de acquirenda poffeff. inquit, Quod jucIs ceffor, of novus executor, virtute primi mandati dati, of directi ifuo anteceffori poreff illud exequi, of adimplere abfque mandato, Florez Diaz de Mena practicarum quaff. 4 .
num. fin. 6.

16 Etideoquando præceptum eft aliquid prætori, puta ut pratori, \& habito refpectu ad munus; tranfit in fuccefforem ejus loco fubrogatum, qui omnino pariter praceptum illud tenetur adimplere, Bald. in l. tale paltum, ff. de paCtis, l. ficommunis fervas, fff. de fipulat. fervor. Bartol. inl.
iflio in fin. ff. de aliment. © cibariislezat. Speculator. in a flio in fin.ff. de aliment. $\in$ cibariis legat. Speculator, in tit. de inffrument. editione, S. nunc aliquid verf. Sed quid erit idem tradit gloff. in cap. penult. de te fam. in 6. R ota deci/, 412. in novis, pulchrè Covarr.prait.qua/t. cap. 11. ì num. 1. \& præcipuè num. 2. ver/. /ecundo hoc ip/umprobatur. Optimè etiam Mantica de tacitis, © ambiguis convent. lib. 7 . tit.23. num.49. of n.50. Marquefan, de commiffionib. I. part. cap.29.nu.40. namlicèt fucceffor, \& prædeceffor admini-

Salgado Labyzinth. Creditor. Tom. I.
ftrator diverfi funt perfonarum refpectu; cotamen habito ad adminiltrationem verè idem funt, \& reputantur, ut ex Bart. in l. ab executore n.9. If. de appellat. Burgos de Paz inl.I. Tauri, num. 427 . \& Aviles in cap. I.pretorum, nиm.20. ver/fic. (ed in contrrarium diximus in noffris Comment. de regia protect.1. cap.3. nums. 86. \& ideo is qui in alterius loco fubrogatur poterit ea omnia facere qux poterat ille cujus loco fubrogatur poterit ea omnia facerequa poterat ille cujus loco fubrogatur, $l .2$. C. de eo qui vicem alterins gerit, Alexand. in l.n. 5 3.ff. de offricio ejus, cui mandata eft, Petrus Barboa in in. fillongius in princip. n. 43 - © 44 . ff. de judiciis, Covarr. pract. 11. Jub n.2.ad finem, verf.pofithums illud. Nos dilto c.3.n.38. of s8.imò per tot.cap, multa fcitu dignifma , quaxhanc noftram refolationem mirè comprobat, ufquead refectionem reperies omnino videnda in variits articulis, \& materiis .

Quibus addere poteris, quod licèt teftes, de jure non. 18 probent, nifi publicentur corameodem judice, qui illa examinavit, vel examinare fecit, ut pertext. in $l . g e f f a, C$. de rejudicata, \& per innumerabiles.DD. probat Farinac. de teflibus, q.75. ex num. 12 . cum feqq. tamen rectè probat fi publicentur coram judice fucceffore, \& fubrogato in locum ipfius judicis examinantis, five delegato five ordinario à quo benè poffunt publicare, licèreos non examinaverit, \& fidem faciunt quia unus, \& idem judicantur refpectu caufx, \& tribunalis Bald. in dict. L.ge/ta, n.4. verf.ant coram judice, Caftrenf, in l.1. nu. 24 . ver. © idem feciffer, tranfitum ad succe /Jorem, \& ibi Ripa in dicta l.2.n.32. Cod. de edendo, Imola in cap. cauf am quael t. colum. 2. verf. (iveró funt de teffib. Aretin. ibidem n.7.é8. Farinac. d.q.77.n. 21. cumseqq.

Quapropter praxis communis idem admifit, ut delegationem à Judice emanatam directam uniadminiftratori bonorum concurfus, licèt ifte removeatur, aut interdum moriatur, aut aliter deficiat, fucceffor implet, \& adimplere rectè poteft, \& ejus virture folvere, non fpectato novo judicis decreto ex his, qua hactenus dicta fuere . Benè verum eft, quod aliqui novi adminiftratores, five fcrupulo detenti, five malitia moti vexandi creditores caufa, five avaritia cupidi folvere recufant, \& adimplere mandatum fuo anteceffori directum cunctantur, \& ideo cogunt creditores iterum recurrere ad curiam, vel judicem , ut delegatio pracedens cum adminiftratore fucceffore intelligatur, ad ejus implementum, \& folutionem totojuris rigore compellatur, quod abfque ulla difficultate, aut dilatione, fed per fimplicem relationemà judice , \& curia mandatur.

## 9. Unic:

Et nunquid adminiftrator delegationem adimpleredicatur, compenfando quod fibi, aut debitori communi per creditorem debetur?
Vel quando creditoris ceffionario exigenti eandem compenfationem opponere intendit?

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

Adminiftrator concurfus frritte cogitur adimplere delegationem, hoc eft, el libramiento, creditoribusconceflam, numer. I.
Adminiffrator concur /us delegutioni fibi direCte fatisfacit, volens compenfare, quod creditor ipf debisori ex alia calufa debet, num. 2 .
Decredito proprio adcreditum propriam Jemper admittitur compenfatio, n.3.
Compenfansfolvere dicitur, n.4.
Alimentariocreditoricompen/ationem adminiffrator obiicerenon debet, n.s.
Compenfatio non admittitur, ubi realis, naturalis, vel incontanti numeratio requiritur, n. 6.
Compenfationem toll it pallum de ea non oppenenda,$n .7$.
Creditumjuratum an admirtat compenfationem, non convenit inter Doctores, n.8.ஸ̛ 9 .
Creditum anterius non jur atumporeff compenfari cum debito pofteriori, etiam jurato, n.10.
Compenfatio an admittatur in dote, depofito, alimentis, falario, aut in debitisfifcalibus, ant reipublice, na. II.
remifive. remifive.

LI
Cam-

Compenfatio an fit ipfo jure, velope exceptionis, $n .12$.
Compenfationisexceptionon expectata fententia ipfojure perimit obligationem ad differentiam aliarum exceptiontiom, num. 13 .
Compenfare non poteft adminiftrator quod $\sqrt{2} b i$ ip $\sqrt{2}$ debet creditor concurfus, exigens virtute del libramiento, ex: num. 14.
L.id quod, ff. de compenfationibus, exornatur, ibid.

Adminiffrator reprafentat duas perfonas, propriam, of adminiffrationis, ©' utraque differunt, $n, 15$.
Obligationes, ơ Scriptureadminiffrationisdifferunt a propriis adminiffratoris,n.16.
De debito alieno, quod tertio debetur, ad debitum proprium non admittitur compenfatio, n.I7.
Creditor compenfare non cogitur, quod aleeri, quam debitori uo debet, $n .18$.
Adminiftrator focietatis à creditoreconventus non poreft ei compenfare, quod ipfiadminiffratori creditor debet, numer.19.
Ceffonarius an teneatur compenfare quod cedens debet debitori we ceffo, n.zo. of /eqq.
Exceptio compenfationis, que poteff opponi cedenti; pote/f etiam opponi ceffionario, n.2 1.
Creditum ceffum tranfit in ceffronarium, cum fua caula, of onere compenfationis affectum, n.22.
Exceptiorefpiciensrem ceffam potefl opponi contra ceffionarium, $n, 23$.
Declara: fiexceptioortajam erat contra cedentem tempore ceffiomis, n.24.
Compenfationisexceptio, qua non erat quefita debitori, ceffo tempore ceffionis, non poteft opponi contra ceffionarium, numi.25.
Creditum ceffum jam non dicitur creditum credentis; fed proprium ceffionarii, n.26.
Debitor conventuspoteff creditori agenti opponere compenfationem debiti alieni, cujus habet ceffronem, n.27.
Ceffionarius dicitur creditor de bitoris ceffi, n,28.
Credirum ortum contracedentem poft ceffionem, non opponitur ceffionario, cum fit debitum alienum, of à tertio, num. 29.
Leg. qui invicem, ff. decondittone indebiti, ponderasur,
Ius compenfandi fuperveniens contra cedentem, non opponitur ceffionario, n.31.
Confeffio, $\circ$ pactum vendentis prajudicat emptori, $\sqrt{2}$ emanaverit onte venditionems, $n .3^{2}$.
Secus, fiemanet poff venditionem, que emptori non prajudi-
cat, num. 33.
Confeffro cedentis prajudicat ceffromario, fo precedat ceffionem, fecus fieam fequatur, n. 34 .
Debitor ceffus jus juri compen/andi jam quafito renunciare videtur, fitemporeceffionis prefens promifit folverecredizum ceffum,n.35.
Debitor cefus, qui coppit folvere ceffronario, an amittat jus compenfandi jibi quajitum ante ceffionem, num. 36. O feqg.
Negativam fententiam qui Docfores tenuerint, numer. 37. - 38.

In iis caffibus, in quibus pote/f/ folvi cedenti in prajudicium cef-

- fionarii, de quibus in leg.3. Cod. de novationibus, in iis
etiam eiopponipoteff compenfatio per debiforem ceffum, nem. 39 .
Incafibus, in quibus aufertur debitoriceffo facultas folvendicedenti, in iis etiam aufertur facultas compenfands, num. 40 .
Intellige, fiante ceffionem competebat debitori jus compenfandi, n.41.
Quod jus talli non poteft per faltum creditoris cedentis, num. 42.
Debitorificuti auferri potefl facultas folvendi fuocredutori; ita ơ faculeas compens andi, n.43.
Iuscompenfandi quafitum debitoriante ceffionem, per cams fubsequitam non sollitur, n.44.
Secus fijus compen/andi acquifivit debitor poff ceffionem, que obicici non po:eff ceffronario, n. 45 .
Opiniones Doctorum, qua inter Jepugnare videntur ; confederantur, $n .46$. ं宁 feqq.
Alind eft velle compen/are inter debitorem, of creditorem: alind inter debitorem ceffum, of ceftionarium, nиm. 47.

Debitori ceffo, quibuscafibustollatar faliltas folvendi credito, de quibusibi, ita © compenfandieidem creditori, num.48.
Solutio, quando non admittitur, ita nec compenfatio, num. 49.
Debitor folvendocreditoricedent i, finon intervenit aliquod requijtum, de quibusin l.3. Cod. de novationibus liberatur, n. so.
Compenfationem, que poterat opponi contra cedentem, poffe opponi contra ceffionarium; nullus negavit, n. 51.
Ius compenfandi nondum ortum ante cej/fonem non coinquinat ceffionar um, n.52.
Debitorınon admiffocompenfare contra aliquem, refervatur jus exizendi a juo debitore, $n .53$.
Iacob. de Graffis annotatar, non percepife eerminos, quibas loquuti fuere DoCtores, ife impugnati, n. 54 .
Creditorv exigenti ex bonis concurjus non obiicitur compenfatioejus, quod deber adminiftrationi, $n 1 \sqrt{2}$ fuo loco, of gradu, non antea in prajudicium anteriornm creditorиm, nu. 55 .
Creditum, quo debitor communis habet cenfuum creditorem, eft in bonis, or de bonis debitoris, in quo praferuntsur anteriores compenfationes prorfus excluy/a, num.56.

STriatè cogi adminiftrationem adimplere deletionem I obrentam à Judice concurfus per credirorem, aut per ejus legitumum ceffionarıum, abundè diximus hoc in cap. O in cap. jeq. nunc quæritur, an compenfare volens, 2 quod fibi, aut debitori communi deberur ex caufa diverfa, audiarur ? \& capiendo pofteriorem hanc partem. nempe quando creditor ipfe fimul reperitur debitor debitoris communis, \&\& adminittrationis, \& t tunc regula conftans conttituenda erit, omnino compenfationem admitrendam effe, fi aliàs legitimè, clarè, \& liquidè de debito, quod compenfare intendit adminiftrator, apparuerit. Nam ex quo adinvicem debitor communis creditor eft fui cre- 3 ditoris, admitti debet compenfatio, cum decredito proprio ad creditum proprium fiat, ex. L.I. cum Jeqq.ff.de compenfationibus.
Ideoque adminiftrator compenfando id, quod creditor deber ipfi adminiftrationi, proculdubio fatisfacere dicetur delegationi obrentæ i creditore concurfus.
Nam qui compenfat folvit, h.ex caufa, Cod. de compen- 4 fationib. \&\& ibi Bartol.ff. qui potior, in pign, habeant, Riminald, junior conf. 142, num. 40 . Burfatus conf.123. numer.20. Hondedeus con/.41.num. 1 1. volum. 2. Sforcia confli.61. nu. 7. Tufchus litt.C. num.487. ơ /eqq. Bertazolus inffrument. clauful.41.gloff.8. num.8. Mantica de tacitis, of amb big.convent. lib. 10 , tii,.10. num,6. Bectus con/.227. num. 25. Seffe, decif.88. num.3. Menoch. lib.2.prafumpt. 48. nu m.35. Mafcardus de probat. conclng. 334 . num.2. Ozalcus dec.92. num. 11. © 35 . Turretus conflu.I0. numer.2. in 1. Graffis de exceptionibus excepr.1 6. numer.9. 10. ণ் 11. Cartarius decif.77. num.18. Bardell. confil. 18, num.8. Surdus de alimentis tit.3. qu. 7. num. 21. Cephalus con/.374, numer. 44. Giurba ad confuetud. Meffanenf.cap.9.gloff.9. ex numer. 1. cum/equentibus.
Secus creditoris alimentatio, qui ex bonis concurfus $\$$ alimenta percipit, cuicompenfationem obiicere non poteft adminiftrator, l, in ea 4. Cod. de compenfation. plures per Surdum de alimentis tif,8.privileg. 53. numer. 5. © /eqq. Caltillo controv. zom. 4 . cap. 40 . n.80. ©ீ 84. Graffis didf. ex- 6 cept. 16, numer. 46. ubi limitat polt alios, vel nifi folutioni ejus debiti, cuiobiicitur compenfatio, certa data fir forma , vel quia realem requireret, aut naturalem, vel incontanti, numerationem, Felinus in cap. Juborta, numer. 2. de re jud. Jafon in l.eum qui, g. fijura vero, num.7. de jure jur. © conf. r 34 . volum. 4 . Boerius conf. 14 . ad finem, Bardell. conf.70.nиm.9. Milanenf. dec.13. n.89. © dec. 14. n.29. zomm. 2. Tufcus littera C. concl. 488 nu.17. Graffis d.dec. 16 . num. 62. Surdus conf.246.n.19. $\sigma$ - dec.191.n.12. Intrigol.con $/ 8$.
 22. num.11. Natta conf. 54 . ©் conf. 60 . num. 3-- © 4. Francilc, Marc. deci/ $14^{8 .}$ num. 4 . Part.2. Selfe dec. 88 . num. 7 . Crottus conf. 139 .numer. 7 -par. 1. \& alii relati à Giurba cutc. 9 num. 9. Ó in confuetud. Me.Janenf. cap.9.gl.g. nu.5.purt.1. Idén $\rightarrow 7$ ftante pacto de opponendo compenfationem, Giurba dec. 60. Jub num.9.

Sed quid quando creditor habet fuum creditum jura- 8 sum,
tuit, admittat compenfationem maxima eft controverIla inter DD. ut videre eft Gabriel. de jurejar.conel.7. Ozafcus deci/.92. Carrocc. de locato, tit. de compenf.except.4. ex num. 4 fol.260. Gutierr. de juram, confirmat. 3- p.c.6. Trentacinq. var. refol. lib.3. tit. de compen/. refol. r. ex num.7. © feqq. Gratian. difcept.486. num. 33. Fachineus controv.lib. 1.cap.7. Cevallos commun. contra commun. q. $23 \mathrm{r} . \&$ quamplurimialii congeftiab Anton. Amat.ref. I7. numbi2. Giurbadeci/.60. num.9. Et negativx opinioni plutes adducit limitationes Jacobus de Graffis dict. except.16. exnum.19. cum/eqq.
10. In unum tamenconveniunt quamplurimi uttiufque, opinionis Doctores, quod debitum juratum non admittit compenfarionem, fi elt pofterius, \& fic quando debitum quod compenfandum opponitur fit anterius, fecus quando debirum hoc fit debito jurato pofterius, quia tunc admittitur compenfatio contra anterius juratum, Parifus conf.121, n.40.lib.1. Gratus conf. $1_{2}$ I. nu, 3. Capicius decif. 187.n.7. Ozafc. decif. Pedemont.92.nmm.30. © 34 . fequitur Albanus conf.128.n.1. © 3. Cavalcanus decif.9.n. It. lib. I. Anchar. Regienf. inquaff. familiarib. lib.1. q. 2, n.4. Afflict. decif. 38 t. num.3. Cotta immsmorabili, verb. juramenti religio, Ant. Gabr.commun, opinion. sit. de jurejur ando concl. 7.num. 5.6. © 7 . Anton. Maffar. de obligat. in forma Camer. part.4.qu.2.n.9. Riminal. Juniconf. 122. num.26. lib.2.Hondedeus conf.18.n,25. Covarr. incap. quamvis paitum r.par. 8.4. num.6. © feqq. de paCtis lib.6. Findarufa traCt, de compenfat. art.7. nam. 1 4. Intrigol. fuper Bulla de cenfibus qu. 22 . num.8. Silvanus conf.40. num.22. Monaldus conf.62, num. 14. Graffis d. except. 16. num.22. quod ex Tiraquello, Rolando à Valle, Pedemont. Natta aliis indubitabile dicit Petrus Surdus conft. 246 . ex num. 15 . tom. 2 . idem per Ancharranum dicit Gratian. difceptat.1 29. num. 20. plures etiam per Seraphinum de privileg. juramenti, privileg. 64, numer.i30.
Et ad materiam compenfationis quibus in cafibus admittatur, vel non admittatur, an in dote, in depofito, in alimentis, in debitis Reipublicæ, vel fifcalibus in falaI2 rio, \& aliis fimilibus. Et an compenfatio fiat ipfo jure, vel ope exceptionis, \& de differentia inter exceptionem, compenfationis, quæ non expectata fententia, peremit
13 ipfo jure obligationem, \& inter alias exceptiones oppofitas qux ut operentur, expectatur fententia favorabilis ; vide latiffimè per Caftillum contr. tom. $4, c \cdot 40$, ex ntr. 69 .nfque ad fin. necnon Jacobum de Graffis in tr. de exceptionibus, except.per totian, qui innumeros alios allegant.

Sed an adminiftrator adimpleat delegationem obtentam per creditorem concurfus obiiciendo huic exigere votenti compenfationem alterius debiti proprii, quod fibi experfona propria ex alia diverfa caufa debercreditor concurfus, Videamus; in quobreviter dicendumerit, \& firmiter affirmandum, quod quando debitum, quod compenfat adminiftrator, eft, ut diximus, proprium ipfius adminiftratoris contractum inter fe ex fua perfona, \& inter creditoris concurfus; tunc dicendum erit hujufmodi compenfationem nullo modo excltdere exattionem ereditori, prout probat text. in $l$. id quod, ff. de compenfation. id quod (inquir Confultus) pupillorum nomine debatur, fi tutor petat, non poffe compenfationem obiciciejuspecunie, quam ipfe tutor /no nomine adverfario debet, Anton. Fab, in 9 . libros, C.ad ritulum de compenfation. definit.8. Caftillo controverf. tom.4.6ap.40. num.85. \&c loquendo in adminiltratore poft Baldum in l. ejus nam.5. Cod.de compenfation. \& Petrum de Ubald. in tralt. de duobus fratribus, par. 5. num. 35. tenet Anton. Amat. variar. refolut. 17. num. 3. tenet etiam Va15 lenzuela Velafquez in confil. 156.nu.89. tom.2. reddentes rationem, quia adminiftrator reprxientat duas perfonas proptiam, \&zadminiftrationis, quanon confunduntur, \& perfona adminiftratoris differtà propria, Rota Genuen, decif. 3 I. n.I1. © dec.75.num.3. Caball. conf.121.n.13.tom, 2. Giurba de confuetud. Meffanenf.cap.9.gloff.9.n.11. par.I. 16 fol.603. ubi etiam quod (cripturæ, \& obligationes adminiftrationis differunt à propriis adminiftratoris, ex Genuenf. dec.12, n.13. ©́ 14. Caball. d. nu.13. Et fic quod fibi deber creditor adminiftrationis, non poteft compenfare cum debito adminiftrationis.
17 Conftans eft enim concluffo, quod de debito alieno, \&quodalteri tertio debetur, ad debitum proprium non. admittarur compenfatio, text. eft expreffus in l.ejus, Cod. de compenfation, l, in rem fuam, l. fi cum militiff. de compenSalgado Labyrinth. Credit. T om.I.
fationibus d.l. id quod, probant Bald. in d. l. ejus, Magonius decif.44. nmm.9. Natta conf.Ior. numer.16. Berojus conf.46. num.7.lib.2. Medicis de compenfat.par.1.quiaft.1.niams.1. © qu. $31 . n$ num. 5 . Menochius confil. 195, num. 15. ©́ confil. 78 1. nu.3. Rota Genuenf. decif.ı о. num.3. Caftillo decif.rog. nu. 48. Ö 79. lib.2. Polydorus Ripa obferv.199. nam.8. Lanar. confil.26. nu.26. Ponte conf.95. nam.12. lib.2. Surdus confil. 327. num.39. © confil.69, num.12. Schenardus conf.52.num. 152. Anton. Amat. variar. refolut.17. num. 3. \& 4. D. Valenzuela conf. 156. num. 68. ©ூ /eqq. tom.2. Et quod creditor compenfare non cogitur, quod alteri, quam debitori fuo deber, ut ex Petro Gregorio, \&z Medicis de compenfation. 1.part. qu.1. nu.2. क̛ qu.1 I. per totam, firmat Caftillo controverfiar. lib.4. cap.40, num. 74 . Giurba ad confuetud. Meffanenf.cap.9.gloff.9. ex num.8.fol.603. ubi plurimos alios allegar.

Et quod focius adminiftrator focietatis conventus à cre- 19 ditore focietatis non poffit ei opponere compenfationem ejus debiti, quod creditor ipfifocio nomine proprio, \& non nomine focietatis deber; nec è contra, cum de debito proprio ad debitum adminiftrationis, ac focieratis, $\&<$ fic alienum, excludatur compenfatio; probant Bartolus, Bald. num. 3. \& alii in l.ejus, C. de companf. Caftrenf, in l. is quiplus, 6. fidejuff. nu. 2.ff. de condit. indeb. Ubaldus de duobusfratribus p.5.quafl. 35 - of qu.32.nu. 35 . Caballus con/.131. num.16.vol.2. Bardell.conf(79.nu.18, Felicius defocietate, cap.30.n.67. Cavalcanus de tutore, num.220. Marcian. conf. 49. num. 21 . Pinut. confil. 49. num.4. Magon. decif.I num. 21. Pract. Papienf. in forma libell.refponf.reor.glaff. falvis aliis nums. I 5. Jacobus de Graffis except.16. n.54. R ota Genuenf. decif.20.nu. 30. of decif.28. num.5. Cofta fubfidiar.romed. 40. num.3. Medicis de compen/at. qu. 3 I. num.5. Ripa obfervat.199. num.18. Ponte confil.95, nu.22. Surd.conf.327.nu. 39. © conf.6g.nu.12. Schenard.conf.62. num, 153. Petroc. conff.26. Menoch, conf.746, nu.45. Fontanella de patt. nupt. clauf.4.gloff.9. part. 2. num.62. © 63 . Tepatus 2. var. tit. de focietate, col. 4 . plures aliilaudatià Giurba ubifupraiex nw. 8. cum feqq.

Sed quid erit dicendum, quando is, qui exigere vult 20 virtute delegationis fibi à judice concurfus expedicz, non fit principalis, \& immediatus creditor debitoris communis, fed potius ceffionarius alicujus creditoris concurrentis, qui tamen ex alia caufa pariter fir debitor certæ quantitatisipfus debitoris communis, cui proprium creditum exigere veller, ex bonis adminiftrationis, poffer indubiè adminiftrator, vel debitor ipfe obiicere compenfationem; an eandem patidebeat ipfius ceffionarius ? In quo regu- 2 lariter, \& affirmativè refolvendum erit; quoniam exceptio compenfationis; qua poteft opponi contra cedentem, poteft etiam opponi contra ejus ceffionarium, cum in poteftate creditoris cedentis non fit cedendo tollere, 2 jus quxfitum fuo debitori, \& fimul creditori, ac ideo ilInd creditum ceffumstranfit in ceffionarium cum fua caufa, \& compenfationis exceptione, \& onere affectum, aliàs notiffima fraus fieret debitoriceffo, fimul creditori fi per ceffionem permitteretur jus fuum compenfandi amittere; ita notant Doctores, in l. apud Celfum, g. cum legitima, $犬$ in $\S . c u m ~ d e ~ a u s h o r i s, ~ f f . ~ d e ~ e x c e p t . ~ d o l i, c o ̛ ~ i n ~ l . d o-~$ li mali, §. diverfam, ff. de novationib. Bart. in leg. © quis in in rem, ff. de procuratoribus, ubi Parif. in additionib. littera A. Salicetus in h.quiffipendia, colum. r. in fin. C. de procurator, qui de communi teftatur Sucinus Jun. conf.74 num. 7. vol.3. Guido Papa decif.567. nam.1. Ó Jingular. 564. Bruno à Sole in compen, refolut. propof.jaram, verb. ceffionario agen$t i$, (ubi more fuo plures congerit) Tho. Doct. conf. 81 . num. 14. Port. conf.74.nu.4. Urfill. de Affict. decif. $74 . n, 7$. Thefaurus decif. 22 1.n.1. Intrigol, conf.8. nu.9. Surdus conf.82. num.29. Lib.1. Marilanus dec.3 1.n.3.5.6. © 8. Francifc. Aretin. confil. $31,96, n .3$. Ancharan. conf.2 24. Albanus conf.289. num.12. © 14 . Jacobus de Graffis de exieeptionib. excepr.16. num. 29.

Et quia quando exceptio refpicit rem ceffam, poteft op- 23 poni contra ceffionarium, Doctores omnes, int d. $6 . \mathrm{cum}$ in legitima, © in d.l. dolimali, Barr. in d. I. J quis in rem, nu.3•ff:de procuratorib. Salicetus \& alii in d. l. quiffipendia, Francifc. Aretin. confil.g6. n.3. Ancharranus d. confil. 244. Albanus con $/ .289$, nu.i2. © 14. Guido Papa deci/.567. Alexand. conf.54.num.7.8. © 9 . volum.2. Vincentius Annibal. in aditionibus ad dicz. conf. Alban. littera $E$, Milanenf. dec. 1. numer. 1. lib. 2, Nevizantius confl. so. num. 4. Brunus

## Labyrinth. Creditor. concurr.

à Sole q.Io. Bimius conf. 13 8. num.4.lib.z. Socinusjun. dict. conf.74. num.2. \& fere omnes pracitati Doctores in id ip fum probant.
Hxe tamen conclufio dupliciter declaranda, \& limitanda crit, primò, ut procedat, prout loquitur, quando exceptio compenfationis orta erat, \& competebat debito ri ceffo contra cedentem antequam ceffio fieret', quia tunc ut diximus juserat jam acquifitum debitoti, quod ex facto creditoris cedentis tolli non poteft, imò comitatur creditum ceffum, \& opponi potelt contra ceffionatium.
At verò fi tempore ceffionis factedebitoriceffio nondum comperebat facultas, \& exceptio compenfandi, quia tunc nondum erat effectus creditor fuicreditoris fed poftmodum factajamceffione fupervenit creditum. fuum, hoc quidem cafu compenfare non poreft contra ceffionarium, verfuseumagentem procredito ceffo, quia tunc ceffat ratio juris quafiti non tolleudi, atque fraudis ex parte cedentis, quiliberè potuit de credito fuo difponcreabfque ulloimpedimento ; \& ideo exceptio, atque, jus, quod nondum erat in rerum natura, non potuit afficere credirum ceffum, nec id fequi, acconcomitari, fed liberus in ceffionarium tranfivit; ita eleganter prafatam doctrinam declarat, \& diftinguit Thefaur.dec. 22 1. n.2. fequitur Jacobus de Graffis intratt. de exteptionib.extept.16. n.30, © 3 I, eandem doctrinam Anto. Fab. in C. tit. de compenf.diffinit. 3.referens etiam fequirur Caftillo controv.tom. 4. cap. 40.17 .82.

Quorum refolutio eo fortiffimo fundamento roboratur quoniam creditum ceffum jam non dicitur creditum cedentis, fed proprium ceffionarii, ad cujus commodum facta fuit ceffio, quia factus fuit procurator in rem propriam, Medicis de compenfat. 1.par. qu. 43. per tot. Cardin. Tufch, tom.2. litt.C.concluf.491.per tot. Caftillo controverf. lib.4. cap.40. num.75. Doctores in l.ejus, C. de compenjatiomibus, Medicis iterum I.p qu.11. num,2. Socin. jun, conf. 147. num.4. vol. 3. Natta conf.io1.num. 16. R ora Genuenf. decif.28. num.5. Tindanus de compenfation. num. 53 - $\sigma$ /eqq. Rotacon/85. num.20, \& poft plures alios Anton. Amat.
27 variar, refolut. 17. num, 6. qui quidem ex prefata ratione affirmat debitorem conventum poffe creditori agenti opponere compenfationem debiti alieni, quando habet jura ceffa contra debitorem agentem, per rextum in dict. leg. ejus, Cod.de compenfationib.co, quia jam non opponit compentationem de debitoalieno, led de debito proprio \& fibi debito virıuture ceffionis ad fuicommodum facta, ur marius namque dicitur creditor debitoris ceffi, \& ut talis comprehenditur in ftatuto loquente de creditoribus, la anaffafio, ibi, in alium creditorem, C, mandati, Caravira "uperritu M.C.cap. 286. num.4. Troifh.ritu 166.nam.6, Paulus de Cattro conf.91. num.1. lib. Bald, in $l$. 1. n. I 1. ubi etiam Alexand. n.47.\& Declus in ı. lectura, ns, 31. dicit communem, ơ lectura, n.99. If. Ficertum petatur, Romanusconf. 142, mum,1. Ancharanus in quaft. familiar. lib.2.quaft. 3 num.7. Socinus jun. conf.27.num.7. lib. 2. Jacobus de Graffis in tralt. de exceptionibus, in prelud.n.1 18 8.
Ideoque debitor ceffus, qui poft factam ceffionem cum cedente contraxir, \& creditumacquifivit, non poterit id opponere, nec compenfare ceffionario cum quo nihilicontraxit, \& ab co petit debitum proprium , non admittens compenfationem debitialieni, quod deber cedens, \& fic aliustertius, in dict.l.ejus, \&\& iis, quar diximus tuperiùs ex nu, 14. cum/eqq. /ed an adminiffrator adimpleat, ơc. Eft enim compenfario debiti, \& crediri ab eifdem perfonis dependentis contributio, l.I. ff. de compenfation. Medicis d. 1.p.q.1. nu.f. Socinus jun. conf.97. nu.61. vol.3. Riminald. junior conf.492. num.68. Wf 69. Menochius conf. 112 t . nam
30 17. Lanar. conf.44, num. 39. \& probat etiam text, in l. qui invicem creditor, iden que debitor eff, compenfat, \& utrinfque creditorem fuum, eundemque debitorem petentem/ubmovet, fiparatus eff compenfare, ff. de condictione indebiti, l.2.ff.de compenfationibus.
31 Comprobatur infuper prafata Doctorum refolutio, ut poft factam ceffionemjus compenfandi fuperveniens contra cedentem non opponatur ceffionario, \& aliis fimilibus doctrinis in eandem rationem incidentibus; nam con32 feffio, \& pac.um vendentis prajudicat emptori, fiemanaverit ante venditionem, camque pracedat, quia tunc res vendita, tranfit affecta in emptorem cum illo onere, \& jure tertio qquafito; fecus fi confeffio fubfequatur vendi-
cionem, quia tunc non prajudicat eliptori. Ut per Caftrenf, in l. facta, 9 . hares, ff.ad Trebellianum, ubiomnes \& repentes in leg.ficum emprorem, ff. de pactis, Cumanus conf. 30. in fin, ơ conf. 155. colum.3. Socinus Senior conf. so, n.8.lib.4. Avinus conf.128,n,16.lib.2. Riminald. jun. conf. 214. lib.2. Rota decij.776. n.1.p.1. diver. Hondedeus conf. 17.n.1. vol,2. Surdus de alimentis, tit.9. q.42.num.17. plenè Gaitus de credito, c.2. tit.3. ex num. 504, cum /eqq. \& fignanrerex n. 509. fol, mihi 33.
Fulcitur etiam ex eo, quod confeffio cedentis nocet celfionario, quando emanavitante ceffionem, fecusquando poft ceffionem factam, vel quando ceffio totaliter facta fuit ad commodum folius ceffionarii; prout indubitabile dicunt Cacheranus decif. Pedemsont. Farinac. de teffib.q. 60 . illatione 12.n.358. limit.4.ufque ad finemillationis, \&\& de, communi omnium opinione poft Alexand. conf. $46, n, 4, v o l$. 4. teflatur Surd. conf. 12. nu, 10. \&cidem Surdus in trate. de alimentis, titi.8. privileg.55. num. 16. ampliffimè Joan. Domin. Gaito de condit.cap, 2, stit. 3. num. 427 . ơ ex. num. 420 , Vide alias fimiles doctrinas valde fingulares infrà cap.13. ex n. $30 . \mathrm{cum}$ /eqq. verf. ơ eft amnotanda limitatio, '̛́ c. Ideoque femper attenditur jus quæfitum, vel nondum quafirum tertio, ut ex eo reguletur ejus prajudicium.
Secunda declaratio, \& limitatio erit quando tempore ceffionis debitor ceffus prafens fuit, \&x promififfet folvere ceffionario, quia tunc etiam co temppre haberet jus compenfandicontracedentem, ex hac fimplicipromiffione,\& obligatione fubleqyuta, videtur non habere anımum compeniandi, fed juri compenfationis renuntiandi. Et ideo hanc de catero com penlationem, quam habebat creditor celfuscontra cedentem, non poterit poltmodum. opponere contra ceffionarium, quam declarationem, \&c Imitationem feripfit Thefaurus dec.221.n.3.verf. ulecrius, quem referens fequitur Jacob. Grafis de except. except. 16 . nu.32. pro qua ego allego text, inl $\sqrt{1}$ quis delegaverit 12 . ff. de novarionib.

Hic \& proxima erit non levis difficultas, an debitor ${ }^{36}$ ceflus poffit compenfare illud creditum, quod ante ceffionem habebat contra cedentem, \& illud upponere contraceffionarium, qui jam partem debiticeffi exegit à debitore cefio? Articulus eft valde dubius, in cujus reiolutio- 37 ne variè loquutituerunt Doctores. Affirmativam fententiam licet obiter, \& perfunctoriè tenet Hieronym. Gabr. in conf. I55. in ultumis verbis, tom. I. quem referens fequitur Franciicus Milanenf. decij.1. num. 2. lib.2. quam videtur fequi Grattanus di/ceptas.forenf.cap-356. num .46. dum fe ad ip fos duus Doctores referat, ibi, $\sigma$ de exceptione qua obftat cedenti, an prajudicet etiam ceffionario, quamvis fuerit folutapars, Gabruel. conf. 155 .in jin. n.34. Milanenf, dec. Sicilie 1. n.2. ©̛ c. qui Doctores moventur ex regula generali, 3 ut exceptio, quæ obftat cedenti, opponi poffic contra ceffionarium, de qua fuperius.

Secunda opinio fuit eorum, quiaffirmarunt tunc poffe 39 fieri compenfationem cum cedente, in prajudicium ceffionarii, quando non intervenit unum de illis tribno requifitis relatis in l.3. Cod. de novationibus; quia hanc quemadmodum poteft cedenti, non obftante ceffione à le facta, debitor folvere ; ita pariter, \&\& eidem compenfare, fecus in illis tribus catibus contentis in d.l.3. ex quorum quolibet impeditur debitor ceffus folvere fuo creditori cedenti in prajudicium ceffionarii, arque fimiliter impeditar debtor eidem cedenticompenfare; nam ficuti debitori ipfi auferri potelt facultas folvendi, ta pariter facultas compenfandi, cum compenfatio folutio fit, ex iis quax à principio hujus 6 . adduximus, optimèdifputat, \& fic declarat Angelus inconfil. 159 .colum,2. Sequitur Marilian, dec. 31. num.3.5.6. © 8. \& per Angelum idem renet Petrus Surdus in comjil. 81 , ex num. 28 . com.1. qui num.29, ita ait: Sicuti domina poft denuntiationem fibs faltam de venditione aporbeca non potaiffer/olvere domino Capris in prajudicinms Taracbie, qui habibar jura cefla, ut diciur inferius; ita nec poteff compenfare, quia altio ceffa tranfovit in ceffronarium libera, ơ non affectia onere compenfationss, co expoff infici, vel inqu inare nom potuit, facto debitoris, in prajudicium ceffionarii, Et ficuti debitori auferri poteft folvendi fa- $4^{2}$ caltas per ea,qua proponuntar in l.3.C. de novationibus; ita 43 eifdem modis toilt poteft licentia compenfandi, est optimè declarat Angelus in confil. 259. colum, 2. qui poftquam lat te di/putavis quafionem an ceffronario oppont poffit compen_atio ; concludit tandem eatenus licere debitori compen-
fare quatenns durat folvendi faccultas, ori in bis cafibuspof
fo eunm compenfare, in quibus poeff in prefudicium se fio-
 feqq. ptionib.except.16. ub num. 29. ơ feqq. पui relara opinione horum Doctorum, Angeli, Surdi, \&c Mariliani (non tamen meminit Doctorum primx opinionis) eam reprobat, \& diftinguit inter compenfationem fadamm ceffionario debiti, quod ante ceffienem erat contractum contra cedentem, ut tunc indire $e$ è̀ compenferur contra ceffionarium ; \& inter compenfationem ejus debiti, quod contraCtum fuit pooft ceffionem, \& tunc non effe admitrendam is contra ceffionarium ; prour latius probavimus fuprì ex num. 25 . cum eqqq. ver foc.bac tamen concluffadupliciter declavatur, ©́c.
46. Quiddicendum intanta Doctorum diverfitate ? puto omnes tres opiniones veras effe, \& inter fe non pugnare; fed unamquemque in diverfo cafu loqui; nam primæ opinionis Doctoresloquuntur, inter ceffionarium, \& debitorem ceffium habentem jus compenfandi contra cedentem, congruo ociliceet tempore quefitum, ut poffic eandem compenfationem obiicere ceffionario, etiamfipartem debici fimpliciter folverit, qux refolutio convenit cum tertia opinione Jacobide Graffis, licet Doctores non refcrat.
Secundx autem opinionis D.D. non loquuntur in is terminis, \& in compenfatione inter debitorem ceffum, \&\& ceffionarium; fed dumtaxat inter debitorem ceflium ; \& creditorem cedentem; quo cafu rectè ac juridicè diftinguunt, at intervenit aliquod ex tribus requiftris defcriptis ind.l.l.3. C. de novationib. ex quibus tollitur debitori ceffo
racultas folvendi creditoricredenti, itique pariter fit fublata facultas recipiendi folutionem, fcilicet, quando ex parte ceffionarii proceffit denunciatio ceffionis, vel litis conteffatio contra debitorem, vel quando iffe capit celfionario folvere, quia tunc ficut non poteff fuo creditori cedenti folvere debitor; ita nec compenfare, quod idem $\triangle$
49 eft, urdiximus. Et quando non admittitur folutio, ita nec compenfatio, utex pluribus DD. probavimus fuprà 2.ps. 28,n,27.verf.deinde comprobatur hac pars, ©̛ $c$. quando auttem non intervenit aliquod ex requifitis d.1.3. cum debiror 50 ceffus folvendo cedentı liberetur, ac rectè folyiffe dicator, ex d.l.3. \& ex iis qux allibi, latiùs diximus; pariter, \& compenfare poterit in prajudicium ceffionarii ; nam qui jure fio utitur, nemini facit injuriam; \&equia idem operatur oppofitum in oppofito, qued propofitumin. propofico.
Ifitigitur Doctores nec loquuntur de compenfatione inter debitorem ceffum, \& ceffionarium, nec negant poffe debitorem ceffum iffio opponere compenfationem, quam poterat opponere cedenti; qui quamvis non admittane debitorem ad compenfandum cedentiin prajudicium ceffionarii pracedente uno ex tribus requifitis d. lte.3.3. non ideo excludunt compenfationem contra ceffionarium, nec ex eo inferri potett, fed utrumque poreft flate abrque ulle repugnantia, velcontradietione, cum diverfífint termini, \&c uterque cafusà diverfis juris principiis reguletur, qux in uno admittunt compenfationem contra ceffionatium, in altero contra cedeatem; \& nec valet confequentia, nonadmitrticur compenfatio contra unum ; ergo nec
§2 contraalium; necè contra, Etideò fi jus compenfationis fiendx non erat ortum ante ceffionem, non poteritopponi contra ceffionarium, cum creditum ceffum tranficrit in ceffionarium liberè, \& abfque illo compenfandionere, juxta tertiam opinionem, \& ea quealtius comprobavimus fuperiùs ex m.20. cum Jeqq. vorr.f fed quid erit diceendum, quando is, © $\epsilon$.quo cafu intelligendus l'ert. Surd. dicon/. 82 . d. nu. 29. in illis verbis, ibi: Ita nec pooteff compenfare re, quia altioceffa tranfivitin ceffionarium libera, © non effeeta onere compenf/ationis, © ex ex pof infci, vel inquinari nec pothit, fatto odebitoris sin prajudiciumm ceffionariii, ut procecedat, quando tempore ceffionis nondum erat jus, \& facultas compenfandi orta, qui tunc nec admitetitur compenfatio contra ceffionarium, nec contra cedentem concurrente aliquo ex dietis requiftris d.l. .3. Sed debitorijus fuum refer53 vatur intactum, ut creditum fuum, quod habet contra cedentem poffit principaliter alio in judicio ab eo exigere, textuselegans in leg. qui invicem, ff. de conditfions indebitit, leg. Cum dos, ff.rerrum amotar. \& ex Dotoribus adductis

Salgado Labyrinth. Creditor. Tam.I.
fuprià 2 part. cap.3. ex nu. 3 8. varr. deinde vane hec pofferioris, ซ๘.
Ex quibus cavendum erit à Jacobo de Graffis, qui perperam percipit mentem, ac intentionem horum Doctorum fecundr opinionis, \&\& involvens, atque confundens utriufque cafus terminos determinat contra dił̂os Dottores per prafatam diftinctionem, quando contra ceffionarium debiror ceflus polfit, vel non compenfare creditum fibi à cedente debitum, quo cafu non fuerunt loquuti DoCoores à fe impugnati; ; fed quando debiror poteft, vel non compenfare contra cedentem poft fadam ceffionem, qui, ut docuimus, termini funt diftinati, \& nullam in jure cannexionem habent, nec ex eildem regulis deciduntur.
Supradiata à principio hujus $\varsigma$. quibus diximus, admittendam effie compenfarionem oppofiram creditori conculfus, velejus ceffionario, Uno, \& \& mirabili modo declarabis, utrunc poffrt eis obiicicicompenfatio, quando ipfi poffunt exigere, nempe fuo loco, \& gradu, non anteane aliis prioribus, \& potioribus creditoribus concurfus prajudicium fiat; difcreta etenim funt jura utriufque debitoris communis fimal creditoris, \& creditoris fuil imul, \& adinvicem debitoris, \& ideo creditum, quod debitor communis habet adverfus fuum creditorem; eft in bonis, \& de bonis debitoris communis, ad quod creditores concurfusjus habent potius, fianteriores fint, \& prioriloco ex ea folvendi, ac dimittendi funt: creditor vero, fimal debitor fuum creditum pofterius confequetur ex bonis concurfus fualoco, \&\& gradu, non antea, ne fiat prajudicium aliis creditoribus anterioribus, in quorum damnum, ac derrimenum non admittitur compenatio inter debirorem communem, \&f fuum credirorem pofteriorem, ne ifte in folutione, \& exactione praferatur aliis anterioribus contra naturam judiciiconcurfus; qua omnia, \&\& plura alia comprobavimus fuperius s.p. . $48 \rho .28$. per tos, ubi accustatè articulum hunc tractavimus.

> C A P U T VII.

Adminiftrator coactus procomplemento delegationis per creditorem djudice concurfus obtenta, ancompulfionem evitet, adminiftrationis rationem offerenda?

```
S VM M A R IV M.
```

Adminiffrator concurf fus bona babiet in depofrum, of fequico Arum, ut judicis decreto diffribuantur inter creditores, num. I.
Adminijfrator concurfus tanquam depofitarius, of foquefor omni jurisrigore cositur adimpler los libramientos, mu,2. Adminiffrator fí delegationem non complet ab/que legyitima caufa, per judicem examinanda fobre libramiento datur. creditori, n.3.
Adminiffraior ad judicis mandatumsenetar illico bonadepofitireddere, m. 4
En via execurutiou, cellerimaque coantiono cogitur judicis decretum complere, n.s.
Adminiffrator incarceratur, (ijuffum judicis procraffinet, n.6.
Adminiffratoriscoantiocemperatur promen/ura aue obligationis reffrictead bona tantumaconcurf /us, ơ non ad nua, num. 7.
Adminififrator rerium alienarum /olum tenetur repperivive ad bona alia, de fuis samen folvere non cogitur, n.8.
Executio non fur in bonis adminijftratoris pro. debito admintiAratoris, n.9.
Adminifrratores bonorum civitatis pro debitis, civitatis de ifius bonis senentur, n. 10 .
Adminifltratores civitatis non poffurt pro ejus debitis incarcerari, num. 1t.
Infitior, prociurator, aut fyndicus contemplatione offoiii contrabentes, defuo non tenentur, nec pinito offrio + folverecoguntur, n.12.
Quod generaliter procedit in omnibus offrialibus publicis., leu privatis, n. 13 .
Hares cum inventario per aditionem obligatur creditoribus hereditatis refrritive : ad hereditatis bona fuisis illafis ma-
neatibus,, . 1 . 4 . mentibus, n. 14 :

Admaniftrator pecunias concurfus exbibere cogitar, $\sqrt{f}$ extent, n. 15. ơ 16.
Adminiftratori ajferenti, non habere penes fe pecunias adminijßratıonis ơ /e legitimé expendiffe; non facile credendum, nam. 17.
Adminiffrator prefumitur de bonis adminiffrationis expendere, non def fuis, n.18.
Maxime fi dives non fir, num. t 9.
Adminiffrator concurfus coactionem, ac juris pra/umptionem evitabit, firationem reddere offerat, n. 20 .
Ratione oblata pendente incertum eft, an adminiftraton debitor fit, an creditor.n.2I.
Introitus, © exitus adeo funt connexi, of infeparabiles in ratione, ut nunquam prajudicet confeffio recepti, nijifimul videatar expenfum, n.22.
Adminiftrator nontenetur, nifiprias ratiociniis dijpunctis, \& foluto fibi debito apparente,n.23.
Adminiftratorem ad jolutionem compellere, nifitota ratione per $\int$ pelta, © examinata, incivile eft, $n .24$.
Debitum adminiftratoris incertum eff, ante rationem redditam , of legitume liquidatam, n.25...
Zutroitus, © exitus, accepta, of dacain ratione funt comne$x a$, admodum at confeffiorecepri interim non prajudicet, mim, 26.
Ante calculum debitum eff incertum, of ex eo debet confta$r e$, quid, quale, ó quantam debeatur, n. 27 .
Adminififator anteratiocinia debitor dicipoteff, nec intorim exequi poteff, n.28.б் 29.
Rationes funt individure continentes in /e datum, ©̛ receptum, introitus, षं exitus, n. 30 .
Adminifrator ettam $\sqrt{i}$ fateathr quantitas exeziffe, cogi nequnt redderc rationem connexitate calculi obftante, nит. 31 .
Confeffroadminiftratoris ferecepiffe, continet qualitatem imbibitam di/pungenda rationis, ibid.
Libroadminiftratoris, qui/ejuvare vult, proco onerando, partitas, licet diffinctas procxonerando admittere debet ratione connexitatis, n.32.
Creditor, qui vult ex libro debitoris probare, partitas in favorem debitoris admittere debet, n. 33 .
Adminiffator concurfus coallus delegationes adimplere coactronem evitat, rationem adminjffrationis offerendo, num. 34
Exceptio rationis oblate legitima eft, ad impediendam executionem liberationis, in adminiffratorem directe, num. 35.
Adminiftr too poteft cogere dominum, ut iferecipiat rationem, quamip/e ei offert, n.36.
Adminifftrator poreff pofflave id domino, ur quod recipiar rationem, vel cum abealiberet, wt in pofteram tutus fit, num 37.
Rationem oblatam ab adminiftratore, $\sqrt{2}$ dominus recipere detrectet, judex pro co nominat calculatorem, adminifratorem immunem repertumliberat, of amplius non reneri, declarat, $n .38$.

${ }^{1}$ ADiminiftrator bonoramı concurfus, in quem judicis decreto nominatione, \& auctoritate bona illa cuftodienda, arque miniftranda depofita fuere, \& fequeftrata, ut in tuto fint, ad utilitatem, \& intereffe creditorum, \& pro illis fatisfaciendis judice diftribuente, prout abundè diximus fuprà 1.part.cap.13. ơ 14. \& plurima jura, \& Doctores diximus cap. antecedenti, poft princip. numer. 5. verf deinde quoniam cum ifte adminifitrator, ©́c.
2 Ideòmeritotanquam depofitarius, \& fequefter omni juris rigore cogi poteft, ut adimpleat delegationes, alibramientos, fuper concurfus bonis ab codem judice, \& curia in favorem creditorum expeditas, cum ad hunc finem,
3 \& effectum penes adminiftratorem ipfum abinitio bona deponatur, nec folutiones has procraftinare debetabfque jufta, \& legitima cauifa, \&à jureapprobata per curiam, \& judicem examinanda, qua legitima non reperta, fecunda, \& ulterior juffo dieta jobre libramiento, datur 4 fub omnimoda compulfione, seexecutione, tum quia. adminiftrator, \&x depofitarius decreto judicis, \&\& ade ejus
5 mandatum tenetur illico, \& abfque ulla dilatione bona. depofita reddere, ut ex plurimorum Doctorum auctoritate probavimus cap. antecedenti6. i princ. tum etiam quia
executiva, \& celerrima compulfione, juxta text. in $l$.penult. If. depofit. ibi, illicoreddere, ơ omnibus modis compellanthr, \& 1 ibi, quam celerrime, quibus verbis ponderatis hanc veriffimam refolutionem poft alios plurimos DD. abundè fćripfimus in noffriscommentar iis de Regia protect. 2.p. cap.18. ex nu. 70. cum multis/eqq.u/que ad fin, ubi multa videnda erant.

Et per carcerem compulfio fit ad complementum dele- 6 gationum, quia fequefter, \&x depofitarius pignorum judicialium fi non reftituit, ftatim carceratur ad evitanduatcircuitum, \& procraftinationem, Rebuffus de litt.oblig. arc.6.gloff.3. nu. 18 . in tom.1. quem referens fequitur Vincent. de Anna fingul. 145. \& Alexand. Trentacinq. variar. ref. lib.3. tit. de compofito, ref.2. n.8. fol. 348 .
Sed cum hec rigorofa coactio, \& compulfio temperetur, \& reftringatur ad fola bona concurfus duntaxat, quia adminiftrator de fuis bonis propriis folvere non tenctur, ejus quippe obligatio ratione officii fit contemplatione adminiftrationis, quam gerit in bonis concurfus, quorum limites non excepit tanquam reftricta $l$.quidquid aftringende,ff. de verbor, oblig. \& propterea quilibet adminiftrator rei alienx folum tenetur refpectu rei alienæ, cujus nego- 8 tia \& adminiftrationem gerit, fed ex domini bonis folvere compelli poteft, \& non de fuss, text. eft in l.i. C. quando ficcus, vel privat.contra tutoris vel curatoris tanquam talis condemnati bona non dirigitur executio, fed in bona fuax adminiftrationis dumtaxar, idem probat text. in l.r. Cod. quando ex fallo tutor. vel curat. Et generaliter executionem 9 denegandam creditori in bonisturoris, feu curatoris pro debito adminiftrationis, \& tutela, probat text. celebris , in l. (A) © e non obtulit, $\varsigma$. tutor, quoque, ff. de re judicata, l. 2. in princ.ff. de adminijfrat, tutoris, \& ibicommuniter feribentes, cunfonas 6.17. tii,16.part.6. ubi Greg. Lopezglof.verb jus bienes, Rebuffus in commentar. ad liges Gallicas, tit. de Litteris obligator. art.2. gl, 1,n.8. \&e poft alios Bobadilla in politic. lib.3. cap.8.n.72.lit.S. Parladorius lib.2. rerum quoth dian, c.fin. 4 p. s. $3 . n .1$. Joan. Gutierr. in tr. de tutelis, $2 . p . c$. 23. per tor. Matthias Coller. in tract. de procef. exscut. 2. $p$. 3. exnam. 244 .

Hincdecuriones, velalii adminiftratores rerum civi- 10 tatispro debitiscivitatis defuo non tenentur, fed de bonis civitatis, \& adminiftrationes dumtaxat ; ita poft Bald. in l. etiam, C. de executione rei judicate, n.12, notat. Greg. Lop, in l.3.tit. 26 . P.3.verb. fallando brenes, Joan. Andr. ad Speculator, in sit. de execut. Sent. $\$$. quia, ver/. quod fo unsverfiras, Muntalu, in l. 17 , sif. 20 . lib. 3 -fortsloff.verb. la ley, verf. ©' an execut. Bobadilla in polut. lib.4. c.丈, nu,97. Padillam $l$. prafes, in.29. u/que ad fin. \&\& furfum, $C$. de tranfactionibus, Avilefius in cay. 20. pratorum, ingloff. verb.gracias, verf.c' an execus. Parlador.lib.2. verum quorid. 4.Part. cap. fin. §.3. princ. ex n.5. Curia Philippica 2.-p.5.9. a num.10. Amador. Rodriguez de execut.cap. 4 a n. 3 1. juxta quod inteligendus enit Avend, de cen/f. c, 60. nu. fin. dicens, quod adminiftra- It tores, feu officiales civitatis, \& univerfitatis non polfunt incarcerari pro debito univerfitatis, \& loquendo in tutoribus, curatoribus, admiftratoribus, aut decurionibus civitatis, hofpitalis, reu cujusliber rei pix vel profana, abundé diximus in noffris commentariis, de Regia proteet. 4 p. c.8. ex num. 159. cum multis /eqq.
Hincinttitor, procurator, aut findicus contrahentes 13 nomine, \& contemplatione officii, de fuo non tenentur, nec finito officio folvere cogi poffunt, ut per text. in $l, n b i$, - l. fin If. de inftitor. actione, ©ं expreffal.7. vit I.P.5. \& ibi Hermofilla latiffimè ingloff. 4 . com. 1. fol. 66 . poft innumerabiles DD. per ampliationes, \& limitationes, of ex nu.25cum/eqq. quod inftitor, procurator, aut findicus contrahentes ratione officiide fuo non teneantur, nec finito officto, ex Gutier. de turiel. 1.p.c.1. n.22. ơ 2.p. c.13. ex num.3cum feqq. Caldas Pereira de empr. ©́ vendit. cap. 5 , 1.56. ® $^{\circ}$ 6.7. i n.4. Martha de voro 103. A n.17. Cavedus decif. Lufit. 8o. nu.4. Carroc. deci/.77. Menoch. depra/umpt. lib.3. prafumpr.49. nu.17.e' 25 . Mafcard. de probatiomib. conf. 1234 . Bernard. decif.273.n...ஞ per tot. Hier.Laurent. dec. Avenionenf. 76 . plurimos refert Flores de Mena ad Gammam dec. 13 190. per tot. quod $n .28$. ipfe Hermofilla extendit ad officiales publicos, rutores, curatores, \& alios adminiftratores, quipariter obligati ratione officii, quod exercent, de fuo non tenentur, nec finito officio conveniri poffunt regulariter, ex text.in 1. cum quedam, ,s. invenimus, C.de admimifratione tutoris, ubi Accurfius, \& DD. l.poff mortem,ff.quande
ev facto tutor．l．r．C．eod．tit．© ex Euriardo，Paulus Monta－ nus de tutel．of juris c．38．nu．99．cum／eqq．qui multa conge－ rit，\＆t Parlador．Bobadilla，Joan．Gutier．Thefauro qu．fo－ renf．lib．3．c．27．\＆aliis．
Idem videmus in hærede refpectu creditorum hæredita－ tatis，qui mediante beneficiolegis，\＆inventarii，non． intelligitur cumeis quafi contrahere，nifilimiratè，\＆re－ ftrictivèad bona fola hæreditatis；nee ultra ejus vires eis tenentur；non tamen de fuis，qua libera \＆illæfa remanent， exl．fin．C．dejure deliberan．\＆alibi per nos foriptis fuprà 2． par．cap．1．
I5 Quapropter fi pecunix ex fructibus；nec bonis concur－ fus redactax reficiant，quia，puta aliter fint confumptæ；ad－ miniftrator cogi non poreft folvere，nec adimplere dele－ gationes cidem directas pro creditorum fatisfactione，cum defuo non teneatur，quilicet cogi poffit omni juris rigo－ re，\＆e etiam per capturam，bona concurfui，\＆admini－ Itrationi pertinentia exhibere，fi adfint，ut ex Baldo，Parla－ dorio，Bobadilla，Azevedo，Amatore Rodriguez，\＆aliis diximus in noftris commeut ariis，de regia proteटt．4．p．c．8．ex
16 num．165．©̛ feqq．quo cafu non procedit quod dicit Avend． de cenfib．c．68．n．fin．quod adminiftratores univerfitatis non poffunt incarcerari prodebitis univerfitatis，quod verum eft，cum ipfi de fuo non teneantur，coguntur tamen exhi－ bete bona ejus omnijuris rigore，\＆per carcerem ；non
17 tamen facilè adminiffratori neganti pecunias adminiftra－ tionis penes fe habere，fed effe legitimè confumptas，cre－ dendum erit，cum contra fe profumptionem juris habea－ musex receptione bohorum in depofitum，\＆fequeftrum， \＆ideò interim præfumitur ex pecuniis adminiftrationis folviffe，non de fuis；cum Aymone Cravet．conf． 1 I g．num． 3．tradit Mafcardus de probat．conf．1393．num．6．\＆c fequitur Alexand．conf．108．lib．1．Riminald．jun．conf．300．num． 71. tib．2．fequirur Joan．Anton．Manguil，in traft．de evict qu． 188，ex nu．18．\＆cum Bald．conf．269．n．5．© 9．lib．1．\＆Maf card．confl． 53 ．lib．I．idem tenet Pirrus Maur．Aretin．in tr． de folutionibus cap．79．per tot．Gratianus difcept．forenf．tom． 2．cap．204．ex num．9．cum eqq．quod maximè procedere，
18 ajunt quando adminiftrator mon erat adeò dives，ut prefu－ mi poffet eam pecuniam，quam folvir，habuiffe propriam， imò quandoipfe adminiltrator haberet creditum contre． ardminiftrationem ipfam，præfumitur fibi folviffe，\＆f fa－ tisfeciffe ex bonis debitoris，quæ adminiftrat．leg．／ed ets damnum，§．peculium，ff．de peculio，l．quoties，§．ficut au－ tem，ff．de admini／fr．tutor．l．debitor，ff．de negot．geff．I．Sti－ chum，$\varsigma$ ．additioff．de folution．plenè Marefcorus var．refol． bib．1．cap．37－per totum，也 lib．2．cap．121，numer．68．Gratian． tom．1．difcept．1 29．num．27．©＇tom．2．cap．214．num．5．©＇per tot．Surdus decif．171．ex num．1．cum／eqq．कั con／．290．num． 33．34．お．feqq．Noguerol．allegat $40 . n .25$ ．or feqq．Mafcard． sonct．53．per toRam，Affiat．decif．13．num．14－20．ơ 21 ．Pir－ rus Maurus Aretin．in tract．de folution．c．14．0゙ c．77．idem Mafcard．concl． $883 . n u .16 . \&$ in adminiftratore ：idem fir－
19 mat Fontanel．de pactis nuptial．clauf．6．gl．1．p．2．n．67．tom．2．
 cobar de ratioc．c．37．
，efumptionem，a coactionem fimul omnino evitabis adminiftrator ipfe fi fimul，cum negatione ratio－ nem reddere offerat，ex qua fua affertio legitimè compro－ babitur，cum præfatæ præfumpriones interim locum ha－ bent，dum adminiftrator fuæ adminiftrationis rationem non reddit，ex qua apparebit，an creditor，vel debitor fit， quam doctrinam，\＆limitationem benè explicat，\＆pro－ bat Fontanella de pactis nuptialib．clanf．4．gl．18．p．5．i nu．42． © Jeqq．tom．I．fol．494．Poft Genuenfes plures decifiones Menoch．\＆\＆Gutierrez de tutelis，3．P．c．1．nw．3．\＆r 9．abundè Menoch．de arbitr．caf． 202 ．per tor，

Nam cum ad hunc finem \＆effectum folvendi creditori－ bus，\＆aliter expendendi authoritate \＆r juffu judicis bona concurfusab initio receperit；poteft facile contingere， tot folviffe delegationes，\＆t tot expenfas feciffe，ut certa reddatur fua negativa affertio．Et nulla via hæc clarior， \＆certior apparebit，quàm exipfa ratione，quam redde－ readminiftrator offert，qua pendente，rigor coactionis 21 quiefcere debet．Ctim incertum fit interim ea pendente， an debitor，vel creditor fit adminifrationis ：ita probarunt Efcobar deratiociniis，c．21，ex nu．i2．ut interim，quod ex－ penfitatio non eft recepta introitus，\＆o receptum ab admi－ niftatore exigi non poteft，ut per Alexand．conf．192．per tot．vol．7．JaC．conf．Io．vol．4．Aymon comf．23 I．n．I5．verf．nn－

Salgado Labyrinth．Creditor．Tom．I．
decimo confidera，Ancharan．con／．235 num．．．Fanys de pigno－ rib．membr．1．5．p．Avend．de exequendis mandatis，cap．10． num． 3 I ．

Ea ratione，quod introitus，\＆exitus，accepta，\＆data 22 funt admodum in ratione connexa，\＆t infeparabilia，ut nunquam prxjudicet confeffio accepti，nifi fimul videa－ tur expenfum，quam exprefsè reddunt Baeza de decima th－ tor．preftanda，c．2．m．168．Aymon Craveta com／．275．nı． 13. verf．3－principaliter，ubi dicir，quod adminiftrator nonte－ 23 nerur aliquid reddere，nifiprius in ratiociniis disjunctis conftiterit de omnibus acceptis，\＆datis，foluto fibi prius debito fuo；comprobat Efcobar ubi proximé nu．14．of 15. cum feqq．qui $n .18$ ．dicit，incivile effe adminiftratorem compel－ lere，niff tota ratione per $\int$ peCta，hoc eft，daris \＆receptis exa－ minatis，cum Vincent．Carroccio in tract．de depo $\sqrt{2 t}$ ．forma 5．n．5．fol．15．quia exitus acta probant，l．ut facta，§．eventus， ff．de peenis，atque ideò ratione hujus connexitatis infepa－ rabilis expectanda erit ratio completa，ex qua refultabit $j$ an debitor fir adminiftrationis，vel creditor；ut optimè pro－ fequitur Efcobar loca citata，ex nu．19．cum feqq．\＆r mirabili－ ter comprobar，\＆poft plurimos alios idem，\＆latius affe－ rit Anton．Amat．variarum refolut．tom．2．ref．58．ex nu．13． cum／eqq．

Idem firmat Marius Giurba decif．1 s．ex n．3．屯 n 4 ．quod 2 in adminiftratione continente accepra，\＆\＆data，introitus \＆r exitus debirum adminiftrationis eft incertum，quouf－ que per rationis redditionem fiat reliquorum legitima． liquidatio，nec adminiftratorem ante redditam，\＆hinc inde calculatam rationem，compellipoffe，quàm plures DD．ad id laudans，Sunt enins（inquiripfe）introitus ס̛ exitus，accepta ơ data admodum in ratione connexa，ut numquam prajudicet accepticonfeffio，nifi videatur expen－ fum，ex Cravet．\＆Baeza num．169．©̛ 170 ．locisproxime ci－ tatis，\＆ex Menoch．conf． 1185 ．mum．2．\＆Ripa in leg．admo－ nendi 124 ．ff．de jurejur ando，\＆ipfe Giurba fub n．6．ad fino dicit quod quando confici deber calculus．，cum non dics－ tur debitum liquidum ex Decio comf．618．2na．5．Menochio confil．746．num．6．Graffis de exceprionibusexcept．36．num．4． dicitur enim clarum，\＆liquidum，quando ex computa－ 27 tionibus \＆c ratiociniis conftar，quid，quale，\＆c quan－ tum debeatur，ex Coller．de proceffib，execut．3．part．cap．2． n．3．©́ 4．\＆ex Socino，Baldo，Aretino，Alexand．\＆Co－ varr．Giurba d．num．6．ad fin，qui perlegendus erit per ro－ tam decifionem．Latiffimè etiam fingulas has doctrinas ex plurimis Doctoribus comprobat Ant．Amat．vaxiar．ref． tom．2．ex n．1 3.14 ．ல́ 15．ref． $5^{8}$ ．

Eandem refolutionem probat Joan．Petr．Fontanella in 28 decif．134．precipuè ex nu．8．© feqq．dicens，quod admini－ ftrator rerum alienarum dici non poteft debitor ante red－ ditionem rationum \＆computorum，quia interim non． eft aubium，quod ab eo exigi non poffit：Et idcirco prius ratio reddi，\＆x pracedere deber，ut appareat an debitor，an creditor remaneat adminiltrator，quod omne à ratione compntorum introitus，\＆exitusomnino dependet ；quia ficut debitor poreft remanere adminiltrator ex rationibus， quas offert，\＆z dabit ；fic etiam creditor poreft apparere at－ que interim cogi，aut exequi non poterit，nec jultè debebit．

Et quod adminiftrator ante rationem reddiram dicinon poffit debitor，aut creditor，dixerunt Rota Genuenf．decif． 173，n．16．Gaball．con／． 12 I，n．8．in 2．Barzius deci／．88．n．40． Alban．conf．451．n．I．© conf．452．n．42．Giurba ad ftat．Mef－ fanenf．c．9．gl．6．nu．4．p．1．fol． 583 ．innumerabiles alios referte Anton．Amat．var．refol．tom，2．d．ref．58．n．15．

Nam rationes funt individuæ continentes in fe datum． 30 \＆receptum，introitus \＆exitus；quia datio \＆receptio talem connexitatem inter fefe contrahunt，\＆continent， ut feparari，\＆dividi non poffint，ut ex Francifc．Ant Cofta conf．56，ex n． 1 I ．\＆c latè comprobatis à Capicio Gallet．rom． 1．contr． 3 I．nu．89．\＆．／eqq．qui optimè loquitur，\＆ex aliis noviffimè Nogueroll．allegat．33．nu．32．qui $n .34$ ，rectè in－ quit hoc procedere，etiamfi adminiftrator faffus fuerit ali－ quam quantitatem pecunix exegiffe fpectantem admini－ frationi，quiadhuc cogi non porerit reddere，nifi prius reddjta fit ratio，quia confeffio hæe imbibrtam haber iftam qualitatem，ut prius debeant difpungi rationes，ex Platea in l．I．in fin．n．9．C．de apochis publicis lib．10．Baeza de deci－ matutor．cap．2．nu．1．70．Gutierr．de tutelis 3．P．cap．I．nu．52． \＆Efcobar c．21，num．22．\＆ex aliis probavimus fuprà，\＆c plurimis aliis probat Ant．Amat，var．refol．tom，2．d．refol． $58 . n u m .25$.

Ex qua қationum connexitate infertur, quòd fi aliquis creditor etiam minor vult juvatilibro adminiftratoris aut tutoris pro eo oncrando, illum admittere debet, \& non poteft reprobare quoad adminiftratoris exornationem $\rightarrow$, quamvis capita fint diverfa, nam totum in dicto libro contentum debet reprobare, velacceptare, Sola in conffitut. Sabandie, lib.3-tit, de minorib.cap.4.gl.z-num-21.pag-167. Rota apud Ludov. dec.377, Nicol. Genua de fcripturapriv. lib.4. tit. de fide lib. ration, tam pro actore, ex n.23.u/que ad n,27.pag.199. Rota apud Durand, dec.352. nu,3.u/que ad 6. par.2. ubietiam de creditore, quinon poteft aliunde creditum fuum probare quàm ex libris particularibus non poreft cos dividere, fed tenetur eis ftare, etiam in iis, quæ prodomino librifaciunt, Noguerol. allogat. 33. nu,36. ©́ ex nu.32. Efcobar etiam de ratiociniss, c.13.ex: n, 10. ơ per tot, quando partite libri, vel rationis fimi connexainter fe, aut feparate.
peditis pro folvendis creditoribus, oppreffus cogarur prxcisè folvere, \& complere; juftè potett à moleftiiis, \& coactionibusieliberare, \& delegationum rigore excufare, \& evirare negandoapud (eeffe pecunias adminiftrationis, fimul offerendo rationem, ut ita clarè defectus appareat, vel ex reliquis ex ea refultantibus denua folvere compellatur, quia de bonis, \& pecuniis concurfus duntaxar, \& non de fuo folvere tenetur, interim tamen conquiefcit compulfio, \& executioliberationum, ufque ad exitus rationem, \& computorum prout hactenus apertę̀ approbavimus.
35 Etinfuperinterminisnoftris, quod hace exceptio rationis oblate per adminiftratorem compulfum folvere delegationes, fitlegitima, \&xomnino admittenda ex natura adminiftrationis, adimpediendam, felt interim fuppen"dendam compulfionem, tenent Baeza de decima tutor, c. 2. 2.168. Gutierrez de tute lis, p.3. . . 1, w. 53 . Francifc. Ant. Cofla in conf. $58 . n$. 7 . quos referens fequitur Noguerol, alleg. 33. Ju6n.33. \&idem in terminis tenet Giurba dec. 15. num. 14. \&cita communiter practicatur in adminiftratoribus, adconcurfus bona datis, \& nominatis; quamplurimos alios \&\& idem refert, \&c fequitur Antonin. Amat, var. ref. tom 2. re/. $58 . n, 13$. © © feqq.
Maximèquia adminiftrator, vel quilibet, quialiena negotiageffit, poteft compellere dominum ut ratione adminiftrationis reciplat, nam cum dominus poffit eum ad idem compellere, ita etiam reciprocè, \& eodem moda adminiftrator compellere dominum poteft, utrationem recipiat, ex text.in l.I. S. In. ff. de contraxia, of ntili altio. tutor. \& in terminis Paulus Caftrenf, in L.vix. certis, nu.4If. de judiciis, affirmans, quod illi, qui aliena negotia gefferunt , poffunt petere fieri calculationem, vel remif37 fionem rationum ad hoc, ut abfolvantur ab adminiftrationis vinculo, ut tuti int femper, neque bona fua maneant hoc onere obnoxia, ut in l. praofficio, C. de adminiftr, tutor. quam fententiam referens fequitur Avilefius in c.30. prator, n, 2. © 3. Efcobar de ratiociniis, c.4,n,2.5. ubiaddit, quod
38 If dominus detrectet rationem recipere, tunc judex calculatorem prodomino nominabit, © con/tituto, quodadminiffrator nihil debet; judex illum quitabit, co liberabit ànexuobligationis, qui quidem perindeliber erit, ac fi dominus ipfum liberaffet, \& quitaffer, argum. l. ob canf am, C. de evietion, de quolatiùs ipfe Efcobar c. 6, num. fin. *

## C A P U T VIII

Adminiftrator concurfus, qui alterata fententix gradus prarogativa pooteriorỉ folvit creditori, andefuo prioribus fatisfaciat?
Etan adminiftrator regreffium habeat contra creditorem à fe nequam dimiffum, \& ab co folutum repetere?
Vel an creditoris folutigradum, \& privilegium fubintret adminiftrator?
$\$ V M M A R \not V M$.
Adminifrator concurfus limitatame recipit poreftatem, we nullam habeat in expendendo bona, ab/que judicis

Specialis decreto, num,1,
Adminiftrator pre oculis femper habere debet graduationis Jententiam, ut juxtaillam, ơ non aliter compleat delegationes obsentas ic creditoribus, n.2.
Adminiffrator, qui in folvendo turbaverit gradus fententia, nulliter operatur, © de fuo tenetur anterioribus creditoribus omiffrs, n.3.
Poteftatis defectus $\int$ emper adeft in accedente decretum judicis, num. 4.
Adminiftrator prapofferans ordinem, ofgradus fententie , in dolo prafumproeffe dicitur, n.5.
Collufioetiam prafumitur inter adminiforationem, of creditorem pramature folutum, $n, 6$.
Dolofus dicitur, qui Jpernit juifam superioris, n.7.
Quinonfacit, quod facere tenetur, dolofus eft, $u .8$.
$\widehat{V}$ el quando facit, quod facere non debebat,n.g.
Adminiffrator, qui non fo vatagradnatione, ac forma decreti inferri in delegatione, de fwo tenetur folvere anteriam ribus creditoribus, $n .10$,
Adminiftrator, quicontra ordinem graduationis folvitpofleriori, de Juo (olvij/e intelligitur, non de pecunia concurfus, nec concur/us corpus exiffe cenfetur, nin in,
Solutio anticipata facta in tertii prajudicum non liberat foh ventem, quo minus teruo folvere teneatur, n.22.
Adminiftrator regulariter de bonis adminifrationis dumtaxat tenetur $r_{2}$ ed qua reftritta, e limitata intelligitur fuat oblizatio, $n .1$,
Adminiffrator, procurator, inffitor, of omiles excedenda mandatum, é proprio tenentur; quia in excef/u fe obligarecenfetur, n. 14 .
Necin exceffu obligant adminiffrationem, vel dominiams, ibids.
Procurator ad vendendums excedens fines mandati tenetur $r e s$ pectu exceffus, n. 15 .
Gontrabens alieno nomine, afferens babere mandatum, in eo ad quod non habebat, renerur de fuo, n.16.
Et videtur hoc ca/u/uam fidem ad/fringere, n.17.
Concurfu litependente, debitor nequit creditoripofferiori in prejudicium anteriorum/olvere, n.18. ó 19 .
Hares, etiam cum inventario, fifolvat pofterioribus hereditatiscreditoribus, tenetur def wis bonis, anterioribus folvere, /ciens anteriores adeffe, n. 20.2 I. © 22 .
$H$ Heres bona fide folvens prumavenientibus creditoribus; anteriores verfus ifess babent revecatoriam; fecus $s$ mala fide, ơ (cientia, ex qua tunc hares tenetur, n. 23.24.25.© 26 .
Adminijfrator, hares, zutor, alterve alieno nomine folvens non poteff folvendo creditoribus, ordinem gradum prapofterare, alids fcrens de fuo tenetur anterioribus, nu. 27. ©́ 28 .

Creditoribus anterioribus datur electio, an velint agere contra pofferiores, prapofterè jolutos, vel contra adminiftratorem inordinaté folventem, n.29.
Emptor pignoris pro falvendis creditoribus $\sqrt[5]{1}$ cienter, contra judicis decretum, inardinate jolvat tenetur de /uo anterioribus, contra quem ifte, © contrapoferiores folutos elective regreffum habet, n.30.
Adminiftrator prapoftere folvens zenetur de fuo anterioribus creditoribus, $\sqrt{2}$ adminiffratio non fit folvendopropter fuam dolum, © fraudem inperverfione ordinis, n.3.1.
Adminijftrator pervertens ordinem jententia; moleftatus ab amterioribus creditoribus, non habec regref/um contra pan fteriores pramature à fe folutos, $n .32$.
Solutio a quolibet extraneo fieri poteff, $n .33$.
Creditor pofter ior in mala fide eft exigendo prius quàm anteriores fimul concurrentes.
Revocatoria competit anterioribus creditoribus contra pofteriores prius Jolutos, n.35.
Scire, ơ foire debere, idem eff in jure, n.36.
Adminiffratori Jcienti gradus fententie non datur reperitio contra pofferiores creditores, ije ante tempus foluros, num. 37.
Pralationis jus cajas virtute revocatoria competit anteriori creditorieft penfonale, of non communicabile debitori, num, 38 .
Repetitio folitionis frocheoveditiori in diem denegatar debitori; ante diem jolventhini39:-
Adminiftrator lites paffenioni creditori exigenti poffer exceptionem ordinis, E prepoferationis, opponere ; $\sqrt{1}$ omije rit, © Jolverit, repetitio denegatur, $n, 40$.

Sol

Solventi indebitum nomine alieno, non datur condietio indebiti, Jed ei, cujus nomine fuit Jolutum, num. 4 t . or 42 .
Heres, tutor, adminiffrator, folventes fcienter pofferiori creditori, $\sqrt{i}$ nontrecipiuht abjolutionem, repetitione carent, num. 43 .
Adminiftrator concurfus folvendo pofteriori negotium gerit adminiftrationis, © Jic ab eo jolutumerepetit fue loce, © grade, n. 44 .
Paffeffor majoratus, quiredimendo cen fum fuper eo impofitum ceffronem non obtinuit contra eum, babet tamen aftionem negotiorumgeforum, cohtra heredes antecefforis, quicenjum impofuit, $n .45$.
Solutio, é obligationisextinCtiononrefert, per quem fiat, nиm. 46 .
Solvenspro debitore etiam fine mandato, habet contra eum altionem negotiorumgeftorum, n.47.
Adminifiraton, qui pofferiori inordinate folvit, ad exigendum ex bonisconcurfus fubintret locum, of gradum creditoris afenequaquam folutiabfque alia ceffione, nu. $\mathbf{4}^{8}$. of $/ e q q$.
Adminiftrator, qui reddita ratione apparet creditor, prafertur omnibus quibuslibet anterioribus creditoribus, num.49.
Solvere debita, quibus onerata erat adminiffratio concurfus, dicitur eam majorare, n. $\boldsymbol{\text { so }}$.
Retentio competit pro melioramentis in re factis, numer. f .
Adminiftrator an fubintree locum, gradum, of prelasionem illius creditoris, cui ex propriss pecuniis folvit, 7.52 ,
Extranerrs, qui a pecunia folvit creditori alieno fine ceffone, folam aitionem perfonalem confequitur, $n$, mer. 53.
Idem in adminiffratore folvente creditoribus adminiftrationis, ibid.
Adminifrator inordinate folvens pofteriori, mediante ceffione, ejas gradum, of pralationem Jubintrat, numer. 54.
Creditor mutuans debitori, ut folvat prioricreditori bujus: locum fubintrat, tribus concurrentibus, numer. 55. 56. 57. er 58.

Creditorem anteriorem fuife folutum ex eadem pecunia novi creditoris ad id muthantis, ex quibus conjecturis prafumatur, $n .59$.
Adminifrator, qui innulas partitas à fe folutas fine ceffrone exizere vult a concur/us corpore, inter perfonales gradrabitur, $n .69$.
Adminiffrator, qui folvit creditoricum ceffrone, © fubingreffrone, locum, gradum, ó privilegum, occupat ejns creditoris dimiff, © illisprefertur, quibus creditor dimiffis. praferebatur, $n .61$.
Adminiftrator pro reliquis facto calculo, exigendis prafertur quibuslibet creditoribus concur/us, n.62.
Adminiftrat or dum olvit creditoribus, diligens fit in petendo ab eisceffonem, ơ /ubingreffronem, promajori fecuritate, num. 63 .
Adminiftrator ante calculum non potef pratendere aliquas paritas folvifefua pecunia, $n .64$.
Adminifrator in dubio ante fachum calculum, de pecunia adminiftrationis, of non de fua jolviffe, o expendife pra/umitur, ibid.
Adminiffrator factocalculo creditor fallus adminiftrationis prof fuocredito, quare ceter is omnibus concur fus creditoribusprafer atur, etiam ce fione ceflante, num. 6 s .

I Dminiftratoremi concurfusà judice nominatumadeò frictam, \&limitatam recipere poteftatem circe. adminiftrationem, ut nullo modo voluntate \& propria, fua facultate poffit expendere, aut de bonis concurfus folvere abfque judicis, aut curix. pecialid decreto ad unguem. \& in fpecifica forma per cum fervanda, diximus abundè fuprà cap. antecedenti, d. princip. quapropter adminiftra-
2 tor concurfusfemper praxoculis, \&epenes fe babere debet fententiam graduationis, qua gradus prarogativa creditorum icripta eft, ut liberatio à judice per quemlibet creditorumimpetrata juxta fuum ordinem, \& gradum, per fententiam cuiliber affignatum, obferverur, $\& \&$ non aliter compleaturabadminiftratote, maximè quoniam ipfa
delegatio femper expenditur fub hac expreffa conditione, \& qualitate, ut adminiftrator tot folvat creditori mpetranti, fuoloco \& gradu, en /u lugarygztado.

Quam formam fif in folvendo pratermiferit adminiftra- 3 tor \& gradus fententix perturbaverit, folvendo fcilicet pofteriori creditori, potioribus omiffis, feu dimiffis infolutis, perperam \& nulliter aget, \& terminos limitatos fux poreftatis necnon judicis decreti, \& mandati excedere dicetur, \& abfque ulla poreftate, \&\& facultate operatur, ac propterea de fuo prioribus creditoribus reclamantibus, folveretenetur, fi bona concurfus non fint folvendo, nee omnibus fufficientia fint: juxta textum in l. (ipupillorum, 9. Iprator, ibi, ơ mea fert opinio, enm qui alind fecit, quam quod a pretore decretum eft, nibil egiffe, of If. do rebus eoram, text. etiam inh, diligenter, ibi, nams qui exceffit, alind qui facere videtur, गff. mandati, $1 . \sqrt{2}$ itaque mandatum, ibi , alind fecit, quam quod mandatam eft, iff. de jurejurando l. Fed © $j$ a ante, ff. ad T rebellianum, $l$. parvi, in in ff de receptis arbitris: nam in exceffu mandati, \& decrent ju-u-4 dum; ampliffimè de hoc multa diximus in noffris commentariis de regia protectione, 4.part. cap-3. ex mum. 33 . of Jprai in hoc Labyrintho, 1.part. cap.4.ex numer. 11 .cum feqq. verfic. quibus tamen (qua in (e argentiffimafunt,) ơr. ơ poritotum cap.

Imò cum ratione officii tenebatur abfervare gradus, 8 Et ordinem fententix, necnon decreti judicis; omittendo, \& prapofterando in dolo prafumpto efle dicitar, les. non poteff dolocarere qui imperio mazjifratus non obtemper at. log. non poteff 160 .ff, deregulis juris, l. unica, ff. fi quis jus dicentis non obtemperaverit, Bart. in l. tutor, qui repertoorium, If. de adminiffrat.tutor, Mafcardus deprobationibus confil. 531 num.80. Lucas de Pena in l.qumadamodum, num.6. in 6. cafu, Cod. de agricol. of cenjit.lib.I t. Farinacius tom. 3. praxi.criminequafl.89. num 95. Barbofa in leg. /ı mora, I. part. num. 30. in fin. ff. Salut. matrim. \& elt textus in leg. dolus.44. ff. mandati, les. (f procuratorem, s. dolo, ff. eodem, l.1. S. Fin. in fin.ff. depafitis, Authent. qua in provincia, C. de crimin agioportet, imò \& collufio inter eum, \&c credi- 6 torem prafuimitur, \& mala fides; probant Larata in conGil.46.per tot Novarius queff. forenf.1.part.qu.1 39, in fon. © per totame pracipnie num. 16. Noguerol, allegat.7.nam,1 I. © num.6. © feqq.
Dolofus namque dicitur, quifpernit juffum fuperioris, 7 ut per dietam leg. non poteff, \& Bardelliconfil is i: num. 70 . dixit Giurba conful. 33. num. 5. ubi etiam, quod is qui norl. facitid, quad facere tenetur, dolofus eft, lez. dolus, ff, mandati, l.I.s. eff autem, ff. dipoofitileg. dolo, ff iad legem Falcidiam, Bart, in L.tutor, quire.per tor.ff. do adminiffriat.titor. Aymon confil.172.numer.5. Menochius de arbitr. lib.i2.cafis 208. num, 35 facit L. 1.6 .pernittitar, ff. de aqua quorid. of afiowa, l.1.5.quid ergo, ff.de contran.action.turel. Ieg. Jed ơ fibec claunfula,ff ex quibus canfis major. Rebutfus in leg. nepos Procuto ff. de verborum fignific. Burfatus confil. s6. numer: 27 . lib. 1, Mieres de majoratu, 4 part.queft. 40. number. 54 . Ctavera. conf. 193.numer.2,Burfatus confil. 44 .namer. 2.Mafcardus de probation.conflu: 53 1.numer. 24 . of 25 . Menochius de arbitr. $\mathrm{ca/} / \mathrm{u} 208$. numer-35, vel quando facit, quod facere non de-9 bebat, Bald. confil. 62.num.4.Marta decij. 198. num. 8 . Menochius lib.4.prafumpt.12, namer. 10 , Gabriel confil. 16. nam.4 lib. I. Giurba abiproxime.
Ideò adminiftrator, qui contra formam fententix gra- I duationis, \& decretijudicis, infertiin ipfa delegatione, prapofterè, \&\& intempettiyè folvit creditori polteriori, ormiffis anterioribus, \& magis privilegiatis; non tanquam, adminiftrator folviffe intelligitur; fed ranquam ipfe non refpectivè ad officium, \&ideò non de bonis concurfus, fed potiùs de fuis bonis folviffe intelligitur ; ita ut illa partita \& quantitas. perperam. \& prapoteré foluta credirori pofteriori intelligatur, \& confideretur, non exiviffe à corpore concurfus, nec de pecuniis ejus folatam fuiffe , juxta textum in l.I. S. igitur prapofition 2. ff. deexercitoria aCtion, ibi, vel contra modum egreffus non obligabit exercitorem. Erenim is qui alicui folvere teneruf, fif folvit alteri, non liberatur, \& refpectu-creditoris, cuil folyere, priustenebatur, intelligitur, acef non folviffer prour latilfime videre eft per Anton. Amatum variar.ire folut,tom. 1 . refol.29. per totam.
Deinde, quia anticipata folutio in tertii prajudicium 12: facta non liberat folventem, quominus tertio folvere reneatur,
n:atur, ex leg.cum pater, 5.d filia, ff. de legatis 2. Bart.in l.1. num.11.ff.de legatis 1 . Graffis exceptione 25. num. 240 . Rota Avenionenf. decij) 1 17. numer. 4 . Decianus conf.81,numer. 42.lib.4.Anton.Amat.variar.refol.29.num.6. ©ं iprinc.Ergoadminilfrator, qui anticipatè folvit pofteriori creditoricontra formam delegationis, \& mandati judicis non. liberabitur, fed tenebitur. prioribus creditoribus folvere, quibus prejudicare nullo modo potuit.
Et infuper quoniam licet regulariter adminiftrator, in flitor, \& procurator non teneantur de fuo folvere, fed ex bonis adminiftrationis, ad quam fua obligatioreftricta \& limitata intelligitur; proutlatè diximus fuprà cap. antecedenti, ex numer.2. cum feqq. of per tot. tamen quando 14 excefferunt mandatum, in exceffutenentur de proprio folvere, \& in eo obligati ipfi intelliguntur, quia in exceffu obligare non potuerunt dominum, \& adminiftrationem, quam gerunt, Sic poft plurimorum Doctorum citationem probat Flores Diaz de Mena in additionibus ad Gammam Is decif. 1go. conducunt, que de procuratore dato ad vendendum, excedente fines mandati, dixerunt Matienz. in l.r.tit.IT. lib.5. recopilat.gloff.8. numer.14. 15. of 17. Pinellus in l.2.C.derefoindenda vendit.2.part. cap.1. num.18. \& Hermofilla inleg.48.glof.5. numer.6, in 5.part.5.tom.2. fol. 217.

Cujus eft farin $x$, quod licet is, quinomine alieno contrahit, non obligetur de fuo, ut diximus: tamen quandodixit, fe habere mandatum, \& poteftatem, in eo ad quod non habebat, tenetur de fuo, Socinus confil. 154. mumer.6. © 7. Cardin. Francifc.Mantica de contractibus, lib. 9.xit. 11. num.6. Tufchus verb,inftitor.concluf. 224 . numer. I 5. 20. of 22 . © concluf. 823 . Joannes Guttierrez de tutelis,2.par. cap.1 3 .num. 18. Caldas Percira de empt.ef vend. cap. 15 . num. S1.0erjuc.feptima concluf. Hermofilla ad leg.7. tit. I. part.5. glof.4.num.8.tom.1. fol. 61 . quia videtur tunc fuam fidem adftrinxiffe, fecundum gloff. \& Bart, in leg. procurator, ff. de procurator, ubietiam Bald. Angel. \& alii, Bald. in l.fin.ff. deinffitoria action. quos fequitur Socinus fenior conf:I54 numer.8. Joann: Anton. Mangilius in traff. de eviffionibus, quef. 186.numer.4. Sed adminiftraror ad pervertendumordinem fententix graduationis, \& decreti judicis inferti in delegatione fibi directa, carer penitus poteftare, \& judicis mandato, ur à principio hujus capitis probavimus; ergo de fuo femper tenebitur creditoribus anterioribus quibus nullo modo prajudicare potuit in illa quantitate, à fenequam foluta pofteriori.
Comprobatur, quoniam fi concurfu creditorum fante, feu aliàs inter ipfos, lis erat contra debitorem pendens, debitor non poreft pofterioribus creditoribus gratificare, \& folvere in prajudicium priorum propter malam fidem, \& dolum; prout ex plurimorum Doctorum relatione probavimus fuprà 1.parr.cap.10. ex numer.64. verf.4.
fuorumbin pecunia ftare. Quantumvis debitor adhuc tor, nullum jus ad ea bona habens poterit gratificare, $\&<$ gradus fententix fubvertere fua fonte, \& contra formam decreti judicis exprefsè dicentis in delegationibus quibuflibet creditoribus conceffis, ut adminiftrator folvat fuoloco, \& gradu, quam fin nonfervet, in doloeft, \& fraudis particeps, ut fuperiùs diximus num. 5. verfoc. imo cum ratione officii: atque merito de fuo debet fatisfacere creditoribus anterioribus inftantibus, fiex bonis concurfus fatisfacerenon poteft, afferens pecunias premanibus non adeffe.
Et hæec pars fulcitur ex vera interpretatione à plurimis Doctoribustradita in l.fin. 6. of İprafatam, Cod.de jure deliberand. $\begin{gathered}\text { l. } 1.7 \text { tit.7. part.6, uthæres cumbeneficiolegis, \& }\end{gathered}$ inventarii folvens pofterioribus creditoribus hareditatis, teneatur defuis propriis bonis folverealiis creditoribus anterioribus, quando feiebatalios anteriores adeffe proptermalam fidem, quam in folvendo habuit, qui non debuit, nec potuit anterioribus prajudicare, Gregor. Lopez in dict.l.7. .ibi, vel fis folviffet creditoribus, primo venientibus, ut in dict. verf. © frprafatam. Hace enim eft una ex utilitatibus inventarii, quod fibinon imputatur, fi folvat primo venientibus. Et intellige, quando hares ignorabatalioscreditores effe potiores, \& fic folum bona fide, aliàs fecus, ficautionem non exigit, ut in dict. leg. dolofff. ad legem Falcidiam, \&c renet glofla parva in dial. 5 . $\sigma$ f prefatam, \& ibi Bart. \&cc. \& Greg. Lopez, fequitur poftalios 21 DD. Matienz. inl.6.tit.4.zloff.1.lib.5. recopilat, dicens in-
ventarii utilitatem effe, quod heres potet fatisfacere cre: ditoribus primo venientibus, nec contra eum habere recurfum creditores potiores, licet poffint ab iis qui receperunt repetere, fed quando probatum fuerit, \&c conftiterit; ipfum hæredem habuiffe notitiam aris alieni; \&\& priorum creditorum, tunchares tenebitur iftis de fuo folvere, adverfus quem potiores creditores recurfum habebunt, quando hæreditas non effer folvenda. Et fic fibi pracave- 23 re debet hæres petendo cautionem à creditoribus inferioris gradus de reftituendo folurum, quod fi gradus prarogativæ inter creditores dum folverit, non fervaverit, adverfum eum habebunt recurfum anteriores, quoties confiterit de fua fcientia, \& fic de mala fide in folvendo, qua 23 non probata creditoribus anterioribus dabitur revocatoria contra pofteriores creditores, qui pramaturè, \& inordinatè exegerunt; $\&$ fic juftum arriculum effe intelligendum, affirmat Caftillo controverf. tom.4. cap.61. Sub numer.92. (quem malè percepiffe, conatur Flores de Mena var.refolut. lib.1.qu.6. 5.2 a d̀n.12. fol.59.) allegat Monticul. de inventar. tit. de jure deliberandi ex numer. 78. u/que ad 90 . diver.tract. tom.8.fol.1 59.Phanut.de invent. 5.p. ex n.135.eodem tom. fol.262. Rolandum de confectio. inventar. 4.part. particula, quid fi hares, fol, 123 .u/que adfol.131. Rebuffum 1, tom.titul. de fentent.prouifion. glo $\Pi$. 3 , mum. I. Vincent.de, Franchis decif.246.ó decif.276. Graffis lib.2.art.invent.qu, 20.nums.4.fol.99. Vincent. Carroccius decif. 109 , ex num. 46. n/que ad so.ubi numer.49. inquit, decifionem rextum in. d. s. etfiprafatam, procedit, quando hæres bona fide fol- 24 vit, quia ignorabat alios creditores potiores, fecus fi fciviffet, quia diceretur effe in dolo, idem tenet Anton. Faber.in titulum,C. de jure deliber.deffinit. 33 .
Ethac adhibita diftinctione fcientix, \& ignorantix bonx, vel malx fidei, idem dixit Gafpar. Anton. Thefaur queff.forenf.lib.2.queff.16.cafu 7. quod fi folutio fiat abharede cum beneficio inventarii, clarum effe, quod creditores potiores revocabunt pecuniam alteri folutam pofteriori, \& textum in diff.leg.fin.et/iprafatam; fed non habebunt recurfum contra hæredem, non tamen potuit hæres folvere primo venientibus, quando fciebat adeffe anteriores, nec tunc liberaretur propter malam fidem in folvendo inordinatè, \& prapofterè, prout utrumque latius comprobat ipfe Thefaurus num. 16. 17. of 18. fequitur Caftillo tom. 5 -controv.cap. 78 .colum. 7 . verf. $\cdot$ eptimum cafum effe qui, verf. feqq. poft ipfum Thefaurum, agit, de harede adeunte abfque beneficio inventarii, \& inordinatè folvente creditoribus hæreditariis.
Et juxta hanc diftinctione intelligendus erit, ipfe The- 27 faur. in dilt.queff. 16.num. 20 . loquens in tutore inordinatè folvente creditoribus concurrentibus profuis creditis, dicens non effelocum gratificationi, ut prior revocet folutum à pofteriore, \&̌ effe inquit, bonam cautelam haredis, tutoris, vel alterius, nimine alieno folventis, ut impetret cautionem ab eo creditore, cui folvit, de reftiruendo aliis creditoribus venientibus, ut intelligatur hac doctrina juxta prafatam diftinctionem, ut teneatur hæres fciens alios effe potiores propter malam fidem, \& dolum, ut ipfe Thefaurus, loquendo de harede, paulo antea dixerat, \&eclarè colligatur ex eo, dum in hoc cafu fimul de harrede, \& tutore, \&t aliis admlniffatoribus loquutus fuit, \&s fequitur Caftillo dict.78. verf.novium cafum effe; tum etiam, quia fi iftos adminittratores perperam , \&\& 28 prepoftere folventes confulunt cautionem pro fua fecuittate petere ab iis, quibus folvunt ; fequitur manifeftè, cos Doctores velle, adminiftratores teneri prioribus cre- 29 ditoribus de fuis bonis; \& quod crediroribus anterioribus detur regreffus electivè tam contra adminiftratorem $\quad$, prepofterè folventem, quàm contra creditores pofteriores, quibus intempeftativè fuit folutum, larè comprobat Gratian. difcept.foren/.cap.37.ex num. 34.cum feqq. \& infrà hac 3.part. in cap. Io. ex num.16. cum /eq. verf. quid depignor. ơ bypothecis/ubhaft atis ơc, ubi agitur etiam de tertio emprore pignorum, in fubhaftatione pro folvendis debitoriscreditoribus, ut in eum fcienter ex pretio folventem pofterioribus, detur regreffus anterioribus, \& eleAivè etiam contra pofteriores prematurè foluros, \& dimiffos ab emprore, \& fignanter videbis ibidem ex num. 19. - /eqq. ubi agitur de hac electione contra emprorem, vel contra pofteriores folutos; \& ita communiter fervatur in tribunalibus, ut adminiftratores pervertentes gradus fententiæ, \& delegationum in folvendo de fuoteneantur , quando
quando concurfós redditus folvendo non effe, nec pecunias promptas habere dicunt, \& refpondent propterfuum dolum, \& malam fidem, qui ignorare non poffunt adeffe. alios creditores anteriores in concurfu, propter fententiamgraduationis, quam penes fe habent, vel habere tenentur, cumidem fit, fcire, vel fcire debere ex axiomare vulgari, de quo infrà numer. 36 . ex quo fuus dolus mala fides \& fraus inexcufabilis notoriè apparet. gradus fententix in folvendo, dum à prioribus creditoribus pro folutione moleftantur, an habeant regreffum. contra creditorem pofteriorem, cui prapofterè, \& ante tempus folverunt, ut fibi reftituat folutum, non facilis eft refolutio. Doctores, quos videmus, non tractant ;
33 mihiautem negativè refolvendum videtur. Tum, quia creditor dimiffus verè creditor erat ad bona adminiftrationis, \&corpus concurfus, \& potuit folutionem recipere, etiam à quolibet extraneo, prout eft miniftrator, leg. 0 olutionem, ff. de folut.l. olvendo. ff.deneg.geffis, $\overline{\text { S.I. ver f.nec in- }}$ tereff inffitut.quib.mod. olv.oblig.l.tale pactum, $9 . p o f t$ divifionem, If. Ii cert.petat. ampliffimè Pirrus Maurus, Aretin. in. tract. de folut.c. 25 . per tor,
Et licet in mala fide fuerit exigendo ante tempus, \& 2 anrecxteros priores creditores ftante in judicio concurfus, prout ex innumerabilibus penè Doctoribus probavimus fuprà 1.part.cap. $10 . e x$ numer. 63. ó eqqq. verf. item ơ tertio mala fide, o' a numer. 64 -in ver $/$.quartio etiam fingitur pechnia confumptaflare, ć mala fide exacta, per pofferiorem credito rem éc.
Hoc tamen prodeft creditoribus anterioribus intentare volentibus revocatoriam, ut ibidem, \& fuperius abundè probavimus, nullibitamen hoc remedium reperitur conceffum folventi; nam ifte adminiftrator particeps eft fraudis, doli, \& malx fidei; frausenim \& dolus nemini patrocinantur, L.itaque.ff .de furtis, eap. diEtum, 30 .quef. I. catp. intelleximus de judiciis, cap, tue de clericis non refidenti, cap. 36 Jedes, cap.ex tenore de refcriptis cum pluribus aliis. Et quia cum adminiftrator fciebat, vel fire debebat, ratione officii,. (quod idem eft in jure, les.quod te in fin, ubiglof.ff. $\sqrt{6}$ certum petatur, leg.fiduo, ff. de acquirenda hereditate, leg. qui fundum, 5 . (ervus,ff.pro emptore, Surdus decif. 150 . numer. I3. 37 Gratian,di/cept. 194. num. t. Farinac, in fragm. littera $L, 163$. quod non tenebatur folvere pofteriori, nec pervertere gradus fententix; fi infuper folvit; non repetir, nec condicit, L.t. ibi: Sed f/fciensfe non debere, /olverit; ceffat repetit, ff.
condictione indefiti, condictione indebiti. teriorisad avo jus prexationiseft perfonale creditoris anrate contra alios inferioris opponendum de fua anterioritate contraalios inferioris gradus, ita ut nec debitor communis hac fe jure poteft exceptione contra fuos creditores ab eo petentes fua credita, nec poteft eos excludere afferens alios effe anteriores, quibus prius deber folvere, prout ex pluribus doctrinis, \& Doctoribus copiosè probavimus Juprai 1.part.cap.16. ex numer.22. cum /eqq. of 2.part. cap.3ex numer. 56. verfic. hanc tamen noftram veriffimam refolutionem ơ c.cum/eqq. Ergonec adminiftratori, nomine debitoris communis folventi, \& eum reprefentanti-hoc remedium, \& jus praftari deber, qui collufit, \& dolo ac fraude folvit.
Et infuper quia iftecreditor, cui ante alios potiores foit folurum, veré creditoreft, non etiam indiem, fed de prafenti, licet folutionis exactio fit in tempus dilata, contra quem folventiantediem, vel tempus repetitio denegatur, leg. nam e ficut cum moriar dare promifero, © ante jolvam; repetere me non poffe, Celfus ait 16. © $^{-1.17 . q u o d ~} f t$ ea conditione debetur qua omnino ffitura fit, folutum reperi non poteff, vel in diem debitor adeo debitor eff, ur ante diem \& adminiftratori inordinate \& $\&$ adminiffratori inordinatè, \& ante tempus folventi, maximè doliparticipi, repetitio \& avocatio deneganda 0 erit, namlicet creditori exigere volenti potuiffet opponere exceptionem prapofterationis, \&e dilationis, fifimpliciter nihilominus folvit, repetere non poteft folutum leg. quod nomine mariti qui folvendonon eff, alins mulieri folvit, repetere non poteff, ideoquia debitam eft mulieri, of $l$. nam of maritus ficum facere nibil poffit, dotem folverit, in
If ea can/a eff, ut repetere non poffit, leg. $\sqrt{f}$ is cum quo de peculio actum eff per imprudentiampln/quam in peculio effer folverit,
repetere non poteft.ff. de condict. indebiti. 41 Depeter non poteff.ff. de condict.indebiti.
41 Deinde quia adminiffrator folvitnomine debitoris, er-
gorepetere non poteft, nam qui alieno nomine folvit indebitum, non haber condictionem indebiti, fed is dumtaxat, cujus nomine fuit folutum, ut Tepetat, $l$. fiprocirator 6. 5 .fin.l.cum indehitum 57 in princip.ff.de condiet. indebit, qua loquuntur in tutore folvente, ut non illi, fed pupillo, cujus nomine folvit, condictio indebiti detur; idem in fidejuffore, \& in mandatario ad procuratore ex diff. S.fin. \& poft Donellum, \& Ofualdum, \& alios probat D. Larea deci/. Granat.86. num. 7. © 8, tom.2. nec debitoripfe poteft repetere ob prapofterationem, cum hoc jus fitanteriorem creditorum, non communicabile ipfi debitori, quia non poreft opponere exceptionem pralationis contra verum creditorem exigere volentem fuum creditum $\Delta$, prout paulo ante diximus, \&x ideo utrique tam debitori, quàm adminiffratori denegatur reperitio atque condictio.
Erdenique hoc non obfcurè indicarunt tot Doctores, GregoriusLopez, Matienzus, Caftillo, Thefaurus, \&c alii, hactenus ielatifuperius ex num, 2o. cum feqq. \&c plures alii ab eifdem laudati, confulentes hæredem, tutorem, \& adminiftratorem, folventes dolo, \& mala fide pofteriori, ut abeorecipiant cautionem, de eireftituendo folutum apparentibus anterioribus aliis credtroribus; fupponunt etenim ifti DD. utifti folventes aliam actionem, aut recurfum ad reperendum folutum, non habeant, ceffante, \&\& deficiente cautione ; que refolutio vera mihi videtur.
Benè tamen verum eft, adminiftratorem, qui non fervat gradus prærogativam, pofteriori folvit, illud de fuo refuderit anteriori inltanti; poffe eandem quantuatem exigere, \&erepetere à corpore concurfus, \& ejus bonis fuoloco, \& gradu. Nam cum folverit vero creditori, cui yere tenebarur debitor, adminiftrator, qui de fuis propriis bonis eum dimifit, geffife dicitur utiliter negotium debitoris, \&radminiftratuonis, in cujus utilitatem vergir eam deliberando ab hac obligatione, \& ideo adminiftrator proquantitate ex propriis bonis foluta habet adverfus bona concurfusactionem negoiorum geftorum, probant Avendan. in tract. de cenfibus, cap. 65 .per totsm, \& Additionatores ad Molinam lib.2. deprimogen. cap.10. Jub num. 25 . © 26 . ơ nos fuprà 2 part, cap. 7 . ex num. 57. . cum /eqq, verfic. nnum tamen eff conf/tans. In bac materia. Affirmantes, quod fi fucceffor in majoratu redimendo cenfum fuper eo impofitum, non obtinuerit à creditore dimiffoceffionem, licet jus ad cenfum non habeat contra majoratus bona. $\rightarrow$, habet tamen a Ationem negotiorum geftorum adverfus hxredem poffefforis imponentis cenfum,quem fucceffor propria pecunia redemit, ut ex bonis hæreditatis, quæad hujufmodi redemptionem obligata erant, fibi fatisfiat, cum eadem bona liberaverit à nexu obligationis hujufmodi. Atq; ideo cum vergeret redemprio in ejus utilitatem, is. hares fatisfacere tenetur, \& cogitur actione negotiorum geftorum, \&caliis juris remediis, ibidem in fimili cafu ex plurimorum Doctorumauthoritare probavimus, ubi proximèlocacit. dict. numer. 57 . verf. pront in fimuli videmus ఠ̛́c.
Quod \& regulariter verum eft, namquilibet tertius, etiam fine mandato poteft folvere pro debitore, \&\& ejus extinguere obligationem, quia non refert per quemfiat folutio. Latiffimè Surdus decif.n18.nnm.2.©. decif. 113 .nam, 2. dum dicit: Solutionem à tertio fieri pofle, \& per eam tolliomnem obligationem, plurima jura, \&\& Doctoresad id congerit, \& ad alia fimilia, Pirrus. Maurus Aretinus in tit, de folutionibus, cap. 25 . per totum, \& Surdus decif. 172. num. 27.

Atque ideo hoc cafu hujufmodi folutio ab extraneo, \&s tertio facta parit actionem negotiorum geftorum contra debitorem liberatum, etram abfqueejus. mandato, Corneus confil. 79. num. 1. volumit. é in confil. 79, numer. $16 . v 0-$ lum.2.Petrus Surdus de aliment. tit.8.privileg.34. namer. 11 . Maurus Aretinusubi proxime num.8.\& 18 . Rciterumm cap.5. ex numer. 34. cummeqq. ubialios allegat. Nam folvendo-fi quisliberat debitorem, gerit negotium uile proco, leg. Jolvendo, ff.de nezotiiss geftis, \& ideo contraria actione negotiorum geftorum repetere a debitore poreft, §.igitur in-ffitur.deobligation-qua ex: quaficontrallu nufountur, Cardin. Tufch. pradticarum concluf. littera. $S$, confil. 352 , Pirrus. Maurus dicto cap.25.numer.10: latiffimè Petrus Barbofa in l.divortio, $\$$. fin.num. 3. © feqq. fol. 586 . ubiplurimaslegesallegat, \&: Joann:Garcia de expenfis, cap. 7 .per fot. © num. 23 .
\&plu-
\& plures aliii inferiús allegandi. Suppofito igitur pro conftantififum adminiftratorem poffe repetere, \& exigere ex bonis concurfus, $\&$ adminiftrationis pecuniam à fe folutam pofteriori creditori; nunc inveftigandum erit, quo loco, \& graduadmittendus erit, quo loco, \& graduadmittenduserit, in concurfu, \& an ipfo facto acquirat faltimlocum creditoris à fe dimiff, \& ejus gradum, \& pralationem fubintret, ad effectum exigendi pralativè ad omnes alios creditores inferiores ipfo dimiffo, \& foluto adminiftratore ? ardua eft, \& difficillima quaftio.
Et proparte affirmativa, ut vel preferatur in exigendo omnibus quibuslibet creditoribus, quomodolibet anterioribus; probatur, nam ifte adminiltrator reddita ratione, pro reliquis factus creditor, habet pralationem omnibus quibuslibet creditoribus cum illa reliqua expendidicatur in utilitatem, \& confervationem adminiftrationis, \& ideo per difpofitionem, l.licet, C.quipotiores in pignore habeantur, ơ l.interdum, ff.eodem, ad latè per nos in cap.9. proximè fequenti, prælationem cateris quibuslibet creditoribus habebit.
Namfolvere debita, quibus onerata erant bona adminiftrationis, nihil aliudet, - quam utiliter rem meliorare, Boetius decif.44.numer.9. pot Baldum confil. 303. lib. I. Flamin.Rubeus conf. 48 . Peregrin. de fideicommi fis art. 50 . num. 23.6' 50.Surdus confli.83.numer.4.plenè Molin. de Hi/pan. primog.lib.1.cap-26.a mum.9.10:11. © 14.Caffanat.conf.28. per totum, præcisè numer.3. poft Cagnol. \&̌alios, quos affertMuta decif.12. numer.16. \& plenius deci/.57. num.32. fratoritnatrefolut.44.mumer.j.Ergo eicompettradmis ante omnes creditores, ad latè tradita per Amat. in d.re/ol. 44.a princip.

Vel quia ifte adminiftrator fubintrat in locum, gradum, \& prelationem ejufdem priori creditoris, cui ex fuis propritsbonis, \& pecuniis compulfus folvit, \& divifit, ad l.t. Cod.de bis, qui in prior. credit. locum fuccefferunt, l.t. Cod.qui potior in pignore habeamt, leg. Ariff.ff.qua res pign: obligat.poffumt, \&s ex his qua Antonin. Amat. refolnt.7. id primipio.

Sed contraria fententia in hoc aduiniftratote fimpliciter, \& abfque ceffione folvente, anteriori creditori, ut nullam pralationem habeat, nec ejus locum gradum, \& hypothecam fubintrer, probatur primò, quoniam extraneus (quidquid fit in fecundo aut ulterioricreditore ex juribus proximèallegatis, \& Additio, ad Molinam lib.2. cap.10./ub namer. 25 .verf.prima conclufio, Amat, refolut. $7-$ ex mum.1. © $/$ eqq.) qui fua pecunia dimifit creditorem. alienum, folam actionem perfonalem contra debitorem acquirit abfque aliqua hypotheca, ut aliis omiffis, in terminis de eo, qui debitoris negotia gerebat, fi fimpliciter folverit ejus creditoribus, ut folam fibi actionemnegotiorum geftorum contra debitorem (cui rem utilem geffit ob debiti folutionem, \& creditoris dimiffionem ) acquirat pro exactione; probarunt Angel.in l.r. Cod. de iis, quiprior, locum fuccefferumt. Ubi notanter Baldus Petrus Surdus confli. 163 -num, 17. © confil.444, num. 7.gloff. in leg.ficum pecuniam, Cod.de privilegiisfifci, Gafpar Rodrigu. de annuis redditibus,lib.2.quaff.16.numer.9. Negufant.de pignorib.in 3 amemb. 5 .part. num. 43 - ơ Seqq . Gratianus difcept. 117. numer.17. Antoninus Amat. dief a refolution.7. numer. 13. n.15.18. क. 24. qui innumerabiles penè DD.laudat. 4 Sitamenifte adminiftrator fua propria pecunia dimitrens creditorem concurfus, ab ifto in continenti ceffionem, adverfusdebitorem, \& bona concurfus obtineat; tunc \& in perfonalem actionem, \& hypothecariam, locum, gradum, \& prelarionem creditoris à fe dimiffi fubintraret, \& juriumtranslationem in ejus perfonam, media ceffione, exlog.fin. Cod.de privilegiïsfifoi, Afinius de executione, 5.7.cap.55.num.4.ver(.limitatur, Surdus confil. 444. num.6. © mum.7.8. \& 9.P.Molina de contr actibus di/put. $536 . \mathrm{m}$ m. 17 . Ponte confil. 6 .num 3 . tib. I. The faurus queft. forenf. 30 in inprincip. lib.2, Rota Romana decif.293, namer.1. apud Farinacium vol.4. Barbofa inleg.poff mortem 4 . Jubnu. 61.ff.de foluto matrim. Cravetta confil. 582. num, 2. Anton. Faber in Cod.lib.8.tit.9.diffonit.4.verjic.nec vero, ơ deffinit.8. Mantica decif. 99. num. 3 -in princip. Addition. Molin. lib.2. cap.10. fub num. $26 . v e r$ jic.fecunda conclas.for. 66. Amat, dicta refolut.7. num.14. ©ீ num.15. ơ num.21. ఠீ 22, ubi alios quamplures recenfet, ơ num, 17. 18. cum feqq. Agitde novo creditore mutuante debitori, utfolvar alterifuo an-
terioricreditori, ut tune novus fubintrabit locum prio: ris, tribus concurrentibus. Primò pactum de fubintrando in locum, anterioritatem, jus, \& hypothecas dimiff creditoris. Secundò quod pecunia ad effectum folvendi 56 creditori mutuent. Tertiò, ut cum effectu ex ea pecunia 57 fitcreditor anterior dimiffus, \& ibidem num. /eqq. optimè 58 agit, ex quibus conjectur is prefumatur ex eadem pecunia mutuata fuiffe dimifum credirorem, $\&$ folutum. Sequuntur Additionatores ad Molin. d.n.a6. verf.aut folvit de pecunia aliena ớc.
Quid denique refolvendum in hac difficili quaftione 60 mihitiflinctè procedendum effe videtur; aut enim agit adminiftrator de exigendis fingulis partitis, \& folutionibus a factis, \& tunc fi fimpliciter eas folverit, folam actionemperfonalem habebic, \& inter cateros creditores perfonaleslocum, \& gradum in exigendo habebit, cuiomnes catericreditores hypothecarii, \& privilegiati preferendi funt, ex juribus, \&\& regulis vulgaribus, cum adminiftrator is hoc cafu actio fola perfonalis negoriorum geftorum competat.
Si verò non fimpliciter dimiferit creditorem, fed cum 6I dacto fubintrando locum ejus mediante ceffione, tunc proculdubio jus, hypothecam, gradum, prelationem, \& privilegium creditoris à fe dimiffi fubingreditur, \&\& præfertur cunctis aliis crediroribus, quibus dimiffus preferebatur ; \& fub hoc diftinctionis membro locum habent omnia, qua diximus in hac fecunda parte quaftionis, \& ideo cauti adminiffratores femper, dum folvant delegationes concellas àjudice fingulis creditoribus, ab iltis tempore folutionis, $\&<$ in continenti recipiunt ceffiones, \& fubingreffiones, ut gradus, \& prerogativam eorum tutò fubintrent.
Aut enim adminiftrator tractat, de exigendi reliquis facto calculo, \& ratione finali reddita, pro quibuscreditor adminiftrationis liquidè evafit, \&\& tunc cateris ommibus quibusliber creditoribus preefertur latius agendum erit, in cap.9. proxime f equenti, ex numer. I 1. u/que ad finem, cap. verficul. fed an adminiftrator facto calculo. Ubi accuratè 62 tractandum eritde hac difficultate. Semper tamen profecuritate, \& omni fubvertendo dubio confulerem adminiftratores, ut quoties dimittant creditores, \& folvant virtute delegationum, hoc eft de los libramientos, petant ceffiones, \& fubingreffiones has, ut omnia dubia excludant. Jam enim vidi in hoc Senatu noftro Vallifoletano, adminiftratorem perentem reliqua fua facto calculo finali, adminiffrationi, quam gefferat, \& pralationem pro eis apperentem, fuiffe diftinctione proxatum, nempè pro is partitis, \& folutionibus dumtaxat, in quibus ceffionem, \& fubintrationem habebat; pro cateris verò inter perfonales creditores locum habere in exigendo, quod apparentem juridicum videbatur ex hactenus adductis doctrinis; cauti igitur fint adminiftratores in folvendo ne in exigendo pereant, \& prapofterentur pro tollendis aliquorum judicum fcrupulis.

Etratio utriufque membri noftre diftinctionis ea eft, \&\& 63 concludens. Nam in primo cafu, quando adminiftrator proilla partita, quam de fuo (apparenter tamen) folvit anteriori creditori, certat anteferri, \& impedire, ac detinere delegationes aliorum credirorum fequentium, quoufque ipfe de hac quantitare prius fit fatisfactus, nullum pro ea poteft pratendere privilegium (ceffante ceffione, \& pacto de fubintrando ) cum interim incertum fit, an illa partita fuerit foluta ex pecuniis fuis, an adminiftrationis, cui ex aliis partitispoffit effe debitor, quod in dubio prafumitur ante factum calculum, \& rationem redditam, folviffeque, \&xexpendiffe non defuo, fed de pecuniis adminiftrationi, prout probavimus fupra cap.7.
 of num. /eqq. \&e ideo ratione incertitudinis hace quantias privilegio carere deber, fed potius cateris creditis perfonalibus regulari.

An verò fecundo diftinctionis membro difpunctis r3- 64 tionibus, quando facto jam calculo, \& computo introitus, \& exitus adminiftrator apparet creditor pro certa furmma; jamad certitudinem redditur hanc fummam refiquatam fuam effe, \& de fuis propriis bonis eam expendiffe proutilitate, \&c confervatione adminiftrationis, quo cafu licet deficiat ceffo, \& pactum de fubintrando ; adhuc ex alio capite pro ea quantitate habet adminiftraror privilegium, \& pralationem, infpecta natura, \&\& qualitate
crediti, prout abundè probatur in cap. fequenti ex numer. 11. ufque adfing capit, ver $\delta c$. Fed an adminijtrator fallo calculo, ơ rationibus dijpunctis ớc.

## C A P U T IX.

Adminiftrator concurfus, quidimifit adminiftrationem, vel ab ea fuit dimiffus, \& reddita rationecreditor remanfit, an poffit concurfus bona retinere, donecfibide reliquis fatisfiat?

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

Adminiftrator concurfus qui adminiftrationem dimijit, vel abeafuit repul/us, ó reddita ratione creditor remanfit an poffit retinere bona donec de religuis fibi fatisfiat affirmativas ententia, n.I.
Eos quibus neg ativa verior, n. 5 .
Satisfactis damnatis,n.g.
Adminiftrator pre reliquis poteff retinere bona, vel ob compenfationem, vel ob fatisfaltionem, ibid.
Tutor finita tutela ficreditor remaneat, poteff pra reliquis pupilli bona retinere, $n, 2$. .f. 9 .
Tutor donec retines bona tenetur alimenta prafiare minori, ficut antea praftabat, ibid.
Minori cui bona fuere reffituta tutor alimenta non praftat pe tenti rationem adminiffrationis, ibid.
Apothecam tacitam, fo omnibus anteriorem habet adminifrato pro fuis reliquis, © /foonfis factis in conjervatione adminiftrationis, n.3.
Creditor poteff retinere pignora a fe detenta, ibid.
Adminiftrator folutionibus, of expenfis factis pro exoneratione adminiffrationis cam utiliter meliorat, numer. 4 .
Pro meliorationibus in re factis competit retentio, ibidem.
Adminiftrator non potefe retinere bona adminijfrationis pro reliquis, fed ftatim tenetur ea reflituere novo adminiftratori, © prareliquis exigendis debet recurrere ad concurfus judicium, n. ब० $^{\circ} 7$.
Adminiffrator depofitarius fequefier, fo quiliber alius, quiratione impenfarum aut meliorationum adbuc tenetur in concur/us ea conferre, n. 6 .
Ius pralationis pignoris aut retentionis non impedit quod adminiffrator finita adminiffratione bona novo adminiftratorireffituar, $n, 7$.
Retinere bona admini frationis, of dimittere adminiftrationem,/eu privari implicat, n.8.
Tutorem non poffe retinere bona proaliquis finita tutela verius effetraditur, n. 9.
Mater filiorum rutrix poreff petere dotem à filiis, vel heredibus, licet ciopponant resentionem, ex co quod nondum reddit rationem tutela,n. 10.
Admıniftrator, qui rationibus di/punctiscreditor appares licet deftricto juris rigore procon/ equendo credito non deberet creditoribus bypot hecariis, © privilegiatis preferri, ex praxitamen uftata omniumtribunalium prafertur, nu.11. of n.21. © 23 .
Adminifratoris reliquatum cum procedat ex folutione, of expenfis ex propriapecunia factis inutilitatem, of confervationem adminiftrationis etiam fine ceffione habent prelationem, $n .12$ of 13 .
Expenditur textus interdum cum I. /eq.ff. quipotiores in pign. ibid.
Alimenta, expenfa litiam, falaria adminiftratoris offcialium, ơomnium, quineceeflarii junt ad bona concurfus, or juri)ditctionem edminiftrandam praferuntur omnibus creditoribus, n. 14 .
Salarium cu/fodis rei, \& famuli fervitoris habet pralationem. remiffree, n. 15 .
Salarium adminiftratoris dati ad cufodiam bonorum, of. pro rebus pignoratis cufoodiendss tacitam hyposhecam babet cumpralationein. 16 .
Salarium /eumercedem domus condulte pro cuffodiendis rebus pignoratisjudicis, 宁 aliorum habere pralationem cum. Sacita hypotheca,n.17.
Salariums advocatorum procuratorum qui res concurf $\operatorname{us}$ a i li-
tibus liberarunt prafertur in eifdem bonis anterioribus cre-
ditoribus,n.18. ditoribus,n.18.
Expenfa litium, of patrocinii advotatorum pro rerum tutele confervatione necefarie exiffimantur, ó onus rei dicuntur, of ad eas tenentur majoratus, fucceffor, fidecicommiffarius, proprietarius, /ocius, of fimiles, num. 19.
Solvere debita fuper rebus impofitas, of res ipf as utiliter meliorare, $n, 20$.
Creditum adminiffratoris compofitum ex creditis privilegiatis corum privilegioparticipat, n,2 I.
Creditores quibus folvit adminiffrator, ideo funt privilegiati; quia immediate funt creditores, adminiftrator veroे, mediante creditor, of ine ceffone corum locum non fubintrat, n.22.
Prelationis privilegium, de quo in dict. leg. interdam non foIum procedit in eo qui immediate creditor eft adminijfrazionis, /ed etiam in tertio, qui muthavit pro corum confervatione, n. 23 .
$V$ dicatur contraitus ob folationes conver $f i$ in a tilitatem, \& confervationem adminiffrationis, aut Banchinon eft pracise, ut immediate pecunia detur admini/frationi feu Bancho, jed /ufficit quod detur, é convertatur in ejus utilitatem, num. 24.
Mutuum dicitur fieri in rem, in qua quis prapofitus eff, fipecunia accipiatur mutuo ad folvendum primo immediate mutuanti, ibid.
In negotiationibus univerfalibus nihil intereff anex prima mercantia alıquid parveniat, vel ex ipfius repetita cums Cemper loco prioris alia jubrogetur, n. 2 s .
Ad idem expenditur eleganter doctrina Pauli de Caftro of aliorum, n, 26.n/que 33.
Adminiftrator condemnatur folvendo anteriori propria pecunia eo quod folverat pofferiori hujus locum nen ingreditur abfque ceffrone, nec fubfequentium exadtione impedire poteft, n.34.
Secus $\sqrt{1}$ creditum adminiffiratoris prosedat ex ratione reddita, nam pro reliquis prafertur creditoribus anterioribus concurfus, n. 3 s.

REddita ratione per adminiftratorem concurfus, cre- I ditor apparet certæ quantitatis, dimifit fua fponte adminiftrationem, vel coactè fuir repulfus juftis de caufis (prout alibi diximus) contendit infuper, fe bonaretinere concurfus, donec de fuis reliquis hoc eft, del alcance, fatisfiat, \& poffer retinere multa urgent, primum, quia procoquod adminiftrationem reliquavir, poteft retinere ejus bona propter compenfationem faciendam, vel profe fatisfaciendo de eo, pro quo adminiftrationem reliquavit, prout probari videtur in leg.I.S.pratereiff. de contrar. ©́ atilit.act.tbi. Sic erit arbitriii ejus, utrum compen/are, anpetere velit /umptus, intereff enim noftra, potius non folvere, quam folutum repetere, utinquittext. in leg, ideoff. decompenfat, manifeftum eff, quantum anter fup promifforis, liberaripotsus, quam praftare ex ftipulatu, of deinde mandari agere. Verba funtrextum inleg. fidebitor. I2. in fin, de liberat. legat.alia jura, \& DD. per Giurbam deci. 55 . num. in. ergointerim adminiftratorilicebit, bona concurfus retinere.
Etloquendo in tutore finita turela, ur profe fatisfaciendode reliquis, \&compenfando, poffir retinere bona minoris finita tutela; tenuerunt Dinus \&\& Alberic., in diac. §. praterea, Perr. Jacobin. in Juapraxiion rub. de actione, of rationibus diffrahend.prope finem, ver fic.tutorenim, Alberic. in leg.proofficio, num.6. colum, fin. ff. de adminiffrat. tut. ©' in leg.alimenta, Cod, de negot.geft. Aymon. Craver. confli. 175. number 3 . Molin, in rrall. deretent. num, 4 L . I gitur cumtutor habear retentionem pro fua adminiftratione, pi gnoris enim interim inflar habet, ne teneatur reffituere, quoufque fatisfiat, cum ei fufficiar, interim alimenta, preftare minori ficut antea ut fentit Covarruv.pralf.quaft. cap.6.nam.6. licet non teneretur tutor alimenta miniftrare minori, fi jam adulto reftituta, fuerunt bona, \& ifte tutorimoveritlitem, fuper adminiftratione, \& reftitutione aliorum bonorum, ut probattextum in 1 . Imperatores, ff. de tutel., © rationibus difisah. quam ita intelligic Vivianus ibl, in cafus pofitione, Efcobar de ration. cap.4. $\cdot u b$ num,26.

Secundò, quia adminifrator pro fuis reliquis, \& ex- 3 penfis factis in confervationem adminiftrationis, quam.
geffit.
contrariam denegantem retentionem bonorum, veriorem affirmat, \& fequitur poft Petrum Surdum deci/.184. num. 9. © Io.ex text, in leg. Aurerius, s. Mevia, ibi notat glolf.\& Bart.ff. de liber.legat. \& Alexand.confll.47. num.12. qui contrarisf fatisfaciunt, pracipuè Efcobar.

Fulcitur exilla, licet controverfa, veriori tamen refo- 10 lutione, \& mazis recepta opinione, licere marri etiam tutricidotem fuam à filiis \& hxredibus petere, \& recuperare; licet eiopponant retentionem, eamque prius reddere tenerirationem adminiffratæ tutelæ; cum etiam non reddito adhuc computo, filii, \& hrredes dotem retinere non poffunt, quæ opinio fundatur in vulgato $\$$. taceat,$C$. de rei uxor.act. Negufant.de pignor, membro 1. 5 . part. num. 36.0. 37. Cavalcan. de tutore, num. 219 . Bald. confil.99.num. 5.lib.2.Fabius Turrett.confil.60.numer.18. ©f 19.lib.1. Socinusconfll.126.lib.1. Gratian.decif. 179. num.3.6 4. Puteus deci.246.lib.1.Gutieriez de tutel.lib.2. cap.9.numer. 52 .Marcus Muta /uper conftitut.Panorm. cap. 50. numer.72. Peregrinus confil. 100. lib.t. Vincent. de Franchis decif.642. Minadeus confil. 5.numer. 15 . Caftillo decif. 32 . \& Maftrillus decif. 189.Decianus confli.94.numer.22. lib.2. Grammat. confli.civil. 114 . Vivius decif.3 17.Intrigol. decif.5. numer.42. pluries decifum in Rota Romana, teftatur Seraphinus deci). 1455 \& Marefcotus lib.2. variarum refolut. 12 i. numer. 67. © 68. cum /eqq. Efcobar de ratiocin.cap. 21 .numer. 27.28.29. © 30 Philippus Pafchalis de viribus patrie potef. part.3. cap.9. ex num. 43 - u/que ad 47. Statil. Pacific. de Salviano interdiifo, injpectione 304, numer. 28. Anton. Monachus decif. 13 . Fontanella de pact. nupt. clauf wl.7.glo/f.3.part.12. numer. 46. Hieron.de Leon.decif. 17. num.4.© eq. Anton. Amat.variarumrefolut.49. numer.io3. quinum. 102. plures refert pro contraria parte, fed hanc noftram opinionem veriorem, \&\& receptiorem firmet.
Sed an adminiftrator, facto calculo, \& rationibus di- It fpunctis, ex quibus creditor adminiftrationis concurfus apparuit, \& realiter detegitur, debeat pro fuo credito reIıquorum (vulgariter dicto, del alcance que baze a la adminiffracion) praferti omnibus quibuslibet creditoribus bypothecariis, \& privilegiatis, in qua quaftione, fi praxis univerfalis ombiumtribunalium ufitatiffima modeftiam noftram non detineret, tot potuiffemus adverfus eam fufcitare juris fundamenta, ureandem prorfus conturbarent (cum in puncto juris longè veriora fint) fed ne ea, quæ certam interpretationem femper habuere, commutare videamur, praxim admittentes aliis, \& legitimis mediis per nos fine magno labore confideratis, jultam. reddere conabimur.
Hacigitur univerfalis praxis tribunalium admittit, ut I2 adminiftrator bonorum concurfus credirorum, facto computo, \& ratione finali introitus, \& exitus reddita s, proquanticate reliquata, hoceft, por el alcance, habeat pralationem omnibus indiftinctè, \& quibuslibet creditoribus ejuldem concurfus; verius, \& certius fundamentum ad praxis juftificationem principium, \& originem fumit exeo, quod hac quantitas legitimè reliquata procedit ex folutione, \& expenfis fadtis ab adminiffatore in utilitatem adminiftrationis, quam gerit, \&\& proejus confervatione, eam fuis propriis pecuniis exonerando à pracifis, \& omnino neceffariis oneribus quibus gravatum eft corpusillud bonorum concurfus, ex quibus falvam fecit totius pignoris caufam, in maximum commodum credirorumtemanentium, juxtadifpofitionem textus inl. interdum, ๒ l /eq.ff. quipotior. in pign, hab. \& ea quæ in eorum jurium comprobationem, \& exornationem in propofito noftro confideranda erant inferius.
Hoc enim credirem adminiftrationis refultans ex calcu- 13 lo, \& rationereddita componitur ex variis oneribus adminiftrationis concurfus, privilegiatis, \& primum locum habentibusin exactione, juxta tenorem fententix graduationis, corumque privilegio, \& prxlativa antelatione involvitur, quibus fuis propriis pecuniis adminifrator fatisfecir, \& perfolvir; \& propterea eorum prarogativa, \& pralatione gaudere, non eft mirum, nec etiam ut hoc creditum fubrogetur in eorum locum, etiam ceffione \& pacto de fubingrediendo deficiente, cum natura, \& qualitaticrediri prarogativa hace atrribuatur, ut ftatim.

Corpus igitur bonorum concurfus pracifis oneribus privilegiatis, \& omnino neceffariis gravatum eft alimentis nempe, falutis, tam adminiftratoris, quàmjudicium,
advocatorum, peccatorum, \& aliorum, qui pracisè ncceffarii funt ad bona concurfus, \& jurifdietionem ejus miniftrandum, necnon prodefenfione bonorum, \& proexpenfis litium, hx omnes expenfx, \& alix fimiles, quæ praciff funt \& neceffarix pro confervatione bonorum, nec non aliæ quibus bona ipla onerata funt ab origine acquifitionis, aut poftmodum licitè impofita fuper illis primum locum obtinent in exactione, \&t praferuntur quibuslibet creditoribus, atque infuper credita alia adfunt; qua bypothecam,\& privilegium temporis, \& prelationis continent, exclufivè ad alios creditores, quibus fuis pecuniis fatisfeciffe reperitur in calculo per adminiffratorem ex quibus ut diximus, componitur iftud adminiftratoris creditum $\rightarrow$, $y$ alcance.
15 De falario adminiftratoris pralationem \& tacitam hypothecam habente in bonis concurfus eo probatur, quia cuftos rei pro fuo falario habet prelationem : item \& falarium fervitoris; prout latè colmprobat Felic. de Solis intr.
16 de cenfib.2.tom. lib.3.e. 5.nu.12.\& inferiùs,ver/.per quam certume eft fot. 195.quod utrumque verificatur in adminiftratore dato ad cuftodiam bonorum. Item pro rebus pignoratis cuftodiendis,datur pro njercede tacita hypotheca cum pręlatione, ur probattext. in d.l. interdumtcum/eqq.ff.quipot. in pign.ubi tenent Batt.ibinum,2. Jaf.in §, item Serviana, n,60. inff.de alt.Carrocc.de locat, tit.de inveltis ơ illatis, qu,2 I. Philipp.Pafchalis de virib.patr.poteff.par.4. c.6.n.68. Marius Muta /uper confit. Panorm.c.34.nu.6. Trentacinq. var.refol. lib.3.tit.de locat.refol. 5.mu.3. Mantica de tacit.é ambig. convent.lib.11.tit.23.nu.2. ©́ vol.1. Gratian. di/cept. 733 .num.1.
I7 l.4.Anton.Amar. var.refol.3.n.5. Or feqq, ubilateagit de mercede, \& falario domus conducta procuftodia rerum pignoratarum, \&\& de ejus pralatione, \& tacita hypotheca, \& in terminis de falartis judicum, \& adminiftratorum, \& aliorum, tacitam hypothecam habentibus cum pralationis privilegio,copiosè eractavit,\& refolvit D. Larea decif.Granaten. 85 .per tot.tom. 2 .ad quem te remitto libenter, cum de hoc articuloegerit affluenter, \& doctè.

Hocidem dicinus de advocatorum, \& procuratorum mercedibus \& falariis quires concurfus à litibus liberaffent,recuperaffent, vel defendiffent, praferri debere in eifdem bonis cateris anterioribus creditoribus velut ii, qui fuerunt in caufa, ut res penes adminiftrationem, feu debitorem perfifteret, vel eidem acquireretur, \&\& falva effet totius pignoris caufa, non minùs quàm exemplo eorum, qui ad remacquirendam, vel confequendam mutarunt; parrocinia enim labores, \& fervitia pro rerum recuperatione, defenfione, \& confervationefunt eifdem rebus \& adminiftrationi adeà annexa, \& cohærentia, ut tanto minus in illa effe videatur, quantum pro mercede \& falario folvendum fit Bart.in d.l.interdam per text. ibi n.4.cum l.feqq.ff.qui pot.in pign.hab.Alex.conf.1 17.nu.2.l.6.R ipa in l.priv.n.32. ${ }^{\circ} \dot{\sigma}$ 35.Gratian.latiffimè in di/cept.257.n.7.cum/eqq.lib.2. Giurba deci/, 108.n 10 . Amatus refol. $3 \cdot n .10$.
39 Qui num.II. afferit has litium expenfas, \& advocatorum patrocinia pro rerum tutela, \& confervatione neceffarias effe, \& onus rei dici, exiftimaffe DD. in omni materia, ut ad easteneatur fucceffor majoratus, fideicommiffarius, filius, cujus pater fuit legitimus adminiftrator, proprietarius ad expenfas has factas per ufufructuarium maritum, vafallum, focium, \& fimiles, remque ipfam afficere, $\&$ ad id alienabilem reddere, \& fuccefforem ad eas obligari, fi fructus rerum non fufficerent pro expenfis fubminiftrandis, Mieres de major.4.part.quaff.26, num.2. Surdus conf. 333 .nu 26.conf. 514. .n.13. Bimius conf. 303 .nu.99. © 10 . Menochius
 Velafq.dects.116.àn.9.Molin.deprimogen.lib. I.c.27.num. II. Pincl.inl.I.part.2.nu.70.C. de bon,mater. Joan.Garz deexpenf.e.6.m.19. Phanut. de invent.part. 5 mu. 47 . Petruf.comf. I4Emilian.comf.1 5.nu. 2.Petr.Greg.de conce/f.fend.p.2.q.10.mu. 19.Scharder.de fend.p.2.fect.2.nm, 54. Peregr.de fideic.art. 50 n.8.* 11 .Intrigol.de fubffitut.cent.3.q.74.n.92. © IO2. Gratian.di/cept. 257.n.30.lib.2. Petrus Barbof. in l.divortios, 5 . in. n.45-ff. Fol. matr. \& alii plurimi relati à Giurba decij. 308 .ex num. 10 . ơ in confuet. Meffan cap.9.glof.2. part. 1.num.46.Anton.Amat.var.ref.3.mum. 1 I. o' 12 . Pereira de empt. of vend, Cap. 26. numer. 4 I . alind etiam folvere debita fuper rebus impofita; nihil aliud eft, quam res ipfa utiliter meliorare, ut probant Boer. decif. 43 ,.n.9.poft Bald.conf.103.II.1. Flam. Rub.conf.48. Peregr.de fideic.art. $50 . \mathrm{m} .25$. ó 50.Surd.conf. $183 . n \mathrm{n} .4$. plenè Mo-
lin.deprimog.lib.i.c. 2 6ià ma.9.Io.7 1. ơ 14 . mirabiliter Lud. Caffado conf. 28. per tot. maximè ex num. 3. pôt Cagnol. \&\& plarimos,alios quos allegar Muta deci/, ix. nu. 18. ©́ plenins decii. $57 . n .32$. Amat.var.xefol.44,n.4. © 5.

Quid igitur mirum praxi introduci, hoc creditum adminiffratoris refuitans à calculo, ex tot privilegiatis, \& neceffariis creditis, \& expenfis, à fe fuis propriispecuniis fatisfaCtis, \& folutis in utilitatem \&e confervationem adminiftrationis ; participari ex corum privilegiis, \& prelationibus abfque alia ceffione, aut pacto de fubinurando, cum meritò tacitam à jure fubrogationem mereatur.

Quapropter non obftabit, quod illi quibus folvit adminiftrator, ideo funt privileg atat, quia immediatè funt creditores adminiftrationis, at adminiftrator mediarè, quorum locum non fubintrat ceffante ceffione, vel pacto de fubintrando corum locum, gradum, \& hypothecam, vel alias concurrant in muruante requifita confiderata fuprà cap, anteced.8. ex num. 54, verf. Sed contraria/ententia in boc aaminifiratore e̛c $c$.

Quòd infuper refpondeturtext, in ditz.l. interdum, cum $l .23$ feq.ff.quipot.in pig.hab. \& ejus privilegium, \& prælationem non folum procedere in eo, qui immediatè creditor eft adminiftrationis, \&\& navis, ut funt nauta, \& alii miniftri navis, fed in ea eriam tertio, qui mutuavit pro eis alendis, \& folvendis, \& fimilibus, prout jura probat, \& latè per Amat.refol. 3 num. 3 .
Imò ut dicatur contractus, \&\& folutiones convertiin utilitatem, \&c confervationem adminiffrationis, focietatis, aut Banchi, non eft præcifum, ut immediatè detur pecunia adminiftrationi, vel Bancho; fed fufficit, quod detur ad converfionem in ejus ujilitatem, \&\& ex ea folvantur debita adminiftrationis; ut probatur in l.1. $6 . n$ non autem, ver $\int$ fed $/ \sqrt{s}$ alio If.de exercit.act.ibi,Sed fi ab atio mutuatusliberavitenm qui in navis refectionem crediderat, pute etiam huic dandam actionem quag in navem crediderit. Si enim. Idem reputatur, quare tedem privilegiam ei denegandum, \& ideo notat Bart, in d. ¢. non autem num. I. quod muruum dicitur fieri in rem, in qua quis prxpofitus eft fi pecuniam accipiar mutuò, ad folvendum primo immediatè mutuanti, fequitur Fulgof.ibi num, I.Angel.num, ı.ubi notat, quod paria funt in caufam permiffam contrahere immediaté, vel in caufam, qux fuerit converfa circa commiffa, unde five mediatè, five immediatè convertatur in caufam commifam, fufficit: notavit Bald, in l. fi pact.num.8. ad fin, C. comm, utrin/que jud. dum dicit, quod in hujufmodi negotiationibus univerfalibus nibil intereft utrum ex prima mercantia aliquid perveniat, vel ex fapius.repetita, quianatura hujus actus eft : ut id quod poftea fit, femper loco prioris fubrogetur: fequitur Cor.conf.1.n.13.lib.1.Rimin.jun.conf.-300.m.70.1.2. ubi quod in hoc cafu, pecunia quæ fecundo loco espenditur, fubrogatur loco primx, Monter.dec.20.n.75. Rot,apud Pacific.deci/.125,n.6.円 7 Pofit trall.de Salv. interd.

Ubi adducit unum notabile \&\& conducibile adminifrationi concurfus, quod taberna tanquam unum corpus confideratur univerfale, in quo novæ resfubrogantur loco difractarum, quia crefcit, \& decrefcit, pcout parrimonium debitoris depofitum in concurfu creditorum, quod facit quid univer(ale ad latè tradita /up.c. 5.ex: numer. 11 .cum/eqq. bac 3.particrefcit enim ex bonis noviter perventis debitori, \& decrefcir ex folurione, \& fatisfactione creditorum, \& ex aliis variis accidentibus.

Etad omnia fupradicta pro pralatione ejus qui mediatè. mutavir pro-dimittendis creditoribus. admmiftrationis, feu Banchi, elegansadeft confil. Paulide Caftr. 285. l.r. of in num.2. ita ait: Preterea non minus dicuntur creditores banchi, qui contraxerunt, ut banchum confervaretur, $\sigma$ non deficeret opprefum creditoribus, quam fint illi, quidirecte (uper trafico banchicontr axerunt, cumillorums pecunia totum banchum falvum factum fuit, ff.qui por. in pign. hab.l. interdum, cumleg.feq. © ff.de exerc.act. Li. $\$$ non antem; conjuncto s.feq. quid / 1 mu tuam, qui benef aciunt facit, etiam l.procuratoris, $9 . \sqrt{2}$ propter mercem, iff.tribut, ubionflrumentum taberne, ine quo merces expediri non pol /unt cumputatur inmerces, ficque ơ iftum creditum froe, quo banchum confervarinon potuiffet, computatur in bancho, $\sigma$, in credita banc bi, licet direEle non fuerit contr aElum, fecundum traficum, of fiylum trafisiipfrusbanchi ớc.

Paul. de Caftro, \& alios plures.fequitur Tib. Decian. 28 in conf.109:num. $23, l, 2$, ibi, qua procedunt:non modo $\int$ ipecunia expendita fuiffet in re ip $\int a$, puta in mercibus, fed quocumqua modo,
modo，dum tamen proconforvatione ipfius rei，ut fi expendi－ te fuiffent in alimentis inffirorum，vel falariis，aut navio mercium veteruin，vel alio quocumque fimili modo；quis qui dedit pecuniam expenditam in eam canfam preferetur aljis in eadem re con／ervata l．bujus，ff．qui pot．\＆c declarat Bar－ tol．\＆Salic．in diaf．leg．interdum．Ergocum pecunia domina rum de Anna fuerit expendita pro confervatione dicte nego－ tiationis Thefauri，in ea menfa，ideft，in bonis exifentibus in ea apotheca，of negotiatione confervata preferendi funt， quia predicta locum habent，non tantum in re putà domo，navi， ant altis adificiis confervandis，fed in quacumque alia re con－ fervata，ut ibitradunt fcribentes in dilf．leg．interdum ơ in $l$ ． creditor，qui ob reftitutionem，ff．If cert petat．\＆Paul．de Caftr． in terminis in negotiatione con／ulit in con／． 28 s．in 1．vol．ubi nu． 2．inquit ©̛c．ubinum． 24 ．ipfe Decian．refert Paul．Angel．Are－ tin．\＆Strach．de decolt．num．21．© feqq．idem tenentes con－ tra Cuman．confll．172．veriorem dicentes opinionem Pauli de Caftro．
Atque iterum ipfe Decian．in num．26．fic ait，nec obffat， quod fatum loquitur de co qui dedit pecunians ad comparan－ das merces，iffiautem de Anna non dederunt pecunias ad comparandas merces，quia jam erant comparate，fed adfol－ vendum creditoribus，quia refpondetur idem juris effe in eo， qui dedit pecuniam proconfervandis ipfis mercibus，of con－ fervanda menfa，of negotiatione，ut tradit Paul．d．con／．185． ऊ́prob．fuit uprà ớc．

Et quod mutuans mediatè pro folvendis creditoribus ad－ miniftrationis \＆banchi，cenfeatur immediarè cum eo contraxiffe ad effectum acquirendi prelationem pro fuo credito，mirabiliter comprobat Noguerol．alleg．I 6．ex num． 29．©́ feqq．ubi inquit，quod quando creditum defervit pro confervatione banchi，\＆adminiftratione debet præferri aliis creditis anterioribus ipfius banchi，ex d．l．interdum，of I．bujus，ff quipot．quorum jurium difpofitio non folum pro－ cedit in caftuquo loquuntur，fed etiamaliis omnibus，in． quibus eft identitas aut fimilitudo rationis，ex latè traditis ab Anton．Amat．lib．var．refol．3．ex numer．5－9．10．© feqq． Gaito de credito，c．4．q． $11 . n$ ． $355 . \mathrm{cmm}$ feqq．
31
Er in terminis quod muruans procomiervatione banchi， velalterius adminiftrationis，praferatur aliis quibuslibet creditoribus adminiftrationis，feu banchi anterioribus，per rationem d．l．interdum，© $\int$ eqq．mirabiliter tradiderunt Paul． de Caftro conf． 285 ．vifis of ponderat is omnibus，num．1．verf．
 fequitur Decian．refpon．109．numer．23．－才 24－ఠু feqq．vol．2． ubioptimè de hac re latè ait．Idem tradit Thoro in compen． deci／．part．2．litt．G．verf．creditor licet pofterior，pag． 117 I18． quos fequitur Noguerol．allegat．16．nu，29．30．\％feqq．qui in puncto bene loquitur． Quietiam iterumidem dixit in alleg．I I ．num， 82.0 ơ $\int$ eq．in bac，Et cum 104 nn ．Baptifta has confumptiones feciffer，fecit negotium focietatis，of fuum patrimonium mutuavit，ut ea confervaretur，of ut effectusreceptiufque ad illam quantita－ tatem non perderentur，© fic acquifirit contra deputationem， ©＇ejus effectus，bypothecam tacit am cum pralatione，per leg in－ terdum，leg．bujus，ff．qui potior．que banc pralationem tribuit credenti proreiconfervatione contra cateros creditores，quia bac pecunia falvam fecit totius pignoris caufam，l．28．tit．13． part．5．©゚ quia horum jurium ratiogeneralis eft，procedit indi－ ftinEte in quacumque materia，ut latè probat Gaito de credit． cap．4．quaff．I1．num．1555．c6 $1556 . c u m$ pluribus feqq．Anton． Amat．var．l．1．cap．3．ns．19．Intrigol．de feud．centur． 1 quafl．9． num． 283.6284 ．cum／eq．p． 104 ．ubi de cre ditore mutuante pro fatisfaciendioneribus feudi quod prafer atur omnibus credito－ ribus anterioribus feudi，Chriftophorus Martius de．Medices inter decifiones Senenfes，exam．I 1．numer．3．© 4．pag．147．© in／pecie（profequitur ipfe Noguerol．num．83．）qui credic． proconfervatione banchi，vel negotiationis quod omnibus cre－ diroribus praferatur，Paulus conf．185．numer．1．©́ 2. ．ठ＇per tot．l．1．Decian．conf．108，numer．23．©ু 24．© pertot．vol．2． hactenus．
33 Ex quibus omnibus fatis comprobata remanet praxis uni－ verfalis tribunalium，admittens tacitam hypothecam in． bonisadminiftrationis concurfu procrediso，five alcance， adminiftrationis refultante ex calculo，\＆ratione reddita， cum pralatione omnibus aliis creditoribus，fuam propriam pecuniam mutuanti profatisfaciendi oneribus \＆credito－ ribusadminiftrationis，in quorum commodum admini－ ftrationem，\＆pignora confervavit，\＆falvam fecir totius pignoris caufam，ess d．l．int er dum，\＆ejus ratione．

Et ex hactenus deductis robur：\＆fomentum recipit illa diftinctiò̀ nobis non infubtiliter confiderata，cap．8．ante－ ced．ex numer．48．cum feqq．u／que ad fin．cap．ut adminiltra－ tor，qui compulfus，\＆condemnatus de fuo folvit credi－ torianteriori，eo quod pervertendo gradus fententix，po－ fteriori folverat，fi contendat cum aliis inferioribus poft hunc anteriorem dimiffum，immediatos non poffe hos exi－ gere，nec exequi contra fuas delegationes，quoufque ipfe prius fibi de illa quantitate de fuo foluta，integrè fatisfiat，ut non fit audiendus（deficiente ceffione，\＆pacto de fubin－ trando in locum prioris）ut fecus fit，quando creditum ad－ miniftratoris proceffit ex ratione legitimè reddita；quia， tunc præfertur omnibus eo quod jam clarè patet，hunc cre－ ditum provenire ex propriis fuis pecuniis；quas expendit proconfervatione corporis bonorum，ex hactenus com－ probatis．Vide elegantem rationem differentix inter utrumque cafum，d．c．8．n．jam citatis $48 . \mathrm{cum} / \mathrm{eqq}$ ．

## C A P U T X．

Emptores rerum concurfus in fubhaftationequan： dotutifint à moleftiis debitoris，\＆creditorum， neenon tertii dominium in illis tendentis．

## $S V M M A B \perp V M$ ．

Emptor fub hafte elus differens perfecta licitatione jus irre－ vocabile ita acquiritur，ut alius plus offerens regulariter nons admittatur，n．I．
Emptor fub haffa，tutus remanet à moleftiis debitoris，nu－ mer． 2 ．
Iudex legitimé fubhaftans quoad omnes juris effectus confide－ ratur ip／e debitor ơ venditor，ibid．
Sub hafta cr fide judicis emens non debet decipi，ibid．
Si in venditione fubhafiata interveniat lafio enormis，aut enormiffima imperatur à judice，ut res iterum vendatur，cf juftoplus offerentitraditur，ef c．n．4．お＇ 5 ．
Etiamfifubhaffatio decreto Senatusfuerit confirmata，$\sqrt{1}$ lafio bene probetur，ibid．
Remedinm lafionis enormis，of enormiffime poteft intentari contra emptionem，etiam à creditoribus，qui aliter credi－ tum confequinon valent，maximé quando in eorum frau－ dem alienatio falta fuit，n．6．
Remedium lafionis etiam competit fecundo creditori，con－ tra adjudicationem factam ad inflantiam primi creditoris， ibid．
Emptor fnb hafta quando à creditorum moleftiis libere－ tur © refertur judicium Alphonf de Guzman，nu－ mer． 7.
Creditores anteriores qui non fuerunt citati／pecialiter，fed tantum per proclama poffunt quandocumque emptores fub bafta moleftare；fecus $\sqrt{1}$／pecialiter fint citati，of non com－ pareant，n．8．of 9 ．
Creditores，qui concurfui ad／unt，\＆ad corum inftantiam，bo－ na fubhaftantur，jus omne，quod in bonis habent，amittunt， （ liberè in emptorem tranfeunt，n．IO．
Confen／us creditoris in alienatione pignoris jus fuиm extin－ guit，n．II．
Creditori，qui confeffus recepiffe pretium rei fubhaftate，quis verè non recipit，datur actio contralicitatorem ut／olvat， nec ifte auditus $\sqrt{1}$ vellet redditusfolvere，nifi boc pacto lici－ taverit，n．12．
Pretio in fubhaffatione oblato non foluto actio datur creditori－ busut fubhaftatio annulletur，of res vendita avocetur，of iterum fubhaftetur，n． 13.
Emptor pignoris adinftantiam prioris creditoris tutus eft $\dot{a}$ jure offerendi int entato per pofteriores，n．14．
Leg．I．Cod．／ianterior creditor，expenditur，of exornatur， sbid．
Emptor Jub hafia non liheratur a moleftiis tertii．of extranei， qui tanquam vendit am vindicat，n． 15 ．
Evictionis poteftas rollit intellectum acquifitionis，ibi－ dem．
Sicut res aliena obligari non poteft cum femperilla／um ma－ neat jus verorei domino，ita nec ejus evillio impediri po－ teft，ibid．
Subhaftatis pizuoribus ad inftantia creditorum \＆poftmo－
modum ruiltis, fivepor alios creditores, five per extrancos de eviltione non tenentur, n. 16 .
$T$ itulus C. creditorem evidtionem pignoris non tenere, explicatur, remiffreé, ibid.
An Jaltem teneantur creditores fubbaffata evittha, pretium acceptum reffituere, nu. 17 .
Siexpretio reijubbaffata non priores creditores fuerunt Joluti, an emptor illss teneatur, n. 18 .
Negativa Sententia ab/oluta, ib. contraria opinio refertur, nu. 19. Diffinguitur ex n.20. Subhaffatis bonisemptor, qui
 liberatur, ib. Liberatur etiam emptor $\overline{\text { fiju }} \Pi_{\mathrm{J}} \mathrm{j}$ judicis depofuit pretium, etiamfipofece pereat, $\odot$ oluti non jint creditores, ibid.
Emptor cui fuit data facultas, utex pretiocreditoribus folverit, IApofierioribus folverit, poterita prioribus moleffari, dato illi regreffu, $n, 2$ I.
Anteriorescreditores babent recurfume electivé, vel contra emprovem or dinate folventem, vel contra pofferiores creditores pramatura folutos, $n, 22$.
Ancreditor confentiens alienationi rei pignoriobligate, $\sqrt[\rho]{\text { ires }}$ iterum redeat in poteffatem debitoris reincidat injus pignoris, nu. 23.
Creditores anteriores ad pignorum venditionem concirati antea quaim moleffent emptorem tenentur recurrere ad pretium $\beta_{1}$ Ifet , velad creditores Jolutos , $\overline{1} / \mathrm{J} u \mathrm{~b}$ cautione fuerrunt folutit , nu.24.
Ad tertium rei hypothecata poffeforem antequam deveniat prior creditor, prius debet conffare debitiorem Jolvendo non effe, nu. 25 .

${ }^{1} B$Ona coucurfus ex natura iudicii pro fatisfaciendis creditoribus fubhaftanda effe omnino diximus, \&f fignan-
 mè facta, licitarori ultimo plus offerenti, extincta, candela, \& licitatione perfeeta, ius irrevocabile acquiritur, ur alius plus offerens regulariter excludatur; cum vera, , efficax \& perfecta remaneat venditio, ut penitentix amplius non firt locustam ex parte debitoris, quàm ex parte emptoris licitantis, cum efficiatur contractus irrevocabilis. Boer. dec.249. Alex.conf. 114. Jubn.2.2.vol.6. A Gin. de exece. 5.6 .
 ${ }^{\text {tur, /ubn.roI.Alu. Valare. concl. } 37 \text {. Scacc. de ind. cap. } 96 . \text { nu- }}$ mer. 14 R Reb. ad confiti.p. 2. ti.depreconiis, art. 4. numer. 33 .
 n.2. p.r. t. .2. Ant. Amat. var.ref.38.nu. 2. de quo \& aliis multis fingularibus diximus latius fuprà 2. part. cap.2. ex summ. 1. cum/eqq.

- Et ideo emptor in fubhaffatione tutus remanet à moleftiis debitoris vendentis, cum in hoc cafu factum iudicis ritè, \& rectè fubhaffantis pro fatisfactione, $\& \&$ folutione creditorum dicitur factum debitoris, qui quoad omnes iuris effequs confideratur ipfe debitor, \& venditor. $l$. $\int_{i}$ ob cauy $a m$, ubi Barr. Bald.\& cx eriC. de evill. Men.de ere..rem. 8.n.44. Surd.dec.266.n.f.i. $\dot{\text { o }}$ con $.49 . n .34 . \dot{\sigma}$ /eqq. ubi reddit
 37. $\sigma$ conf.374. n.9. Iofeph Lud.dec. Peruf.65. nu.5. 5. P. 2. Gutier. Can.q.q l.1.c.2. 2. 2. 2. © 16. Cald. Pereira de ere. emph.c., s.n. 52., © . 6.n. 5 . Tufch. Iit.F. concl. 30 .Cor.de Grafis de except. excepp.17. n. 2. Grat. dil cepp.730.n.3. $\mathbf{c}$ © dij ceppt.784. n.11. Ri. par.7. coll. 1497. v. of fadum indic. Cofl. defalt. © / cienns. ig. infp.40. ex n. cum multis leq .
Non enim fub fide iudicis emens in fubhatatione; debet decipi, ut per plura iura \& auctoritates in (ipecie probat Guzm. de evilt.q. 34 .ex nu. 35 . \& ex ex rex. in in l.f. Cod.fip propter publ.pen, vend. fuurrie cel. ibi, 3 , ub baffa dififracta comparaverit. perpetnam emp. accipiat firmitat.
Quod fallit, $G$ in venditione fubhafla interveniat lefio enormis, autenormiffima, quial. 2.C. de ref.vend. habet locum in venditionibus per publicam fubhaftationem factis
 communiter DD. Rom.in 1. / quis chm aliter, ff.de ver, oblig. n.8. \& ibi Alex. $n .16$. Abb. in с.cum caufa a num. 6 . de empt. ©े vend. Duennas inreg. 187. n. 1o. ubiduas contrarias opiniones recenfet Ant. Gom. l.var. c., 2, nu. 23, veram \& commu-
 ${ }^{\text {reff.vend. }}$ ibivi contrarix opinionis fundamentis fatisfacit, \&\& ibi Padilla $n$. 30. Alex. Trentacinq. var. .ee. 1. nu. 4 . M Matienz.
ind.1. in d.l.1.g.g. per tot. \& ibi Azeu. nu. 31. Menchaca contr, ufaSalgad. Lathyrint. Credit. Tom. 1.
freq. l.3.c.6.61.nu.... qui utriufque opinionis authores refert, \& hanc veriorem dicit Cevall. 9.536 . nu.). © 3 . Canc. var. ref.1p.p.c.13-deempt. ơ vend. nu.I4. (ubid dicitin Principatu Catalonix obfer vari quod fí doceatur de lęfione ultra dimidiam imperratur à ìudice, ut res iterum vendatur, \&\& reddito pretio illi, qui prius eam emerat, plus offerentu tradatur, vel empror fí vultiuftum pretium fuppleat; qux doctrina. proculdabio pradticari deber ubique in concurfu creditorum, quando ifti reclamant contra fubhaftationem, propter enormem aut enormiffimam lafionem, cum iufte poffint, ut fatim probabimus ) Morla sit.de empr. ©́ vend. queff. 23 . contrariis refpondet Grat. dij cepp. c. $\mathbf{7}$. .7.10. $\begin{gathered}\text { © c. } 69 . \text { num. } 30 \text {. }\end{gathered}$ Surd. conf. $39 . n$. 4 . Maftr.dec.33.n.10. P.Mol.dif/P.349.verf. etiam fires aliqua Sal. de contr. de empt, n. 6 . Rebell. de oblig. iuff.p.2. lib.9.9.3. \& fecundum hanc opinionem Senatum iudicalfe, telfacur. Anton. Fabr. C. l.4. tit. 30. diffinn 4. de defin. 25 . ampliat, etiamfi fubbaftaio decreto Senatus fuerit confirmata, fil lafio bene probecur. Parl. L.2., rerum quot. .f.fin. 5 .p. 6. $16 . n$ n. 10. ubi quod apud nos hexe quaftio decifa eft per d. $\%$. I. fequitur Hermofill. ad. l.56.tit.5.P.5. gl l. 4 num. 13 . tom. 2 . fol. 282.

Qux doarina notabiliter extenditur ad quoslibet debitoris vendentis creditores, quifialiter ex bonis debitoris fatisfieri de fuis creditis non valent, poffuntrecte intentare hoc remedium lafionis enormis, aut enormiffimx, contra emptorem, ut vel fuppleat pretium (ut ex eo fatisfiant) vel rem dimitrat tradito pretio, ut iterum fubbaftetur, \&plus licitanti vendatur; ;ita tenet May nard. decifion. Thol. 7 . $l .3$. ubi hoc maximè procedere inquit, quando in creditorum fraudem alienatio facta fuiffer; idem probat Vincent. de Franc. dec. 224.n.4. ubi hoc ius competere etiam fecundo creditori contra venditionem, aut adiudicationem factam ad inflantiam creditoris, affirmat Hermofilla ubi proxime, $n u .70$. fol, 286. í rergo quibus optimè conducit do octrina Iacob. Cancer. paulo anterelata, \&\& fequuta ad Herm. locociit. d. $n .13$.conducunt etiam qua feccialiter in favorem creditorum erga bona concurfus fubbaftanda pradiximus fuprà 2.p.c.2. aprinc.

Sed quando à creditorum moleftiis emptor fubhafta tu- 7 tus fit, difcutiamus; in quo quamvis Alplonfus de Gufman.
 effe emptorem à molettiis creditorum, quando in concurfu corum in fubhaftatione iudiciali bona emit, pro fatisfaciendis creditoribus, etiamfí poftea compareat alius creditor etiam anterior, quod in rebus venditis ius fuum pretendere non poreft, nec in illis fieri ei folutio, aut executio, cum bona ipfa apud emprorem perveniffent libera ab omni iure pignoris, \& hypothecx.
Adhuc ramen punctum non bene percepir, cum in eo 8 certa fit, \&\& conftans diftinctio, an creditores anteriores non fuerunt ad concurfus iudicium, \&\& fubhaftationem citati (pecialiter, vel fuerunt citati, fed tantum per proclamata, \& edicta generalia, ut hoc cafu poffea quandocumque comparentes poffint proculdubio emptores pignorum \& hypothecarum in fubhaflatione moleflare, $\& a b$ eis in faum hypothecarium, \& anterius intentare, aliis debitoris bonis deficientibus, quia per factum debitoris, aut creditorum pofferiorum juri coram nihil detrahi potuit, aut minui ; declara tamen ex æquirate, ut infrà $n .24$.
Aut enim fuerunt ( feccialtrer citat, \& non comparuerunt, 9 \& tunc emptor abeorum quandocumque comparentium moleftiis tutuseft, \&\& fecurus, cumad hoc ut amittant ius pignoris, \& hypotecx, necnon pralationem in bonis concurfus pro prerentibus habentur, $\& \&$ ob corum contumaciam, \& negligenciam iuri fuo pralationis, \& pignoris rcenuntiaffe intelliguntur; quam verifimam diftinctionem innumerabiles penè Doctores probarunt, quos adduximus fuperius 1.p. . c.8. per totum, \& fignanter ex n. 5. cumm /eq.ver/. ó quod in eadem tutela iudiciii, \&c. ubi latiuis articulum hunc profequimur. Hanc etiam diftinctionem eradite comprobat Carteval. de indic. tom. 2. lib. I. titul. 3 . dijput. 21. per tor.
De iure autem creditorum, quiconcurfuiadfuerunt, \&\& ad quorum inftantiam bona debitoris communis fuerunt vendita, \& fubbaffata pro corum fatisfactione, non erit amplius curandum, cum illud admiferint in illis bonis, \&\& ius pignoris, aut hypothecx fuit penitus extinctum, \& fublatum; ita ut eorum refpectu bona in emptorem libera à pignoris \& hypothecx nexibus pervenerunt; \& ideo ipfi am-

Mm plius
plius moleftare non poffunt emptorem de hoe plurima iura \& Doctores adduximus latius profequentes fuprà hac 3.p.
11 6.2.ex n. IO5.cum/eqq. ver/. at in tertio emptore in /ubha/fante, \&cc. quia confenfu creditoris in alienatione pignoris ius fuum extinguit, ibidem abundè videbis comprobat etiam in iis terminis Carleval, de indic.tom.2. lib.1. dijp.21,num.8. © - leqq.
Unum tamen notabis, quod creditori, qui falfus eft habuiffe pretium rei fabhaftatæ, quod re vera non recipit, \& de eo docet, datur actio contra emptorem, ut illud pretium folyat, nec auditur emptor, fi velit detinere, \&c redditus folvere (nifià principio licitaverit hoc pacto recognofcendicenfus fuper rebusimpofitos confentientibus creditoribustacitè, vel exprefsè; de quo late agimus fupr. bac 3.p.c.2. per tot.) Bald, in princ. n. 15 . quidquid in contrarium dicat gloff. quam non recipi, teftatur, Bal, ibid.nu. 2. D. de aft.empt. Aret, in 5 . adtionum, n.7. in fi.de att. Salicet.in l,cum vendente, in fin. q.4.C.de rei vendic. Mang. de evill.q.45.ex numer. 13 . ubi numer. 15 . poft alios affirmat aliam etiam. $\$ 3$ comperere creditori actionem, ur propter non folutum pretium licitatum, fubhaftatio etiam perfecta annulletur, \& res venditx ab emptore avocentur, \& aliis vendantur; $;$ alios plurimos citavimus Nos 2.p.c.2.ver/.14. Pecialitas erit,\&cc.
Et Hinc, \& tertius emptor rei hypothecatæ ad inftantiam priorum creditorum rutus eft à iure offerendi intentato per pofteriores creditores, ad quod in hoc cafu non admittuntur, Anton. Amat. variar.ref.it. n.3. Fachinæus contr. l, II. c.9. Jub verf.pofierioris /ententic fundamentum, \& facit text, in l.1. C. /i anter.cred. ubi habetur, quod ficreditor antiquior iure creditoris vendit bona debitoris, ipfe emptor eft fecurus, ut conveniti non poffer à fecundocreditore offerente primum debitum, at fi debstor dederit in folutum, vel dederit primo creditori, \& ife creditor alteri extraneo vendiderit, tunc fecundus creditor habebit facultarem evincendi bypothecam offerendo debitum, latiffimè profequitur Ioan, Ant, Manguil, in traClat. de eviCfion q. 47 . per totam,

A moleftiis autem rertii extranei, quitanquam dominus rem hypothecatam, \& in fubhaftatione venditam pro fatisfaciendis creditoribus evincere velit, non liberabitur empror, cum poreftas evictionis rollat intellectum acquifitionis, l.poftulante, ff. ad Trebell. Manguil.entr. de cuict. quaff.47, numer. I. nam cum res aliena obligari non poteft, quominus femper illafum maneatius vero reidominio ad vindicandum quocumque ierit, \& àquocumque poffefforebonx, vel maly fidei, prout amplifimè probavimus 2.p. cap.9.ex nu, 73.cum multis/eqq. ©̛ ex n. 59. ó feqq. ita pariter, nec impedire evictionem, non enim de alienis bonis, fed de fuistantum poreft debitor communis formare concurfum, quifua bona cedit, non aliena à re detenta, ut alibi diximus 2.p. cap. 8. ex nu. 38 .cum /eqq. verf. a regula tamen hius c.\&ec. © 2.p.c.24. ex nam. 13 .cum /eqq. ver jic.4. quia domino pecunie, scc.
Quid de pignoribus \& bypothecis fubhaftatis adinftantiam creditoris, aut creditorum, \& poftmodum evictis, five per alioscreditores priores, five pofteriores, five ab extraneo bonaipfaiure dominii rei vindicante, an creditor de evictione teneatur; regula ea negativa, ex toro tit. C. credit, evict. pignar, non debere. Et multo minus in bonis fuis fubhaftatis auctoritare iudicis, quia ipfe debitor alienare videtur, prour ad principiom huius capitis late diximus, \& pro exornatione d, tit. C, creditor.eviftio.pign. non debere, \& de ampliationibus, ac pluribus limitationibus, necnon circa qualitates, qux pracisè requiruntur, ut ille titulus locum habeat, exactiffimè agunt Gufman in tr. de evietion.qu-34.per totam. Ioan. Anton. Manguilius eodem tralt.quaft. 44. Caftillo controv. tom.4. cap,42, numer. $60, \mathrm{cum}$ /eqq. Fontanella deci/, 223. per totam, qui alios plurimos allegant exornantes materiam, adquoste reтіно, Erquandores fubhaftata ad inftantiam creditorum fuit evicta ab emptore ; an creditores faltem teneantur pretuum acceptum pro fuorum creditorom fatisfactione reftituere ? latè arguit \& ratiocinatur Fontanella d, dec.223-per tot. \& licet fe inclinet in partem affirmativam, nihilominus in fua opirione nunquam firmavit pedes, fed agnofcis communem Doctorum effe, regulariter creditorem non reneri de eviatione, nec ad pretii receptir reftitutionem, nifideficientealiquo ex requifitis, utcreditor vel iudex ad
cius inftantiam poffit pignus vendere, etfi quando aliàs tenetur creditor de evictione.

Et quando bonarteditoris fubhaftata fuere pro, fatisfa- 18 ciendis creditoribus; an empror qui tradidit pretium liberetur, fi ex eo folutum fuerit pofterioribus creditoribus, neglectis prioribus, an ab iftis poffit empror moleftari, late agit \& difputar, \& negativê refolvit. Ioan. Anton. Manguil. in traft. de evift. $q \cdot 43$-per totam, quem confule, \& ulterius q.47.ex n. 18 .

Eandem quettionem movet Grat. difcept.for. 37. ex n.34, 19 cum multis feqq. \& pro utraque parte accurratè difputavit, ut emptor teneatur ex pignore in fubhaftarione vendito ad inflantiam creditorum, iterum folvere anteriori omifo creditore.

Sed has duas contrarias opiniones feedere diftinctionis 20 compones, quad aut emptor depofuit pretium auctoritate iudicis, vel folvit illud creditoribus à iudice nominatis, quantumvis pofterioribus, \& iis cafibus tutus erit emptor à moleftiis anteriorum, cum bona fide, \& auctoritate iudicis, \& ilta credulitate coseffe legitimas perfonas ad recipiendum pretium fuit ductus, \& fic favore, folutionis (ut alibi latius diximus, nempe 2. part. cap.9. e.x numer. 14. cum multis feqq.) rectè folviffe dicetur, \&\& liberatus, \& hoc cafurectè procedit doctrina \& refolutio Manguilii.

Quam opinionem amplectitur Ant. Faber. Lib.7.C.tit.22. diffor.4.n.1.2.3.6. $7 . \mathrm{ubi}$ ait, emptorem fub hafta iudiciali inquietari non poffe à creditoribus, qui elegerunt viam venditionis, etiam fi fatisfadtinon fuerunt, \& nu. 4. ait creditores, quibus vocatis, facta fuerit venditio fub haftanon poffe inquietare emptorem bonorum aut poftulare, ur iterum vendatur, ơlib.8. C. tit.17. diffinit. 29. dicit fecurum remanere emprorem, qui cmit in publica fubhaftatione ex eo folo quòdpretium folverit, vel depoluerit penes eum, penes quem deponi, aut cul folvere, inffit iudex. Etiam fi contingat poftea quod pecunia fir deperdita, nec ex ea creditores dimiffi, \& folutifuerint. Idem probant Hieronymus de Leon decifion. 167. tom. 2. Barbatus fuper pragmatica de affiftentia, glof.12. numer. 66. \& pro hoc diftenctionis primo membro rectè conducit doatrina Bart. in l.alio, numer.as ff. de aliment. © cibar. legatis, dicentus, quod executor teflamenti, qui haber facultatem vendendibona hareditatis ad folvenda debita defuncti, fivendat ad bunc effectum, \&s pretium recipiat, non tamen appareat verfum in folutionem creditorum, fed in fuos ufus convertit, emproremtuum effe folventem habenti mandatum vendendi, licet in aliam caufam pecuniam convertit executor teftamentarius, allegat, Barr.l. 1. G. non autem, ff. de exercitatoria actione, verf, unde querit, ubi probatur, quod fi prapofitus navi mutuo pecuniam recepir pro reficienda navi, \& nummos in fuos ufus convertat, datur creditori mutantiactio contra dominium praponentem, licer in eius utilitatem non fint verfi nummi, quia imputat fibi dominus quitalem procuratorem prxpofvir. Bart. fequitur Ioan. Guttier. allegat. 2. numer, 2. \&2 remiffivè ad cum Carpio de execut. teftam. lib.3, cap.3. numer. fin. Quefententia in hoc cafu veriffima eft, quidquid ab extra diftinguat Carleval. de iudiciis, tom.2. lib. 1. tif.3. di/p.22. iuxta noftram doArinam loquitur Cevallos comm. opin. quaff.820.ex n.49. Fontanella de paltis, tom.2. clausul.5. gloff.8. part. 7. ex nam.48. Tepatusvariar. tif. 417. c.19. ver/ic.emens precedentibus. Qui quidem dum abfolutè firmant emprorem in fubhaftatione facta ad inftantiam creditorum, fi pretium folvat, tutum effe ab eorum moleftiis, declarabis, fil legitimè \& iuxta iuffum iudicis pretium folverint creditoribus, vel depofuerint iudicis interventu; quo cafu etiam fi creditores ex ipfo pretio foluti non fuerint, emptor tutus eft, utipfi Doctores dicunt. Et veriffimum eft exhactenus comprobatis.

Aut infubhaftatione emit rem hoc pacto, \& hac fi- 21 bi data facultate, ut ex pretio ipfe folveret credtroribus debitoris, cuius res crat, \& tunc tenebatur ordinem in folvendo fervare, (cilicet praferendo anteriores in folutione ad latè per Nos tradita fuprà, cap. 8 , per tot, hac 3.p. \& clarè colligitur ex refolutione DD. omnium, quos nuper retulimus, $n, 20$. quo cafu rectè admittant refolutionem Gratiani, ut empror non fit liberatus, fed pariteneatur moleftias creditorum anteriorum, ureis fol-
vit; \&̌quod ifi emptori detur regreflus contra creditores 22 pofteriores a fe folutos. Er quod anteriores habeant recurfum electivè contra emptorem, \&\& contra creditores inordinatè dimiffos, \& folutos; ubilatiffimè comprobat Gratianus ipfe, quam doctrinam intellige, data ac probata emptore fcienti alios creditores anteriores fare, iuxta diftinctionem, de qua latius fuprà, hac 3. part. cap. 8. ex numer. 20. cum feqq. verfic. bec pars, fulcitur ex vera interpretatione, scc. \& in terminis probat Manguilius de evilt. qu.43. per tot. maximè numer. 11 . 12. ó 13 . videndus.
23 Et de creditore confentiente alienationem rei pignori obligatæ, fi poftea redeat ipfa res ad poteftatem debitoris, an reincidat in ius pignoris ut antea, diftingue, an debitor eam reacquirat ex nova \& diverfa caufa, \&\& titulo, \&\& non reincidat, exl. fin.C.de remiff.pignor. aut ex eadem. caufa ex qua fuit alienata, vel ex fimili, aut connexa fue rit reacquifita debitori, \& reincidit in pignus, ut antea textus expreffus in l.voluntate, D. quibus modis pignus, ve bypoth. olu, vide Manguilium quaf. 46 . ex num. 9. cum feqq. quamplurimos etiam referens fequitur Carleval.de judic.to 2.lib. 1.tit.3. difp.22. /ub n.8.Surdus dec.172.ex. n. 1. Felician, de cenfib.tom. I. Hib, I, c. IO. .n, I. Grat. difcept. forenf. tom. I, C. 38.exn.15.

24 Ac denique attendas juxta primum diftinctionis membrum de quo fuperius nu.8. quod quando creditor anterior non fuitcitatus, \& poftea fuperveniens poteft moleftare emprorem, fi creditor ad cujos inftantiam fubhaftata fuerunt pignora, recipitpretium fub cautione \& fidejuffione derelituendo fupervenienti creditori melius \& anterius jus habenti, ut ifte antea quam perveniat contra emptorem, \& pignus fabhaftatum recurrat ac pretium rei fubhaftaræ, fiextat, \& non extante, prius recurret contra creditorem, \& ejus fidejuffores, cum mediante cautione pretium dicarur adhuc extare, uralibilatius probavimus i. p.c.10.exn 68. quod mihi æquum viderur, ne moleftetur empror, \& comprobar latè Carleval. de judiciis, to.2. lib. 1. ds/p.22. ex n. 12 . cum /eqq. quem videbis.

25 Comprobatur, quoniam ut deveniatur ad tertium rei hypothecata poffeforem, prius debet excuti debitor principalis, \& deber prius eum folvendo non effe apparere, ut alibi latius diximus; fed quando extat pretium quod ante folutionem eft in bonis debiroris ; ergo prius ad pretium. extans debet creditor devenire.

## C A P UT XI.

Diminutio monetx \& onera intrinfeca, five extrinfeca bonorum concurfus, falaria, gabella, \& expenfex illis deducend an cedant in damnum creditorum pofteriorum dumtaxat, vel potius etiam anteriorum pro rata?
Et quando adminiftrationis feu adminiftratoris periculo diminutio cedat.

$$
\mathcal{S} V M A A R \quad M V M \text {. }
$$

Oneraintrinfeca of perpetua, quabonis concurfus inharent, ut cenfus, colletece of alia ea /equintur, n.I.
Onera extrinfeca, qua efficiunt concurfus bona, ut expenfa of Jalaria prelationem in concur fu babent, n.2.
Valor rei tantum minuitur quanto oneribus ipfa eft gravata,
nu.3.4.
5 ${ }^{n u}$.3-4.és 5 .
Valor rei non cenfetur concludenter probatas, ni/̂ expreffis oneribusef qualitatibus, que minumnt, vel angent pretium, nит, 6.
Decifio Rote, ibid.
Diminutio patrimoni ratione onerum cedit in damnum po-
fteriorum creditorum fine diffributione inter alios, num.7. 8. © 13 .

Priores creditores prius ex pretio pignorum folvuntur, poferio resex fuperfluo fiadjit dilto, n. 7 .
L. à Divo Pio, 6 .quod dires, ff. de re jud. ó l.res, 2 .ff. de jurefifci, cumplurib.alii, ơ l.38. tit. 13 -part. . exornantur,
ibid pibid. of $n$. jeqq.
ditioniobligatum, sialteriobligatur fecundòobligatur conSalo iter, fiprimo foluto aliquid remaneat, d.n.8. Salgado Labyrin.Creditor. T om. $b_{6}$

Pofteriores creditores folimm jus babent, quantum tunc ex pignore fupereff folutis proribus, ibid.
Diminutionis dijfributio folium fit inter creditores eju/dem qualitatis, inter quos non datur pralatio, n.g.
Creditorum controverfie /emper verfantar circa prelationem in exizendo, $n .10$.
Prior creditor poffidens hypothecam, non tenetur eams di mittere pofteriori, donec integrum creditum ipfe accipiat, n.11.
Poffidens anterior hypothecam fibi of aliis idoneam, non poteft repellere pofferiorem agentems pro refidua, nu-
mer. 12 .
Gabella debetur ex datione in folutum voluntaria, fecus ex neceflaria facta a judice, ibid.
Gabella debetur ex bonis debitoris in jubbaffatione venditis, ibid.
Gabella ex bonis /ubhaftatis debita antè omnis folvitur, of prefertur omnibus quibuslibet creditoribus, ibid.
Gabella debita in fubhaftatione tamquams onus neceffarium debitoris minuit patrimonium, ibid.
Adducitur decifo Rota, ibid.
Diminutio monete exiffentis in adminiffratione concurJus cedit in damnum pofferioram creditorum non anteriorum, qui prius funt folvendi ex bonis exiffentibus, num. 13 .
Diminutio monet e tum inficit pofferiores creditores, quando cedit periculo debitoris, aut adminiffrationis, Jecus $f 1$ periculo adminiftratoris, vel creditorum, $n .14$.
Mutatio monera, aut alcerias reiexiffentis in adminiffratione, depofito, aut /equeftro, cedit periculo debitoris, $n, 15$ * 23 . © /eqq.

Res /emper domino periit, n. 16.
Debitor communis licet bonis cedat dominium of poffeffionems corum lite pendente non a mitrir, ibid.
In adminiftratore non tranfit dominium, nec poffeffo, ơ: èpericulo mutationis illafus manet, of culpa deficiente, $n$. 17. © 18.

In depofitarium of lequefirum regulariter dominium of poffeffiomon tranjeant, ibid.
Admini/frator recipiens falarium, an depofitarius, feu /equefter dicipofft, an potins locator, n.19. ©் 28.
Depofitario, Jen fequeftro negotiorum zeffori, jalarium non debetur, nec per ipfos peti poteft, n.20. vide n. 29 .
In depofitariam tranfit dominium rerum impendere, numero, of men/ura confitentium, num. 2 I .
Depofitario quoties tacite, vel expre/si, data fuir facultas utendi re depofita generis debitor effictar, $n, 22$.
Genus perire non poteft, ibid.
Resnunquam in adminiftratorem deponuntur eo animo, wi in fuosconvertat ufus, fodut easprofatisfactione creditorum cuffodiat, n.23.
Pecunia numerata, que apud adminiftratorem deponitar pro creditorum/atisfactione, proco babetur, ac $\sqrt{2}$ fuiffect facso
ispata, ibid. Jignata, ibid.
Pragmatica anni 1628. circa diminutionem moneta, ponderatur, nu. 14
Pecunia numerata liset regulariter pereat periculo depofitarii, fallit in officialipublico, ibid.
$V$ depofitum dicatur /uffició, ut caufa cufodie titulo depofiti pecunia tradatur, vel numeretur, n.25.
Differentia inter depofitum judiciale, ơ conventionale traditur, n. 26.
Hormof fille locus circa fupraditta refertur, $n .27$.
Attus impl citer zefus femper cenjecur factus eo modo quo debuit, ibid.
Depofira pecunia ex mente ơ intentione tradita, wt ea depofitarius non utatur, now vemit appellatione pecunie, Jed /pecies indicatar, ibrd.
Ex depofitione pecunie numerate, regulariter prafumitur dominium translatum, ibid.
Queprafumptio aliis prafumptionibus animum contrarium doponens declarantibus eliditur, ibid.
Etque fint ifteprafumptiones, ibid.
Confuetudo deponendi pecuniam numeratam juffujudicis conJervat formaim veri depojiti, ibid.
Depofitum eff, licet irregulare quando à principio aCtum fuit de depofito, of fimul de Jalario pro ouffodia, numer. 28.
Depofitarius ef fequeffer recipinnt falarium, quandores depofite egent adminiftratione, $n 4.29$.
$\mathrm{Mm}_{2}$ Di-

Diminutio monete cedit periculo adminiftratoris, quando fuit in mora folvendi habentibus delegationem ipf intimatam, etiamjs corkm judice quantitatem manifoffaverit, num.30.
Contra confeffronem propriam mulla admittitur probatio, nifa manifeffiffime de errore doceatur, n.31.
Adminiftrator conftituitur inmora perinterpellationem judicialem, extrajudicialem, n.32.
Is, qui ad praftandum aliquid tenetur fi fit morofus de cafu fortuito tenetur, n. n 3 .
Depofitarius aut fequefter morofus ad ufuras of intereffe pecunie, tenetur a die more, $n .34$.
Sive res aut pecunia eadem mado peritura effet apud dominum, ibid.
Diminutio moneta femper imputatur morofo, free in fol vendo, five interpellato legitimè, in recipiendo, $n u$ mer. 35 .
Diminutio monete legitime oblate of depofite, periit creditori, qui fine leg itimacauyf a recipere recu/at, ibid.
Ex alieno facto nemo debet pragravari, $n .36$.
Diminutionis patitur damnum adminiftrator, quando rumior mutationis monete adfuit, of negligens fuit in maniffoffando eo judici, ut ipfe inter creditores diffribueret, $n u-$ mer. 37.
Depofitarius, ơ fequefter tenentur de lata culpa, quando in re depofite non adbibent eam diligentiam, quam communiter adhibent, qui funt eiufdem profeffionis, numer. 38.
Depofitarius tenetur etiam dé levi, quando cam non adhibet dilizentiam quam in/uis, ibid.
Depofitarius quando procuftodia mercedem accipit, tenetur de levi culpa, n. 39 .
Periculum quod timetur, adminiffrator pravenire tenetur. aliais non liberabitur, ibid.
Idem in adminyftratione fervandam, ibid.
Adminiftratores, qui quando publicantur mutationes pragmatice, non manifeftant pecunias, poftmodum non audiuntur, num, 40
Ad evitandas fraudes aliena negotia zerentium prazmatica mutationes jubent, ut corum domus fecreté ante publicationem conquirantur, ibid.
Oblatam pecuniam, ficreditor recipere difulit, quam depon; juffit judex, eamque depofitarius confeeffus fuit resepifle à debitore, pofteadiminutio contingens, ejus periculo cedat, ex nu. 4 I.
Depofit arius licet realiter non recipiat pecuniam, debitor effcirne quantitatis ex /us confeffione, num. 42 .
Ea confeffone depofiti tenetur depojitarius, illudque levare poteft creditor, m. 43 .
Pecuniom in depofitum confeffatam, ơ qua realiter non extitit, diminutio aut periculum fuperventens comprehendere nequit, numer. 44.
Depofitarius, quifu/tulitpecuniam depofitam, of in fuos ufus convertit, ejus eft periculum diminutionis jupervenient is, numer. 45 .
Depofitarius ex depofito confeffato, debitor generis efficitur, numer. 46.
Ex depofito confeffato, licet oriatur obligatio inter contrahentes, nom in prediudicium tertii, n.47.
L. Publica Mevia, §. fiff. depofiti, explicatur, n.48.

Depofitum eft contractus, qui re perficitur, fine reconfiftere nequit, n.49.
Depofitum non poteft, ubiresveré non intervenit, licet confiteatur, numer. 50 .
Confeffa dum depofitumnon habet vim folutionis in prajudicinm tertii, n. 51 .
Periculum contingens.cimm cedat in damnum creditoris, qui negligensfuit in exigenda virtute delegationis a judice expeditione, an in damnum adminiftratoris, numer. 52 , \& feqq.
Debitor litteras mittens alseri, ut fuo creditori folvat, non liberatur quonfque cum effectu creditori folvatur, nec interim periculum contingens buic-pertinet, ibidem.
Creditoris qui litteris acceptatis dia fetit in exigendo periculum decollionis compatitur , n. 53 .
Doftores in hoc puncto varie ơ comfuse loquuntur, n. 54
$\mathcal{L}$ itteris delegationis intimatis, © acceptatis, $\sqrt{1}$ credotor din fuit negligens in exigendo periculum adje pertinet, adminiftrasoris, n. $5 s$.

Fidejufor indemnitatis non tenetur quando creditor neslin gens fuit in exizendo i principaliquando erat folvendo, numer. 56.
Vxor negligens in exigendo dotem exiftentibus bonis liberis non habet regreffum ad bona majoratus oblygata, numer, 57.
Tertius hypothece pofefsor liberatur, quando creditor fuit negligens in exigendo a principali debitore exifente folvendo, nит. s8.
Hypothecaria, fen Salviano non poteft agi contra fundi poff Jeffonem, quando creditor cenfus poteft argui de negligentia in exigendo annuos redditus, nu. 59 .
Rebus bypotheca pofsefsor non tenetur ad prateritas penfiones, quando creditor eas pothitexigere ab antecefsore, ơ non exegit, $n .60$.
Adminiffrator Seudepofitarius, qui recipiens delegationem à creditore noviter illicautionem pro eam quantitate folvenda fecit: an teneatur ut adminiffrator feu depofitarius, an ut debitor /implex, n. 61.
Qui tanquam depofutarius tenetur, periculum mutationis monetafibinon pertinet, n.62.
Debitoripericulum mutationis monetc imputatur tamquams debitorigeneris, quod perire nequit, , $n, 63$.
Depofitapecunia in mutuum translat a partium confenfu alteratur depo fitum of mutuum remanet, nu. 64 .
L. certiconditio, 5 . depo fiti, cum l. eqeqq.ff. 1 sert. petat. exornantur, ibid.
Cauf aunius contractus, fo in aliam transfundatur, prior contractus novatur, © remanet fecundus, $n .65$.
Debitum ex caufa mutui converfum in caufa depofiti, primus contraCZus refolvitur, ibid.
Idem quando de mutro fir contractus cenfualis, n,66.
Et quando mutuum convertitur in caufam focietatis, numer. 67.
Ex depofito ex caufl a dotis, ficen/us creetur, definit efse dos, nec amplius ad dotem agi poteff, n.68.
Contractu primo in alium rransfufo, prior amplius non confo deratur, $n .69$.
Contraffustransfufi in alium, natura amplius non confiderather, $n .70 .71$.
Quando aliquid additur, vel detrahitur priori obligation
Qin, ơ disfpofitioni nove, depofitio eft prima novata, numer. 72 .
Si addictio, vel detractio con fiftat in fubftantialibus dijpof or tionis, fecus fo in accidentalibus, n.73.
Contractus mutatus in accidentalibus tantum, idem contraEtus dicitur continuatus, nu. 74.
Obligatio fecunda. facta animo novandiprimam, ut quia de depofito fiat mutuum, non ex depofito amplius, fed ex mutho debitor tenetur, $n .75$.
Et tunc periculummutationis monet e debitori pertinet, $n u$ mer. 76.
Novandi animus in dubio non prafumizur, nijexexrefsi dicatur icontrabentibus, n. 77 .
Bis idem promittens, non eff novare, fed novacautione primam obtigationems confímare, addendo obligationem obligationi, n. 78 .
L. aliam 29. If. de novationibus, l.id quod, ff. de conftituta peounia, exornatur, ibid.
Novatio non inducitur per acceffonem cautionis, numer. 79. © 80 ,

Novatio non inducitur ex eo quod poffea fit pro executione of complemento prioris contractus, $n, 8 \mathrm{r}$.
Noous actus non dicitur quod fit in executionem antiqui, numer. 82 .
Contractus fecundus compatibilis cum primo, non inducit novationem, nu. 83 .
A priori obligatione continente privilegium aut viam executivam, per fecundam non prafumitur recefsum, numer. 84.
Donator, fipoftea fe foluturum conftituat, non amittit privilegium donator is, nu.85.
L. id quod, ff. de donationibus ponderatur, ibid.

Maritus debitor dotis, $\sqrt{2}$ poffeafolutwroms promittat, non amittit privilegium, ne conveniatur, niff inquantums poteft, nu. 86.
L. quod $\sqrt{2}$ maritus, ff. de conffituta pecunia, exornatior, ibid.
Promiffrofecunda ejufdem quantitatis novatio dicitur accumulativa, non extinctiva, $n \mu, 87$.

Ex-

Expendens in funus $\sqrt{1}$ id deducat in ftipulationem, confervat privilegium pralationis, $n .88$.
Z.2.If. de priv. credit. ef l.4. S. Viex conventione, ff. except.rei iud. expenduntur, ibid.
Dre obligationes facte pro codem debito, non novationem, Sed maiorem firmitatem, of fecuritatem inducunt, $n u-$ mer. 89.
Et magis inducitur informatio prioris obligationis, quaim novatio, n.go.
Promiffio accedensobligationi, eam non alterat, nec naturam mutat.n.91.
Promiffones fiunt plures einfdem fumme, of ex eadem can(a, novationon inducitur, n.92.
Harespromittens folvere legata, of credita hareditatis, intelligitur ut antea, attento beneficio inventarii, numer. 93 .
Depofitum of preceffit, of fequatur nova promiffroproeius cautione, ơ syitate, caula depofini non mutatur, numer. 94.
Novationem allegamgrobare tenetur, nu.95. © 95.
Novatio hodie non prafumitur, nifiexpre/siedicatur per contrabentes, n. 97.
Non prafumitur aliquid de novo inducere, fed confirmare, numer. 98.
Pluralitas altuum in dubio non prafumitur, nu.g9.
Necpluralitas contr actuum prafumitur, ibid.
Bisqui idempromittit femel tantum tenetur, of ex primo contractu eft agendum, non exjecundo, $n, 100$.
Declara, ut n.101. © 102.
Depofitarium /impliciter promittentem folvere los libramienros, non teneridepericula mutate monete, femel of iterum determinavit Senatus, n. 103 .
Qualitas eft privilegium contractus novati, quandofluant, of tranjeant in contraltum novantem, num.104. remiffive.
Adminiffratori non onerantur partite, of nomina debitorum, que ipfa non exegit, fed inexacta reddit, numer. 105.
Nififortíhua negligentia, ơ culpa etiam levi inexacta facta int, ibid.
Adminififatorinon onerande partite, quaex adverfo non probantur, effe exizibilestempore Ju/cepte adminiffrationis, nu.106. ©́ 107.

'ONera perpetua, \& intrinfeca bonorum concurfus, \& qua pro ipforum poffeffionibus debentur, ut funt cenfus, penfiones, gabella, laudemium, collectx, anniverfaria, \& alia huius generis; ita bonis ipfis affeCta funt, ut fequantur quicumque ierint, ut latiffimè probant multi allegati, \& fequuti a Caftillo in tract. de ufufruct. cap. 57 . ex numer. I4, ufque ad finem. Vincent. Fu2 farius de fubfitit. quaft. 523 . \& Ioan. Ant. Manguil. in tralt. deeviltion, quaft. 24 . per tot. maximè ex n. 50 . ©̛ numer. feqq.
3 Alia etiam onera funt extrinfeca, quæ afficiunt concurfus bona, tanquam expenfx omnino neceffarix pro ipforum bonorum confervatione, \& defenfione, prout funt falaria adminiftrationis, advocatorum, \&\& procuratorum, necnon iudicum, \& aliorumadminiftrantium iuftitiam in terris ftatus, in concurfusiudicio, \&x iudicis, vel curię adminiftratione exiftentis, atque expenta litium, \& aliæ inexcufabiles, \& omnino neceffarix, quæ omnia abfque creditorum concurfudeducuntur ex corpore bonorum concurfus, \& primoloco folvuntur, prout ex plurimis Doctoribus probavimus bac 3 .p.c.c.e.ex n.12. cum /eq. verfic. corpus
igitur bonorum, \&ec. igitur bonorum, \&cc.
Etideo in iis oneribus bonorum nullus creditor prętendit antelationem, qui folum ius habent ad bonadebitoris communis, qua cius dicuntur, oneribus deductis; namex valore, pretio \& affimatione corum. bxc. onera deducuntur ut aliena, \& bonorum valorem minuunt, tantum enim minus valent bona debitoris, quanto oneribus gravata funt prout probant text. in $l$, generali 32. S. fin. in fin. ibi, item quafitum eff, tributa praterea que pradiis, aut moventibus deberi, of reddi neceffe eft, an eximenda font ex quantitate, nit reliqua dumtaxat, pecunia ( $\sqrt{i}$ hoc elegerit hares) reddi debeat; refpondi, relique pecunice tertiam praffandam. Dig. de m/u of ufufruct. legat. t. mortis caufa 18. S. fin. Dis. de mort. caufa donat. ibi.qui bominem noxe nomine, velalias

Salgado Labyrinth. Credit.T om.I.
obligatum mortis caufa acceperit, tantum accepiffe intelligendus eff, quantum $\sqrt{1}$ homo venire potuifee, idem in fundo, quis obligatus eff, obfervari poserit, ut pretilam excutiatum. L.fundi. partis.ff. de contrabenda emptione. I. Iि fideicommi/fum, S. traCtatum, D. de indic. ex quibus glof. \& Doctores communiter deducunt, quod rem cenfui,vel oneri fubiectam habens, tantum in ea videtur habere, quantum deduto onere, res ipfa valet; fequitur Ludovif. de Peguera de fend. verfic. I. limitat. 2 I . numer. 182. Tiraquell. de retralt. $l i$ gnag. 5.6. glof. I. n.8. Lafarte de gabell. c.IO. nu. 8. Molina de Iuffit. Or iur. 2.to. di/Put. 384 - col. 849 . Ioan. Gutier. de gabell. q.54. ex numer. 23 . © Jeqq. © q. 9.53 .ex numer, 3 . quaff. 52. ex numer.16. cum feqq. quos adduximus omnino videndos fuprà 1.part. incap. 21 . poff princip. in variis materiis loquentes.
Er quod ob neceffariam impenfam patrimonium minua- 4 tur, eft textus optimus in l. quantitas. 72. If.adleg. Falcid. in hxc: quantitas patrimonii, deducto etiameo, quidquid explicandarum venditionum cauf a impenditur, aftimatur, l.fi. $s$. in computatione, C. de iure deliberand. exornarunt Lafarte de decima vendit. ..7.ex n. 59 . Guttier. de gabell is q.23.ex n.16. Azevedius in l.io.sit.2 1. lib.4.recopilat. n.2.\& alii ab eis lau-
dati.

Et infuper quod ratione oneris annexi res dicatur deterior, \& pretium eius, \& valor minuatur, probat textus in c. in aliquibus, \& ibi Abbas in 2. notab. de decim. $\begin{aligned} & \text { or }\end{aligned}$ cap. cum Ioannes, num. 3. \& ibi Felin. num. 4. de fide inftrument. Decius confl. 167. colum. 2. $\sigma$ confil. 308. col. 1. Alexand, conf.12. n.9. lib.8. Beroius conf. 169 . num.16.lib. 2 . Card. Mantica de tacitis, ©் ambis. conv.l.4. tit. 20. numera 38. Hermofill, ad l. 56. tit.5. part.5. gloff.6. num.96. zom. 2. fol. 299. preter quos innumerabiles penè alios Doctores refert Anton. Amat, var.refol.tom.2.refol. 61, ex num. 16. oum feq.
Unde fi fingulis annis folvidebet penfio, vel cenfus, $\Sigma$ aut redditus' quantitas proreipfa, velfi ad commodam venditoris fervitia aliqua fintrefervata, fine dubio itteonera minuunt rei venditæ valorem, \& deeis eft habenda ratio, quia funt pars pretii, \& cius loco fuccedunt, $l$. I. S. fihares, D.ad Trebel. L.I. S.modus, D. de tranfal. I. I.fandi partem, $D$. de contrabenda emptione. Cagnolus in l.z. n.243C. de refoind. vendit. Boetius confil. 30. n. 8. Cacherian. deci-
 Surdus conf. $18 . n .20$, ubi alios allegar. Didacus Perez in $l .2$. tit.23. lib. 2. or dinam. col.6. verfic. illud. Gratia. difcept. 46 t. n.9. Hermofill. ubi proximé, /ub diffo nk. 96. ©̛ /eqq. ubi per varios cafus difcurrit ad huius diminutionem valoris rei onere aliquo gravatx, \& per quodlibet onus, feu gravamen impofitum rei, ut eius valor minuatur, poff plurimos DoCores difcurrit Alphonf. Guzman de evich.c.33.n. L2. ©́ I3. - $\begin{gathered}\text { iprincip. }\end{gathered}$

In tantum, quod tacitis oneribus, \& qualitatibus, 6 que minuunt iuftum rei pretium, non poffediciconcludenter probatam iuftitiam valoris rei. Alexander conf. 54 numer.4. lib.6. Cravetta conf. 430 . num. 5. Seraphinus confil. 1317 -numer.1. © 1377 . numer.5. © dec. 1462 . numer. 2. p. 2 . Gratianus difcept. 465. numer. 12. Alexand. Ludovif. 'decifione 570 . numer. 4. \& ibi Oliver. Beltram. numer. $10 . \mathrm{ubi}$ ex Rota dicunt, nullameffe habendam rationem de depofitionibus teftum, qui non fciunt confines, \&e qualitates tamextrinfecas, quàm intrinfecas; quax minuunt, vel augent valorem rei. Farinacius dec. 648 8. n.2. in novif. 1, tom. p.1. ubi dicit, teftes non concludenter probare, fi non faciunt mentionem dictarum qualitatum, refert \& fequitur Hermofilla ad leg. 56. titul. $5 \cdot$ part.5.gloff. 6. num. $115 \cdot$-fol. 301. tom. $z$.
Igitur fi hæc onera minuunt valorem bonorum concurfus, ita ut tanto minus in debitoris patrimonio effe dicatur, \& pradicta onera, \& expenfæ neceffarix ante omnia deducenda funt de bonis concurfus, \& adminiftrationis, ut ad principium huius capitis diximus ; per neceffariam confequentiam fequitur or hace diminu- 7 tio patrimonii debitor is debeat cedere in damnum, \&e detrimentum creditorum concarrentrum, non omnium, fed tantum pofteriorum; quibus defectus parrimonii deductis oneribustangit ; nam fi bonaremanentia non omnibus fufficiunt, priores generatim in bonis, quæ remanent funt fatisfaciendi; textus eft in $l$. infulams 14. ibi. ni/b ad utramque penfionem pignora /ufficerent, ius omniumpignorums ad me pertinere; quia nibil aperté ditlum eft, an

[^4]communiter ex omnibus pignoribus /umma prorata fervetur ; fo quid fupereffe, ad te, fed verijumile eft; id actum, ut primam quamque penfönem pignorum caufam /equeretur. $D$. qui potiores in pignor, babeant. © tot.tit., Iff: © C. qui potior. in pign, habeant, textus ctiam in l.à Divo Pio. S.quod fires ff. de re indic. Quod fires (inquir Confultus) fupignorata,que pignoricaptaeft, videndum eft, an $\sqrt{16}$ diftrahipoffit, ut dimifo creditore, Juperfluam in caufam indicati convertatur. Et quamvis non cogatur creditor rem, quam pignori accepit, diftrabere : tamen in indicati executione fervatur, ut fi cmptorem inveneritres, qua capta eff, qui dimiffo priori creditore, fuperfluum folvere paratus fit, admittenda eft huiufmodi quoque reidiffractio: nec videtur deterior conditio creditoris fieri, fuum con/equuturi, nec prius ius pignoris dimiffuri, quam ei fueritfatisfaClum, textus etiam optimus in 1.res 22 .ff. de iure fifci. ibi, Permittitur procuratorivendere ea lege ut in primis creditoribus /atisfiat, (o) (1quid hoc /uper fluum eff, fisco inferatur; ant fiacceperit totum fifcus falvat ipfe, vel fimpliciter, vendit procurator, iubebit pecuniam, quam deberi creditoriprivata. fuerit probatum, exolvi ei, facit ctiam l. 38. tif. 13 . de los penos, p.5. ibi, que bien lo puede entregar en aquella co /a mi/m aque avia empennada, /ivalieremas de aquello, que el orro avia fabre ella. Maguer no quiera aquel, a quien era obligada primere, $y$ debefe vender efte penno en al moneda, e del precio del ha defer pagado el que primero la recibioen pennos, elo demas debodar a quel porquien es dada la fentencia, id eft, fecundo creditori.
8 Etper textum inl. quibalneum9. §. Titia, ff.quipotioresibi, tunc enim priori dimiffio, lequentis pignus confirmatur, cum res in bonis debitorisinveniatur, dixit Balduinus in traCtar, de pignor, c.12, tit, qui potiores in pignor habeant. col.4, ante fin. verfic, illud nunc dico, fol. mibi 233, inter diver. Dottor.quod fiego rem meam alicui iam in folidum obligatam pignori dederim, \& fi duobus creditis non fufficientem, alteri poftea obligem, quod huic fecundo pignori ineft duplex, conditio fi priori fatisfactum fit, \& ea foluto resadhuc manfit; nam eadem re ploribus creditoribus diverfis temporibus obligata per debitorem, intelligitur obligata fecundo, \& pofferioribus, quantum remaneat foluta prima obligatione, \& fic de fingulis gradatim, \& non amplius, ad communiter tradita, per DD. ut refert Negufant, de pignoribus, membro 2. p. 5. latius explicat Pante dec.34, ex namer. 24. ©́ feqq. Intrigol. conf. 26, nu, 25. ơ feqq.volum.I. Gaito de credito, cap. 4.quafit. I1.numer 1840.fol. 433 . \& eft text. in l.2. tit. 15 .p.5. ibi, Mas flas deudas no fueren todas en una guifa, porque algunos los quales deven haber, o oviefen meieria quelos otros, como $\sqrt{I}$ les fuefen obligandos primer ameute, o oviefen otro derecho algunopor $\sqrt{1}$ contralosbiener, enla manere que diximos en el titulo de los penos, etonce devenfer pagados primeramente effos debdos tales, maguer que para los otros no fin cafe mingunacof a, de que entregafen, \&sc.

Et quod diminutio patrimonii debitoris, quod omnibus creditoribus nonfufficiat; cedat in damnum, \& detrimentum pofteriorum creditorum dumtaxat, non autem priorem, qui tamquam potiores exigere debent ex bonis quæextant, quiiftiprius in eis folvendi funt, \& fatisfaciendi, non facta diftributione diminutionis inter omnes; itaut creditores infertoris gradus vocentur ad refiduum, \& fuperfluum duntaxat ex l.ff. . in computatione, C. de iure deliberand. obfervarunt Angel. de Gambellione in traCtat. de reftam. 112, numer. 11 . Avendan, inl. 4 , tit, de las exceptiones, nu.25. Parlador. Libr.2.rerum quotidian. 4.p. §. I. ex numer.7. ver/meminerimus,\& D. Valenzuela Velafqu. confill.174. numer. 75.
9. Qux damni diftributio tunc dumtaxat diftribuitur inter creditores prorata, inter quos pralatio, feu anterioritas non reperitur, fed funt eiufdem æqualiter gradus, \& privilegii, \& tunc fidebitor non fit folvendo omnibus integraliter de fuis creditis, bona funt diftribuenda inter omnes, non æqualiter fed prorata, \& pro parte cuiufque crediti, ita ut inter omnes pra rata etiam communicetur damnum, \& diminutio contingens in bonis debitoris, latiffimè probavimus fupra 2.p. C.4. per tot. ơ maximè ex nu. 140. u/ quead finem ver jic. deveniamus ad ultimam partem hu-
 lutis, \&cc.
Totus enim anhelitus creditorum concurrentium ad bona debitoris communis, ac tota \& precipuainter cos controverfia verfatur circa antelationem, \& pralationem
in exigendo, ne confumpto univerfo debitoris patrimonio in priorum folutione, cretri infoluti, \& inanes remaneant, \& ob id creditores inferiores gradus affiduè ie opponere, folentiuribus anteriorum, negantes hos effe creditores, ut fic anterioribus omnino exclufis, bona non confumantur, \&\& fufficiant folutioni inferiorum ipforum, circa que in variis cafibus videnda erunt quæ abundè diximus fuprà 1.p.c.3.ex n,I 2, ó ex n.7. cum feqq. of c.8. ex n.29. cum /eqq of ex nu,26, ver. .ecundo ob periculum imminens, \&\&c, quibus locis abundè videbis multa iura \&\& doctrinas omnino conducibiles huic puncto.
Quibus, \& addere poteris quod quando pignus poffi- II derur à creditore anteriore quiad inftantiam pofteriorum non tenetur rem dimittere, niff priùs prior ipfe integrè de fuo credito fatisfactus fit, ut ad longum probat Ludovif Cencius de cenfibus, qu.98. ex numer. 42 . cum multis/equentibas.
Hectamen conclufio non procederet, quando resab 1 anteriori creditore poffeffaeffer idonea, \& fibi, \&\& aliis inferioris gradus creditoribus fufficiens; Eo enim cafu poffidens exanteriori hyporheca non poffet repellere pofteriorem agentem pro fuo credito pofteriori, fed tenetur dimittere rem hypothecatam pro eo dumtaxat, quod fupereft, dedueto prius fuo credito anteriori, prout fuit per Rotam refolutum, in una Romana cenfus 1624. quæ eft poff tractatum de cenfibus. Cencii decifione 451. quax fingularis eft, of in numer.4.© 5. ita ait, of benefacit, quod quando una res pluribuscreditoribus fucceffivo tempore efl bypothecata, poteft pofterior agereratione /ua hypothece, quatenus rei hyporhecata valor excedit creditam primi creditoris. Ronchegallus in l. 11 . numero 282. D. duobus reis. Et poft eum Modernus de Salviano interdicto, infpectione 3. cap. 2. numer. 438. © Satisfacto primo creditore, poterit fecundus agere Sal. viano proillorefiduo, l. © quinondum, §. qui res, $D$ pignorat. action. ©cc. \& numero 10. 11. ©f 12. ita ait, of hinc etiam dici folet, hyporhecam effe individuam, Afflictis dec. 213 .n.4. Socinus lenior conf. I35. numer.2. verfic. pofiremo, lib.1. Aymon. confl. 76. num.15. ad effectum /cilicet, ut creditor poffit eligere unum ex pignoribus.l. Mo/chis, D.deiure fi(ci.l.creditorisarbitrio, D.de diftralt.pign.l. quigeneraliter, D.qui potior, in pig.babean. Covar. l.3.variarum refolutionum, cap.7. numer.17. Surdus dec. 44. numero 6. of 7. non autem id procedit in praiudıcium, © damnum aliorum creditorums concurrentium, quibus ommibus poteff commodè fatisfieriex pignore, ut per modernum Papienf. de ratione rate, quaff.18. numero 7. © facit decifio Carrocii . 21.n.36. \&cc. \& ad idem eft decifio Cavallarii decij. 65 z. ex n. 4 . cum Jeqqquam doctrinam latè exornat Ludovif. Cencius in tralfat. de cenfibus, d.q.98. numero45 per duas fere columnas, ex quibus omnibus manifeftè concluditur, quod quando bona debitoris non fufficiunt omnibus creditoribus, defetus cedit in damnum pofteriorum creditorum, qui ad exigendum non admittuntur, nifi prius prioribus ac potior ibus folutis \& dimiffis, ita polteriores non nifi ad id quod fupereft admittantur.
Hactenus fupradiCta omnia legitimè comprobantur ex notabili doctrina Lafarte de decima vendit. cap. 7. ex nus mer. 59. cum feqq. qui poftquam à principio egit ex datione in folutum voluntaria inter debitorem \& creditorem debetur omnino gabella, quemalios contra Parladorium fequitur Ioannes Gutierrez intract. de gabellis, cap.23. à principio, qui latè dirputarunt queftionem poftmodum Lafarte ex numer. 52. cum /eqq. Guttierrez. ex num. 9. cum /eqq. agentes de datione in folutum neceffaria, quax fit authoritate iudicis in terminis Authent. bec fidebitor, \& l. If finita 5 . poftquam autem, if. de damno infecto, of 1. à Divo Pio, \& $f=$ pignora, $D$. de re indic. quando fecilicet creditor in defectum folationis bona debitoris executioni fubiecta taxata Gibi adiudicat. Et tunc non debe- $^{\text {n }}$ ri gabellam probar longè dilputans, \& rationem reddens: gabellam non deberi ex hac adiudicatione, cumnon fit venditio, viriliter comprobans rationem reddite ex n.56. $\sqrt{6}$ quitur Gutierez d. c.23.ex nu.9. cum /eqq. quialios laudant; at verò, quando bona debitoris venduntur in fubhaffatione, \& dantur five tertio, five creditori plus offerenti, gabella debetur. Probarunt poft plures alios ipfi Doctores, lococitata.
Hinc ut ad noftrum propofitum accedamus firmant prafati Dotores, Lafarte ex n. 59. d.c.7. Guttierez diff. cap.23. ex numer. 16. quod in iis cafibus, quibus dicitur ex fubha-fla-

Atatione deberi gabellam, hanc ante omnes creditores effefoivendam, \& praferendam quibuslibet creditoribus anrerioribus, \& quantumvis privilegiatis, \&zetiam fifco, ita ut ex pretio fit deducenda gabella debita fifco, aut gabellario à debitore tanquam venditore, quia factum iudicis habetur factump partis, quæ quidem gabella cum fit onus inens pretiorerum venditarum neceflarium, \& præcifum minuit patrimonium debitoris, \& tantominus habere dicitur debitor; nam patrimonii quantitas computatur deducto eo, quod explicandarum venditionum caufa in proxenetis preconiis, \& gabellis impenditur ex leg.quantitas, ó ibi gl. $\sigma$ D.ff.ad l.falcid.t. quod privilegium, ver/fc. plane. ff. depofit. \&s ex his, quxà àrincipio huius capitis feripta remanent. Ideo prius deducendam effe gabellæ debitæ quantitatem, etiam quantumcumque privilegiatum, \& hypothecarium fit ius quorumlibet creditorum, ad quorum inftantiam fubhaftatio fit, ex eo, quod ex pretio fapereft, fatisfaciendi funt, \& folvendi alii omnes creditores debitoris gradatim, quod fi omnibus non fufficiat, in damnum vergit pofteriorum, ut probant prexati Doctores lociscitati, \&\& iterum ipfe Guttierrez eodem tract. de gabellis, que. 53 .per totums (pecialiter difputans refolvit, in terminis etiam tener Azevedius in leg. 10. tit.21. lib.4.recopilat. numer. I. latius videbis ex prafatis

Er quod gabella fit onus rei diminueus pretium, pro quo
fuit vendita, probant ultra relatos Burgof. de landemizs, fuit vendita, probant ultra relatos Burgof. de landemiits, 1 .
p.in/pect.5.n.22. © $p .2$ infpect.20.n.32. Maftrillus dec. $87 . n$. 16. © feqq. © $n .19$.ideo cum rei venditæ onusfir, prafertur gabellarius, feu Rex omnibus quibuslibet creditoribus. Maftrillus dec.1 13.n.20. Muta dec.24.n.8. quos, \& alios fequitur Antonio.Amat.variarum refolut. 67 .ex n. 4. cum feqqtom. 2.
Etex his docttinis rectè comprobatur fimplex illa affertio Noguerol. allegat.7. numer. 47. dum dixit, quod in concurfu creditorum pecunix diminutio cedir in damnum ofteriorum creditorum, non autem anteriorum, qui
integrè ex bonis debitoris communs integrè ex bonis debitoris communis funt prius fatisfa-
ciendi, ibi Quintonamallegata a D. Mariana, in hoc punciendi, ibi Quintonam allegata a D. Mariana, in boc punCto evanef cunt, $\sqrt{1}$ animadvertitur omne patrimonium quod ininafte prodote retinet, effe proprium Yoannis Paptifta Gallo, Of affecium /olutioni depofitorum in primoloco, of fic periculum fallimenti spinola debet effe periculo D. Mariane, nam сиm tot creditores Gallus habeat expecunia fua ante-
rioribusfolvidebet, rioribus folvi debet, ${ }^{\circ}$ poftea creditoribus pofferioribus, ut $f a-$ pe decijum ef in conflio regiipatrimonii in caufis ibi agitatis fuper matatione Monete, nempe periculum cedere in perniciemppofferiorum, © non creditorum anteriorum, quibus integré fuit folutam, \&c.
14 Onx doctrina hactenus comprobata, \& viriliter fulcita rectè procedit, quando pecuniæ \& rerum diminutio cedit periculo debitoris, \& adminiftrationis, prout à principio huius capitis abundè probavimus ; at fecus erit, quando diminutionis bonorum \& monetæ periculum cedit in damnum, \& detrimentum adminiftratoris, vel creditorum anteriorum negligenter, aut malitiosè fe gerentium in exaCtione fui crediti poft delegationem, (hoc eft libramiento,) obrentam à curia, feu iudice concurfus.
ius periculo diminete examinandi erunt ut dignofcatur cuius periculo diminutio monetx, aut bonorum concurfits cedat; \& in primis fí quarimus de debitore communi, \& corpore bonorum in adminiftratione depofito, \& fequeftro appofito, dicendum erit, periculum mutationis monete, \& quodlibet aliud pertinere ad debitorem communem nec non adminiftrationem, ut tantominus in corpore bonorum fit, iuxta fupradicta à principio huius capitis, nam domino rei res perit. l. pignus. Cod. de pignor. allion. leg. neceffario D. pericuto; ó commod.rei vendit. 1 . fi quis nec caufam, s. is quoque, D. de obligat. ©た action. slof. in l. non omnis, §. fipupillus, \& ibi Paul. de caftro, \& Iafon, $D$. ficertum. petat. Tiraquel. de retraft. convent. ad fin. titul. numer. 16. Petrus Nicol. Mozius de contralt. tit. de mutuo numer. 15. Cardinal. Francifc. Mantica detacit.ambig. convent. lib.8. tit. 3. numer. 17. Hietonymus de Zevall. commun. contra Commun, quaft. 3 r2. numer.4. De Pichard. in 5. item is cui, numer. 51. inftitur. ${ }^{16}$ quibus mod. re contrab. obligat. Hermofil. adl. 10 . tit. I. concurfum inter fuos creditores formavit licèt cedendo bonis, ut ex eis fatisfiant, adminiftrationem dimiferit, \& in manus curix appofuerit; nibilominus dominium,
\&ed vofferfionem earum rerum lite pendente non amifit; fed verè earum dominuseft, \& poffeffor, prout abandè probavimus fuprá I.p. C.14. ex numer.62. cum multis feqq. © ex num. 22. verfic. Sed an debitor formando concurfum \&rc.

Et iterum verificatur hrec dominii, \& poffeffonis retentio in debitore, cum in adminiffratorenitamquam fequeftrum, \& depofitarium bonorum non tranfeat, prout latiffimè probavimus eodem cap, 14. ex numer. 7 I . cum multis fequentibus, verfic. Jed an in fequeftrum tranfeat poffeffio, \&c. Et latiffimè 1. par.cap. 13. §. unic.ex numer. 27. cum feqq. ver fic. quibus /uppofitis non obffant, \&cc. Er infuper probatur, quia fequeftrum, \& depofitum (regulariter fecundum fuam naturam depofiti) ita contrahitur ut proprietas \& poffeffio apud eum, qui depofuit permaneat Angel. in fumma verbor. depojitum numero 2. Francifcus de Ponte confilia 56. à namer. 5 . Menochius confilio 37. numero26. Romanus confilio 12. Hondedeus confilio 43. volum. 2. Zephal. confilio 10. namer. 3. vol. I. Riminald. confuilo 60, numer. $3^{\text {8, }}$ volum. I. Carroc. de depofit. i. part. queft. 3. numer. 3. Mantica de contract. libr. 10. titul. 2. numer. 10. Mozius de contraft. S. de depofit. numer. 12. Petrus Gregor. Jingtagmat. lib.23. 0.3. nu.4. Corrazius Mifcellan, l.3. cap.10. numer. 4. Petrus Barbof. in l.fi mora 10. namer. 82. Dig. fol. matrim. Conanus Commentar. iuris cap. 4. in princ. lib. 7. Anton. Gomez. lib.2, variar. cap.7. num. 2. Cafillo controverf. lib. 3. cap. 16. numer. 23. Fontanella de pact. nuptial. clanf. 5. gloff. 8. part. 7. numer. 8. of 16. Rodriquez de privileg. credit. 1. part. art. 6. numer. 9. Azor, inffitut, mora. part. 3. lib.3. cap. 1. verfic. diffiniturque Bonacina de contract. dipputat. 3. quaff. 14. numer. 2. of numer. 5 . \& alii plurimi laudati loco fupradicto
cap. 14. cap. 14.
Et ex iis duobus fundamentis infertur, ut diminutio moneta, vel patrimonii debitoris non cedat in damnum, \& periculum adminiftratoris, qui verè \& dumaxaxat depofitarius eft, \& fequefterà curia nominatus, ex eis quax nos 1.p.c.14. ex. n. 271. cumfeqq. ver/. difficultastamen, © noslevis, \&cc. Cum ipfe nec fit bonorum adminiftrationis dominus, necetiam poffeffor, \& cum cedat in damnum debitoris, atque corporis coucurfus tamquam veridomini, à periculo per confequens illæfus manear adminiftrator, mora, \&\& culpa eius deficiente, fed folum diminutio vergat in derrimentum pofteriorum creditorum quorum folutioni bona defunt, ad latè tradita fuperius ex num.7. cum feqqverf. igitur fibec onera minuant valorem, \&ec.
Sed contra hanc illationem faventem adminiftratori non- 19 nulla urgent, primum quia huic depofitario, \& fequeftro affignatur à iudice falarium pro cuftodia, prout alibi fuo loco diximus ; ergo iam non poteft dici depofitarius; nam fi pretium \& falarium pro cultodia affignetur, depofitum tranfit in contractum locati, \& conduct1, l.2.tif.3. P.5. 5. I. inffie.de locato, §. fi. inffit. mandati, §. item is cui, infiti. quibus mod. re contrab.oblig.\& plurimi Doctores probant relatiab HermoGilla ad l.2.titi.3.P.-5.gl.1. num.1. Ergo regulis depofitarii, atque fequeftri adaptari non poteft adminiftrator bonorum concurfus.

Maximè cum ex natura muneris fequeftratio, depofita- 2 rio, feu negotiorum geftori falarium minimè debeatur, nec ipfi illud petere poffuot l. Lucius, $\$$.I. ff. de delegat. Bald.comf. 185. col.2. lib.r. Angel. Nicol. Roman. \& Arer. in l. intereffe,ff.de acqu.poff. Tiraq. de retr.1.p.gl.7.5.5. © ' gl. 6. Didacus Perez in L.I.q.8. tit.10. Lib. 3. ordinam. Guter. de tutelis, lib. 3.c.20. num.20. Carrocius de depofito, p. 1. tit. /i depofitarius non aliser quam nummis acceptisreffituat. Et plurimi alii lausdatiab Hermofilla ubi prox imè $n u$. 7. ©̛ 8. Ergo adminiftrator depofitarius dicinon poterit, falario convento, \&\& recepto.
Secundo, quia quando adhuc diceretur fequefter, \&\& depo- 2 fitarius, diminutio monetę, \& aliarum rerum pondere, numero,\& menfura confiltentium periculo fuo perire debent; nam talium rerum dominium in depofitarium tranfit, $l$. na-ve,34-ff. Locati,l./Ponfaliorum, $5 . q u i$ pecuniam, \&ibi Doctores, D. depofitit., inter dum.ubi Bald. \& Salic.ff.ficert petatur, e in L. I deppofita, C.depofit. Anton.Gomez.2. foo.var.c. 1 I $n$. 49 .verf. 3. D.Larrea dec. I4.n.9. innumerabiles penè doctores refert Hermofilla adl.2.tii.3.p.5.8l.4.ex num.95. zom.1. f. 189 . nam ex numeratione in dubio prefumitur deponentem trans- 22 ferre voluiffe dominium in depofitarium, \& quoties tacite,
aut exprefsè fuit data depofitario facultas utendi re depofita, generis debitor efficitur, \& nullo cafu fortuito libetatur. $l$, incendiam, Cod., ficert. petat. gloff. inl. fiquis uxari, 63. §. apud Labeenem, verb. attionem, D. defurtis, Madelus confil.3. num.3, Anton, Gom. 2.tom. var.c.7, numer. 3. Morla in emptor, iur, tit.8. de rebuscreditis, in premiffis, $n$. 28. Amator.Rodrig, deprivileg. credit, art.6. numer. 40 . Mantica de tacitis, of ambiz. convention.lib,10. tit.9. numer. 23. Hermofil. ubi proximè ex numer.96. ©゚ /eqq. Vincent. Hondedeus conf. 43. quafi per totum, vol. 2. Caftillo controverfiar, lib. 3. cap.16. nume. 35. Fontanella de pact.nuptial. clauf.5.8loff.8. part.7. numero 13 . \& fuperiùs $t .2$.fol. $150 . q u i a$ res perit periculo Domini, ut fuperiùs diximus, numer. 15 . $\dot{\sigma}$ eqq. $\&$ cum hoccafu adnumerum pondus vel menfuram res recipiat depofitarius, ad tantumdem, non illam rem in fpecie reddere obligatur, ideo debitor generisnon fpeciei efficitur, \& genus perire non potelt. l.in ratione 30.6.f.f.vera, D. ad leg. falcid. \&s ex pluribus Hermofill. ad l.1o. tit. I. part.5.gloff.2. numer. 2, ergo diminutio contingens non poreft cedere in detrimentum adminiffrationis, nec creditorum, fed dumtaxat adminiftratoris debitoris generis, quod nonperit.
Sed lis minimè obftantibus, prafata refolutio conftanter tenenda erit, ut regulariter res adminiftrationis pereant in damnum debitoris, \& adminiftrationis, \& per confequens etiam creditorum, \& non adminiltratoris, qui ut verè depofitarius \& fequefter factus, numquam fuit dominus earum rerum, quas numero, pondere, aut menfura confiftentes in cuftodiam recepit, tum quia pecunix,, \& cæterx res pradictigeneris nunquamin adminiltratorem concurfus deponuntur, nec ei numerantur, penduntur, fea menfurantur eoanimo, ut in ufus fuos convertat, nec ut in eum dominium earum tranfeat; fed ut eas cuftodiat de prompto habeat, \& miniftret pro farisfactione creditorum, \& ad horum utilizatem duntaxat, juxta iutis, \& iudicis intentionem, \& finem, cum prafertım, \&r principaliter numefatio fiat, ut fciatur quantitas, non ut tranfeat in poteftatem accipientis in depofirum, Grat, difcept.174.n.8.é c.273.n. 2. Et fic quando pecunia deponitur numerata pro fatisfaCtione creditorum, habetur, ac fi fuiffer in facco fignata, \& confideratur depofirum fpeciefactum, cuius dominium, nec ufus nontranfit in depofitarium; fedremanet penes deponentem, cuius periculo duntaxat perit, \& diminuitur, prout latiffimè lane limitationem, \& alios plures fimiles aggregavit Hermofilla ad l.2.tit.3. par.5.8l.3. of 4.סூ n.2.cum/eqq.\& fignanter ex n.8, cum multis sequentibus, tom 1. fol. 182.

Qui numer. 6, noranter infert, \& advertit, quod quando depofitum fitapud depofitatium generalem, effi pecuniæ ad numerum deponantur, cenfentur depofitx, ut (pecies, cum hocofficium creatum faerit, ut prefter punus cuftodix, \&res apud ipfum depofitas in effe conferver, proquo ponderat pragmaticam anni 1628. qua diminutio monetx publicata fuit, \&c ordinatum per inftructiones, ut pecunix apud ipfosexiftentes, \& apud alios adminiftratoresnumerarentur, ur diminutio contingeret in damnum. $\rightarrow$ dominoram, \& deponentium, of $n .14$. ơ 15 . quando per debitorem deponitur pecunia numerata pro folvendo, \& reddendo fuocreditori recufanti recipere, quę iuxta intentionem deponentis, non deponitur, ut ea uti poffit depofitarius, fed ut eam levet creditor, \&z ideo non perit periculo depofitarii, fed debitoris, vel creditoris iuftam, vel iniuftam refpectivè habentis caufam recufandi, obligationem, proutalibi probavimus.
Cut adde Decium in conf, 1473.relatum \& fequutum ab Anton, Gabriel, commun, concluf, tit. de rebus creditis, num. 8. dicentes quod licet regulariter pecunia numerata data in depofitum pereat periculo deponentis, hoc tamen nor. procedere in officiali, feufyndico, qui decafu non tenetur, nifi ipfius pracedat culpa.
Tumetiam, quia ut depofitum dicatur fufficit ut cum caufa cuftodix, titule depofiti pecunia tradatur, vel numeretur. Mantica de contratt. lib.10. tit. 1. n.6. Rodriguez de redditibus, lib.3.q.II. num. 39. D. Pichard. in 5. preterea, $n$. 32. inftirst. quib. mod. re contrab. oblig. Hermofila in d.l.2.gl. 1.num.5. in depofite conventionali, anod variatur, ealteratur iuxta partium intentionem, \& pacta; non tamen in iudiciali, \& fequeftro $\mathrm{o}_{2}$ in quo una femper eft iudicis, $\%$ iutisintentio,
ur fiat ad utilitatem creditorum, \& pro corum folutione, de promptu, \& manifefto adfint, imò fimul, \& hace eft intentio debitoris, formantis concurfom, \& dimittentis adminiftrationem, ut in tuto fint bona, pro fecuritate illorum, ad late tradita /upr,1.p. C.13. © C.14,

Et ita in his rerminis loquitur, \& probat Hermofilla adl. 27 2.tit.3.p.5.-8l.3. ex numer. 14 .tom.1. fol.182, à tergo ubi ex $n .8$, Cum/eqq. inter alias prafumptiones, ex quibus elicitur dominıum pecunix depofitę, \& numerata non tranfire in depofitarium, d. nu.14.ita ait: Quinta pra/amptio off, quando quis caufa a e id debito liber andiob contumaciam creditoris inffu indicis ad numerum, feumenfuram depofuit: nam tunc aperté colligitur, in ea fuiffe mente, ut pecunia, fen re depofita depofitarius non uteretur; /ed in effecon/ervaret, nam alidis vim Jolutionis non haberet, nec predictum effectum operaretur, actus enim agentium fecundum eorum intentionem funt iudicandi, of femper quisprafumitur, \&ec. Et actus fimpliciter geftus cenfetur factus, co modo quo debuit, $l$. Gallus $\varsigma$. quidam rectè, D.de liber. ơ pofthum. l. hereditas, s. Jervus alienus, D. de teftamentar.tutel. \&c. Quod \& latius ex plurimis doctoribus comprobat, ex num. 19. © fequentibus, © n.15. quod pecunia in facculo, vel in arca fignata, vel ea mente, \& intentione tradita depofitario, ut ea non utatur, non venit appellatione pecunix, fed potius reputatur fpecies. Prout tradit Bartol, in l. talis Scriptura, num. I. \&c ibi Florian, num. 34. D. de legat. I. Ioan. Igneus in l. 3. §. ficonditione, ver $/$ et $\sqrt{2}$ alind 30. D.ad Silanian. © l. contraEtus 21. If. de codem tit, Mendof. confil. 3.nu. 5. Valenzuel, conful.64. nu.9. Gafpar R odriguez de annuis reddit. lib. 3. qu. 11.num.2. ©́ 19. Petrus Barbofa in l. fo mora 1o.ff. Jolut. matrimon.
Totum hoc mamque dependet ex animo deponentis; nam licet ex uumeratione pecunix depofitex regulatiter tuanfire dominium in depofitarium prafumatur, ut de iure Regio exl.2. tit.3.part.5. incipit. Dineros contados, prout contendit Caftallo in controver/.tom.3. C.16. ex numer - 72. \& Hermofil, in dift.gloff.3. © 4. num.1. © feqq. \& hactenus diximus. Adhuc tamen hec prefumptio aliis prafumprionibus eliditur, ex quibus fi appareat deponentem non habere animum transferendi dominium, \& ufum pecunix depofitx in depofitarium ; tunc proculdubio pecunia depofita perit periculo deponentis duntaxat, prout in exemplis, \& dodtrinis hactenus proximè confideratis.
Alia prefumptio eft, quando pecunia deponitur numerata apud divitem, \&\& mercatorem, qui non eget mutuò accipere . Ut ex Purpur. Parif. Barbof, Ant. Gabr. Mantic. Cancer. Trentacinq. Gratian. \& Farinac. probat Hermofilla in dift. l.2, tit. 3. part, 5.glof. 3. numer. 8, tom. I. fol.182,
Item quando fuit exprefsè conventum ut pecuniam depofitam depofitarius cuftodiat, \& confervet, ut ex Perro Barbofa, \& Mantica tenet Hermofilla ibid. n. 11 . itern n. 12 . quando exprefsè actum fuir, ut eadem pecunia reddarur.Ex Ripa, Galpar Rodriguez, Barbofa, Mantica, \& Caftillo aliam prefumptionem addit, nu. 13. ultra alins iam à nobis relatas, ©̛ $n, 19$. © Seqq. quod hxc eft ufitata confuetudo in boc Regno, quod pecunia deponatur iuffu iudicis numerata ad (atisfactionem creditorum, intelligitur ea fuiffe, mente, ut depofitarius ea non utatur, fed in fuo effe confervet, \&\& cuftodiar. Ytenga de manifefro, prout ipfe depofitarius communiter fe obligat; \& conducunt ad propofitum noftrum alix dux prefumptiones, quas feribit exalis ipfe Hermofilla ibidem, $n .1$ 1. © $n, 12$. quibus fatis refpondetur primo argumento in contrarium confiderato fuperius exnu.ig.

Nec obflat fecundum, quoniam, fi principio actum-s 28 fuit de propofiro, \&\& fimul de falario praftando pro cuftodiadepofiti, tunc non definiteffe depofitum licet irregulare. Iaf. Alexand. \& Ripa in l.2, D. Jicert,petat, ex text, in cap. bona fides de depofito. Carroccius de depofito 1.p. titul. de culpa depofitarii, numer, 10 . Didacus Perez in l.1. tit. 10. lib.3.ordinam. qua/f. 8. Gutierrez de tutel. lib.3. qu. 7. numer. 12. Mantica de contracl,traCl.10, tit. 2. num.6. \& poft alios Hermofilla adl.2, tit.3.part. 5.glof. 1. numer.5, tom. 1. fole 180.

Nec etiam obffat quod depofitario, \&\& fequeftrario non 29 debeatur falarium, quia harc regula fallit in adminiftratore concurfus nominato ad rerum cuftodiam, \& adminiftrationem fimul, nam quando res, quax deponuntur, \&\%
requeftrantur, egent adminiftratione, tunc eft depofitario, \& adminiftratori affignandum falarium . Avendan, incap. Pretar num.8. lib.ı. Joan, Garcia de expenf, cap. 20.n. 14. Azeved. inl.1. num.19. tit.12. lib.4. \&c iterum in l. 13. tit, 9.lib. 3. de recopil, ex num. 3. Gutrierez de tutel. lib.3. cap.7. num.14. Monter, deci/. 29. num. II. quam, \& plures alias limitationes congerit Hermofilla wbi proxime ex num. g. cum feqq.
30 Sed quando adminiftratoriconcurfus irrogetur diminutio monetæ pertinentis ad adminiftrationem, videamus; \& tunc fuo periculo diminutio cedit, quando fuit morofus in folvendo creditori, feu creditoribus habentibus delegationem, hoceft, Libramientode lacuria, odel juez, ad aliquam quantitatem, qua fibi intimata fuit, \&s ipfe eam complere renuit, frivolis, \& dilatoriis exceptionibus motus, \&principaliter refpondendo (prout omnes adminifratores ferè affolent) pecuniam adminiftrationis nullam penes fe habere, interim pecunia penes fe exiftens adminiArationis murationem, \& diminutionem, aliudve periculum patitur, fiifte talis adminiftrator feftinet (ut affolent omnes ) manifeftare coram judice quantitarem monetre afferens adminiftrationis effe, nullatenus admitterur ad ejus diminutionem, \&cpericulum vitandum, tum quia fante fua precedenticonfeffione pecuniam adminiftrationis nullam habere, clara detegitur ejus fraus, dolus, \& malitia manifeftè, ut fuas vel alienas pecunias falvare volens adminiftrationi frandulenter arrogat, \&\& falfo fupponit, ut periculoadminiftrationis, non fuo, nec alieni domini extranei decrefeat, \&e minuar.
31 Quapropter nullomodo adminiftrator ipfemanifette, dolofus, \& fraudulentus audiendus erit, intentas pecunias illas cedere in damnum adminiftrationis, \& per confequens creditorum, tum quia contra fuam pracedentem confeffionem, \& affertionem ad intimationem delegationis intimate nulla poteft admitti probatio, quia inter principalem, \& teftes non datur concordia. Anton.Gabr. comman. opinion, tit.de teftibus, concl. 4. num. 75. qui multos refert, Rota, Alexand. Ludovif. decif.357. num.3. \& ibi Oliverius Beltraminius num. 7. plurimos refert, nonnullos recenfet Ludovif. Poft. intract. de manutent. obferv.19. num. I 3 6.cum feqq.Idem Alex. Ludovif. decif. 435. num. 14. Surdus conf. 6 . num.2. nifi manifeftiffimè de errore doceatur, prout ex. $l$. error. Cod. de jur. of fatt.ignor. L.anic. Cod.de confe ff. Gutier, pratt. lib. I quaff. 100, num, 6, qui error in adminiltratore, impoffibile probare videtur, faltem ut ei prodeffe poffit; tum etiam quoniam fi habebat unde folvere potuit, \& unde debuit adimplere delegationemàjudice fibidirectam in favorem creditoris, vel creditorum, \& intimatam prout manifeftè detegitur ex manifeftatione, \& regiftro pectuniarum poftea facto coram judice; jam adminiftrator ifte fuit factus morofus poft intimationem, etiam ceffante fraude, \& pecunix fux vel alienx fuppofitione, fed quando revera ea fuiffet pecunia adminiftrationis, quia depofitum perit periculodepofitatii, fi femel fuerit conflitutus in. moraregulari per interpellationem judicialem, vel extra-
32 . Judicialem. Greg.Lopez in l.4.tit.3.part. 5.gloff.5. Abb.\&. Felin, in cap, bona fides de depofit. \& ibi communiter DD. Catrocius de depojit.part. 1. tif. de ca/a, num. s. Marefcor. var.refol. lib. I . cap.7. Mozius de contradib. tit. de depofit.cap. de natura depofit. num. 4. Vueffembech tit. de depofit: num. 15 , Petr. Unzol. in pract: artic.notar. in rubric. de obligat. que re contrabit, num.11. © num. 12 . Alexand. Trentac. var.refolut. Lib. 3. fit. de depo fit. refolut. num. 19. Card. Mantica de contraEtibus, lib.10. tit.9. num.3-6. 6. Hermofilla adl. 4. tit.3.P.5.
gloff.5. nam. glof/f.5. nam. 2. fimorofus fit, decafu fortuito tenetur, $l$ aliquid tenetur, petat. l. fin A/fia 12. S. fin.ff. depofit. \& in argumentum eft text. in l. in re furtivain fin. ff.de condial. furt. © in l, inter fitpulantem, 6.jin, ff.de verb. oblig. Bartol. in l.fuit certo, s.interdum, If. commodat. Dec. \& Cagnol, in l.contraltus, ff. de reg.jur. Imola in l.propter ferilitatem col, 2, de locaf. Corneus conf. 108 . volum.1. Aftlictis decif.1 so. Carroc. de locato, of condict. tit. de cen/fibus, q. 11 .p.4.P.Molina dif(P. 295.verf.caut adufuras, \& intereffe pecunix teneatur à die mora Dec. in 1 .certicondict. S. fin. num. 4 .ff. $\sqrt{1}$ cert.petat. Bald, in l. 1, q. 10 . Cod. pro focio. Joan. A nania in cap. in. col.4, de ufuris, num. 2 . 4.Rodrig.de annuisreddit.lib.3.quaft.11.nnm.40.Mozius.
de depofit. cap. de accident. depofit. num. 8, ibi. Poft mor am in depofitou/ur e femper debentur, tam in depofito proprio, quam in proprio, © in cap que actio oriatur Ax depofito. Hermofilla ubi proxime num.3. of 4.quod depofitarius morofus tenetur de cafu, \& periculo, nulla adhibita diftinctione, utrum. codem modo interitura effet res, aut pecunia apud dominum, juxta ea quæ dixeratabundè adl.9.tit.2. p. 5. sl. fin. tom. 1. fol.176. quar refolutio conftans eft, \& inviolabiliter obfervatur in omnibus tribunalibus, \& in hoc Pinciano frequentiffimè obfervatur. Cum adminiftratos concurfus inviolabiliter debet adimplere delegationes fibia. Senatu directas jufta excufationis caufa carens, prour abundè diximus /uprábac 3.part.cap.8.ąprincipio, ơ per totum.

Illa denique in hac materia mutationis, \& diminutionis monetæ conftańs eft, \& prima regula, ut morofo, five in folvendo, five interpellato legitimè in recipiendo imputetur detrimentum, periculum, \& diminutio monetæ, ut per l. quod eum, in principio, l.creditor 102. If. de folut. ubi communiter DD. facit l.I. Cod. de fu/ceptor. prapofit. © arc. lib. ro.gloff. in l. acceptam, ubi Bartol. C. de mar. Tiraquell, de retract.convent. 5.4 . glof. 6. num. 34. Bald. in cap. quanto, colum,ult. verf.extra quaro de jure patronat, ubi A bb,num, 12 . Caftrenf, in d l. creditor, num. I. plurimis Laudenfis in tract. de monetis, queft.14. verf. circaquartum. Brun. de monetis, p.18. limit.1. num. 2. \& ex Confilus Rubei, Gabrielis, \&c Zabarellæ, Anton. Sola in trait. de monet. ca/u 12. Renerius Budelius de re numeraria cap. 26. num. 6. Anton, Gabr. commun, opinion. lib. 3. tit. de folution, b. concl. 1. num. 6. Ant. Thefaur deci/.174. num.4. Scaccia de commerciiis, 6.2 .51 .5 . num. 147. © 153. Afflictis decij/ 150 . per toram. Foller. in praxi de cenfibus, verb. intricatum num. so. Felician, de cenfibus, tom.2.lib.4. cap.unic.num.6. verf. .ed licet depofit. \& ex aliis, D. Larea decif.19. num.7. ubiex num. 14. ©ं decif. 13. num.5poft Cencium de cenfib. quaf. 111 , num. 61. © /eqq. \& alios, probat, periculum diminutionis nioneta legitime oblata, \& depofita, perire creditori injuftè, \& fine legitima caufa recipere reculanti, codem modo quo debitori morofo in folvendo.
Igitur fi diminutio monetx culpa, \& mora adminiftratoris in nonfolvendo contingit, fibi, \& non adminiffrationi, nec creditoribus debet damnuin irrogari, \&\& pragravari, cum ex facto adminiftratotis hoc acciderit damnum, nemo enim ex facto alterius debet pragravari, $l$. Sıquis in fuo, 6. legis, Cod.de inofficiof, tit. cap, non deber de regul, jur. lib.6. Surdus conf. 11 .num. 29 . ©́ conf. 145 num. 10.0 ó conf. 183 . num. 84. nulluqque alieno facto oneratur, $l$. cans $(4$, ff. de procurat. \& factum unius alterinocere non debet, $l$.fininus, §. ante ommia, ff. de pact. l.de pupillo, s. foplurium, iff. de novi oper.nunciat. l.paterfamilias, ff. de haredib, inffituend. l. heredes, §. in illa, ff, de famil.e ercij cund. l. cobared. Cod. codem l. debitorum, pactiontb. Cod. de pall. nec adminiftrator de hoc potelt conqueri, quia damnum, quod quis fua culpa fentit, fibidebet, \&\& nonalii, imputare, cap. damnum de regul.jur. lib.6.

Iterum, \& adminiftrator bonorum concurfus patietur damnum diminutionis monetæ pertinentis ad adminiffrationem, quando rumor mutationis monetæ adfuit; \& \& idem negligens fuit in ea manifeftanda Curix, vel judici concurfus, uteam congruo tempore diftribuat inter creditores, quieas poffint proficere, Sk expendere infuos ufus, ne ipfi, atque adminiffratio, veniente diminutione, detrimentum patuantur, qua dilligentia multi. adminiftratores utifolent, nullus ecenimeft tam expers, tufticus, aut fupinus, qui rumore mutationis monetæ currente habenspecuniam non curet omni conatu, eam quomodolibet expendere, \& fefe fecurum reddere ab omai periculo modo, quo pofit. Ad eandem igitur diligentiam tenetur adminifrator in bonis, \& Pecuniis concurfus, maximè cum fibi tam facile, \& ufitatum pateat remedium, quo fi non utatur, uttutus reddatur, culpa ci adhibenda erit. Nam quando quis aliquid confequi poteft juris remediis oppottunis, fi illis non utatur, dicitur per cum ftare, \&xejusnegligentia, \& culpa arguitur, cap. licet Epi/cop.de.probat. in 6.cap.commiffa de eleft.in6. per Bartol. Socinum in conf. 274. num, 6. lib.2. Menoch. de recuperand. remed. num. 24. Maicard. de probat. concluf. 10 gi. Mierez de majorat.4.4.quafl.40.num. 54 . conducuntque Seraphinus de privil. jurament, privileg. 33. num. 32 .
Tumetiam, quia adminiftrator concurfustanquami de- 38 pofi.

## Labyrinth, Credit. concurr.

pofitarius, \& fequefler tenetur de lata culpa, quando non adhibut in re depofita eam diligentiam, quam communiter adhibent hominest, qui fant ejufdem profeffions, \& conditionis, l.It.tit. 33 part.7.l. (upina, l. regulam, S. Fed faEli, If. de jar. ơ fact. ignor. I./ qquis feudum, g.cel/us, ff. locati, 5 . fin. inffitut. de /ocietate, l.cedere diem, 5. fin. l. late culpe, ff: de verb. fignificat. Bartol, in l. quod Nerva num. 17. of 18 .ff. depofit. Bald in l.que fortuitis, num. 10. C. de pignor. altion. Petr.Greg. Intagm.jur.civil. lib.1.cap.11.Farinac. de panis tempor. queff. 88. num. 67. Parlador. infe/quicent. different.172. nam.9. D. Pichard. in 5. item is, cui num. 63. 66. inffitut:quib.mod.re contrah. obligat. Petrus Barbofa in l.mora to. num.3.ff. Jolut. matrim. Rebuffus in d.late culpe col. I. abundè profequitur Hermofilla ad l.3. tit.3.P. 5.8l.6. ex n.2. per tot. tom. 1. fol.191. quiglof. 9. num. 4 . teneri de leviculpa, quando rebus depofiti non adhibuit eandem diligentiam, quam in fuis ubi plarimos refert.
Et in comprobationem notanter animadvertendum eft, quodadminiftrator uti depofitarius tenetur de levi culpa, fipro cuftodia mercedem, \& falarium recepit, Villalob. in antinomiajuris, lit. D. num. 8. Olanus litter. D. num. 32 . © 33. Gutrier. practic. queff. lib. 4. quef. 47. num. 7. Rodrig. de annuis reddit.lib. 3. quaff. 11.n. 36. D. Pichard. ubi proximè num. 2. Mantica de tacitis © o ambiguis convent. lib.1o. tit. 9.num.12. © 13. Carrocc. de depofit. 1.part. tit. de culpa depofitarii, num.ıo. Farinac. de furtis, queff. 169. ànum. 24. Trentacing. var, refol. lib.3.tit. de depofit. refol. it. num. 1 I. Rebell. de obligat . ju/titia, lib. 16. de contralt. depofit. cap.II. num. 11. Azor. de obligat.jn ft.part.3. lib. 7. tit. de depofit. cap. 7 . verf. Her mofilla ad l.3. sit. 3. part. 5. 8 loff. 9. num. 7. tomo I. fol.194. qua doctrina directè verificatur in adminiftratore depofitario bonorum concurfus, qui percipit pro cuftodia, \& adminiftratione falarium, ut fupra probavimus. Ergo tenebitur de predieta culpa etiamfilevis judicaretur.

Deinde quia ubi adeft periculum, adminiffrator tenetur prevenire, quod accidere poteft, alias non liberatur, fi prefumi poffer, quod erat periculum in mora, ut tenet Bobadilla in polit. lib.3.num. 42 . Elcobar de ratiociniis, cap.19. num. 31. nam ubi prafens res fatus futurum indicat damnum, quiliber infpicere debet, quod accidere folet, Bart. in l. interffipulantem, $\delta$.facramff: de verb.oblig. ơ in l.f fidem cam eodem 5 .fin.ff.de juri/d.omn.jud.gl. in l.2. verb.fu/pectum, ff. Solut.matrim, ubi Bart, num.9. Alex, num. 20. \& idem Alex. in $l$. Secundum in princ. ff. qui aitu dar.cogant. Efcobar. de ratiocin.cap.6.num. 69.qui culpa illi adfcribitur, qui non cogitat, quod facilè poteft evenire, \&enon perpexit, $l$. qui bona, 5. cum inter of l. in bac, ff. de damno infect. Surd. conf.391. num. 43. © 44. lib.3. ©́ conf.365. num. 30. eod. lib..... Joan. Garcia de hypothec. poft contr. nums. I2. Gratian. tom. 4 cap. 677.nит.7.

Denique fi adminiftrator flatim quod fit publicata pragmatica diminutionis,aut mutationis monetæ, coram judice loci non manifeftavic pecuniam adminiftrationis penes fe exiftente, fi poftmodum afferat, tot pecuniam adminittrationis habuiffe eo tempore, nec creditur, nee auditur, cum exinde prafumatur fraus, fupponere volentis fuam, vel alienam pecuniam, ut adminiftrationis, \& creditorum periculo diminutio cedat, \&ideo ad evitandas has, non infolitas fraudes adminiftratorum, \& depofitariorum, neenon aliorum aliena negoria gerentium, in omnibus pragmaticis mutationis moneræ, \& ineorum inftructionibus directiCancellariis, Audientiis, \& aliis judicibus hoc exprimitur, ut ftatim ante publicatam mutationem monetxfecretè conquirant domos predictorum adminiftrorum, ut omnes pecunias quas alienas habent, exhibeant, ut in pragmatica anni 1628. ó in hacultima anni 1642. publicata 15. Septemb. \& hoc jure utimur.
mus. prius utabeamus, unum fubtile dubium abfolvamus. Debitor injudicio obtulit fuo creditori pecuniam $\Delta$, ifterecufavit, \& debitor juflujudicis depofutt, non pecuniam realiter, fed quia depofitarius erat amicus, vel alias debitor deponentis ejufdem, vel majoris quantitatis, folum 42 confeffus fe recepiffe a debitore tot quantitatem in depofitum, quot penes fe habere fatetur. Depofito hoc confeffato exiftente, publicata fuit diminutio monetæ, depofitarius poftmodum à creditore conventus prodepofiti refiturione replicabat, feparatum effe redderecum fua diminutione, an fibi proderit exceptio? Videtur quod fic. 43 Quia ifte depofitarius licet realiter non receperit pecuniam
verè debitor eft quantitatis ex fuà confeffione de recepto $\ddagger$ cum obligatione reddendi ad mandatum judicis. Tiraquel. de retract. lib.2. 6.4.8loff.6. num. 19. Trentacinq. var. lib. 3 tit. de folut.refol.22. num. 2. Matienzo in l.4.gl.9. ©f inl.9. tit. 11. lib. s.recopil. num.7. © (eqq. Azeved. in d.l. g. num. 14 . Hermofilla ad l.2. tit, 2.p. 5.gl.4. num. 69.0 num. 72. qui afferunt poft alios reneri. Hanc confeffionem depofiti inter iplos contrahentes, \& ipfe Hermofilla, cum Cencio n.75 quodereditor poteft recipere hoc depofitum, \&\& pecuniam confeffatam. Ergo depofitarius non amplius compelli deber ut integram, \& fine diminutione reftituat, cum non fuo periculo, fed debitoris, aut creditoris abfque jufta caufa recufantis levare depofitum, \& pereat, \& minuatur, ad latè tradita fuperius.

Sed contrarium verius eft, quoniam in hoc depofito, 44 pecunia non intervenit, necut fpecies, nee ut numerata cuftodienda, juxta ea, qua latius fuperius dicta funt; ergo impoffibile eft, ut diminutio moneræ fuperveniens illam comprehendar, quia non entis nullæ funt qualitates, nec qualitas fine fubiecto effe poteft, \& quod non eft, rumpi nequir, \& actus diminutionis prefupponit habitum, atque pecunix exiftentiam, juxta axiomata vulgaria, fed hic deficit à principio pecunia, ergo diminutio illam tangere non potuit, juxta text. inl. ficertos nummos, puta, qui in arca Junt, ftipulatus /im, of hi ine culpa promifforis perierimt, nibil nobis debetur 37.ff. de verb.oblig.l.plane, §. (i eadem, ff. de leg.1. © l. (ed certos, l.fi /ervus, , qui quinque, ff. eodem, l.in ratione, s.diligenter, ff.adl.falcid. \& in. fimilibusterminis, nempe quando pecunia numerata depofita fuir adminiftratori aut depofitario, \&\& ifte fuftulit eandem, \& in ufus fuos convertit, de quo conftitit per fuam confeffionem, \& diminutionem, poftea contingentem ei applicandam, firmar D. Larea decif.14.n.38. ex prafata noftra confideratione, qui fruftra quaritur de damno, aut detrimentorei, quæ non extat, nec periculum quod refpicit, quando res periit, aut deterior reddita attendi poteft, quando jam res non eft, quippe eo ipfo quod depofitarius nummis depofiris ufus fuerit, jam eft ita confumens, videtur ut amplius in fpecie, id eft, ea corpora in rerum natura attendi non poterant, ac per confequens non entis qualitates confiderari non valent.
Et quamvis depofitarius ex fua confeffione de recepto, $4^{6}$ \& obligatione ad reddendum fit obligatus, ut verum eff, debitor tamen eft generis, non fpeciei, \& genus perire non poreft, prout diximus \& probavimus fuprà ex num. 22. verf. Secundo, quia quando, \&ce.

Deinde quia licet inter contrahentes ex hoc depofiti ge- 47 nere, oriatur obligatio ob confeffionem, non tamen in prajudiciumtertii, \& fic creditoris, ut exprefsè probant omnes illi DD. in principio hujus queftionis citati, num.42. verf. binc prius ut abeamus, \&cc. ita fingulariter tenet D. Valenzuela conf. 67. ex n.47. cum /eqq. tom. I. quod ubi requiritor depofitum reale, non admittitur per confeffionem depofitarii, ex Feliciano de cenfib.tom.1.lib. 4. cap.anic, nu. 2. prout in noftro cafu reale requiritur, ut poffit admittere, \& pati diminutionem monetx.

Poftmodum ipfe Valenzuela num. 46.47 .ef 48 . ita profe- $4^{8}$ quitur, Nec obftabit dicere, quod depofitum reale etiam per confeffionem probatar, l. Pablia Mavia, 6. fin. l. Lucius, ff. depofiti, Mafcar d. de probat. concluf. 509. num. I. Vincent. Carrocius de depojito, part.1. de depofiti probatione, num. 3 . * Seqq.fol. 84 .

Quia boc folum procedit, quando agitur de probando depo fito in prajudicium confitenti, non quando asitur in prajudicium tertii, quo cafu non probatur per confeffionem, ut refpondit Iaf.conf.172. num.4. lib.2. é pluribus relatis Ma/card. ubi 49
 gl.6. num.9. © 15 . Et quia depofitum eff contrallus, quire tantummodo fit, Bald. conf.218. num.8. é 256 . num.2. lib. 1. Socinusconf.243.num.3.lib. 1. Mafcard.ubiproxime, num. 5.Vnde 50 nifires veré intervenerit, non poteft dici depojitum, etiam $/ \sqrt{3}$ intervenerit confeffo, nec poffet inducere depofitum, quod numquam fuit, ut dicit Bald. conf.256, num.2. lib.1. facit 1.1.5. /ß
 Intion. l.non abffulit, ff. de novat l.Lucuus, l.2. s.tutele , of $\$$. fin. If. de adminiftr. tutor. ubi talis confeffro non habetur pro Jolatione in praindicium tertii.. Bart. in $l .2 .5$. creditum, $f f . \sqrt{1} 51$ certum petatur, © ifta eff verior opinio ex Cepola confll. 44 Cifuentes in 1 70. Tauri, Montalvus in l. 13. verb. el pretio, ver (.1. tit.10. lib.3. fori. Matienzo inl.g. tit. 11 -lib.s. recopil.
$\mathrm{glof} / .4$.
glof.4.num.3. ubi. Azeved. num. 14. Toan. Baptifta Lupus de ujuris, commentar. 2. 6.4.ex num. 108. Petr. Foller. de cenfib. verb. inffrumentum gratie con/ißnan. pretio, num. 48. hactenus Valenzuela, quibenè confonat $j$ is qux diximus. Eandem fententiam poft Glof. Paul. de Caftr. Jon. Roland. à Valle, \& Tiraquell. tenuerunt Thefauri decif.26. num. 3. Fachin. centr.jur. lib,2.2. cap.93. Cancer. var.refol.3 cap.8.depofft. num.40. Mantica de contratt. lib. 10. tit.10. num. 14.Catillo contr.lib.3. cap. 16 . num, 1o. Pichard. in 5 . bone fidei 30 , num. 46.inffit. de action. Giurba decij,87.num.35. Hermofilla
 refolutionem amplexus fuit Senatus hic Vallifoletanus, in facticontingentia.
Nunc tractandumde creditore, qui delegationem à judice obtinuit pro certa quantitate, dire $\hat{\text { tam adminiftrato- }}$ ri concurfus, quando ob fuam creditoris in exigendo negligentiam periculum mutationis monetx, aur decoationis adminiltratoris pati reneatur. In quo videtur dicendum $\_$, quod licet per fimplicem delegationem, \& litteras à debitore diredas alteri, ut fuo creditori folvat, primus debitor litteras mittens non liberetur, quoufque cum effedu pecunix exigat creditor, ad litt.C. defolut. quam laté exornat Caftillo contr. tom.1. cap. 59 . ex num. 30. cum quatuor $\int$ eq. \& Ant.A mat. var.refol.47.per tot, maximè ex n.19, w/que ad
 binc ne decipiaris, \& \&c. Ubiquod hoc cafu femper periculum quodibet interim contingens pertinear ad primum debitorem, delegantem, \& litteras dantem, \& non creditori, \& probant plures aliis flatim citandi.
Hac ramen conclufio uno moda communiter limitatur, ut non habeat locum, quando crediror, intimatis delegationis lititeris ei, cui erant directx, ifte acceptaverit, ipfe verà creditor multum negligens fuit, \&\& diu fetit in exigendo; nam periculum interim contingens in decoctione ad cum, non verò ad debitorem delegantem pertinebit, quam difficultatem multos DD . cetigiffe reperio, Ruin. con//, 45. exnum. 3.cum feqq. lib.5. Parlador.mn eefquicent. different.50. 5.2. num.8. Car.'Barcius deciif72. num.5. Grat. dij/cept.forenf. lib.I. cap.64. num. 23 .'ब exnum. 15. cum /eqq. Marelcot. var. refol.1ib.2. cap.11.n. 5. © n. 8. Gaito de credito cap. 2. zit. 7. num.2413.Guzman de evili.cap. $35 . e x$ n. 34. © /eqq. plures Rotx decifionesseferuntur in propofito per Alex.Ludovif. decif.2 17.n.6. \& ibioliver.Beltr.Perr.Surd,decij. 23.ex n.6. Jacob.Cancer. lib.2. e. .6, ex n. 169 . cum /eqq. Ant. Amat. poft Cald.Pereir, var.refol. cap.47. Jub n. 33. Caffill. qui plurimos ex jis DD. non refert contr.tom. 5 . cap. 77 . cafu 47 .verf.creditor tanto tempore, ơ in verf. ©́ hatienusdef jis, \&x iterum col.4.ad lutteram refert decij. Farinac. in noviI. 445 .
54 Quiquidem alios quamplurimos allegant, omnes tamen variis loquuntur linguis, \& abeis vix certa refolutio percipi poteft, quidam abfolutè affirmant, quidam variis ; \& diverfis diftinctionis generibus innodantur.
poft delegrionvin port delegationem acceptatam mandatario, fi creditor multo tempore cunctatur, \& negligens fuit in exigendo, fibi, \& nondelegantidebetimputari periculum, maximè in concurfu creditorum, ubi per adminiftrationem detinetur pecunia profatisfaciendis primis creditoribus, nec eam confumere poreft in folvendo pofterioribus, prout latè diximus hac 3.part. capp. 8. per tot. \&C fic periculum pecuntx interim contingens debet impuarinegligentix creditoris, qui cum potuir diu non exegir.
Comprobatur ex jis quax latiffimè congeffit Noguerol. allegatione 40. ex num. 38 .cum multis (eqq. ubi de fidecjuffore indemnitatis, ut nonteneatur, fic creditor negligens fuir in exigendo debitoò debitore principali, quando erat fol7 vendo. Item de uxorenegligente exigere fuam dotem defunctomarito, exittenubus bonis liberis, ut non habeat regreffum ad bona majoratus, fibi pro dote obligata.
$58 \mathrm{Item}, \&$ de tertio rei hyporthecatx poffeffore, ut liberetur, ficreditor fuit negligens in exigendo à principali debitore
exiftente folvendo, exitente folvendo, \& de aliis plurimis fimilibus ibidem. apud Noguerol videbis, qui $n$ um. 58 . © s so. pof Thefaurum decif. 125. num. 11. limitat in fidejuffore puro, qui poreft xqualiter, \& codem tempore conveniri cum principali debitore.
59
Et facit Cencius de cenfibus, quaff.98.num. 64. ibi. Limitatur quarto, ut contra poffefforem fundi non poffit agi actione byposhecaria, vel Salviano, quando dominus, \& creditor cenfus poteft argai de negligent ia in exigendo annaos redditus
cenfuales abeo, qui ad illorum folutionem tencbatur, Foller. in fua praxicenfual. in verb. haju/modi, num. 97. Gabriel. conf. 47. num. 16. lib. .1. Boccacc, in tyact.de cenfibus, part. 2 num.87. in fin. Surd. decij. 32. num.9.Felician. de cenfib.tom. I .
 oradid, \&c.

Facit etiam Felicianus de Solis in tralt.de cenjib. Lib.3.e.c.6. 60 num.3. ibi. Vbivero tertius polfeflor recognovit, cogi poteff, ut folvat prateritas penfiones. Anchar. confil.386. col.1. Ay mon Craver.conf.217. Matth, de Afflict. deci). 95. Foller, in praxi cennus, verb. buju/modi cennus Super rebus, num.97. declarans, hoclocum habere, quandoille, qui deber confequi cenfus prateritos, potulfet exigere prateritas penfiones, \& non exegit, quia tunc novus poffeffor non tenetur, fed creditori imputandum erit, pertext. in L.jurecivili, ff. de condition, of demon/fr. ơ inl. in executione, S.penult. ff. de verb, obligat. \& ea que in fortioribus terminis fcripfit Socinus conf.273. lib.2. ©cc. Sequitur Ludovil. de Avend.de cenfibus, cap.99. num. 4 i idem tenet Rodoanus de rebus Ecclefie, quef. 17. num.64. Petrus Surdus deci.f32.nnm.9.8 \& Amadeus de Ponte in trati.de landemiis, quaff.45.num.20. \& Felician. de Solis in tom..2. lib.3.cap.6.verr.adverfus antem tertium, in fine, pag. mihi 206.
Nunc fe offert fub illis difcepranda quątio, adminiftra- 61 tor concurfus, aliufve depofitarius, qui delegationes fibi directas à creditore recipiens, noviter huic cautionem $\Omega$, feu obligationem fecit pro eadem quantitate perfolvenda, an teneatur tanquam adminiftrator, \& depofitarius, us antea, vel potius mutata caufa depofiti utifimplex debitor?
Hujus quaffionis utilitas in hoc verfatur, quoniam fil 62 tanquam depofitarius tenetur; periculum mutationis monetx, aliudve interim contiogens ad fe non pertinet, qui dominus pecunix non eft, \& ideo fufficit, mutatione monetx contingente, manifeflare pecunias depofitas; ut furfum diximus
At vero fidebitor fimplex confideretur, periculum fibi 63 imputatur tanquam debitori generis, \& domino pecuniz, fit tempore congruo non obtulit, nec legitimè depofuit, ad jura vulgaria,
Et quod depofitarius iffe, uti implex debitor de periculo 64 teneatur, probatur: nam per illam novam debiti cautionem, \&c obligationem factam creditori mutata videatur caufa depofiti pracedens, \& translata in mutuum, quo mediante pecunix dominium in depofitarium transfunditur, ac per confequens periculum mutationis moneta, aliudve nociter contingens eidem, utidebitori generis, \&c non feciei, non verocteditori nocet, quia res periculo domini perit. Pro hac veriffima doctrina textum habemus famofum inl.certi condit. 9. 5. depofuiapud te decem, poffea permij tibiouti. Nerva, of Proculus, etiam anteaguam moveantur, condicere, quafi mutua, tibi hac pofie ajunt, é eff verum; ut ơ Marcello videtur, animo enim capitpoffidere: ergo tranfit ad eum periculum, qui mutuum rogavit, $\dot{\text { © }}$ poterio eicondict. Profequiturlex fequens in hacc. Ouod fo ab initio cum deponerem, uti itibi, ( $/ \hat{\text { v velis }}$ ) permijero, creditam non effe, anteaquam mota fit: quoniam debitum iri non eff cer${ }^{2} u m, f f$. ficert. petat. \& rext. in d. ¢ ¢. depoffui. Latè exornarunt Aretin. in $L .2$, num. 3 . ff. $/$ icerr.petar. \& ibibi Bartol. Fulgor. Jaf. num.6. Ripa num.10. Purpuratis num.40. Curtius jun.n.14. Carroccius sum.13. Petr. Gregor./intagm.jur. Lib.23. cap.3. num. 10. Covanus lib.7.comment. cap. 4. num. 3. Mantica de contract. Lib. 10.titi:2.num.19. Rodriguez de eredditibus lib. 3 . queff.10.nam.22.A mator Rodrıguez de privileg.creditiart. 6. num.42. Pichardus in 5.1. num. 79. of 80, inffit. quibus. modis recontrab,obligat, Fontanella de pactis nuptial. clamf. 5 . glof. .8 . p.7. num.9.cum multisfeqq. © ex num. 17. Morla in emptorio tii.8. num. 29. Caftillo controv. lib.3. © cap.16. ex num. 27. cum feqq. Peregrinus decij. 58. qui. omnes ex. dito 5 . depo/ui. tenent, quod 1 paulo port depofiti contractum de mutuo conveniant pattes, depofitum alteratur, \& in mutuum. transfertur; ergo depofitarius per novam obligationem fimplex debitor conftituitar, \& in fe pecunix fufcipit periculum.
Hinc quando caura unius contractus transfunditur, \& 65 mutatur in aliam caufam, prior novatur, \& extinguitur primus contractus, \&\& remanet fecundus, nam fidebitum ex caufa mutuiconvertatur in caufam depofiti, (velècontra, ) velin pretium emptionis, vel in. caufam focietatis; primus contractuseftrefolatus, ut per rationes, \&e fun-damen-
damenta probat Antonin. Amat. lib.I. var, refol. so. ex n. 4. cum/eqq. Molina de contraç. di/p. 559. num. 12.13. of 18.
66 Ubi loquitur, quandode mutuo fit contractus cenfualis, Bald.conf.291. lib.3. Lanarius conf. 23 . per tot. Ubi quando de cambio emitur redditus Gabriel.conf. 8 r.num.3.of 4 lib.1.
67 Ubi quando mutuum convertitur in caufam focietatis, \& conf.170.nam.3. lib.2. Joan. Faber in 5 .preterea num. 3. inftizut. quib.mod. tollit.obligat. ubi quando de debito fit emptio vini, Medici de compenfation. quaft. 8. in fin. Surdus de aliment, tit. 5 . quaft. I. num. 37. ©́ tit. 3.quaft. I. num. 70 . © in conf.145. num.14. ©́ 25 . A ntonius Gabr. de novat. concluf.r. num.63. ஞ́ 71. Ronchegall. in l. 2. num. 19. de duobus reis. Cagnolus in l. ingularia, num. I 55 . © eqq. Decius num. 28 . If. $\sqrt{1}$ cert.petat. Milanenf. decif.9.num.110. lib.2. Ubi quando
pro dote fit annuus redditus, \& cenfus creatur, ut non. poffit amplius agi ad dotem, decif.13. num. 22.lib. 1. Maftrillus decif.40. num. 1. Menoch. conf.907. num.26. \& 27. Greg.Lopez in l.I5. tit.I4. part.5.verb. por manera. Guttier. de juram.confirmat. 1.p. cap. 63. num. 8. Cevallos commun.
 Seffe decif. 133. num, 12.vol.2. Cæfar Barzius decif.20.num.9. Ponte conf. 13 1. num. 1 31. © num. 134. Lib.2. Rebuff. ad conftitutione Gallican tit.deliter.obligat.art. 1. gloff.9, num. 2 I.
69 Valenzuela confil.109.num.21. के 22.tom. 2. dicens, quod contractu primo in alrerum transfufo, prior non confideretur amplius, per $l$.fingularia, ubi Bart. \& omnes, ff. icert.
70 petat. Cælar Manent. in tract. de contractibus libellariis, quaft. 35 . num. 3 I. . $\dot{\text { e }}$ eqq. Idem affirmat Gratian. difcept.forenf. cap.41. num.6.tom. 1. optimè Petrus Surdus de alimentis, tit.9. quaft. 2 I. ex nam. 13 .cum/eqq. ubi, quod tunc non attenditur natura, nee qualitas contractus transfufi, nec amplius in ficicimus qualitatem primi contractus, fed fecundiin omnibus obfervamus, ex Bart. in d.g.depofui, nu. 20 . © 21. Jafon, \& Cagnolus.

71 Creditor igitur in noftro cafu, qui-tradens delegationes, hoceft, los libramientos, depofitario, feu adminiftratori recipit ab eo novam cautionem, \& obligationem folvendi eandem quantitatem, nulla alia intentione feciffe videtur, quam animo novandi priorem caufam depofiti, \& in mutuum transferendi, conftituendo eum debitorem, caufa depofitialterata.
Defuper, quia quando aliquid additur, vel detrahitur priori obligationi, aut difpofitioni, five in qualitate, five in tempore, \& in aliis (fubftantiam tamen prioris obligationistangentibus,) nova obligatio, \& nova difpofitio eft, prima novara, \& extincta. Latè Decianus in cap.2. de cauf $/$ is mumn.2. de offic.delegat. Caffiodorus decif. 33 -num. I. Verallus decif.16, num.4. $\sigma$ decif.17.num.2-p.2.Ruinusconfl. 38.n.10. volum.1. Hieron. Gonzalez in regul.Cancell.gloff.9.ex n.8. cum multisfeqq. Menochius conf. 160 . num. 49. quamplurimos refert Guarba in conf. 6 5.num. 32 , in fin. © num. 33. di-
73 ftinguentes inter murationem circa fubftantialia contraQtus, \& difpofitionis, \& inter accidentalia, de qua diftinctione poft alios optimè Tiber.Decianus conf. II.ex n. 27 сиm/eqq. О' ex num.32. Surdus decif.70. num. 3. ©́ num. 15. necnon Petrus Barbofa in l.1. art. 1. num. 102. © num. 132. cumpeqq.ubibenè, \& explicitè loquitur, ff. de judiciis. Idem Surdus conf. 243, num. 19. © conf. 217 . ex num. 23. per 6. praterea inftitut. de inutilib. fipulat. l. I.S. $\int$ quis fimpliciter ubi Doctores, ff. de verb.obligat. L.jus civile, ff. de juftitia, - jure l.denunciatio, g.quid tamen, ff. de adubter.cap. licet

74 . ibiomnes, de offic ordinaris. Secus fi primusactus folum mutetur in accidentibus, non tangentibus fubftantiam jpfius, quia tunc idem actus dicitur contiauatus, \& probant praallegati Doctores, ac plares per Gratianum zom.4. difcept. 718 e ex num.17. \& 18 . Valenzuela conf. 160 . ex n. 66. cum /eqq. \& idem Gratianum ex num.4. © feqq. tom. 3.-6. 599. ex num.34. Valenzuela confit. 160. ex mum. 66. \&f feqq. Sed in noftro cafu per novam cautionem, \& obligationem $\omega$ factam ab adminiftratore, feu depofitario in favorem creditoris, prorfus mutatur fubftantia depofiti, cum convertatur in mutuum, ex jam dietis; ergo novata intelligitur depofitiobligatio, ita ut depofitarius amplius non. teneatur ex ea, fed ex novante tanquam fimplex debitor, in quem periculum quodlibet rei, \& pecunix fimultranffertur.
75 diftintè promind refraganibus in uatione propofita animo novandipndumerit, nam is fecunda obligatio fit animo novandi priorem, prout contingit, quando caufa unius contradus per partium conventionem transfunditur
in aliam, purà quando de depofito fit mutuum, \& de. 3 aliis exemplis fupra pofitis; tunc fecurè procedunt ea. omnia quax hactenus foripta funt, ex num. 16 . cum feqq. per textam capitalem in d.l.certi conditio , 6. depofui, l. jingularia, ff. /i cert.petat. © l. (is manu fata, ff. de contrah. empt. Ut tunc periculum pecunix, five murationis monetæ; five aliud quodlibet, quomodolibet contingens cedat in. damnum depofitarii mutuorecipientis depofitum, cum de carero in cum dominium pecunix fittranslatum, \& generis fiat debitor, cum genus perire non poffit, ut latius fuperius diximus.
Aut enim non animo novandi priorem contractum, \& 77 obligationem, fecunda fuit conventio, \& promiffio inter contrahentes, qui animus novandi in dubio non prefumitur, nifi exprefsè dictum fuerit per contrahentes, ut per text. in l.fin. Cod.de novationibus, ov l.is. tit.4. P. 5. \& ex his quer abundè diximus fup. hac 3 .p.cap.2. ex num. 45 . verficulo 78 binc nee decipiaris, \&c. Et tunc non videntur partes recedere à priori contractu, nec caufam antiquam mutare, aut infringere, fed tantum eandem nova cautione, \& novà obligatione confirmare, addendo obligationem obligationi, ut probatur in l. aliam 29. denovationibus. In hre. Aliam caufam effe novationis voluntarie, aliam judicio accepti, multa exempla oftendant, perit enim privilegium dotis, of turele, of $\sqrt{2} p o f i$ divortium dos in fipulationem deducatur, vel poft pubertatem tutelactio novetur, fil id dpecialiter actume eft, text. etiam in l. id quod, ff. de confitur.pecun. Hanc diftinctionem ampliffimè comprobavimus in noftris Commentariis, de Regia protect. 3.p.cap.1.per totum. Ubi multa reperies conducibilia, quibus adde, quod novatio non inducitur, quando promiffio non fitex diverfa caufa , fed ex eadem nifi exprefsè dicatur Anton. Gabriel. de novationibus concl. 1. num.24.25-60 69. R ota Genuenf. decif. 2. Paul.Caftrenf. in l.quibusidem. Ubi Alexand. col. I. verf. prediftisetiam adde. Jafon.colum. 2. in 2.limitat ff.de verb. oblizat. Cavalcan. decif. 20 . $\sqrt{3} 6$ num. 7.lib. I. Anton. Amat. var.refol.tom. 2.refol. 57.num. 16.qui num. 17. idem dicit, quando fecunda obligatio illudidem, quod prima continet, ex Menoch. lib.3.prafumpt.134. num.Io. Surdus conf. 385.num.19.

At in noftro cafu caufa depofiti procedens non transfun- 79 ditur in caufam mutui, nec id actum fuit inter contrahentes, fed id quod ex caufa depofiti debebat depofitarius, fe foluturum promifir, ac fe debitorem conftituit, ac denuò recognofcit addendo obligationem obligationi ad majorem cautelam, \& firmitatem, feu fecuritatem prloris, quo cafu non inducitur novatio per acceffionem cautionis, tenet Bald. conf.266. in principio, of conf.318.num. 3.कण 4.votum.1. Sylvanus conf.14. num.II. ©́ num. 12. nifi exprefsè de novatione actum fit, Gaill. lib. I.obf.30. num.6. Mafcardus concluf.4. num. 14. © feqq. Menoch. deprafumptionib. lib. 3.80 prafumption. 134. num. 12 . of feqq. \& quod quando nova obligatio folùm continet cautionem primæ; non inducatur novatio. Docet Bartol. in l. Titius, de fidejuff. poft quem Angel. Imol.Socin.Caftrenf. Alexand. \& plures alios exornat Petr.Surdus conf. 385 -num. I4.Mantic. de contralt.lib. 17 . tif.2, num. 15.

Qui quidem Surdus num. 16. addit, quod non fit novatio 81 ex eo quod poffea conventum eft pro executione prioris contractus, vel pro ejus complemento, vel perfectione ex Bart. in l.fingularia, num. Io. verf.quandoque procedit. ubi Alexand. Jafon, Decius, Purpurat. Bolognet. \& Curt. jun. ff. Ic cert.petat. Menoch. d.pra/umpt. 134. num.26. of eqq. Cravet.con/.436.num.7. dicente, non dici novum actum, illum qui fit pro executione antiqui, \& in conf. 666. mam.s. Cephal. conf.35 1. mum,23. © /eq. Decianus conf. 11 . num. 5 t. plurimos alios refert Anton. Amar, var.refol.tom. 2.refol. 57. num.18. ó /eqq.

Deinde quia ifta fecunda cautio, \& obligatio facta per 83 depofitarium, feu adminiftratorem, rectè compatitur cum prima ex caufadepofiti, atque ideo nunquam inducitur novatio, nifi id fuerit exprefsè dictum Bal. in l. fin. in principio. Cod. de novation. Decius in con!.463.num. 4. Alexand. con/.191.num.3.volum.6. Cagnol. in l.fingularia, num. 120. If. ficert.petat. Beroius conf. 20 , num. 13 . volum. 3. Maifard. d.concl. 4 .num.23. Menoch. d pra/umpt.134.num. 39. Decian. conf. it. num. 63 . Riminaldus conf. 738 . num. 24 . of conf. 779. num.79, at fi adinvicem compatiantur, nullo modo novatio inducitur, ut \&\& ipfi Doctores probart, \& innumerabiles alii conducti per Gratianum di/ceptation, tom. 4-6.718. nums.18.

# Pars III. Cap. XI. 

num.18. ơ 19. utraque etenim obligatio tendit ad eundem finem, folvendi fcilicet illud idem quod ex depofito debebatur, ac virtute delegationis à judice obrentæ folvere depofitarius tenebatur.
Unde confequens eft, ut fi fecunda obligatio tantumdem, veletiam plus contineat quam pracedens habensaliquod privilegium, vel executionem paratam; non debeat intelligi novatio, nifi exprimatur. Abundè profequitur comprobans, ex l.4: S. Ji ex conventione, ff. de re judic. ơ l.minor. 25 . ann.cui fideicommiffum, If. de minoribus, cum verifimile non fit creditorem voluife ab ea recedere. Mantica de contract. lib.17. tit.1.ex num.17.u/que ad num. 21 . allego text,
85 optimum in l.2.ff.de privil. credis. in l.quid quod, If. de donationibus, ubi fi quis donavit, \& poftea fe foluturum conftituitnon infolidum, proutin conftituta pecunia, fed io. quantum facere poterit dumtaxat tenetur prout in primordialicontractu donationis, ex quo donans amplius non convenitur; \& affignat text. ipferationemibi, caufam $\rightarrow$ enim, \& originem conftitutæ pecunix, non judicii poieftatem provalere placuit, text.etiam in l.quod fimaritus, ff.
86 de conftit.pecun. ubi matitus debitor dotis ficonftituat fe, eandem foluturum, tenebitur, non prout in actione conftituta pecunia infolidum, fed dumtaxat, in quantum facere poteft, prout in actione de dote exornat latiffimè Ca ftillo contr.tom.6.cap. I55.ex n. I. plurimos refert Surd.conf. 34. n.34- ซु 35-lib.I.\& altiùs Gratian.tom.4.cap.758.ex n.14, $87 \mathrm{cum} /$ eqq. quia tunc pofterior promiffio ejufdem quantitatis potius dicitur prioris accumulativè novatio quam extinctiva, quamplurimos DD. in id allegat Gratian. difoept.tom.3. eap.509. ex num.9. cumfeqq. ubi etiam quod hre fecunda promiffio, \& ftipulatio firtanrum ad majorem cautelam, \& fecuritatem prioris obligationis, in quo non cadit novatio, abexpendens ad funus habet privilegium anterioritatis inter cateros creditores à jure, fibi infuper à debitore promiffa fuere funeris impenfa; an amittat privilegium. Ref ponder Confultus in fine, ibi, quate fi in ftipulatum funeris impenfa deducta fit, dicendum eft locum effe privilegio, fi modo quis non abjiciendi privilegii caufa ftipulatus eft. Similia fuat jura expreffa, in l.aliam ff.de novationib. quæ lo quitur de privilegio dotis, \& actionis tutelæ, non amittendo in flipulationem deductis animo novandi non intetveniente, textusetiam optumus inl.4.9. /i ex conventione, ff.de rejudicata, loquens de privilegio executionis ex re judicata poftmodum in pactum deducto, ut non imnovetur, nifi exprefsè inter partes agatur.
debito fit quod quandodux obligationes fiunt pro codem debito, non inducitur novatio prioris, cum fiat fecunda ad majorem firmitatem, \& ad prioris executionem nifi de novanda prima exprefsè inter partes agatur, latiffimè poft plurimos Doctorum fequitur Antonin. Amat, var, refolut. lib.2. refol. s7. ex num. 16 . cum jeqq. \& nos in noftris commentariis de fupplicatione, ad Sanctiff- I.p. cap.10.8.unic. à num. 74.

Quemadmodum etiam quando pracedit contractus perfectus, cuilicet adjiciatur conventio, qua poreft cadere in novum contractum, tamen attenditur primus, ita ut magis inducatur informatio prioris, quàm novus contraCtus. Eleganter Salicet, in L. 1.6. Fite rogavero, in princip. ff. depofiti, quod etiam voluit Bald. in rubr. C.eod.rit. n, 7.q.7. fequitur Gratian, tom,2. dijcept.273, num, 34. Caftillo contr. tom.2.cap. 155 . Jub num.6. ante fin.
91. Nampromiffio accedens obligationi eam non alterat, nec ejus naturam immurar, vel per 1 qui mutuam, If. mandati, probat Gratian.di/cepr.33, num. 28.29. © num. ©eq. Si
92 etenim fiunt plures promiffiones ejufdem fummæ pro eadem caufa non inducitur prioris obligationis novatio, nifi exprefsè dicatur, ut contra gloff. fin. C. de novation, tenent Paut, de Caftro in l.qui hisidem, ubietiam Alexand.colum, 1 . verf. predictisetiam adde, \&cibi Jafon. colum, 2, in 2 , limit. If.de verb.obligat. Ant.Gabr.commun.conclu/.tit.de novation. concluf. $1 . n 4 m, 69$, lib. 3 - confirmatur; nam fi hares promit-
93 tat folverelegata, \&credita adididem, \& eodem modo, quo antea obligatus maner, id eft cum beneficio inventariil, haec namque promiffio fit per modum recognitionis; latiffimè Gratian. di/cept. 28 . ex num. 28 . ©́ feqq.ub quod per hanc promiffionem non inducitur novatio, optimè Mantica de contractibus, tit-7.ex num.8. 13.17. ơ 19. cum Jeqq. Gratian, tom, lib.3. Anton. Amat.refol, 21, num. 4 . © num, 10 . $\epsilon_{\mathrm{km} / \mathrm{sqg} \text {. }}$.

Et in iftis terminis, quando praceffit depofitum, \&no- 94 vus inter partes contractus fupervenit, pro illius majorifecuritate, aur cautione, in quo nihil) actum fuit de depofito novando, ut depofiticaufa maneacillafa ; plurimas doctrinas, \& fundamenta congeffit Petrus Surdus in d.conf. 385 . per totum, tom. 3 . qui ex num. 7. ® $^{\text {e }}$ eqq. quod allegans novationem probare tenetur, quia non prefumitur ex Alexand, conffl. 13. in princip. volum,2. Decio conf.97.num.5. plures per Marcard. d.concl. 1111 i in princip. Menoch. lib. 3.de prafumpr. 134, in principio. Socinus jun. conf.141 . mum. 18 . Decian.conf. 11. num. 34.- © feqq. volum.1. Et in fimilibus, imò \& fortio- 96 ribus terminis, ut non novetur prior natura, \&e actio depofiti, fed femper ejus origo fit attendenda juxta mentem contrahentium, multa videnda erunt, per Caftellum quotidian. contr. tona.3. cap.16. ex. num. 45 . © feqq.\& fuperius, or ex num. $63 . \circ$ © 64.cum Jeqq.
Et num.8. ơ 9. ipfe Surdus, quod cum hodie minimè inducatur novatio, nifi exprefsè dicatur, ex d.l.fin, de navat. quando propterea fumusin dubio, femper judicandum eft novationem non fuiffe inductam, ex Alciato conf. 119 . in fin. \&cex Bart, in l.penult. ff. de pretor.ffipulat. dicente, proeliviores effe debere ad negandam, quam ad inducendam novationem. Idem firmant Abbas conf. 2 , num. 10, volum, 1 . Mafcard. ubi proximè num. 1. in fin. quia pluralizascontraAtuum non prefumitur, ut ex Baldo in l. inn. in fine, Cod. de rebuscredit. Jafon. in l.eum, quis in popularibus, num.18.ff.de jurejur. Cravetta conf. 112. num. 4 . Surdus, ibi, num.10. © in conf. $16 . n u m .9$. \& in propofito noftro latè videndus Decian. d. conf. 11. num. 34 . © eq eq.

Multaetiam in propofito videnda erunt per Decianum os ibid. per totum, con/.11. qui num. 34. quod in dubio non prxfumitur velle aliquid de novo inducere, fed potius confirmare, \& quod plutalitas actuum in dubionon prefumitur, ex l. triticum, of l.f cire debemus, ff. de verb.oblig. of tham. 37. quod non prafumisur pluralitas contraotuin), ettamex pluralitate inftrumentorum, fi conftat, quodeffencialia, \& fubftantialia fint eadem, quando fi quidem concordant in fubftantialibus, eadem prafumuntur, \& continuata, non diverfa, quod per plura latè comprobar, \& num. 25 . cum eqq.
Hinc fit, quodquando quis bisidem promittir, femel tantum tenetur, l.quibis idem, 18.ff. de verb.obligat.l.dari, ff.eod.tit.etqueideo, ex primoagendum erit, non exfecundo, ut ex Bart. Bald.Caftrenf. \& Alexand. in d. l.quibus, idem tenet Petrus Surdus in conf.117. nums. 23.tom. 2. quam doctrinam declarar; nam fi fecundus contractus plus conzineat, quàm primus, \&q quod additumeft contineat, \&c tangar fubftantiam, \& naturam contractus, \& tunc dicitur novus contractus, nifi partes aliter difponant, \&\& tunc agirur ex novo contractu, primo extincto, \&\& fublato; at fi additio concernat tantum qualitates, \& extrinfeca contractus, tunc agitur ex primo, non ex fecundo contractu, verùm pro eoquod eft addituim datur exceptio, per text. in l.padia conventa, ubi glof. Bart. \&e omnes pracipuè Bald. qui cam legit poft, $l$.juri/gentrium, s. adeo, iff. de padt. \& pulchrè Bart, in d.s. adeo, ubi Bald. Angel. Caftrenf. Jafon, os alii optimè declarant

Atque ex jis, in facti contingentia declaravit Senatus nofter Vallifoletanus, femel, atque iterum depofitarium, qui delegationes, hoc eft, los libramientos, obrentas per creditorem fimpliciter promifit folvere, non teneri de periculo monerx, cum mutara, aut aleerata non fuerit per hoc caufa depofiti, nec factus fuerit debitor generis, nec novata, fuit prior obligatio, fed potius fecunda ad corroborationem, \&s firmitatem prioris emanata.
Sed an \& quando qualitates, \& privilegia contractus novari influant, \&rranfeant in contractum novantem, latiffimè egimus in noftris commentariis, de Regia prosect. 3.p. cap-1-per tor, qua omnino declarat per elegantem diAfinctionem Petri Surdi conf.445-ex: num. 57. qui mirabiliter diftinguit, \& vide numi Io.

- Et pro complemento hujus cap. quantum attinet ad periculum adminiftratoris, illud erit adnotandum, quod in rationibus adminiftrationis reddendis non funt adminiffratori oneran læ partitæ, \& nomina debitorwm, qua ipfenon exegit, \& funt penes debitores, feu colonosadminiftrationis, quaque ipferradit, \& confignatinexacta; ne fortè fua negligentia, \&\& culpa, etiamlevi facta fians inexigibilia, eo quod facti fuerunt debitores pon.
folvendo ; quía tunc juftè admíniffratori onerantur nomina ipfa inexacta, text. capitalis in l.z.Cod. arbitrinm tutele, fequitur Alexand. confsio4. lib. 4. Socinus conf. 2. lib. I. © conf. 122 . \& 123. lib.2. Monter. de tutore, cap. 39. num. 36. 1atiùs etiam prolequitur Efcobar de ratiocin.cap.19.à num.21. cum/eqq. facit eriam rext. in l.tutor conftitutus, s.item refcripferunt nomen, of 5 . fin. ff. de admini/tration. tutor. vide etiam Rodriguez de annuis redditibus lib.3. quaff.10. ex num. 64. o Jeqq.

Qux quidem procedunt, quando ex parte creditorum, vel debitoris, qui formavit concurfum, probatur quod cotempore, quo adminiftrator ingreffus fuit adminiftrationem, debitores folvendo erant, \& debita exigibilia, alias fi hocper actores non fuerit probatum hec nomina non cedunt periculo adminiftratoris, nec ei onerantur, feti fufficit ei ea reddere non exacta, ut tenent Imola conf. 75 quem referens fequitur Decian.conf.85. (ub num. 27. lib. 2. Gutier. de tutel.3. p. cap.r. fub num.98. Marinus de Julian. conf. 15 .num. 38. \&f 39. inter diverfa Conf. Sicula ; dicens
107 debere probari debita tempore adminiffrationis fufceptæ effe exigibilia, quia interim culpa adminiftratoris non præfumitur, fequitur ejufdem addis.ibid. num. 38. affiduè tamen appetuntur diligentix facta per adminiftratorem in exigendo, ut prorfus inculpabilis reddatur.

## CB A P T XII.

Emptor fub hafta bonorum concurfus fub conditione recognofeendi (loco preti) cenfus fuper eis impofitos; an fatisfaciat, fi recognoverit, dum poffederit, ita ut à fe facta poftmodum hypothecx dimiffione, prorfus à recognofeendi obligatione liberetur.

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

Bona concurfas fubhaftantur fub conditione recognof cendicenfus creditor ibus con/entientibus.num. I.
Emptor an fatisfaciat oblizationi recognofcendi cenfus; fo cognofcat non abfolute, fed dum rem poffederit dumtaxat ex num.2. © feqq.
Obligatio refpiciens nudum factum per factum Jatisfit .numer.3. © 4 .
Promittentem uxorem renunciaturam legitime Patris, fatisfacit, fi de facto renunciet, licet ex alio capite renunciatio fit inefficax, qui dixerunt.n. 5. of 6 .
Tus femel extinttum, iterum non revivi/(cit. n.7.
Factum legitimè retractari non debet licét cafuspoffea eveniat, à quo mon potuit inchoari.n. 8.
Emptorem fub haffa cum conditione recognof cendi loco pretii cenfus, non fatisfacere recognof cendo temporaliter, dum poffederit rem, verius effe offenditur. ex n. 9.
Recognitiopromiffa in fubhaftatione, of fit animo, ut debitor perpetaio maneat fecurus à creditoribus cenfualiffis, numereio.
Contrabentes re/pectum habentes ad effectum non fufficit nudumfattum. n, II.
Promi ffo interpretanda erit juxta finem, ad quem fuit principaliter or dinata.n. 12 .
UZ. in omnib. 52 -ff.de verb.obligat.ponderat.ibid.
Promittens minorem ratificaturum, non fatisfacit per ratificationem faEtam à minore, decreto judicii ceffante. nam. 13.
Promittens axorem nuptam ratificaturam, non fatisfacit, 左 ratificet deficiente confenfu, aut licentia viri. nит. 14.
Fidejufforem daturum promittens non fatisfacit quemliber prefrando fi idoneus non fit. n.15.
Monafterium promittens, novitiam ante profeffonem renumciaturam bonis in alicujus favorem, intelligitur de renunciatione valida ac legitima. n. 16.
Obligatus ad faltum alienum de jure Hi/pano non liberatur praftandointereffe. n.17.
Promittens ferecogniturum cenfus fuper re empta impofitos, factum proprium, non alienum promittit. n. 18 .
In contractibus fit interpretatio promiffonis, per quam contrabens non remaneat deseptus. n.Ig.

Vendita re, ut ex pretio /olvatur creditor, i pretium ei tradiso tur, quod evincs poffit, non liberatur debitor, n. 20 .
L. /s mandato T itii, ş.creditori, ff. mandati, l. fipignore, g. /f f. de pign.action. © l. extante, S. Latinus, ff. de except. rei jud. ponderantur.ibid.
Conditio firationem adminiffrationis reddiderit, intelligitur, cum effectu reliqua olvendo.n. 21 .
L. quamvis, ff.de condition. © demonftrat. exornatur. ibid. of num. 22 .
Recoznitionem promittens emptor in /ubhaffatione perpethò tenetur. 11.23 .
Promittens loco pretii recognofcere, babetur, ac $\sqrt{2}$ ipfe à principe cenfum creaverit, of pretiam ejus recepiffer. пит. 24.
Emptor locopretii promittens recognitionem cenfus, fufcepit in Ce obligationem infuturum.n. 25 .
Et tenetur ad annuos redditus futuros, verum, ơ ad prateritos edebitore non folutos. n.26. ©́ 27 .
Recognitionem fimpliciter promittens cogitur, ut abfolute , of non temporaliter recognofcat, n. 28 .
Qui pure facere aliquid fuit obligatus, non fati.facit faciendo fub conditione ant qualitate. n.29. © n.30.
Recoznitio temporanea fact a creditoribus ab emptore abolute ad eam obligato, nec demiffio rei poffeafacta, nibil nocet debitori.n. 31.
Venditori inre tradita nullum jus remanfit, jed folum actionem perfonalem ad pretium.n.32.
In Jubhaffatione poff pretiii oblationem poenitentie non eff locus. num. 33.
Emptoris hypotheca recognitio eft temporalis, quando emit privatim a debitore, fecus quando loco pretii, in Jubhaftatione recognitionem promifit, que eff perpetua, ad dimiffonems non admittitur emptor, n. 34. remiffre e, of n. 31 .
Emptor qui in fubbajfatione loco pretii promifit recognitionems cenfus, of temporaliter recognovit creditores, quibus pro tempore dimifit rem emptam in/uo debitore, ad hujus infantiam fuit condemnatus in perpetnum cenjus perjolvere, o indemnem reddere debitorem. n. 36 .
Recognitio in fubba/fatione promiff a loco pret tiperpetuam fechritatem debitoris re/picit. n. 37.
Qui aliter recognovit, quam fuit obligatus, nibil feciffe intelligitur. n. 38.
Promittens alium ratificaturum contractum non /atisfacit per nudam ratificationem deficientem deficiente quolibetrequifito ad ejus validitatem.n.39. of n. 13 .
Recognitio abfolute promiffa fitemporaliter fiat, legitimé facta non dicetar. $n .40 .0$ ( 41 .
Recognitio cenfusloco pretiii promiffa, \&o legitimè faßfa non admitt it in pofterum dimiffonem rei ex aCtu voluntario emptoris. num.42.

BOna concurfus poffe creditoribus tacitè aut exprefsè I confentientibus addici plus licitanti fub conditione, ut loco pretii à fe promiff, \&\& oblati recognofcat cenfus, \& credita, quibusbona ipfa affecta funt, \&\& hypothecata, abundè probavimus fuprà hac 3.p.c.2. per tor, ubi multa fingulariffima in propofito videnda erunt.
Nunc quarimus, an ifte emptor, cui fub conditione, \& 2 obligatione tradita fuerunt bona fubhaffata fatisfacier conditioni, \&z obligationi recognofeendi, fi recognitionem hanc creditoribus fecerit limitatè, \& contemporaneè, nempe dum bona fibific addita polfederit; itaut pro tempore facta dimiffione creditoribus, liber remaneat ab obligatione folvendi impofterum annuosillos redditus, vel an per debitorem communem cogi poterit iterum, \& abfolutè recognofcere.
Et pro parte emptoris, ut fufficiat quomodolibet reco- 3 gnofcere, probatur primò: quoniam hace obligatio refpicir folum, \& nudum factum recognofendi; ergo fi de faEto recognovit, amplius non cenetur, fed fafficit, ut fux promiffioni, \& obligationi fatisfaciat, recognitionem . facere cenfuum creditoribus, non etiam ut femper fit adffrictus, nec certam, \&r fecuram facere recognitionem,per text. in $l$. firem tradif tipulamur, non intell igimur proprietatem ejus dare ftipulatori, fed tantum tradi, 28 ff. de verb. obligat. Concordat. I.datio, 5.1 .ff. de altion. empr. l.f fita , 5. .fin.fff. de contrahenda emprione.

Secundò, quia licet fe obliget promittendo alium tertium 4 ratificaturum venditionem àfe factam, fufficit de facto adimplere, etiamfí illa ratificatio facta à tertio ex alio
juris
juris defectu effectum non habear; nam praftando inftrumentum Authenticumratificationis factum ab eo, fufficit, etiamfi illa ratificatio ex alio capite, \& extrinfeca folemnitate effectum non habeat; nec indemnis ex ea reddatur ftipulator, cui ratificatio promiffa fuit, fed promittens liberatur, cum impleta videatur promiffio, pro quo facit plenum Confilium Rolandi à Valle 81. per totum, 4. tomo 5 ubi concludit, per fimplicem renunciationem factam ab uxore de bonis paternis, \& maternis liberatum fuiffe virum, qui promiferat fe curaturum, \& facturum cum effeAu, quod uxor renuntiaret bonis paternis, \& maternis; quamvis compertum fuerit, renuntiationem injuftam effe, ex quo non intervenerat confenfus patris, \& matris, de quorum hrreditate agebatur, fecundum notata per Alex. in $l$. ftipulatio hoc modo concepto de verb. obligat. cum multis apud eundem Rolandum in princip. d.conf.81. accedit quod determinat Capic. decij.93.num. 6. $\sigma$ - eqq. dicens, eum, non teneri, quod univeritas, cum effectu ratificabit, ratificavir ad intereffe, fí univerfitas legitimè congregata decreti, fequirur rátificatio effer nulla propter defectum decreti, fequitur Grammat. in deci/. 102. num. 99. ubi ideo concludit, liberatum effe virum, qui promiferat uxorem renunciaturam, fi uxor renuncier, licet pottea exalia caufa contraveniat, putà quia renunciatio per metum facta fit, cum jam factum à fe promifum adimpleverit. Ergo idem dicendum erit in emptore loco pretii promittente fe recognofcere cenfus impofitos fuper re hypothecata creditoribus, fiiftis quomodplibet recognofcat, cùm ad factum nudum recognofcendiadetrictus tantum videatur.
Tertiò, quia licer recognoverit non abfolutè, fed temporaliter, \& conditionaliter, dum rem emptam in fubhaftatione poffidebit. Recognitiolegitima jam praceffit, ex qua, ut diximus, jamfuxobligationi, \& promiffionirecognofeendi fatisfecit; ergolicer poftmodum dimittat bona creditoribus, quibus recognitionem contemporaneam fecir, \& per eam dimiffionem refolvatur, \& ad nihilum. reddatur recognitio præcedens; non poteft proinde revivifcere obligatio fua recognofcendi jam extincta, quia jus femel extinctum, iterum non revivifcit, ex juribus vulgatis; nec ulterius cogi poteft à debitore, ut recognofcat, aut in recognitione perfeveret, \& perfiftat. Et quia factum legitimè retractari non debet, licèt cafus. pottea evenerit, à
8 quo non potuit inchoari; prout ex plurimis, juribus, \& Doctoribus comprobavimus fuprà cap. 4 -per tot. Ergo prorfus liberabitur emptor à fua obligatione recognofcendi tarrefpectu debitoris principalis, in cujus favorem promiffa fuit recognitio, \&rad ejus indemniratem; quàm refpectu creditorum, cui rem emptam in fubhaftatione fibi hypothecatam dimifit, quiemptorem ultra formamrecognitionis cum ip fis fact , \& contractæ obligatum non habent, necamplius contra eum pratendere polfunt; cum obligatio fit fricti juris, ex l.quidquid adffringende, If. de verb. obligat. cums /imilibus.
jure tenendum erti in judicando obftantibus, contrarium de proremendum ertitinjudicando, \& confulendo; imò emdiarem bonorum in concurfucredtrorum, cui bona addicta fuere, \& tradita fub hac conditione à fe emptaac licitata, ut loco certi pretiiia fe promiff, teneatur recognofcerecenfus fuper reimpofitos per debitorem communem, ut femper teneatur recognofcere abfolutè, \& perpetuò redditus futuros perfolvere, quoufque à fe redimantur, \& non fatisfaciat fuæ promiffioni; \& obligationit recogno-
fcendo remporaliter \& conditionaliter, donec poffideat cendo remporaliter \& conditionaliter, donec poffideat
bona empta; plurimis probarur mediis.
Primò, quoniam in hac recognofcendi cenfus promiffione, \& obligatione, partes, \& judex non refpexerunt ad nudum recognitionis factum, nec corum talis intentio percipi deber, fed ad effectumomnino, ut debitor femper remaneat indemnis, prout manifeftè bac intentio colligitur ex tota lite creditorum, \& venditione bonorum, adeorum fatisfactionem, non alio fine, \& intentione mora, \& facta, quarm ut iftifolvantur ex pretio, \& debitor liberetur, ac in perpetuum à moleftis redimatur; atque ideo cumbona debitor is fubhaftata fuerint, \& licitatori feu emptoritradita fub hac conditione, ut apud cum remaneat perperù̀, tam merces, quàm pretium à fe oblatum, in quod
fubrogarur recognitio inhumanum foret reftringere fuam fubrogarur recognitio ; inhumanum forer reftringere fuam recognofcendi obligationem ad nudum factum, \& ad quam
libet recognitionem inutilem, \& inefficacem, \& non perpetuam referre.

Tum ex doctrina Bartol. in l. quid ergo, §. cum antem fa- 12 Ctum, If. de jis qui notant. infam. dicentis, quod ubi partes non confiderarunt nudum factum, fed refpectum habuerunt ad effectum, tune non fufficit fimplex factum, fed neceffe eft, quod id validum fit, \& producat effectum à partibus confideratum, nec verıficatur nifi habeat effectuon. juris, juxta finem, \& intentionem intriafecam contrahentium, idem dixit Romanus in conf.199. num.2. © 3. fequitur Petrus Surd. in conf.3. num.19. cum/eqq. ubi loquens de eo qui vendidıt, \& promifir ratificationem abfentis, ut intelligatur ifta ratificatio non de facto facta, fed ut de jure effectum habeat, quia non eft verifimile partes cogitaffe de folo facto ratificandi, fed de ratificatione habente juris effectum, \& perpetuam fecuritatem contrahenti producente, ut femper fit liber, \& fecurus à moleftiis, cum hic fit finis, \& intentio contrahentium, nec ad alium, aliamve intentionem ratificatio petita, \&\& promiffa intellıgat ur, atque ideo interpretanda eft promiffio fecundum finem, ad quem fuit principaliter ordinara, ex l.I.5. non autem omne,ff. de fluminibus, l.2.5. quod autem diximus, If. Icert. petat. \&\& ex Siguorolo in con/.149. num.6. \&r probatur, in l.in omnib. 52.ff.de verb.obligat. ibi, Enims vero pratoria ftipulationes legem accipiunt ex mente pratoris, qui eas propont, denique inpretoriis ftipulationibus nibil immutare licet, nec addere, nec detrabere.
Hinceriamef, quod venditor promittens, minorem ratificaturum contradum venditionis, non fatisfacir fuæ promiflioni, \& obligationi, fide facto exhibeat ratificationem per minorem faciam abfque decreto, \& jadicis auCtoritate; item de ratificatione promilfa facienda per mulierem nuptam, ut fola mulieris ratificatio de facto facta abfque virilicentia, non relevet promittentem, cum ex ea non remaneat emptor fecurus, nec indemnis, fiquidem. ad hunc finem duntasat ordinata fuerit intentio conttahentium apperentium ratificationem, \& non ad altum, atque
ideo dum bic finis \& incent ideo dum hic finis, \& intentio cum effectu non confequatur obligationi promittens non dicitur fatisfeciffe, latiffime, profequitur Perr.Surdus omnino videndus per ror. conf. 3 . maximè ex num.9. of ex: num.136. ubi innumerabiles applicat doctrinas, nofira valdè conducibiles.
Et quia qui promifit dare fidejufforem, non fatisfacit 1 obligationi dando quemlibet fidejufforem, non idoneum, cum ex eo non reddatur fecurus, \& indemnis ille, cui promiffio facta fuit, l. I iquis ftipulatus, 5 . (iquis ita fiipularetur, ff.de verb. obligat.quia ex non idoneo fidejuffore non fatisfit intentioni ftipulantis, plurimos Doctoresadducit Surdus d.conf. 3. ex num. 35 .cum Jeqq.

Et pro hac patte facit doctrina Lelii Caput, ad confuetud. Neapolitan. fuper confuetudine, fimoriatur, part. 3.6.1.9. num. 8.9. ण́ 10. pas. 326. ubi dicit, quod quando mona. fterium promifit, quod-monialis novitia ante profeffignem renunciabit fuis bonis in favorem alicujus, intelligitur de renunciatione alias valida, \&\& in forma juris, itaut omnino profit ei, cui promiffio renunciandi fuit facta per Monafterium, per glofl. in 1 . haju/modi in principio, ff. delegat.i. ubi Bald, eam notat, \& Alexand. colum. $3 . \&$ alii citari à Caput; idem latè probat Merlinus controverf. jur. tomo 1. controv. 3. per totum. Barbat. de divif. fructuum, part.2. cap.2. num.93. quos referens fequitur Noguerol.allegat.6. num. 21 .
Eteft animadvertendum, quodji omnes DD. loquuntur in fortioribus terminis, quando qui promifit factum alienum, ubi de jure communiob implementum fuccedat obligatio ad intereffe, licet hodie jure noftro Regio, ex $l$. 2. rif.16. lib. 6. recopul. (quam lariffimè declaravıimus, sc exornavimus fuprà 2.part. cap. 29 .per totum, ) qui ad factum obligatur, teneatur pratisè ad factum, \&e non liberatur folvendo intereffe ; prout notant DD. hujus Regni, Gteg. Lopez in l.7. tit. 5. pert.gloff.4. ©r in l.3. tit. 14. parr. 5. 8loff. 4 . Matienzo in d.l.2.tsif.16. lib.5.recopil.gl.6. num, 2. Gutierez de jurament. confirmat. r-part. cap. 39. num. 5. Dom. Pichard. in §.inftit, de verb. obligat. fequitur Nogucrol. d.allegation. 6 . num.22. nam ifte emptor dum promitut inter fubhaftandam rem recognofcere cenfus impofitos loco pretii à fe oblati, factumpromittit, in nihulodependens à facto alieno, fed à voluntate propria promittentis, \&\& fic pracisè cogi, \&\& compelli debet.

Deinde probatur, quia in contractibus illa interpretatio promiffionts attendideber, per quam altera pars non remaneat in damno, aut decepta, l.3. 9.1.ff. de arbstriis, L.1.
S. ma-
5. magiftram, ff. de exercitoria aftione. Cravetta in conf. 33.num.24. © in con/.91. num. II. Menoch.de arbitr. judiciis cafk 199, num.ry. Rolandus à Valle conf. 81, num. 10.0 ex num. 7 , atque ideo fi hacrecognofcendi promiffio intelligeretur de promiffione nudi facti, \& fine effectu operandi, maximum fequerernr damnum debitoris, quire fua , \& pretio fimul privatus remanet, \& infuper eadem creditorum fuorum obligatione adftrictus, ut antea, quod inverifimile valdè eft contra principalem contrahentium, \&\% praztor is intentionem.
Erex hac ratione oritur, quod quandores venditur, ut ex pretio folvatur ereditor, etfilifi traditum fit pretium.$\Delta$; non ideo ftatim liberatur debitor, nifi ita demum, fi pretium deventum fit ad creditorem irrevocabiliter; nam interim dum amoveri poreft, \&evinci; debitor manet in obligatione, text. in l. fextamte, $\varsigma$ Latinus, ff. de except.rei jud. notat Bart. in l.eleganter, in prima oppofitione,ff. de pign. act. \&e eft text, elegans, in l. I mandaro, Titii, s.creditori, ff. mandati, l.fí piznore, 5 . in.ff.de pignor.aCtion. plura congerit Joan. Anton. Manguill. in tract. de evict. quaff. 45. a princip. ubi quod interim eff in fufpenfo liberatio debitoris, \& quod debitor non liberatur per folutionem factam de facto, fed de jure, \& cum effectu.
Comprobatur, ex textu, in l.quamvis, ff. de condit. of demonftr. ubi libertas data fuit fervo adminiftratori fub conditione, firationes adminiffrationis reddat hreedi, quam poftquam reddidit, petiità judice libertatem legatames, tanquamadimpleta conditione, \& refpondit Confultus, ibi; Itaque cum fervo fub hac conditione libertas detur, a rationesreddiderit, non banc (olam fignificationem babet, fs cautiones, inft umentaque omnia aटtus fui exhibuerit haredi, fedenfireliqua /olverit; quem textum poft alios altitis exaCtiffime exornavimus, in noftris commentatiis de Regia 32 proteCt. 4.part.cap.9.ex num. 140 . cum multis/eqq. ubi etiam, quod fententia (que Atrictiffimi juris eft, \&\& ftritè obligat) quia quis condemnatus eft ad reddendam rationem, intelligitur etiam, \& virtualirer comprehendit non fattum. illhd reddendi rationes, fed etiam reliqua folvere, cum hac fit partis rationis redditionem petentis, neenon judicis intentio, \& finis.
Secundò, \& pro debitore contra emptorem fubhaftanrem facit, quoniam fub hac promiffione recognofeendi cenfusimpofitos fuper re empta, includitur, \& virtualiter ineft, ex propria recognitionis fignificationem, etiam alirer alio non expreffo; perpetua obligatio emptoris promittentis, arque perpetua indemnitas, \& fecuritas debitoris \& hoc ipfum inter contrahentes virtualiter actum effe intel ligitur de jure, cum ad hunc finem dumtaxat, \& effectum tradita fit emptori res fubhaftata, ut loco pretii à fe retenti, non exburfati, nec foluti, creditoribus recognofcere cenfus, \& credira impofira, debeat.
Finis enim, fubftantia, \& effectus recognitionis in hoc confiftit, \& illum fenfum, \& fignificationem habet, ut per cenfus recognitionem is quirecognovit, aut in fe acollavit (quod idem eft, ex larè adductis fuprà hac 3.p.c..2.i princip.) ita adftiftuseft, \& obligatus, ac fi ipfe fuiffet primus venditor, quipecuniam cenfus recepit, \& dicitur principalis cenfus debitor, ac fi primordium obligationis àfe ipfo inchoaret, non tamen à primo cenfus venditore; quam conclufionem ex plurimis DD. \& R otæ decifionibus probavit Ludov. Cencius in traft. de cenfit.q.73.mum,16.\& Nos fuprà d.cap.3. ex nam. $26, c u m$ feqq.verf. ©- ad hos terminos reducenduserit, \&zc.quiloquitur quando res cenfuifuppofita venditur in fubhaftatione pro fatisfaciendis creditoribus, \& ab emptore loco pretiiemitur fub hac conditione, ut loco pretii cenfus faciat recognitionem.
In quibus eriamterminis eruditè loquutus fuit poft plurimos Doctores, Ludovif. Avend. in tralt. de cenfib. cap.99. fubn.10.ver/.erit tamen, in hre. Erit tamen recognitio expreffa quoad effectum obligandi quemquam in futurum, non folum ea, que fis recognofcendo; fed que facta virtualiter cenfetur, quando emptor rei cenfualis nominatim in parrem pretiijeoneravit ejus cen/us folutione, quiacum eo ca/u principaliter agatur, de Ju/cipiendo in fe futuramobligationem; verè recognoviffe caulam dicendum eft, nt notamter poft Aymon conf. 222.num. 7. © 8. tenuit Felicianus d.lib.3. Gap. 6. num. 6. © bene Petrus Surdus decif. 32. prope finem, of poft Petrum Surdum, Romanum, fo Afflittum, o Chaffaneum advertit Felicianus in 2.part. d.cap. 6. verf. circa verò, \&x.

Et hoc amplius, quod baec cenfus in fe fufceptio, \&\& re- 26 cognitio, non folum illum tertium recognofcentem adfringit, \& obligat ad praftationes annuas in futurum, fed \& ad præteritas à primo debitore non folutas; quia hæc eft virtus, effectus, \& efficacia recognitionis, Felicianus de Solis, d.lib.3.cap.6.num.3.ibi. Vbiverotertins poffeflor recognovit, cogipote/t, ut folvat prateritas penfiones. Ancharranuscon $/ \mathbf{3 8 6}$. colum.1. Aymon Craverta d. conf. 217 . Mattheus de Aflitt. deci). Neapolitana 95.Follerius diEt.verb.buju/modi cen/us Juper rebus, num. 97.

Et idem repectit Ludovif. de Avendan. d. cap. 99. num. 4. 27 ibi: In recognitione tamen facta, certum eft, quod tenentur non folum futuri, fed of prateritianmuas praftationes/olvere recognofcentes, ut quia res ip/a cenfualis, pro quarecogno/cunt, ad utrumque jit obligata, notat Ancharran. con $/ .386$. col. It Aflict. decif.95. Follerius de cenfibus verb.buju/modi,num.97. Petrus Surdus decij.32. num.6. ऊ pofR Rodoan. of alios Felicianus, © $c$. Ergo fi ex propria fignificatione, vi, \& efficacia hujus verbi, recognitio, omnes prafati effectus veniunt, qua ratione erit hæfitandum, ut obligatus ad recognofcendum teneatur folum ad nudum factum, \& non adeffectus, ut in futurum femper teneatur pro indemnitate debitoris, cuipromiffo factafuit, ne de catero ì fuis creditoribus.
Tertiò, \& pro debitore, ut poffit compellere emptorem 28 loco pretii promittentem recognofere cenfus impofitos fuper re fubhaftata, ut purè abfolutè, \&\& efficaciter recognofcat, non conditionaliter, nec temporaliter, dum poffidet rem, itaut fi hoc modo recognoverit, iterum abfolutè recognofcere teneatur ; manifeftè probatur, quoniam emptor ifte alio modo recognitionem fecit, quam quo obligatus erat, fua namque recognofcendi obligatio erat pura, \&c abfoluta, nulla adiecta conditione, aut temporis reftriQione, ipfe verò in complementum fuæ obligationis recognitionem fecit creditoribus debitoris conditionalem, \&\& remporalem, dum poffederit, \& fic reftrietamad fuam meram voluntatem, ut dumtaxat duret recognitio, quantumipfe voluerit rem retinere, itaut ei fit libera facultas refervata, quandocumque dimittere rem emptam, \&\& evanefcere, atque refolvere recognitionem à fe factam.
Et proprerea hic recognofcendi modus habetur, ac fif faCa recognitio non fueritrefpectu debitoris, cui purè , \& abfolutè ad recognofeendum adifrictus remanfir; qui enim aliquid facere purè renetur, \& abfolutè obligarus, fi conditionaliter aut fub aliqua qualitate fecerit, nihil fecife, intelligitur, nec aliquid operatur, nec obligationi fnæ fatisfacit, nec ab ea folvitur. Ut per leg.acceptam, C.de ufur. notant ibi, communiter omnes, Bart. in l. fi oluturus, de folution. Follerius de cenfibus. verb, inffrumentogratia, num. 25. Alexand. conf. 26. colum. fin. of conf.88. num. 18. ©́ 19. volum.6. Berojus con/.155.num.14.(ّ̛ 16.volum.1. ©̛ conf.15. num. I4. © 16 . volum. 3. Hieronym, Gabr. conf. 56 . in fin. vol. 1. Ludovif. decif.Peruf. ros.num.3.Rota Genuenf.decif. 144 num. I5. Riminaldus jun. con/. 524 .num. 2 r.R olandus à Valle conf.63. volum.1. Tepatus lib.2.tit. de depofit. colum. 4. Peregr. conf. 75 .num. 55 . volum. 4. Pancirolus conf. 40 . num. 24. Tufchus littera D. conclaf.203. a num.14. Cofta de portione rate, quaft. 121. num.9. Apoftilla ad Petrum Gregor, de cenfibus, quaft.5.num.290. Aldovin. conf. 35 . num. 55 . Carroccius de depofit. part.2. quaff. 5. num. 3. \& per Alexand. Jafonem, \& Craveram, Menochius de arbitr. caf/ 232. num.32. Marius Giurba decif.87. num.I. $\odot$ feqq.

Ergo de primo ad ultimum fequitur, quodifte emptor $3^{\circ}$ femper fit cogendus per debitorem, ut recognof cat eo modo, quo obligatus eft, cum per recognitionem conditionalem non fatisfecerit fux purx, abfolutx, atque perpetuæ promiffioni, \& obligationi, cum aliter nihil feciffe dicatur; quar refolutio multo magis procedit refpectu debitoris, poftquam ipfe cum effeatu dimifit creditoribus rem emptam, refpectu quorum non aliter adfrictus erat, eo quod eis fecerat recognitionem conditionalem, \& contemporaneam poffeffioni rei; nam tunc fequuta dimiffione, jam pentus evanuir, \& fuit refoluta, \& finita illa recognitio talis, qualis erat. Et per confequens debitor, quì emptorem ad perpetuo recognofendum, vel redimendum habet obligatum, ut fupra diximus, poteft eum cogere ad novam, \& perpetuam recognitionem faciendam, ne fui creditores eum ulterius moleftent.
Hae namque emptoris dimiffio facta creditoribus vigo- 3 t refux temporalis, \& conditionalis recognitionis, nihil
poteft
poteft officere debirori, quirem illi vendidit, \& tradidit infubhaftatione. Íque effectus fuit dominus rei, \& poruit de ea difponere ad fuum libitum, \& voluntatem, \& periit ejas periculo, non venditoris, ut per plura jura, \& DD. diximus /uprà hac 3 .part.cap.I I.ex numer. I5.cum feqq.ver.
urad diftincte ơ $c$. Debitor vero, quià fe vendendo, $\delta x$ tradendo, abdicavit rei dominium, folum habet actionem perfonalem contra emprorem ad pretium exigendum eo modo, \& conditione, quia contraxit, atque ideo ipfius debitoris refpectu nunquam empror habet facultatem dimittendirem, nee paenitendi, aut recedendi à venditione, poftquam contractus perfectus fuit, fed pracisè ad ejusobfervantiam, \& perpetuam perfeverantiam adfrictus remanfit, maximè in fubhaftatione, ubi poft li-
33 citatoris oblationem pretii paenitentia non admittitur, ut ex plurimis diximus hac 3 part.cap. 10 . $\dot{\text { p pincipio, of cap. }}$ 2. ex numer. 105 .cum eqq. verfic. at in tertio emptore /ubhaflante ơc. Ubietiam ex numer,100.verf. of nonimmerito, 34 quia neuter corum क̛c. Singularem videbis differentix rationem inter tertium quemlibet rei hypothecatæ poffefforem, \& inter tertium rei emprorem in fubbaftatione loco pretii offerentem recognitionem cenfus, ut illius recognitio fit temporanea, dum poffideat, ita ut regulariter dimittere eam poffit: itte vero nullo modo ad dimittendum fit admittendus.
tate dire fiipfe dimiferit, ex facto fuo, \& ex fua voluntate dimittittanquam dominus, \& non provenit hae dimiffio ex facto, \& caufa debitoris, ad quem folum itte tenebatur emptori, cujus liberam difpontionem rei, impedire amplius non poreft
Etcum hicc cafus in facti contingentia acciderit in hac Pintiana Cancellaria, determinatum fuit per rem judicatam, ut emptor in fubhaftatione, quiloco pretii promifit cenfus fuper ea impofitos recognofere, ac cum effectupoftea recognitionem fecit creditoribus non abfolutam, uttenebatur; fed conditionaliter, dum ipfe poffideat, ac pro tempore dimifit rem creditoribus, infcio debitore, \& non citato, ad petitionem iftius empror condemnatus fuitad novam, \& perpetuam recognitionem. faciendam, \& in futurum redditus annuos preftandos; necnon omnes prateritos à tempore fux dimiffionis, (cum appareret, quod ufque ad illud tempus emptor perfolverat omnes,) atque etiam condemnatus fuit ur faceret indémnem, \& fecurum debitorem à moleftiis creditorum, \& licet in illa aliquas alias rationes excufationis allegabat emptor, non pertinebant ad cafum, \& propterea non fuerunt habita in confideratione, quia revera punCtum non percutiebant.
Quibus fuppofitisnon obftant argumenta in contrarium adducta proemprore à principio hujus cap. quibus iicet fufficienter refponfum remanet ex iis, quæ abundè confiderata fuerunt hactenus pro debitore; adhuc aurem figillatim refpondetur, non obftat primum de obligato ad factum, ut fufficiat factum praftare nudum. Tum quia in hac cenfus recognofcendi promiffione non confideratur factum nudum, fed effectus omnino, ad quos refpexerunt contrahentes, \& ad omnimodam fecuritatem, \& indemnitatem debitoris, ut apertè probavimus apra in primo fundamento pro debitore ex num. ro. verf. primo; quia in bac recogno/cendi cen/us, promiffrone ớc.
Tum etiam, quia quando (quod fallum eft) nudum factum confideretur; adhuc emptor per conditionalem recognitionem non erat liberatus, quia alio modo recognovir, quam quo obligatus erat, \&f fic nihil feciffe intelligitur, \& remanet adfrictus ficur antea, prout latè probavimus in tertio fundamento pro debitore ex numer. $28 . c u m$ feqq.
Ad fecundum argumentum, de quo num.4. © 5 5. deduCum ex Rolando à Valle, Grammatico, \& Capicio fatis illis fatisfacit Petrus Surdus dill. cap.3.per tor. \& fignanter ex num. 38 . © eqq. \& infuper, quia certa, \& verior eft contratia opinio, quæ haber, quod promittens minorem, aut mulierem nuptam ratificaturam contractum, ut non fatisfaciat factum nudum praftando, fed renetur praftare ratificatlonem cum folemnitatibusà jure requifitis, ut Contrahens femper turus fit, \& indemnis à moleffiis,prout apparet ex quamplurimis Doctoribus, allegatis fuperius Jub primo fundamento pro debitore ex num. 13 .ver $\delta 0$. binc 40 Neciam oquod venditor of c.

Necoboftat tertium de emptore, qui validè, \& legitimè
Salgado Labyrinth. Credit.T om.I.
recognovità principio, licet conditionaliter, \& fic per fupervenientem dimiffionem amplius non aftringaturad recognofcendum, quia factumlegitimè retractari non. debet, licetcafuspoftea evenerit, à quo non poffit inchoari. Refpondetur, negando legitimè factam fuiffe, recognitionem cum aliter eam fecerit, quam erat obligatus. Etnibil feciffe videtur, ut fupra diximus. Et quandoà principio legitima fuerit recognitio, adhucargumentum retorqueretur contra emprorem, ut per dimifionem fubfequutam, \& cafum fupervenientem ex mero facto, \&o voluntate fua, non retractaretur recognitio præcedens legitimè facta, fed in ea perfiftere debebat emptor ex praxdicta regula juris, ne debitor privatus remaneat re, \&c pretio, quod fictione brevis munus tranftulit in emptorem, \& in perpetuum reliquit, \& fic omnem quantitatem correfpondentem forti cenfus principali, ut eum recognofcendo, debitor indermnis, \& tutus remaneret in. poiterum à moleftiis creditorum fuorum, quos folvere, \& fatisfacere in fe affumpfit emptor. Aliter atque foret velle, ut debitor privetur re fua, \& infuper remaneret cum onere folvendicreditores, quod inhumanum effet, \&\& contra omnem juftitiam.

## C A P T XIII.

Debitor contrahendo, donando, legando, majoratum inftituendo, confitendo, aut dividendo fua bona, vel patiendo prefcriptionem neenon fententiam contra felatam, an, \&quando, fuis prajudicet creditoribus?

```
S V M M A R IVVM.
```

Iuricreditorum quomodolibet debitor de fuis bonis di/ponendo nalla arte poteff detrabere, n.1.
L.debitorem, C. de pign. l.debitoram palfionibus, 25.C. de paCtis cum aliis exornantur, ibid.
Mulier nubendo, © dotem dando marito, nequipcreditores fuos illudere, in cujus non eff poteffate juri corum detrabere,m.2.
In promiffrione bonorum plus effe non intelligitur, quams quodfupereff deduCto are alieno,n. 3 .
De pralationis jure competente creditori debitor dijponere nequit nec (ubvertere, ei praferendo alterum, n.4.
Pralationisjus eff privativum creditoram, non communicabile debitor, qui propterea nequic de pralatione anteriovum opponere inferiori exigenti fuum creditum, nthmer. 5 .
Debitor vendens, aut donams fua bona Jub conditione ut donatarius folvat creditoribus fuis, non liberatur fed eodem modo eis tenetur, ut antea,n.6.
Sed an jure Hi/pano creditores non intervenientes pradicfo paCto jus acquirant contra donatarium vel emptorem, nu. 7 . remiffrue.
Procur ator ab/que fufficienti mandato of obligavit rem Domini, poffea Dominus eandem alteri obligavit of tandems obligationem Procuratoris ratam habuit, non prajudicas Jecundo, n.8.
Debitoris bonis ab eo divifis per Provincias creditores unius haredem alterius provincie convenire poffunt, num. 9.
Ius creditorum omne patrimonium debitoris, ubique exiftens re/picit,ibid.
Heres fomel aditam bereditatem repudiare nequit in prajudicium creditorum, n. 10 .
Nec ante aditionem eam alteri renunciando, vel donando, /uis officitcreditoribus, n. I I.
Per majorvous conf ectionem, \& alienationis probibitionem debitor nihil detrabit juri creditorum, quornm refpecta bona adbuc libera remanent,n.II.
Confeffio debiti, aut recognitio Schedula privata of debiti probatio contra confitentem, ant recognofcentem,
num, nит. 13.
Non tam operatur in prajudicium creditorum, cum ficta, fraudulenta ac fimulata prafumatur ad tertii prajudicium, nиm. 14.
Recognitio /chedule non prajudicat aliis creditoribus, legitimè fuacredita probantibus, n. 15 .

Cumpoffit facilé diem anteponere animo alios frandandi, numer. 16 .
Credita per folam debitoris confeffionem tanquam fralldulenta, non prajudicant aliss in concurfucreditorum, num. 17.
Confeffio, aut fchedule recognitio emanata pofi concurfus judiciopendente fraudulenta prafumitur, of minus, prajudicaf creditoribus, n.18,ల゙ 19 .
Confeffio emanata a fallito fidem non facit in prajudicium creditorum, n.20.
Dotes confeffate i marito non probant in prajudicium creditorum,nifialiàs legitimé probentur,n.21.
Confeffro de recepto, licet tranfacto biennio probet, non tamen in prajadicium creditorum,n,22,
Confeffrocedentis, licet eiprajudicet, nontamen ceffionario, num. 23.
Diffingue inter ceffionem ad commodum cedentis, vel ceffionarii, n. 24 .
Confeffro emanata inter perfonas probibita aliis adminiculis adjuvatur, n.25.
Tertius contra confe fforiem de recepto poteff perpetuo opponere, nec biennio ad/fringitur, $n .26$.
Creditor contra tertium hypothecce poffefforem agens ex confeffione de recepto tenetur veram numerationem probare, num. 27.
Credito ex privata fcriptura nullis prafertur creditoribus,niStapocha trinoteffe teffante de loco, ơ rempore, ac Jubftanriafir munita, $n, 28$.
Et tung aliis pofterioribus inffrumenta babentibusprafertur, num. 29.
L.fcripturas, 8.C. qui potiores, © l.31,tif.I3.part.5.exornantur,ibid.
Chirographams munitum requifitis, diff. I. (cripturas, quoad pignus, ơ hyporbecam publico infirumento equiparatur, num. 30 .
Chirographum continens hyporbecam recognitum in judicio prajudigat aliis creditoribus poftea contrabentibus, num,31,
Confeffo, ơ recognitio in judicio non prajudicat creditoribus cotempore exiftentibus, fecus poftmodum contrabentibus cum debitore, $n .32$.
Sententia contra antecefforem non prajudicat fucceffori tung temporis jus habenti,n.33.
Item '̛ inceffonario,ibid.
Opinio de qua ex nu, 31 . fulcitur authorstate Senatus, quicam pluries complexus fuit,n.34.
fignorare rette quis potefis rem communems quoad fuam partem, $n, 35$.
Divijone reicommunis subfequatajas credicoris quoad bypothecam nan dim ttitur, n. 36 .
In divifione fit tota res adjudicetur focio debitoris, adhuc creditoris hypotheca manet, n. 37 .
Eodem mado ac $\sqrt{\text { It otota adjudicaretur debitori, } n .38 \text {. }}$
ius reale bypothece rem equitur in quemcumque vadat, num. 39 .
Communis res byporthecata, $\sqrt{\text { ipper equales partes fuerit cum } / \text { o- }}$ cio divifa, durat hyporheca in dimidia dimidia fociam tanzentis,n.40.
Per faftum debitoris dividentis, vel alias alienantis rem, non tollitur bypotbeca,n.41.
Creditor cuirescommunis fuit bypotbecata, poteff Jocinm debitoris ad divifionem provocare, $n .42$.
Et tunc fitota res fuitcreditori adjudicata folvendi affimationem alteriuspartis, totares manet pignori affelta, tam procredito quam prapretio ife foluto, $n, 43$.
Annei Roberti diffinttio in hac materia divifioni rei commmnis bypothecata traditur, n.44.
Prefcribirem, vel usurpariquipatitur, ipfam alienare videtur, n.45:
Pre/criptio rei bypothecat a, quam pafus eft debitor, non prajudicat juricreditoris,n,46.
In prafcriptione hypothecaseparata eff quaftio pignoris in intentione dominiu,, 47 .
prafcriptio ficut qualibet alia rei alienatio non infringit jus hypothece, quam comitatur quocumque vadat, num. 48 .
 ponder antur ó exornantur, ibid.
In prefcribentem rem tranfit jus bypotheca,cum prafcripta, © ACquifita intellizizitur, n. 49 .

Res judicata obtenta per tertium Juper re pignorata contra debitorem, non prajudicat credizori in bypotheca non citato nec fcienti,n, 50 .
Limita quando debitor fuit contumax, aut quando adver/ario colludit, ut creditori etiam/cienti non prajudicet, num. gi .
Isem limita, ut conclufio procedat quando pignus, vel bypotheca fuit tradita creditori, $n .52$.
Secus quando tradita non fuit quo cafu res judicata contra debitorem prajudicat creditori five fcienti five ignoranti, num. 53.
Sententia lata super proprietate byporhece contra creditorem anprajudicet debitorifcientivel ignoranti, num. 54 -remiffrie.
Sententia contra emphyteutam ob commifum prajudicat ejus creditoribus etiam ignor antibus fuper hypotheca in emphyteufi habentibus, n. 55 .
Sentensia inter debitorem, \&o unum creditorem fuper fuo credito,non prejudicat aliis creditoribus non citatis, quominus eam fubnectere valeant, n. 56 .
Lite concurfus pendente omnes controver/a mote contra debitorem tractande funt fimul cum creditoribus, numer. 57.
Sententia lata /uper pralatione inter unum creditorem of debitorem,aliis creditoribus non nocet, n, 58 .
Sententia lata prouno creditore contra debitorem in alio diverfo judicio quoad executionem, ơ exaltionem trabitur aduniver $\int$ ale concur $/ u s, n .59$.
Qui alienando, vel aliquid agendo prajudicare alteri non poteft, minus poteff conjentiendo, vel patiendo, nиm,60.
Nec patiendo, aut tranfigendo, $n, 6 \mathrm{r}$.
Nec omittendo rem pro derelicto, , n.62.
Par pactum in initio acquifitionis us tertius in re acquifitaper debitorem praferatur, debitor prajudicare poteff/ wis creditoribas, $n, 63$.
Iure debitoris extincto vel annichilato ex natura rei, vel ex caula antecedente neceffaria, of non voluntaria, extinguitur jus creditorum medio tempore quafitum, num.64,
Hares adeundo hereditatem, non folvendo quando fuis creditoribus prajudices,n. 65 .
L.1.S ex contrarioff.de /eparationibus interpretatur, ibid. © Jeqq.
Debitor qui Jucceffive pluribus bona fua obligavit, primifecundispraferuntur, etiamfiifis bona non fufficiant, num. 66.
D. l.1. S.ex contrario procedit in creditoribus chyrographariis, é meré perfonalibus, qui debitor adjiciendo novos creditores poteff prajudicare, num, 67.68,〒 69 .

JUri quafito creditoribus in bonis fui debitoris, nulla I atte debitor, neemodo aliquo detrahere, aut prajudicium aliquod afferre poteft, ex facto nempè fuo voluntario, \& caufam non habente neceffariam, \&x praambulam obligationi bonorum factx creditoribus, \& horum confenfu non accedente; cum in folius debitoris poreftate non fit illorum jus fubvertere, vel minuere, quomodolibet de fuis bonis difponendo voluerit, rextus cft in leg. debitorem nec vendentem, nec donantem, nec legatum, vel fideicommi Ifum relinquentem poffe conditionem facere deteriorem creditorum, certifimsum off. Vnde, fitibiobligatam rem probare poffe confidis, pignora perfequi debes, 15 . Cod. depignoribus बं hypothec, leg. debitor paltionibus, creditorum petitionem nec colli, nec mutaripoteft, 25 . Cod. de pactis, leg. fidebitor, leg. difractis, Auth. hoc ita, Cod. de pignor. leg.-fiprior, 6. fin.ff.quipotiores, leg. ficut, 6. non videtur, ff.quibus mod. pign. vel byporbec. folv. plures allegat Guzman. de eviffion, quafl. 34. num.45. © 49, latè Fontanella de pactis nuptial, clauf. 5. gloff.8. part.7. num.29. of dं numer.57.tom.2. Felicianus de Solis tom.2. lib.3.c.2.nu.14Giurba decif.24. num.4. of decif.61. numer.21. of deci/.ro4num.5. Antonius Bellonus conf.36. num. 6. Dominus Valenzuela Velafquez conf. $56, n, 49$. fom.t. Nos fuprà r.part. cap. 10. n.41. verf.quia cum in boc judicio tractetur, ơc, ac etiam 1.part.cap.12. ex num.17. cum jeqq.ver.. Sed adhuc illis,atque alius ớc.
Quo fit, quod mulier ærealieno gravata licet bona ${ }^{3}$ fua poftea in dotem viro fuo dederit, nihilominus, nihil exhoc
ex hoc detrahit juri creditorum, qui eodem modo contra virum, \& uxorem poffunt fua confequicredita, \& inftrumenta exequi, ne in mulieris manu fit, \& poteftate, nubendo creditores illudere, Guttierez lib.2.pract.q.26.nu.9. Franchis decif.6.36.ஆ decif.396. Amarus decif.5.nu.5.Pinellus in l.1.part.2.n.72.C.de bon.mater. Anna allegat. 33.mu.12. Cofta fubfidiar.remed. 44 .num. I. Papon.lib.12. tit. 5. Arreff. 44.Caffan. ad con/uetud. Burg.rub.4.5. I.Paleot.de dote, cap.1. numer.4. Bacca. de inop.deb. cap. 1 5. num.33. Borrell. conf.54. Rebell. de obligat.juft.part.2.lib. 5.que/f.8. in numer.9. Gallus con..29.num.8.27.© 28. Peregrinus de jur.ficci, lib.5. tit. 1. nu. 118. Guido Papa decif. 447. © fingul.numer.429. Capic. decif. 128.numer.4.Sx ibi Mofcatel.num. 1. Cartar.decif. 34 .num 8. © 9. \& a alii relati, à Giurba deci/.89. num.z. © ad confuetud. Meffanenf.cap.9.glof.7.num. 6.fol.599. quia in promiffione 3 bonorum plus effe non inrelligitur, quam quod fupereft, deducto ære alieno,, . mulier bona, ff.de jure dot.l. Jubfignatum, S.bona,ff. de verb. Iignific.l.cum emancipatis, S.I.ff. decollatio bonor.
4 Quod non folum procedit in ipfo jure pignoris principalisex hactenus dietis \& ulterius comprobandis verum nec in jure prolationis competente creditori, de quo in. ejus prajudicium difponere debitor non poteft, nec fubvertere praferendo eialterum juxta celebrem textus in
5 l.2.If. qua in frand. creditor, idemerit probandum (inquit Confultus) et/s pignora liberet, vel quem aliums in fraudem creditorum praponat, nam jus pralationis eft privativum creditorum, non communicabile debitori, de quo nec opponere poreft creditori inferiori fuum creditum. exigere volentiante potiores, ut latè probavimus 2. part. cap.3. ex numer.s2.cum feqq. © 1.part. cap.16. ex 22. cum feqq.
6 Hinclicet debitor vendens, vel donans bona fua ut donata rius, vel emptor folvat debitoris creditoribus, horumjus propterea non immuratur, nec aliquo derrahitur, fedeodem modo debitorem, ut antea tenent obligatum, $\&$ in eum derigunt actiones, nec in debiroris poteftate eft, aut voluntate ab obligatione refilire, nec fuos creditores remittere ad donatarium, vel emptorem, etiam hareditatis, quem ipfe debitor habet obligatum, ad folvendum, quia nihilominusipfe abeis conveniri debet, de jure communi, multa in his terminis jura cumulavimus, fuprà 2.part. cap.26. ex numer.I. cum multis feqq.
7 Sed an creditores virtute pacti hujufmodi jus aliquod acquirant contrà emprorem, aut donatarium hac conditione in favorem creditorum abfentium, itaut eum directò convenire valeant, abfque ceffione, affirmativè refolvimus in eodem cap.26. ex numer. 54. u/que ad finem, ver. Sed quid denique re/pondebis of c. ex noviori difpofitione, l.2.tit, 16.lib.5.recopilat. \&e ex plurimorum Doctorum auctoritate,quos ibidem accuratè congeffimus.
8 Hinc provenit fingularis doctrina Socini in confil. 126, in cauf afecundi decreti, volum. 4 . dicentis, quod fi procurator non habens idoneum mandatum obligavit rem domini uni creditori, \& poftea Dominus ipfe eandem obligavit alteri, ac demum Dominus ratificavit obligationem factam per procuratorem, quo ratificatio valebit in prajudicium ipfius domini, non verò quoad prajudicium. alterius creditoris, cui dominus antè ratificatione obligaverat, nec ratificatio retrotrahitur in prajudicium tertii, cui medio tempore fuit jus irrevocabile quaxfitum, fcquitur, \& aliud fimile adducit Negufant. pignorib. 4.part. princip.ex num. 40 . videndus ex num 35 .verf. Sed infurgit in pradictis.
9 Hinc licèt debitor, plures habens creditores teftando, \& dividendo hareditatem fuam inter fuos haredes per diverfas provincias, non propterea prajudicium faciet creditoribus fuis, quominus haredem unius provincix, creditoresalterius poffint convenire, non. obftantedivifione hareditatis facta per debitorem, cum jus creditorum omne debitoris patrimonium refpiciar per plura jura \& Doctores, fuprà 2.part.cap.12.per totum, ubi aliàs plurimas reperies doctrinas valdè conducibiles regula hujus cap.
10 Exhoc etiam principio oritur quod hares flmel additamharreditatem fibidelatam repudiare non poteft in Prajudicium fuorum creditorum, quibus ex aditione fuit II nems illam renunciavit in favorem quando antea aditionemillam renunciavit in favorem alrerius, vel alteri donavit, cum eo ipfo actu renuntiationis involvatur aditio Salgado Labyrinth. Creditor. Tom. I.
pracedens, \&e ex eo per neceffarium antecedens co ipfo aditio inducitur occultè, \& juris minifterio, prout copiosè videre ef, fuprà 1.part.cap.14.per tor. nec non etiamper tot. cap. 16. imò \& per difcurfum totius quam plurimas reperies doctrinas originem trahentes, ex illa regula ad principium hujus cap. appofita.
Ex ea etiam prodititalia \& notiffima, quod debiror, qui is de fuis bonis majoratum inftituit, nullo modo fuis prajudicat creditoribus, nec eorum juri in aliquo detrahit, aur minuere, poteft; imo potius prohibitione alienandinon obftante, pro corum fatisfactione, atque æris alieni folutione vinculum ipfum diffolvitur \& bona ipfa fic vinculata ufque ad creditorum quantitatem libera, \& diffolubilia remanent, libereque, \& abfque aliquo impedimento difrrahuntur, \& alienantur textus in leg. filius familias, S . Divi, If. de legat.I. © leg.peto, §.pradium, ff. de.leg.2. © $l$. pater filium, ff. de legat. 3 . © l. alienationes, if. familiaercifcunds. Et ex receptiffima omnium fententia, quam inter alios probavit Bart. in d.l. .pater fili ium, \&\& ibi Alberic.rurfus Bart. in leg. Marcellus, 5 . res que in prima oppofítione, \&c ibi Romanus numer. 11 in inime, Jafo: verf. intellige, \&\& SocinusSenior numer. 10 . If. ad T rebell. Cumanus in d.l.peto, S.predium, ff. de legar. 22. Paul.de Caftr. in lultima, S.fed quia num. 4. Cod.commun.delegat. Jafon.in leg. commodis, numer. 4 . ff.de re judic. © in Authentica res qua limitationem 6.Cod. commun. de legat. Peralta in l.3. 6. quif fideicommiffum numer. 118.ff. de huredit. inftituend. Padilla in leg. unum ex familia, 5 . Ii de falcidia, numer.7. If. de legat.2. Socinns Jun. confil.28. numer-3. lib.2. Natta confil. I Io.numer.13. ©f confil.145. numer.22. Nevizan. confil.62. numer.89. Cephalus confil. 344. num.7. ©́ confil.393. num.14. © confil.676. Pancirollus confil.60. num.5. Hieronymus Gabriel. confil.II8. num.6. lib.1. Surdus confil. 7. num,23. Lib.1. Hondedeus confil. 58. num.25.lib.1. Menochius confil.245.num.21. ©f lib.4. prafamptione 192.in fine, Ludovicus de Molina de Hi/pan. primozen. lib.I. cap.10. numer.4. Mantica de conjectur. ultim. volunt.lib.9.tit.8.numer. I 1. Andreas Gail. lib.2. praItic. obfervat.137. numer. 7. Graffius in 5. fideicommiffum, quáf. 58. numer. 1 . Petra de fideicommiff. quaff.8. num. 315. ó quafl.15.numer.2. of /eqq. Peregrinus de fideicommif. art.40. num. 18. © numer.22. Intrigolius de fubffitutionibus cent.3. quaft.73. numer.417. Surdus decif.62. num.21. $\sigma$ eq. abunde V incentius Fularius in trall. de fubffitut.quaff. i4 1 . per totam.

Nec confitendo debitor, aur recognofeendo (chedulam 13 privatam poteft aliis fuis creditoribus prajudicare; nam licet confeffio debiti fit debiti probatio intelligitur contra confitentem, qui fibi ex fua confeffione, airt recognitione poteft prajudicium afferre, cap.r. ©~ 2. de confeffis, cap.per inqui/stionem, de elect. \& ex ea debitor obligatur efficaciter, lunica, Cod.de confeffis, l.cum te, Cod.detranfaEtion.

Non tamen in prejudicium creditorum, ficuti nec alterius tertii, quia fimulata, ficta, \& fraudulenta prafumitur, fraudandi, \& eludendi jura creditorum caúa emanata, \& idcirco in eorum prapudicio in cujus favorem debitor debitum fafus fuit, inter careros creditores adferibinnn debet, l. dnobus, S.I.ff. de jurejur. \& ibi Jafon, Afflictis decif.245: numer.11. Tiraquell. lib.2. retract. $\$ .4$ gloff. 6. numer.9. in fine, Natta confil.438, num.9. Roland. a Valle confil. 58. num,14. vulum,2. Cephal, conf. 101.num.18. of 28. Cavallusconf.141.num.2. Surdus confil. 326. num.13. Giurba decif. 88. num. 3. Mafcard. de probat. concluf. 372 . per totam, Noguerol-allegat.7.ex num. 24. . allegat. 36 .ex num. 36.v 37. Ludovif. Sanctius de inducuis debitorum, quaft.2 ex numer. 7 . ơ Seqq.
Erloquendo in recognitione fchedulx privatæ factaper debitorem, ut non prajudicet aliis creditoribus legitimè aliis probantibus fua credita. Probant Florea Diaz de Mena lib. 1.pract. quaft..6. \$.2. numer.24.ad finem, Bart. in l.reperit.de fide infrum. Felinus in cap. 2 .eodem tut. nam. 12 . Mafcard.d.concluf. 372 .per totam, probans recognitionem debitoris, vel cognitionem fchedulx nihil probare contra alios creditores, cum poffer facile diem anteponere, \& cos fraudare, \& idem probat Tufchus litt. R, concl. 50. num. 19. of 20 . Rota per Baratum decif.g.n. I. Guttierr. pract. lib.I. q.125, n.23. Azeved. in l.5.tit.2 I. lib.4. recopil, n.22. © 29 . Petrus Surdus confil. 547 . ex numer. 7 . Decian. re/pon/.81.n. 37. volum.4. Gairo de credit. cap,2.fii.3.3.512. Noguerol.d. allegat.36.37.
$\mathrm{Nn}{ }_{2}$
Ex

17 Ex quo Doctores communiter tenent, quod credita, qux folummodoconflant per debitorum confeffiones, fimulata, \& fraudulenta prafumuntur, verifque creditis de quorum canfa, \& veritate conftar, prajudicate non poffunt in concurfucreditorum, Gloff.Bald. \& Angel. inl. diver/is Cod.quipotior in pignor. habeantur, Ripa in l.privileg. num,23. If. de privileg.credit, latiffimè Sfortia Odus confil. I00 ínumer.1. ©f /eqq. Pereyra decif.107. numer.2. Petrus Barbofa in l.1.part.1.num. 3 1.ff.folut. matrim, Gamma decif. $226 . n u m .1$. é decif.736.n, 1 .Ludovir,Sanctius de judiciis debitor.q. $11, n, 13$. \& probant cateriomnes doctores hactenus allegati.
Qux quidem refolutio, multo magis locum habet pofquam concurfus judicium formatum eft, \& debitor ceffit bonis; nam tunc tanquam fallitus, \&e decoctus, atque ideò fuorum bonorum adminiftratione privatus, nee confiteridebita poteft, nec privatas feripturas recognofcere in prejudicium, \& derrimentum aliorum creditorum, quorumjuri detrahere in fua voluntate, \& facultate non eft, fed potius ad cos fraudandos fimulata, \& ficta prafumiturconfeffio, acrecognitio, ut in terminis probant Bald.confl. 432 . lib.1. Stracha de decostionibus,part.ultim.numer, 17 . Bald. confil .249.numer, i lib, r.al iàs comfll. 400 . lib.5. Gratian.di/cept.foren. cap. 39 1.num. 12 . cum /equentibus Curia Philippica 1.part. lib.2.6.24,numer.6. Rebutfus de litteris dilator. annal.artic.1.sloff, 1 , numer. 67 . verf. 5 . Ludovif.Sanctius de induciiis, dilf.queft.11.numer.8. © 9. \&c Stracha ubiproximè reddit rationem 2.part, ultim. part. numer. 31 in haxc. Screndum eft igisur, frequenter evenire, ut fequata alicujus desoctione, vel confanguinei, vel amici 19 decoctoris in fraudem verorum creditoram fo creditores fint gant, cum non fint, velf forte creditores aliquando extiperunt, ex credirum confequsti fuerunt, adhric fe in nomero creditorum adjiciant, quod idem docet 6.part. numer.10. \& apertius hoc idem docet Angel, confil. 213 . numer..... GuilIelmus de Cumeo inleg. © funm haredem, s.bodie, ff. depaCtis, Gratian, difcept, foren). cap,222. numer.21,ib1. $V b_{i}$ talespofint aliisprajudicare, debent effe creditores, qui kabeantefficaciter oblizatos fuos debitores, vel ita nt nulla obfeteisexceptio, queprincipalemperimat, ant elidat; cum etiam debeat effe creditum verum non imaginarium, aut $\sqrt[f 1-]{ }$ mulatum \&'c.

Eridcirco talis confeffio fidem non facitin prajudicium creditorum, Efiobar. lib.2.variar. ©AP. I1. num, 4. Gurierrez lib.1, practicar. queff.125, numer.3. Flores de Mena lib.1. dict.queft.6. §.2. num.24. quiloquuntur in fallito, \& decocto, Scaccia etiam de commerciis, , . 2. . Ioff. 5 . num. 329 . ऊ 33 1. © n. 445 . Gaito de credit.cap.2, tit.7. n.2409. ©' n. 2421. eleganter Burfatus confil. 119, n.27.0' 28.ubi latè fundat inftrumentum à fallito confectum creditoribus non. prajudicare, fequitur Noguerol. allegar. 7. n. 24.
Hinc pater, quiconfitetur fe recépiffe à filio pretium rei vendirx, velalterife debere, non prejudicat certeris fili is, quod fi confeflio emanaverit in teftamento, valebit in vim legati, ita tamen ut fi fiat confeffio in favorem extranei fufinebitur legatum intra quintum bonorum, fi in favorem unius filii, yalebit refpectu tertii, \& 5. Parlador. Lib.2.rerum quotidiansm cap.14.per totum, Gutierrez de jur amento 1.part.fap.4, ex num.21, cum /eqq. ढ́ practic. lib.3, quaff,97. num.s. Caftillo controver(. tom.5. cap 111, ex num.12. cum feqq. nifi is, in cujus favorem confeffio emanaverit, eandem adminiculis,\& conjecturisadjuvet, vel aliter debitum confeffatum probet.
Hinc confeffio extrajudicialis ad exonerationem confcientix, licèt probet in favorem abfentis, \& in prajudicium confitentis, nontamen probat in prajudicium tertii, Mafcardus de probat.concluf. 347. ex num.g9. cum feqq. concluf. 359. num. 15.30. ó 31. cum feqq, abundè Gaito de credit. cap, ,2, tit, 3 ex num. 270. cum fequentibus, \& vide ctiam Caftillo controverf. tom.4. dilf. cap.111. ex numer.12. ©े à princip.

Hinc dores confeffate à marito non probant in prejudicium creditorum ipfius; neç uxores ex ea fundat fuam intentionem ad receptionem dotis, nifi etiam verificetur per aliud inftrumentum, aut aliàs legitimè pracedens dotis promiffio; quia aliàs facilis paterer via viris fuos fraudandicreditores; de quolatiffimè videbis Fontanellam. de pat. nuptial.clauf, 14.gloff. wnic. part.1.num. 3 I. Nogue-
 feqq. Sanctus ubi proximè num. 15 . ©̛ $\operatorname{feq}$, latiffimè profe-
quitur Hermofill. adl.9. tit. 5. part. 5. gloff.5. ex numer. 38 , cum /eqq.tom. I. ex fol.89. ơ jequenti, ubi exiam latè agit de perfonis fufpectis, inter quos confeffio de recepto emanata licèt probet non oppofita intra biennium exceptione rei, aut pecuniæ non receptæ; nihiltamentertio, aur creditoribus prajudicat, qui per diverfos cafus accuratè difcurrit.

Et num.40. rectè probat, quod confeffio cedentis licèt ipfi prajudicet, non tamen prajudicat ceffionario ex Bart inl. per diver $/ a s$, numer. 12.C. mandati \&\& poft plures antiquiores, Corticusconfil.139, num.4.lib,3. Herculanus de probanda negativa num.198. Anton. Gom. tom.!. variar cap. $12 . n u, 81$. Afflictis deci/. 163 in ine, Tiraquell. deretract. lignag.S.2.glof. .2 num.14. Mafcardus de probat. concluf. 379 . per totam, © num.4. probant etiam Surdus decif.256.num.8. Rolandus confil.8 5.num.9.lib. 2 Nogueroll. allegat.22.num 13.plurimos alios laudar. D. Jofeph. Vela dijerrat.I1. num 59. fed diftingue interceffionem factam ad omnimodum ـ commodum cedentis; quiexercitium actionis dumtaxat tranftulit in ceffionarium agentem nomine cedentis, ut tunc femper ceffionario noceat qui contra cedentem habet regreffum, fecus quando ceffio facta fuit ad commodum ceffionarii, qui adverfus cum regreffum non. habet, ut tunc confeffio ceffionario non noceat. Latiffi mè examinat per difputationem, refolutionem, \& limitationes Joann. Domin. Gaill. de credit. cap.2, tit. 3.ex num 420. cum infinitisfeqq. © de diflinctione ex num. 435 . cum $\int$ oquentibus.
Qux omnia limitantur, quando confeffio emanata inter prohibitos aliis adminiculis adjuvarur, Noguerol. allegat. 32.e.x n.23.cum feqq. \& vide Hermofill. loco cit, abundè
 nè de tota materia quando confeflio de recepto prober, vel non inter perfonas prohibitas, vel in prajudicium creditorum, vel tertii,
Etidcirco tertius adyerfus confeffionem de recepro po- 26 teft perpetuo opponere, nec adftringitur ad biennium, Fulgof. confil.133. © conf.205. Jofephus Mafcardus de probat. concluf. 3 10. num. 3. ©́ concluf. 36 1. num. 31 . © 47 . Tiraquellus deretratt. confanguin. $\$ .1 .8$ off. 18 , numer. 8 I . of fequentibus, Anton. Gom. 1.tom. varsar. cap,12, numer. 81 . Verficuloitem infertur, quod fi pater, © in l. 50. Taur. num.52. Avendanus incap.prater cap.29, num.12. lib.2. ex quibus Azevedius in l.t. num. 90 . Fit.2 . . lib.4. recopilat. tradit, quod bæc exceptio in perperuum per tertium allegari poteft. Yincentius Carrocius in tract. de depofit. 1.pare. rubr.de depofit. probat, num. 5 . ubi confeffionem de recepro non prajuducare tertio ait Felicianus de cenfibus 2.tom. lib. 3 .cap.ultim. num. 5 .verfic.quam refolutionem, Ubi tradit creditorem, fi adverfustertium pignoris poffefforem agat, ex confeffione de recepto mutuo, opponente tertio exceptionem non numeratæ pecunix, teneri veram numerationem probare, quem fequitur Barbor. in remiffion, a dordination. Lufitan. in princ. num.9. Avendanus decenfibus cap-45.num.22.abundè agit, \&\& comprobat ex variis juris fundamentis Hermofilla adl.g. tii.1. part.5.gloff.5.ex mum.37.tom.2. fol.87. Vide tamen declarationes ex. num, 44 , cum/eqq.

Quo pertinet textus in leg. cripturas 8. Cod. qui potior. 28 in pignore babeantur, of leg.31. tit.13. part.5. ex quibus firma defumitur conclufio quod habens confeffionem debiti per privatam fripruram non prefertur pofterioribus creditoribus, nifị apocha ipfa fit trino tefte munita- , teftantibus de tempore, \&c loco, ac fubftantia ipfius. Tunc enim non folum legitimam probationem facit, verum etiam praferendus venit aliis creditoribus nitentibus publico infrumento quoad pignus, \& hypothecam contentam in dicto Chirographo, de cujus materia latè agent Anton. Gabr.commun. opin, tit. de probation. concluf. 9. 10. © $^{\circ} 11$. Gregorius Lopez. in dict. 1.3 1. maximè exglof. 3 I. u/que adgloff.4. Covarruv. practic. queff. 22. ex numer. 5Cafar Bartuus decif: Bononienf. 2 t. nu, 1 I. Morla in emporio jur.lib.1.sti,de fide inftrum. quafl.3. Bertazol, confil.crimin. 295. maximè ex numer.9. Petrus Cavallus confil. i2 1, ex numer.3. Aletandrus Trentacing. variar.re/olut, lib.2, fit. de fide inftrum.refolut. 12 . per totam num.zo. Magonius decifo Florent.122.num.9. Francife, deci/.96. num, 6. of feqq. Bellon. decif.13. ex num.13. Rolandus a Valle confil.84, ex namer. 2. volum.3. Thomas Trivifan lib.1. decif.4. numer.9. latiflimè Scaccia de judic. caufar. civil. cap. 1 1.ex numer. 990.

Mai-

Martha vot. 53. per totum, Tobias Nonius conf. 70. ex num. precedente rei indivifx, ad text. in l. (icon/en/erit, §.fin.ff. 2. Molina de juff. of jur. di/put.534. mmer.21. Matienzus in l.7.gloff. 5 num. 12 2.tit.16.lib. 5.recopilar. Rodriguez de concurf.creditor.2.p.art.1. ex num. 12. cum /eqq. Grarian, dif cept. 537 -per totam, plures allegat D. Jofephus Vela differtat. 2 1.ex numer.17. latè etiam Hermofilla ad l.g. tit.5. part.5. glof.5. ex num. 55 .cum /equentibus, tom.1. fol.99. D. Larea decif. 49. Ludovicus Sanctius de induciis debitor. cap.11. ex numer. 18 .
31 Eteft annotanda limitatio D. Jofeph. Velæ, ubi proximè mum.21. dicentis chirographum munitum folemnitatibus d.l. /cripturas, rafpectu hypothecæ \& pignoris publico inftrumento xquiparari, adeo ut fillud fit anterioris data inftrumento veniat praferendum.
33 Ac per totam differtationem nervosè defendit chirographem, in quo adeft obligatio bonorum, recognitum per debitorem in judicio anteaquam bona fuaaliis creditoribus hypothecaret per publicum inftrumentum praferendum effe in hypotheca aliis creditoribus hypothecariis pofterioribus ex inftrumento, refert Pareja de univerf. infrument. edit. tit.1.refolut.3. 9.5. numer. 63 . of 64 . qui merito firmarunt prefertim D. Jofeph Vela d.difert.21, maximè ex numer. 23. Or ex numer. 56 . cum $/$ eqq. quod illa regu-
33 la, confeffionem, \& recognitionem debitoris factam in judicio non prajudicare creditoribus, intelligatur, de creditoribus jus habentibus tempore recognitionis, \& confeffionis judicialis, non verò de iis qui poftmodum, \& poft emanatam recognitionem, ac confeffionem jus \&c hypothecam in bonis debitoris confequuti fuere plurimos etiam refert Gratianus tom.2. difcept.287. ex numer.9.
34 w/que ad num. 14 . ubietiam de fententia lata contra antecefforem, ut non prajudicet fucceffori, tunc temporis jus habenti, atque etiam de ceffionario, \& de aliis fimilibus.

Quorum opinio fulcitur ex authoritate hujus Cancellarix Pintianæ in caufa dotis confeffarix per maritum in judicio, antequam alii creditores hypothecarii contraxiffent cum marito, quibus uxorem praferendam determinavit, \& poftea bis idem judicabit Senatus nofter.
Nec dividendo rem cum alio focio communem, pignori per debitorem antea datam creditori, huic prajudicat. Finge, fidebitor habens rem communem cum alio focio proindivifo, rectè poteft partem fuam indivifam dare pignori, ad textus inl. unic. Cod.ficommunis res pignor. datafit, \& poft Negufant. Filiucius de focietate, cap. 28, num 10. Gaito de credii. cap.4. quaf.7. numer. 377. non per fub-

37 fequentem divifionem inter debitorem, \& focium jus creditoris in aliquo immutari poteft, d. l.unic.Cod. ficommuni respignori detur, l.2. Cod. commun. divid. I.7. 5. .ult .ff.quibus mod. pign, vel hypothec. folut.l. 3. 5.fin.ff. qui. potior. in pisnor. ba-
38 bean. Namfifocio debitoris tota res in divifione adjudicata fuerit, adhuc creditori hypotheca manet l.6. /2 fundus, ff.commun, dividend. Eodem modo ac fi tota debitoriadjudicata fuerit Balduinus de pignor.cap.12. que res pignor. obligar. poff. colum.4. ver fic. Ji res nec plane aliena, fol. mihi 233. cujus rationem reddit pott alios Caldas Pereira in tract. de emptor. ©́ vendit, cap.9. numer.14. propé finem, ibi, Quamobrem in ca/upropofite quaftionis defendi poteft bypotheca rei communis pro divifo poffelle non extingui per
adjudicationem, in divifionepoftea fubfequentem, quoniam per hypothecam jus reale adipi/cimur, quod rem ipfam afficit, ac sequitur, in quemcumque tranfenntem, nec divifione, aut alienatione Jubfequuta extinguitur, ut in 1. fi quis purans $\varsigma$. Io fundus, If. communi dividund. l. fin. in fin. Iff. qui potiores, leg. ficonjen frt in fin, \& ibi Bart. ff. quibus modispign. vel hypoth. Jolv. Bald. \& Salicet. in leg. anic. Cod. $\overline{2}$ communis res pignori data fit ơ $c$. \& vide eundem. ex num. 13.
40 Quod \& idem erit, quando inter debitorem, \& focium fuerit per partes divifa, \& cuilibet pars ad judicara, pura prodimidia, quia adhuc fuper parte dimidia tangente focio durabit creditoris hypotheca pro dimidia dimidix partis, \& fic pro quarra refpectivè ad totam rem, \& pro alia quarta tenebitur debitnf, cui fimiliter dimidia pars rei tetigit in divifione. Eo quod in qualibet dimidia eft dimidia obligata pro indivifo, qu $x$ obligatio omnes rei partes complectitur, etiam minimam, \&ideo ad quemcumque ipfa res; vel rei pars tranfierit, femper dimidiatotius, vel par-
41 tistranslatæ remanet hypothecæ affecta, quia per factum debitoris dividentis, \& alienantis non tollitur jus creditoris habentis in qualiber rei parte quaritum ex hypotheca.

Salgado Labyrinth. Creditor.Tom. I. quibus modis pign.folvit. \&e per Negufant. Joann.de Amicis conf. 20. n. 1 s.Bart. Granut.\& alios tenet Felinus de focietate, c.28.n. 3 I.Cxfar.Manent.decif.20. n. 39 .latè Gaito de credit. c.4.q.7.ex num. 377 . ó feqq.

At fifocius ad rei communis cum debitore div ifionem, non debitorem, fed creditorem ipfum provocet (ficut de jure fieri poreft ) \& res tota adjudicetur creditori folventi xftimationem alterius partis tunc res tota erit in eadem caufa,hoceft,tota res adjudicata erit obligata creditori,ita ut debitor totam luereteneatur, ut eam confequatur, nempè foluto debito, pro quo pars indivifa fuit hypothecata, \& fimul reddito partis pretio, quod creditor dedit in divifionis adjudicatione, l.7..$/ / 1$ debitor, ff.communi divid.Balduinus ubi proximé, verf.quod fifocius mens, ớc. loco citato fupra n. 38.

Quæ omnia Annæus Robertus rerum judicatarum lib.3. 4 cap.19.per totum fol mihi 707 . intelligit in divifione inter focios rei communis, ut per divifionem fubfequutam. non prejudicet creditoribus focii rem indivifam, \&s communem hypothecantis; fecus autem in re communi inter cohæredes, ut fi unusex pluribus hæredibus ante divifionem jus fuum hareditarium fuo creditori hypothecaverit fubfequuta poftea divifione inter cohæredes legitimè, \& abfque collufione facta prajudicet creditori. Differentixe inter utrumque cafum plares rationes redditipfe Robertus, apud eum videbis an concludentes fint, \& admittendæ, cum habeamus jura expreffa in contrarium, necnon communem tantorum Doctorum, à qua recedere foret temerarium.

Idem dicimus in ufucapione, \& prefcriptione, quoniam qui patitur rem ufucapi, vel praferibi, videtur alicnare \& alienationiconfentire; alienationis, ff.de verbor. Iignific. nec quialienare prohibetur, poteft patir rem ufucapi in prajudicium tertii. De iis latiffimè plura cumulans ait Tiraquell. de retralt. lignag.5.1.gloff.9.e.x n.249.cum multis seqq.videndus etiam Perr a de fideicommiff. qu. 11. ex num. $596 .{ }^{\circ}$ eqq.

Et ideò prafcriptio rei hypothecarx, quam paffus fuit 46 debitor, non prajudicat creditori in fua hypotheca, $l .3$. 6.certa,ff. qua in fraudem creditor. ibi: Verum etiam fiforte dat a opera ad judicium non affuerit, vel litem mors patiatur, vel id debitore non petit, ut tempore liberetur, aut ufumfruCtum, vel fervitutem amittit, of omnino qui alıquid fecit, ut definat habere, quod babet, ad boc editum pertinet, ळं l.4. Cod. tit. ibi in fraadem facere videtur, qui non fucit, quod deber facere, intelligendum eff, id eff, $\sqrt{1}$ non utatur fervitutibus. Quæ jura conveniunt concurfui creditorum pendenti, quo formato alienatio prohibita eft debitori, \& per confequens praferiptio, prout latè probatum fuit in 1.tom. cap.40. ubi ad longum dilceptatur: at concurfu extante, prefcriptio non tangit hypothecam, quoniam in ufucapione parata effe dicitur quaffio pignoris ab intentione dominii, \&e ideo dominium rei hypothecatæ poreft ufucapi, falvo tamenjure pignoris, quod infuper durare porett penes creditorem ad perfequendam rem ipfam quocumq; vadat, ficut contingit in qualibet alienatione facta per debitorem, poft contractam hypothecam, abfque confenfu creditoris, quijus fuum infuper confervat in ipfare exiltente penes tertium; ideoque fi ufucapio adimit dominiumà debitore, creditori non derrahit proprerea jus hypothece, ut probant textus in l.I. 6. cum pradium, ibl, pignoris etenim caufam nec ufucapione perimi placuit : quoniam quaftio pignoris abintentione dominii feparatur, ff. de pignoribus, l.jufto, s. mon mutat, ff. de nincapionibus l. miffo, ff: proempture, l.2.ff. pro berede, l.ufucapia,C. depihnorib. Balduinus de pignor.cap.12. tur.quod respignori obligari poff. poff princip. vide clegantes doctrinas in bac 3. part.c.1. n. 161 .cum feqq.verf. neo lex 2. Cod. de luitione pignoris ớc. Et quod per ufucapionem, vel prafcriptionem rei hypothecatx, non prefcribatur bypotheca, fed adhuc duret, \& tranfit res in prafcribentem cum jure bypothecx, ac fua caufa, pre ceteris explicat, \& latè comprobat Sarmiento /electarum, lib. I. cap.9. per toL-© lib.3.cap. 1. ex num. 3 .

Etidem dicionus de fententia, \&r rejudicata obrenta per so tertium contra debitorem, qua condemnatur ad reihypothecatæ reftitutionem alteri fe dominum afferenti, \& probanti, \& hacc fententia, \&\& res adjudicata non prajudicat creditori ignoranti litem agitari inter debitorem, \& ter-
$\mathrm{Nn}_{3}$
tium
tium in re dominium pratendentem, \& vindicantem, fecus fcienti, aut aliàs citato, texr.in l. dapé, ff. de rejudicata, fecundum lecturam Pifanam, rext, etıam in 1 . 万f fuperatus, ff.de pignor. L.fi mater, 6 . fin. ff. de except.reijuduc.l. 3.-. certa ibi, verum ersam_ iforté dat aoper a, adjudictum non affuerit, vel litem mori patiatur,ff.que in frandem creditorum, Bartol. gloff, \& Doctores notant in diftis juribus, Alexand. pof alios in dicf. I. . apé, column.21.verfic. circa fecundum cafum, Bart.inleg.ab executione, §.I.ff. de appellationibus, Balduinus in trallat.de pignoribus cap, 12. tit.qua res pignori obligaripoffunt, Covarruv.praCtic.cap. 13.ex numer.7. optime declarat Negufantius de pignorib. membr.3. part.6.principal. ex num 39.cum multis feqq. Caftillo tom.6. controver/.cap. 157.num. 26. Surdusconf. 189 . num.26. Gratianus difcept. forenf.tom. 2 cap.287,num.10.é 11 .Francifc.à Ponte confll.57. num.2. ©́ 3. Ó confil.go, numer.4.© 5. Gregor. Lopez in l.20.tit.22. part.3-8lof.18. optimè explicat poftalios Sigifmundus Scac contumax, aut quando colludit cum adverfario, ut tune creditorietiam fcientinon prajudicat resjudicata; \& ideò fi debitor plenè fuir detentus, \& creditor fcientiam habuit litis mote, fententia fuper pignoris dominio nocet ettam creditori; plenè Scaccia abiproximè, d.n. 59 .
Secundò limitatur dieta conclufio ut procedat in pignore aut hyporheca tradita creditori, \& ab co detenta; at verò quando debitor non tradidit pignus creditori, tunc pro53 culdubio fententia lata contra debitorem fuper dominio rei hypothecata prajudicat creditori, five feientilitem. agi, five ignoranti; nam prafatajurium conclufio non. procedat in fola hypotheca abfque ejus traditione; quia hoc cafu defenfio rei hypothecatæ non pertinct ad creditoremprincipaliter, fed ad debitorem, ideo tunc fententia lara contra debirorem prajudicat creditori in confequentiam, ita notanter voluerunt Raphael in Authent. de fidejuforibus, $\S$. fed nec refert, \&\& fequrtur Alexand, in d.l. fape, rolum. 30.verf. .ecundario dicitar, dicens diligenter effe notandum, fequitur Negufant, de pignorib. d.membr.3.part.6. princip. Jub num. 39. ver/.tertiolimitatur iffa concluffo, Idem tenet Joann:Anton.Manguilius in tr act. de evillionibus, qu. 177. num.31, ơ num.43. qui omnes, \& aliiab eis citati in. hoc conveniunt, ut jura fupradicta procedant (prout expre(sè loquuntur) in pignore tradito, non in hyporheca. non tradita creditori.

Etpergloffam in leg. de unoquoque, in verb, quicaufa,ff. de rejudicata \& Tiraquell, in tract. res inter alios actalimit.1. atque Suidum in decif,258, numer.1. nee non Rotam in. deci.-s84.num.3.part.2.recent, tenuit in terminis Rota in. decij.212. ex num.3-4. ơ 5 -inter recollectas per Ludovif. Poft. poff tract, de manutent. ubi exprefsè agit de uxore habente tacitam hypothecam in bonis mariti, ut nec debuit cirariad litem motam per creditorem contra maritum-, contra quem obtinuit immiffionem, eo quod ipfa mulier ranquam credirrix hypothecaria non poffidebat bypothecam, fuper qua fuittertius credtor immiffus. Mirabiliter conducunt, qux Ludovif.Poft, intract. de manutent. obferv. 11.n.4.5. ơ n,12. ớ 13 .

Sed quid è contra de fententia fuper re pignorata lata contra creditorem, an prajudicet debitori fcienti, vel ignoranti? Vide cundem Negufant. lococit.
Tertiò limitatur prafata jurium conclufio, quando propter commiffum fententia lata fit contra debitorem emphyteutam quæ projudicat emphyteutæ creditoribus habentibus hyporhecam in re emphyteutica, etiamignorantibus liteninter dominum \& debitorem, \& etiam non citatis, Urfillus ad Afflictum decif.369.n.2. Marius Giurba decif.g1.n.12.

Deinde fi fententia afferatur contra debitorem concurfu pendente litigantens cum uno creditore fuper fuacredito, non propterea prajudicat aliis creditoribusnon citatis, quominus ifti poffint teclamare, ratione fui juris, \&\& opponere de collufione, aut alias docere de non jure creditoris, quia talis numquam fuerit, vel fi fuerit, jam effe folutum, \& de aliis fimilibus exceptionibus, tale creditumf fubvertentibus vel contrainftrumentum crediti, aut probationem, utex Vincen.de Franc. decij. $523, n, 13$, of deci/. 524 Surd.decif.256. Francil.Aponte confil. 75. ö conjll.go.\& Molina de Hi/pan.primog.lib.4.c.8, tenent Anton,de Virgilio in trall. de legitim.per fon.c.12.n.28.'்' 29 .
57 Nam poffquam judicium concurfus creditorum eft mo$\operatorname{tum}_{2} \&$ pendens, omnes controverfix mota contra debi-
torem funt fimul tractandx cum ceteris creditoribus, cum in iis intereffe habeatt, \&\& fint parres legitumæ; \& ideocttandi, \& audiendi funt fuper fussexcepuenibus, \& oppofirionibus, ut per Coltam de ratione rata probat Gaito de creditoc.4.q.11.n.153.of duobas/eqq.
Etidem refpectu pralationis, relpectu fcilicet caterorumcreditorum, de qua nee actum fuit, necagi potuit in primo illo judicio contra debitorem, quia ifte nullum habet jus, aut intereffe aliquod fuper pralatione, quod folum competit creditoribus inter feiplos, prout abundè probavimus fuprà 1.part.cap.16.ex num. 22. chm multris feqq. ver/. deinde quia hoc judicio concur /us of $c$. Et alibi pluries diximus fuprà hoc cap.n.4. ©́ 5 . \& latiùs hac 3 .p.c.3.ex nu. 52 . cum Seqq.
Adeo, ut fi debitor communis in alio diverfo judicio \& coram alio judice, comperente tamen, vietus fueritab uno creditore fuper credito folvendo, adhuc tamen pro ipfa exactione creditor vincens deber recurrere ad univerfale judicium creditorum à debitore formatum, ut ibidem inter cateros graduetur, \& de fuo jure iterum controvertatur fi per cateros creditores dubitetur, \& opponatur contra creditum fententiam, qua illis non prajudicat non cutatis, ut dictum eft, \& latius videndums d.c.16.ad tongum.
Et pradiCtorùm omnium unaeft ratio; nam qui non. 60 potelt alteri prajudicare alienando, vel aliquid agendo; minus poteft prejudicare confentiendo, aut patiendo, ut aliquid fiat, Decius pulchrè confil.445. num.24. Cravetta confll.157. Romanus fingularis 312. Patifius confil. 309. numer.36. volum. 3. Montier. decif.38. numer.30. Giurba deerf.8. num. 13 - nec pacifcendo, auttranfigendo, Giur- 6 ba decif. 169 . num. 12 . Ponte confli.6. namer.35.36. © 39. © conf.7. namer.6. Lancellottus de attentatis 2.part. cap.12. ampliat. 14 num.8.ef 9 . Cavalcanus deci/.s. num.25. part. 4. Landerc. confli.21, num. 3. Bimius confli 262. numer. so. Scaccia de appell at. que/t. 27.6. memb. 4. num. 44 . ©' 45 . nec 62 omittendo rem proderelicto, quod fortiùs ett Bart. in leg. quod/ervus, ff. de /fipulatione fervorum, Giur ba dict. decif. 8. num.13. \& cft text. expreffus in 1. ©ed $\sqrt{1}$ rem fuam proderelitto habuerit, ut quis eam /nam faciat, 5 -que in fraud.creditor. alioquin facile fieret fraustertio, \& creditoribus Giurba ibid.
Principalis tamen regula, de qua à principio hujus cap. 63 ut per factum voluntarium debitoris difponentis de fuis bonis nullo modo detrahatur juri creditorum, dupliciter limitatur; primo, quando in inttio, \& origine acquifituonis rei apponitur alıquod pactum in favorem etianı pofterioris creditoris, ut in reacquifita per debitorem præferatur anterioribus, prout ex pluribus Doctoribus probavimus fuprà $2 . p . c .14$, num. $108 . \mathrm{cum} /$ eqq. imòquod plus ef/t ơc, ubilatiùs videbis expeditam hanc fingularem limitationem.

Secunda limitatio erit, quando jus debitoris, quod ha- 64 bet in re hypothecata fuis creditoribus refolviturex aliqua caufa antecedenti, \& neceffaria, non vero voluntaria, \& ex facto voluntario ipfius debitoris, aut quando aliàs refolvirur, extinguituripfa res, feu jus hypothecatum, \& annichilatur ex natura ipfius rei, ut tunc hypotheca contracta medio tempore pariter refolvatur \& annichiletur, jufque creditorum quoad ipfam diffolvitur, \& evanefcit, ita poft plures Doctores, \& jura diximus fuprà 2.part.cap. 27.ex numer. $3^{6 . c u m}$ feqq.verl.quoad fecundum bujascapitulis articulum orc. ubi latius videbis. Aliam celcbrem quaftionem predictis conducibilem videbis, in cap. Sequenti, ex num.29.cum Jeqq, verfic. ex qua refolutione alia fingularis © $c$

Denique pro coronide hujus cap. declarandus, \& in- 65 terpretandus venit textus valdè fingularis, in leg.I. §.ex contrario, If.de/eparationibus, quiquidem videtur refragari regulx hactenus à principio hujus cap. comprobatæ, quod debitor ex facto fuo nullo modo poreft fuls creditoribus projudicare; cum contrarium expreffis verbis dicat textus in ditt. s.excontrario; cujus verba funt : ex contrariocreditores T itiii /eparationem non impetrabunt; nam liceo alicui adjiciendo fibicreditores, creditoris /ai facere deteriorem conditionem; at qui igitur adiit hareditatems debitoris mei, non facit meam deteriorem conditionem, quia luet mihi feparationem impetrare, fuos verocredicores oneravit, dums adiut hareditatem, que folvendo non eft, nec poterunt creditores ejus foparationem impetrare. Ecce apertiffimè 66
debi-
debirorem quafi contrahendo per aditionem hxreditatis fibi delatæ, quæ non eft iolvendo, This prajudicare debitoribus, alios hæreditarios fibi, \& illis adjuciendo; qui ex omnibus baredisbonis folvendi funt, non folum ex bonis hereditatis, fed ex fuo proprio parrimonio. Et augetur difficultas, quoniam licet debitor fibidiverfis temporibusadjiciat creditores, \& omnibus bona fua obliget, femper priores potiores funt, nec per adjectionem hujuf, modialiquod detrimentum patiuntur; fed in folutione, \& exactione preferuntur, itaut fi bona debitoris omnibus non fufficiant, pofteriores damnum patiuntur, infoluti remanent, ad latè tradita hac 3.part. cap.11. © cap.6. ©
67 cap.4.Sed revera text. in d. l.r. §.ex contraxio; nullatenus. opponitur noftre conftanti refolationi, cum textus ille non loquatur in creditoribus hæredis hypothecariis, quibus de jure debitor novos adjiciendo creditores non. prajudicat, fed omnium anterioritas temporisfervatur, 68 ex integris titulis, ff. © Cod. Coqui potiores in pignor habeant; fedtextus ille loquitur juxta juris regulas in creditoribus haredis debitoris merè perfonalibus, \& chirographariis, inter quos non attenditur temporis anterioritas, nee datur, pralatio, fed omnes fimul pro rata admittuntur, \& in tributumad bona debitoris, qua in folvendo non fint, omnes prorata, \& proportionabiliter juxta uniufcujufq; quantitatem folvuntur, ita ut fi bona omnibus non fufficiunt, codem modo, \& pro fua rata inter omnes damnum diftribuitur, prout copiosè explicuimus fuprà 2 part. cap.4. ex num.140, verfic. deveniamus adultimam rem ơ $c$, ufque ad fin. cap.quare heres debitor, per aditionem adjiciendo fuis creditoribus perfonalibus, alios hrereditatis fimiliter perfonalesfuis prajudicat, quoniam fi bona debitoris folvendo non fint omnibus, minus quilhbet confequitur, cum inter omnes pro rata diftribuenda fint ; $\mathcal{E}$ feparatio bonorum, quæ conceditur hæreditatis creditoribus, quibus per aditionem, \& confeffionem bonorum hares prajudicare non potuit, cateris haredis creditoribus denegatur, cum illis chirographariis prajudicare poffit debitor abeundo, \& cum aliis noviter quafi contrabendo, ut inquit text. in d. 6.ex contraria.
9 Etin terminis quod ifte text. loquatur in creditoribus perfonalibus ; naturaliter intellexit, \&s declaravit Amad. Rodrig.de concur/ucredit.2.part. art.3.nиm.1.f. 2.fol.96.ac iterum art. $4 . n u .13$.fol. 100 . licèt fic explicitè non loquatur, quem text.in alium propofitum interpretanuur fuprà I p ar. cap.9. ex n.16. ớ Seqq.

## 8. Unic.

Prior creditor qui paffus eft, \&e confenfit alium in-- ferioris gradus fuum creditum prius exigere, vel rem fibi hypothecatam ei obligari, an creditoribusintermediis prejudicet, vel an prorfus jus fuum reale, \& pralationem amittat, quoad omnes creditores?
Et de uno\&eodem creditore pro diverfis creditis diverfimodè, \& interpolatè graduando.
$S V M A M A R \quad V$.
Creditor anterior confentiens, wt alteri pignusobligetur, an prajudicet creditoribus intermediis, n.1.
Creditor anterior cedens inferiori gradum, or prelationem fuam dumtaxat ad exigendum, an non folum $\sqrt{2}$. $b_{i}$, fed 于ं intermediis etiam prajudicet creditoribus, num. 2.
L. Paulus refpondit $12 . f f$.quibus mod.pign. vel hypoth.folv.determinatio adducitur, n. 3 .
Creditör con/entiens, ut pignuspignoridetur, pignusremififfe videtur, non alium loco fui conftituife, n.4.
Creditor confentiendo, ut res alteri pignoretur, juspignoris, prorfus amollit, ó creditor meré perfonalis remanet, num. 5.
L.Lucius Titius, II.ff.quib.mod. pign. vel hyp. Solum ponderatur, ibid.
Quid inter contrabentes actum fuerit attenditur, an voluerit creditor torum jus pignoris dimittere, an folumgradum, of pralationem, n. 6.
L.creditor,quipriar. 12.S.fitecum,ff.quipotior.in pign.babeant - adducitur, ibid.

Salgado Labyrint. Creditor.Tom.I.

Iurifconfultorum varietascirct pighoris, aut pralationis remiffionem annotatur, n. 7 .
Leg.jubemus, Cod.adSenat. Conf. Vellejanus reffringens indiftinctè renunciationem hypothecia adducitur, numer. 8 .
Creditorem confentientem, ut pignus alteri obligetur non. amittere prorfus jus lypootbeca quoadomnes creditores, sed quoad illum zantum cui confentit, qui teneant, num.9.
Renunciatio ftricté interpretatur non extendenda ad alias res vel perfonas, n.io.
Confenfus prioris creditoris, ut alteri pignus obligetur; quandoreffricta intelligitur folum tribuit pralationem, © ordinem exizendi ei, cui confenfus accommodatur re/pecto confentientis, non refpectu intermediorum striqua praferuntur, n. It .
L. Paulus, ff.quib.mod.pign. vel bypoth.folv. pro hac opinione ponderatur, n. 12 .of 13 .
Secunda opinia refortur tenentium crediforem fimpliciter confentientem, ut pignus alteri pignoretur, videatur omne jus pignoris renunciare quoad omnes, numer.14. ©n feqq.
Confentire ut pignus pignori detur idems operatur, ac $\sqrt{1}$ comfentiat, ut res alienetur, quoad pignoris amiffonem juxta Donellum,n.1s.
Per confenfum prioris, ut pignus alteriobligetur, itge illiuslooum non fubantrat, jed jus fecundi intermedii confirmatur, num. 16.
D. leg. Paulus, verba ad idem ponder antur ibidem, ơ num. 17.fீ 18.

Tertia opinia S alicesi diffinguentis verior, of communior eff, n.19. © © eqq.

Confenfus prioris creditoris $\sqrt{5}$ fit general is ut debitor poffitpignus obligare, non contemplata certa perfona; inducit amiffionem juris quoad omnes creditores, n. 20.
Confenfus anterioris creditoris commodatus, reftrictus ads cortam perfonam, refirictee operatur quoad eam dumta$x a t$, ita ut non quoad omnes creditor juspignoris amittat a num. 21.
Salicetiverba recenfentur, n.22.
Saliceti diftinctionem plures alii Doctores fequиntur, relati, 19.23.6. 24 .
D. Larea utriu/que opinionis terminos, of effectus referens notatur, ex $n .25$.
Confenfus anterioris quando non operatar quoad omnes creditores tertius cui accommodatur, fubintrat gradam confentientis, huicque prafertur intermediis, creditoribus autem utrique, n. 26 .
Creditores intermedii gradatim afcendunt locum anterior is confentientis, (ণ) /icut praferuntur tertio, ita, ơ anterioricus tertius prafercur, $n .27$.
Per confenfum anterior is abfolutam pignus in totum diffolvi-
 tiam alicujus confonfus fuit accommodatus, n. 28 .
Tertius, cui /pecialiter accommodatur con/enfus, quoad exactionem now occupat primum gradum confentientis, num. 29 .
Creditor anterior per generalem confenfum ut debitor poffit alteri pignus obligare, remanet creditor per/onalis, quia jus hypothecarium ami/it, n. 30 .
D.l.creditor, quiprior 12. $5 . \sqrt{\text { g tecum, }}$, ff. quipotiores ponderatur, m. 3 F .
Pignus qui debitors tradit creditum remififfe non intelligitar, fed creditor manet perfonalis, $n .32$.
Creditor tertius, cui aisterior nomination conceffit licet praferatur anterior, non tamen intermediis, n.33-
Creditores intermedius per confen/um anterionis, gradations. afcendunt ejusgradum, ơ praferuntur anteriori, of ei, cui iffe confenfio, n.34.
Tertius cui anterior confenfit, antelationem intermediorums non confequitur ceffante ceffione, n.35.
Nec antelationem confequitur, niff à tempore, quo contradixit, ibid.
Medii creditorespraferuntur anteriori quiconfenfit praferri a atertio,n. 36.
Medius vincit tertium, à quo vincieur primus, ibid.
Creditor numquam jus $\int$ um amittitper confenfum, quod $/ p$ ecifice refervavit,n. 37.o. 38 .
Tetri Surdi locus infignis in propofito refertur, num.39:40.41. © 42 .
$\mathrm{Nn}_{4}$
Ante-

Anterior qui con／enfit／ub juris fuirefervatione，quo ordine， © locoexizer poteft，m． 43 ．remiffive．
Inter creditorem，cui anterior piznori confonfit，interme－ dios，© anteriorem qui ordine fiat exactio，num，44．© feqq．
Prelatiolafa per anteriorem pofteriori creditori multum di－ flat a ceffione quaper promum fit pofteriori，vel tertio fol－ venti，n．45．
Pralationem licer cedat creditor anterior，creditor bypotheca－ rius adhuc remanet，$n .46$ ．
Increditore bypothecario anterioritria diverfa jura concur－ runt，juspignoris，jus pralationis，ipfum creditum，ibi－ dem．
Ius pignoris fo quis amiforit，prelationis jus svanefoit， nиm． 47.
Pralationem qui cedjt，creditor manet bypothecarius， num． 48.
Hypotheca non eft de natura，nec de fubftantia covtractus，ex cujusexiftentia，vel deffectu valor contraltus non depen－ det，n． 49.
Hypot heca abfque expreffa contrabentium conveniione nequa－ quam contrahitur，$n .50$ ．
Nec fubintelligitur in contractu，fo omittatur ì contrahenti－ bus，n． 5 I ．
Poteft quis effe creditor bypothecarius abfque prelatione，nu－ mer． 51 ．
Hypothecate jus folum cedi，ơ legaripote of fine crediti corru－ prione，vel remiffrone，$n .53$ ．
Prelatio cedi poteft，manente credito，of byposheca， num． 54.
L．Creditor qui prior， $5 . t e c u m$ ，ff．quipotiores，ad id ponderatur， ibid．n．55．
Creditor inferior，cui anterior conjenfum fuper byporheca ac－ commodavit buic ordinem exaltionis tacite renantianti prefertur，$n .56$.
Per confenfum Jpecificum creditor non amittit jus byporbece quoad omnes，licer jus pralationis，quoadintermedios，＜ tertium amittat，n． 57 ．
Con／enfus anteriorts／pecifice tertio accommodato habet wim tacite ceffronis，© paCti inter utrumque quead pretationem， num． 58.
Creditor pofterior，cui anterior © pralationem frem ceffit， non folnimei，verimm ©் ommbus intermediis prafertur， num． 59 ．
Et inter eos fit reciproca transformatio，of graduum permu－ tatio，ultimo in locum priaris，© priore in locum ultimifu－ brogato，n． 60.
Salvo，©＇intacto manente jure intermediorum creditorum， ibid．
Credutor anterior cedens pralationem inferiori，licet maneat bypothecarius，non exigit immeditic poft ceffonarium，nu－ mer． 61.
Sedpaft omnes intermedios creditores，$n .62$ ．
Creditor anterior tot gradus defcendut，quot inferior cuiceffit pralationem，afcendit，$n .63$ © 64 ．
Creditor anterior licet inferior cefferit pralationem，© tem－ pus anterius non tamen tempus／ub／equens，$n .75$.
Anscrior qui pralationem ceidit inferiori non definit effe creditor hypor hecarius quoad debitorem，tertium poffefjo－ rem，© atios poft ceffionem contrahentes，num．66． 667. 68．©゚ 69.
Per prelationem ceffam inferiori creditori folus anterior pre－ judicatur，non creditores intermedii quorum gradus non variatur，$n .70$ ．
Ouando jus pluribus gradatim competit uni pof alium pri－ mus perceptionem，aut renunciationem in favorem inferio－ risfactam，fibi dumtaxat，non vero intermediis prajudicare poseft，n． 71 ．©r 72.
Prelationis jusreceptum ab inferiori creditore coarltatur ad jus，quod habet anterior cedens，$n .73$ ．
Prelationis ceffro reffringitur ad quantitatem pecunie de－ bite anteriori creditori cedenti，©゚ non amplius，nu－ mer． 75.
Ceffionario non plus jus competit quam cedenti，n．75．
Anterior creditor 100．cedens prelationem infersori Credito－ ripro 2do．Jolum pro fwa 100．Iransfert pralationem，nu－ mer． 76.
Inferior cuipralatio anterioris ceditur，dupliciter habet bypo－ thecam，fuo cr alieno nomine；co in quo ce ffo fuerit ineffi－ cax，／uppletur per jus propofitum，n．77．

Creditor duplicem gerens perfonam fuam \＆o cèffonariam li－ cet confiteatur pecuntiam recepiffe à debitore，prorefto，intel－ lig．tur pro proprio credito，n． 78.
Creditor inferior fo virture pralationis ceffe，fuum etiam cre－ ditum inferiorisgradus exegerit，notum faceret prajudi－ cium intermediis，n．79．
Creditor inferior pro 200．recipiens prelationem ab anteriori procentum dumitaxant creditore，pro bac rataparte rece－ piffe intelligitur，$n, 80$ ，
Creditor anterior pro 200，qui pralationem ceffit inferiori，pro 100．creditori，necnon ifte，© intermediicreditores，quo or－ dine eruntgraduandi，n．81．©／eq．
Inferior prorata pralationisce $\int$ e afcendit ad priorem gra－ dum，aqualiter cum anteriore cedente，of profuorefto con－ currente poftpofitis intermediis，ibid．
Anterior poft ceffam prelationem limitatam retinet fuums proprium gradim proquantitate crediti fibi remanente， пит． 82.
Et concurrit prorata in eodem gradu cum inferiori cui ceffit pralationem，ibid．
Cedens partem fui crediti，of ceffionarius concurrunt equaliter in codem gradu unufquifque pro fua rata，
num． 83 ． num． 83.
Duo ceffionarii unus poft aliam caufam babentes ab codem creditore concurrentes，nullam inter fe babent pralationem， fed equaliter，© codem gradu，extingunt unu／qui／que pro fuarata，$n .84$ ．
Anterior qui folam pralationem ceffit pro parte fui cre－ diti，pro ea pofiponitkr intermediis creditoribus，nu－ mer． 85 ．
Vnuscreditor contra eundem debitorem plara，ac diverfa cre－ dica habens plarium diverforum creditorumperfonam re－ prafentat，$n .86$ ．
Ita pariter pro fingulis oreditis juxta uninfoujufque gradum， ac prelationemgraduatur，interpolatè inter cateros credi－ tores，$n .87$.
Plurima：ad id，of mirabilia jura adducuntur，ex nu－ mer：88．
L．creditor，qui prior， $5 . f$ idem bis，ff．quipot ibid．
L．quarebatur 21 ．ff．codem tit．qualoquitur in pulchrocafu， －num． 8 g.
Credicor procerta fumma hypothecarius poft modum pro alia diverj a fumma eadem，©́ alia bona oblıgavit in consraltu novante，proprima umma prafertur interims contrabenti－ bus；pro Jecunda＊intermediis praferuntur，n．go．
Leg．Jiprior 13．cum l．3．ff．qui potiores，exornantur ex nu－ mer．92．
Pignor a eadem in fecunda obligatione novante repetita，tem－ pus，¢f pralationem confervant，in quibus ơ non in aliis $\sqrt[j]{ }$－ mulobligatisprimus creditor prafertar iutermediis，nu． 92. 93－94，95．© 96.
Pignora pro duobus creditis codem tempore eidem creditori obligata，Is vendanturicedis in utrinfque folutionem prorata cujuslibet crediti，n．97．
Secus fi diverfis temporibus pignora obligentur，quia turs prius creditum prius folvitur，in refidio fecundum， num．98．
L．pupilli，§．cum eodem tempore，ff．de folutionibus，© alie ad idem adducuntur，ibid．
Creditor inferior，cui per anteriorem fuit fact a ma pralationis ceffro，$\sqrt{1} p l u s q u a m$ cedenti debebatur，exegit，reftituit $\sqrt{\text { uper－}}$ fiusm intermeduis creditoribus，n．99．
Creditor inferior，cui per anteriorem fit pralationis ce ffro，fub conditione ut ifte imme diat epoft enm exigat，an prajudicet intermedius， $\mathcal{O}$ an iftis renitentibus celfforeddatur，ex num． 100．cum feqq．
Pralatio ce JJa inferiorieum anteponit omnibus creditoribus intermediis，n． 101 ．
Et poft eum intermedii anteriori cedenti praforuntur，numo 102.

PaCtum inter anteriorem，of pofteriorem numquam officit creditoribus intermediis，quitlli non interfuerunt，nam， 103.

Sententia fuper prelationes inter anteriorem ơ pofferiorems creditorem lata non prajudicat interme diis，$n .104$ ，
In anterioris poteftate cum inferiore pacifcentis non eft jus in－ termediornm fubvertere，n．105．
Prelationisceffio fub conditione ut cedent immediatce exigat， fiintermedii credstoresrenuunt，evanefcit，numb．106．欠o feqq．

Refer－

Reforvatio facta in remiffione fui juris omnino inter contrabentes /ervatur, n.107.
Refervatio confervatjus pignorum, quadpralationem of privilegium caufe, $n, 108$.
Claufula non aliàs, nec alio modo, reddit contractum conditionalem, n. 109 .
Et eff clau/ula limitativa voluntatis of confenfus ac prafervativa juris in cafu contrario, n.I 10 .
Er confenfum a contractu adimit, ita ut nihil atlum videatur inter contrabentes, n. II.
Et habet vim refolutionis contractus ab initio, n, I12.
Conditione in ceffione pralationis non fequita, ceffapralatio nibil prodeff inferiori ceffionario, qui manet ut antea in fuo infimoloco, n. $\mathrm{II}_{3}$.
Qui finfuper eautatur, quod exegerit, reflituet anterioribusordinibus,n.114.

HAs quaftiones difficiliores reddiderunt Jurifconfultorum refponfa, qux varia funt, \& intricata, qui1 busmehercle ceffantibus facilè vincerentur, ex notiffimis juris principiis. Ut igitur clariores reddantur, diltinctè procedendum erit. Aut enim contendimus circa creditorem priorem, cui pignus fuit obligatum, confentientem alteritertiò etiam obligari, an prajudicet creditori, vel
2 creditoribus intermediis? Aut enim agimus de priore, creditore hypothecario confentiente, ut alius inferioris gradus vel alius tertius \& novus creditor prius exigat, ita ureitantum cedat pralationem, \&\& gradus anterioritarem, non etiam jus pignoris ; An ifta pralationis ceffio \& confenfus prajudicet, non folumipfi priori creditori verùm etiam aliis intermediis?
3 Prius diftinctionis membrum nonnulla jura determinarunt; variè tamen, obfcurè, \& interdum contrariè; Paulus etenimlib.5.re/ponforam, qua eft leg. Paulus re/pondit 12.ff.quibus modis pignus, vel hypoth. folvit. abfolure determinavit priorem, \& 8 potiorem creditorem in pignore confentientem 2 debitor communis alteri tertio, \& novo cre- $^{\text {d }}$ ditori rem eandem obliget, prorfus amittere juris pignoris, idque remififfe non folum quoad tertium, cui confenfit, fed \& quoad omnes intermedios, necnon alios creditores hypothecarios poftea contrahentes cum debitore ; adeo, ut licèt rertius (cuiprior confenfit) ifto fit potior in. pignore;adhuc tamen no excludit intermedium creditoré, quia ille in locum prioris non fubrogatur, fed infuo juxta tempus contraetus, \&\& confenfas remaner, ita urfecundusintermedius ( 8 f fic de fingulis intermediis creditoribus) afcendat ad priorem gradum, primè jam prorfus per confenfum fublato à jure pignoris univerfo, \&cremanente creditore chirographatio, \& perfonali dumtaxat, verba Jurifconfulti hec funt: Paulus refpondit Sempronium antiquiorem creditorem confentientem, cum debitor eandem rem T itiocreditoriobligaret, jus fuipignoris remififfe vide$r i$, non etiam tertium in locum ejus fucceffiffe: © ideomedii creditoris meliorem cau/ame effectam. Idem obfervandum 4 eft , et/ire/publicatertio loco crediderit. Quemtext. ita.
₹ fummar Bartol. Qui confentit, quod prgnus pignori detur, videtur pignus remififfe; non alium loco fui conftituiffe. Et quod in hoc cafu prorfus fit confentienti creditori jus pignoris fublatum, itaut fimplex, \&\& perfonalis maneat creditor, probat exprefsè text. in $l$. Lucius Titius in quib.mod. pignor. vel hypothec. (olvit. ibi: Cajam Sejam, que viro pro filia communi in dotem eadem pignora danti conjentit, cum communis flie nomine darentur, remififfe videtur, obligazionem antem perjeveraffe. Confonat $l$. /s poff pignusvero debitori redditum; $\sqrt{2}$ pecunia foluta non fuerit, debitum poffe peti dubium non eft, $n_{i} / \hat{S}$ /pecialiter contrarium actum effe, probetur, ff. de pactis.
6 Martianus autem non ita abfolutè refolvit, fed mitius fuam refolutionemtemperavit, inl.creditor, qui prior 12. 6. $\overline{2}$ tecum, ff. quipotior, in pignor, babeant. Reducens quaflionem adid, quod inter contrahentes actum fuerit, an voluerit creditor totum pignoris jus remittere; an folum locum, \& gradum, \&ordinem exigendià debitore communi, ita utadhuc jus pignoris remaneat creditori anteriori, confentienti, qui, dimiffo, \&e foluto fecundo, cui confenfit, \& potiorem fe fecir, poteft in refiduo hypothecx creditum fuum confequi, verba text. fic fe habent: Si tecum de hypothecapaci/ catur debitor, deinde cum alio tha voluntate: fecunduspotior erit, pecunia autem foluta fecun-
do, an rur/usteneatur tibi, rectie quaritar, erit igitur fagi quaftio ajitanda, quid inter eos actum fit, utrum ui difcedatur ab byporheca in totum, cum prior confenffut creditor, alii obligari hyporbecam : anut ordofervetur, it prior creditor fecundo loco conftituatur.

Vides igitur, quàm varièloquuntur Jure confulti. Pau- 7 lus fupponit ex folo confenfa prioris creditoris remiffam, \& refolutam effe hypothecam abfolutè quoad omnes creditores. Ita ut amplius creditor hypothecarius dici nequeat; Martianus autem expreffam remuffionem pignoris requirit, ut abfolutè intelligatar quoad omnes, ibi: Quidinter eos altum /it, utrum ut difcedatur ab hypotheca in totum, \& hunc 5 . modo intelligit Bartol, quem ita fummat. Sires obligata alteri oblizetur de voluntate creditoris, quod illum prior hypot beca inutilis eft, quoad alios in/picitur, quid actumeft.
Et per contrarium, Leg.jubemus, Cod. ad Senat. confult. 8 Vellejan. exprefsè determinat, hypothecx renunciationem effe omnino reftringendam ad perfonam, cuifit; \&c fic ejus refpectu dumtaxat effe attendendam; non autem extendendam quoad alias perfonas, quibus creditor confenfum non praftitit. In hæc: Iubemus licere mulieribus, of prouno contractu, vel certis contractibus, 」eu prosma, vel certis perfonis, fuisrebus juri hypathecaram fibicompetentiperconfen/umproprium renunciare, quodque itageftum fir, hac anthoritate noftra firmum, illibatumque cufodiri: ita tamen ut of generaliter tal i renunciatione prouno (ut diCtum eft) contractu, (eu ceteris contractibus, vel adsunam, Seu ad certas res, fea perfonas confenfum propriam accommadantes ufa aunt, vel fuerint, eadem renunciatio ad illoscontractus, ©́ illasres, jeuperfonas, quibus confenfum juum proprinm accommodaverunt, vel accommodaverit, coarcletur: nec aliis quibufdam contraEtibus, quibus minime in mulieresconfenferunt, vel confen/erint, pratendentibus eam opponendi licentia prabeatur, ớ 6 .
Pro intellectu horum jurium, atque eruenda vera conclufione, an creditor prior, quiconfenfit, ut res fibi hypothecata alteri obligetur, amittat prorfius jus hypothecæ, non folùm quoad sum, cui confenfit, fed \&c univerfallter quoad omnes cxteros creditores, ita ut amplius non remaneat creditot hy pothecarius, admodum torquentur interpretes, qui variè varia dixerunt, Gloff. in dict. leg. Panlus, exquibus mod. pignor. vel hyporhec. Solvit. verbo remi/iffe, exiftimat, tantum videri renunciaffe in favorem illtus, cujus contemplatione confenfum praftitit; movetur ex d. l. jubemus. Sentiens nullum in ea lege contineri fpeciale favore mulieris. Sequitur Fulgof. in d. leg. Pakles, in prinapp, \& latius in leg. creditor. S. नi fecums, ff.quipotior, in pignore babeant, candem opinionem probavit Gloff. in l.3.Cod.deremiffione pignor. Quæhabentfundamentum io in natura renunciationis, quæe elf Atrictè interpretanda, \&e non extendirur ad alias res, aut perfonas nion comprehenfas in ea, lez-/a annus, s. fi ante ominta, de pait. ubil Jaf. in fin. notat, justa hanc regulam procedere d. L, jubemus, nec in ea contineri aliquid (peciale, quod etiam tradit Gerardus/ingulari 32. Crotus in legononfolum, §. mortem: n. 44ff. de novi oper, nunciation. Boerius decif.23.n.9. quibus addendus eft Rom, conf. 132 2. ad fin.

Et ideo in hac permiffione, \&c confenfa ita reftrictèintellecto, fola pralatio refpectivè ad anteriorem confentientemtranslata intelligatur in ipfum tertium, aut inferioremi creditorem, cuilimitate intelligitur confenfife, quoniam in fui cedentis prajudicium dumraxat hoc cafu, operatur confenfus quoad pralationem, \& gradum, necnon ordinem exigendi, ut fentiunt pracitati. DD. neenen Hugo Douell. de pxgorib. cap. 14, ver fic. genusenim alienationis, Ant. Negufant. de pignorib. 6.p. memb.3. numer. 13. Anton. Faber. in /no Cod, Fabriana lib.14, tit. 2 It. diffinit. 15.num. 3. in noffris. Non tamen hac pralatio competit creditori huic, cui fpecialiter confenfus accommodatur relpectu creditorum, qui in medio funt, nam ifti afcendunt gradatim locum prioris confentientis, \& iffe defeendit ad locume ejus, cuiconfenfit, iftique anterior confentiens poftponitur, \& ei in exactione prafertur, uterque tamen exigit poft omnes intermedios, licet praferantur pofmodum contrahentibus, juxta prxfata jura, \&\& Doctores, atque ea, quæ poftmodum dicenda erunt, ic probanda.
Quibus, \& addere poteris pro fundamento hujusopi- 12:
monis，ut generalitas text．in d．leg．Paulus，ff．quib．mod． pignor．vel hypothec．Solvit，qua abfolutè dicitur remiffum effe pignus quoad omnes creditores，ita ut medius fiat prior，\＆caufafui pignoris confirmetur；debeat intelligi， interpretari，\＆trahiad difpofitionem magis（pecialem， \＆diftinguentem，d．leg．creditor，§．fitecum，ff．quipotio－ res．Ut ficilicet，expectetur，\＆artendatur modus con－ fenfus，fi exprefsè dictum fuerit，in totum renunciatum determinatio，\＆fic ut in ea fuppleatur confenfus efficax ad totam pignoris renunciationem．

Secunda，\＆contraria opinio fuit Gloff，in d．leg．credit． 12．6．Fitecum，ff．qui potior．in pignor．habeant，in verb．（ecun－ do loco，tenentis，in dubio ex fimplici confenfucreditoris permittentis，ut resfibi prius obligata alteriobligetur，vi－ deatur omne jus pignoris remififfe quoad omnes cæteros creditores，ex d．leg．Paulus，quam gloffam ibidem probat Bartol．\＆pro conftanti prxfupponunt Bart．\＆Paul．in leg． fin．ad Cod．de remiffrone pignor．\＆magis receptam afferit Aretin．inleg．quifuperftutis，colum．4．ad fin．ff．de acquir，he－ redit．
Eandem etiam opinionem fequutus eft Hugo Donell．in tract．de pignoribus ơ bypothec．c． 14 ．© fin．titul．quibus mod． pignor．vel hyporhec．folv．col．5．ad medium，ơ columna fe－ quenti，fol． 220 ．inter tract．diverf．de pignoribus，dum dicit， quod ea quæ de creditore confentiente alienationi hypo－ thecx dixerat，\＆in eo probanda effe，qui confenfit，ut res fibi prius hypothecata alii obligerur，exd．log．Paulus， ff．quibrs mod．pignor．vel hypothec．folvit．cum pignori dari genus fit alienationis，ex leg．ultim．Cod．de rebus alien．non alien．atque ideo hoc modo per confenfum hujufmo－ di creditoris pignus diffolvatur，ita ut non folum－ refpectu illius，cui confenfit pignori dari tollatur，fed in totum，\＆\＆quoad omnes，ac fi pignus vendere， confenfit．
Unde infert Donellus metipfe，quod fi creditor confen－ ferit，ut res fibi obligata tertio pignori daretur，tertius ifte non fuccedit in locum prioris confentientis，fed jus fecun－ di creditoris intermedii confirmatur，\＆prior in pignore， \＆exactione afficitur，non fecus ac fi quovis alio mo－ do jus pignoris prioris creditoris extingueretur ；ut expreisè probat d．l．Paulus，ibi：Nonetiam tuum in locum ejus fucceeffiffe，of ideomediicreditoris meliorem canfam ef－ fectam．

Francifcus Balduinus etiam eam fequitur，\＆ctuetur opi－ nionem（\＆contrariis juribus，leg．jubemus，Cod．ad Vel－ lejanum，of leg．Titius 9．9．Titius，ff．quib．mod．pignor．vel hypotheca folvit．conatur refpondere）in track．de pignorib． ＊bypothec．titul．quibus mod．pignor．vel bypothec．fol－ vit．ex numer．14．cum feqq．fol．514．inter diverfor． tract．de pignoribus，quo loco inffilit in abfoluta determina－ tione d．leg．Paulus，utcreditor prior confentiens rem fibi prius hypothecatam alteritertio obligari，amittat jus pi－ gnoris in totum，\＆quoad omnes creditores intermedios， cum quibus nihil egit，\＆horum caufam meliorem，\＆ potiorem effectameffe，etiam quod in eorum favorem nihil confenferat prior，ex eo，quodifte per fuum confen－ fumtertio preftitum prorfus amifit hypothecam，ex d．leg． Paulus，夭゚ d．leg．Titius，§．f Titius，pro qua opinione alle－ gat Odofredum in d．l．Paulus，Bartol．ind．§．fitecum，Albe－ ricum in d．l．jubemus，Paul．de Caftro in l．Jivir uxori，§．I． ff．ad＇Trebellianum，\＆Fulgof．ab conon effe recedendum dicentem inl．3．in fin．quam conjunxit l．2．Cod．de remiff． pignor．Adhuc tamen ipfe Francifcus Balduinusfub nuimer．
1815 ．hanc opinionem firmiter tenere non videtur，dum di－ cit：Hanc opinionem fiteneas，facile erit re／pondere ad ea， qua in contrarium funt adducta，\＆fub eadem utriufque， opinionis dubitatione，loquuti fuerunt Negufantius de pignorib．3．membr．6．partis principalis ex numer．13．Petrus Barbof，in leg．1．p．5．num．7．ff．folus．matrim．Petrus Surdus decif．163．num．II．\＆revera neutra opinio congruè fatisfa－ cit juribus contrariis eam impugnantibus． piznors qua opinio Salicetion l．fin，num．3．C．de remiff， pignor，qua conciliare curavit jurium，\＆Doctorum opi－ niones，magis plaudit，\＆confonat juris principiis；quæ－ ritigitur，urrumcreditor prior confentiens fimpliciter， quod res fibi hypothecata utalteri obligetur，quoad om－ nes fibi prajudicet；\＆in totum jus pignoris amittat．Et o diftinguit，quod fi confenfus fit generalis non contempla－
tione alicujus tertiæ perfonæ，＇nec ifta fit expreffa，fed fim－ pliciter contemplata＂perfona debitoris，cui generaliter praftitit confenfum，utrem alii poffir hypothecare，non． exprimendo cui，ut hoc cafu procedat difpofitio text．in $d$ ． l．Paulus，\＆opinio fecunda proximè præcedens，ut tunc intelligatur remiffa bypotheca in totum，\＆quoad omnes cateros creditores，\＆r abfolute amittere jus pi－ gnoris．

Aut enim confenfus anterioris creditoris fuit accommo－ datus fecundæ obligationi，vel creditori fecificè hoc ip－ fum exprimendo，\＆hoc cafu veram effe primam opinio－ nem，videlicet ut quoad ipfum creditorem，cui confen－ fum nominatim accommodavir，cenfeatur dumtaxat re－ mififfe jus pignoris，\＆non in totum，nec quoad omnes creditores，ibi，num．2．Sed eft dubium，an re $\sqrt{\text { pe Clu }}$ bujus $/ e-$ cundicreditor istantum，autre／pe Clu omnium，\＆dicat Bar－ bof．quod fieft mulier，re／pectu illius tantum，non re／pectus aliorum，ut in d．l．jubemus，$\sqrt{2}$ ma／culus，quodre／pectuom－ nium，per leg．Paulus，de quibus mod．pignor．vel bypothec． folvitur，fedglofl．ibi，illamleg．reftringit tantum ad eum， cui fecundo pignoravit ；fed ego opiniones fic concordo ；aut confenfus commodatus efl perfone，cuifecundoobligatur，\＆ verum dicitglo $\int f a$ ，aut tantum accommodatus eft debitori，©́ fimpliciter de obligando，non dico cui，\＆tunc verum dicit Bartol．nec in ifoca／u eft differentia inter mafculum，© fo－ minam．Hactenus Salicerus．
Hanc Saliceti diftinctionem fequuntur Negufantius de pign．3．membr．principalis， $\int u b m$ ．13．ఠ̛ 14．Requitur etiam Perrus Surdus Barb．in leg．1．part．5．Jub num．71．© 72 ．\＆\＆ Petrus Surdus in decif．163．ex num．I ．（qui mendosè alle－ gat Negu（ant．3．membr．2．partisprincipalis，cum fit in p．6．） ubidicit，quod quando confenfus creditoris accommo－ datur fecificè certæ perfonæ，videtur hæc opinio carere dubio，ut confenfus efficiarur perfonalis dumtaxat ；\＆ poft Bart．\＆Negufantium diftinctionem Saliceti appro－ bat，\＆fequitur Jofeph．Mafcardus de probarion．concl． 1178. num．41．42．だ 43 ．
Quam etiam ego libenter amplector，quia reverajuri－ 23 dicètemperat rigorem d．l．Paulus，intellectæ，prout ab－ folutè intellexerunt Doctores fecund $x$ opinionis，obftan－ te d．l．creditor，qui prior．§．Is tecum，ff．qui poriar，in pignor． habeant．© l．jubemus，C．ad Senat．Confult．Vellejan．juri－ dicè reftringentibus，\＆limitantibusconfenfum，\＆\＆an，\＆\＆ quo cafu dict．l．jubemus，loquens in muliere，fit fpecialis provifio in ejus favorem，\＆cin quibus conveniat juris communis difpofitionibus，videndus Petrus Barbof．loc． cit．necnon Francifcus Balduinus ubifupra．
Ex quibus declaranda venit interpretatio D．Larea add． 24 leg．Paulus，in decif．20．num．5．dum dixit，quod confenfus creditoris anterioris，ut res fibi pignorata alii obligetur ， non folvit pignus omnino；fed tantùm quoad illum，cui dari，confenfit creditor，jus fuum remififfe videtur，ex 2 leg．jubemus，Cod．adVellejan．ex Gothfredo in d．l．Paulus， \＆fic juxta primam opinionem de qua／uprà ex num．g．unde recté fit，infert ipfe，\＆juridicè，ut nonpoffit ille tertius，in locum prioris creditoris fuccedere，nec pignus folvatur omni－ no，fed quod alios quibus pofrea pignus daretur ejus duret obli－ gatio．Certè hæc illatio ex fua opinione veriffima eft，\＆t 26 prorfus convenit omnibus juribus，quibus utraque opi－ nio nititur convenitque fimili，\＆e veræ illationi，quam ex prima opinione deduximus ex aliis doctoribus／aprà nu． 11．cum doctores utriufque palam fateantur，quod quan－ do ex hoc confenfu non inducitur pignoris refolutio in to－ tum，\＆quoad omnes，fed folum in gratiam folius tertii creditoris，cui confenfum fuum ad pignus applicuir ante－ rior，quod ifte tertius præferatur ipfi anteriori confentien－ ti，\＆aliis poftmodum contrahentibus fub hyporheca cum debitore，neuter tamen prafertur in exactione alits credi－ 27 toribus intermediis，quiquidem gradatimafcendunt gra－ dumprioris confentientis，ifteque defcendat ad gradum ejus，cuifpecialiter，\＆nominatim confenfit，infpecto fcilicet tempore，quo contraxit，\＆quo fibi fuit per ante－ riorem accommodatus confenfus，cum quo gradum in． exigendo permutaffe intelligitur，ne intermedii damntm patiantur，quicum præcisè præferantur tertio ultimo lo－ co contrahenti，\＆ifte anteriori confentienti；perneceffe anteriori，\＆comnibus praferendi funt in exactione，\＆ jure pignoris，prout inferius altius declarabimus．

Ideoque licèt ex fcriptisà D．Larea，colligatur fequị di－ 28
-. flinctionem Saliceti (licèt mentionem ejus non faciat) \& fic quod quando praftatur confertus videatur anterior pignus in totum remififle ex d.l. Paulus, \&q quod tunc fecundus creditor primum locum occupet, At quando in. gratiam alicujus tertii confenfum praftet, jus pignoris non amittat anterior, Ut ex Cujacio eft videre per eum. in d.num.25. \& num.2. ac pariter quatenushuic tertio in. hoc fecundo diltinctionis membro denegat primumlodiximus folum prafertur anteriori confenfum fibi (pecificèaccommodanti, \& uterque cateris poltmodum conrrahentibus, juxta omnium opinionem DoAtorum ; \&\& verumeft, de quo latius nobis erit agendum, \&\& clarè patebitex /eqq.
Et ad utruufque membri diftinCtionem Saliceti, nonnulla urilia confideranda funt, \&c primòrefpectivè ad primum diftinctionis membrum, quando fcilicet per conienfum generaliter praffitum debitori, ut poffit pignus hyporhecaricum amiffione fuijuris in eadem bypotheca, infertur ad ea omnia, quar obiter dieta fuerunt in fecunda opinione, nempè creditorem anteriorem per hujufmodi fimplicem confenfuin omnejus hypothecramifife, \&nonamplius manere creditorem hyporhecarium, fed fimplicem, \& perfonalem creditorem, omnino carentem actione,
31 hypothecaria, ut probat textus expreffus in leg.creditor, quipotior 12. 5./ $\sqrt{\text { tecum, quipotior, in pignorib. habeantur. }}$ Ubi dicitur, quod quando ex confenfu creditoris, ut alii pignus obligetur, inducitur pignoris extinctio itaut ei, cui fecundo obligatur, foluto debito, pignus non remaneat obligatum anteriori confentienti. Probant etiam hanc conclufionem omnes Doctoreslaudati in fecunda opinione ex.r.14. \& quando prior non confenfum amittit in to-
32 tum jus pignoris, non propterea amuttic fuum creditum quia quiremittit pignus, creditum remififfe non intelligirue, fed creditor remanet quoad debitorem perfonalis inter perfonales folvendus, text. expreffus in leg. Julianus, inprinc.ff.de leg.3.l.grege, 乌. cum pignus,ff: de pignor. leg.3.C leg. fi pignus pignori dat. fit. optimus text. in leg. 3 . ©r in leg. It itibi, S. de pign.ff. de paictis, exornat abundè Negufant. de pignor membr. I. ex num 14. cum eqq. 3.p.principal. Mafcardus de probat. concl.II 7.ex: num. I. cum /eqq. \& ideo poft hypothecarios creditores omnes, etiam polt confenfumcontrahentes, exigere debet non antea.
fenfundo infertur, quodifte tertius, cuidebitor ex conpoffitante priorem confentiente obligavit, liecer exigere potionte priorems confentientem, hocque ille efficiatur
pocior; adhuc tamen locum prioris confentientis non. fubintrat, necin ejus gradum fubrogatur; nec prafertur credttoribus intermediis, fed potius iftigradatim afcendunt, \& jura fua potiora fiunt, ita ut fecundus (poft confentientem) remaneat primus, \& tertius fecundus, \& fic 34 de fingulis creditoribus intermediis, gradatim afcendentibus, extincto vel permutato jure pignoris prioris, justa ea, quæ accuratè confiderata fuerunt infrícap.14. $\odot=$ eqq. bac 3 .part.
35 Ifte etenim, cui per confenfum anterioris creditoris pignus fuit obligatum, non potelt pratendere antelationem, nifià tempore fui contractus, \& fux obligationis, cum ceflante fubrogatione in locum prioris, prout ceffat in hoc cafu, quia folìm confenfus, \& permiffio praftatur obligationi; rectè fequitur, ut à tempore obligationis acquifieritjus prelationis, non antea. Probant text. in d.l. Paulus, d.leg. creditor, quiprior, S. §i tecum, \& dič. $1 . \mathrm{T}_{i}$ tius, If. quibus modispignus, vel bypothec. folvit. \& omnes Doctores in fecunda opinione allegati ex num. 14. maxime Francifcus Balduinus de pignoribus dict. tit, quibus modis pignus, vel bypothec. Jolvit. Jub num. is. ibi. Nam mirum non videri debart, cumprimuscrecditor confenfit tertioo obigari, meliorem ef/e medii conditionem: lictect cum eo onibil expereffum fualum; quia cum primus confenf(crit eofhaberi iterio, non mirumm fimedio creditiori, qui ierrio antefertur, pofbhabendusfin; nam medius vinincitertium, iquov incoitur rerimus, ${ }_{37} \stackrel{O}{ }$
37. Tertiò inferturad declarationem primi membri. diftinAtionis Saliceti, de quo fupre num. 20. quando in totum, \&quoad omnes pignoris extinctio inducitur, \& \& fubintelligitur; quandocreditor anterior fimpliciter confenfum fuumpraftitit obligationi, contemplationedebitoris; ut fecusficetiam in hoc cafu quando in gratiam folius tertii.
creditoris id facere exprimat, aut alias per pactum jus fuum in pignore refervant, quia tunc ftante pacto, aut refervatione juris non in totum pignus remittere intelligitur, fed dumtaxat in favorem tertii, qui confenfum refrictivè accommodavit anterior crediror. text. eft expreffus in d.l. creditor qui potior, $\$$. Iitecum, ff.quipotior. in pign. babeant, ibi. Erit igitur facti quaftio agitanda quid inter eos altum fir, ơ $c$. ubi Bart. in fummariodicit. Sires obligata, alterioblizetur de voluntatecreditoris, quoadillum prior bypocheca inutilis eff, quoad alios in/picitur, quid actan eft, leg. poft pignus, fff. de pact. ibi, nifi/pecialiter contrariam effe probetur, Fulgofius in l.jubemus, n.2.C. ad Senatu/conf, Vellejan. ibi, quaftio facti eff, an voluerit quoadomnes, aut quoad «num renuntiare, pulchrè Hugo Donel. in tract. de piznor. cap.14, tit. quibus modispign. vel hypoth. folvit col s.ad med. fol. 220 , inter diver/. traft. de pugni. in hac. Vnde fi creditor confenferis, ut res fibiobligata tertiodaretur, non tertius in locoprioris neceeffiffe videbatur, quod futurum erat, filli tantum eares prodeffet, (ed jus fecundicreditoris, ut/iquovis alio modo foluta effet hyporbeca, confirmatur, l. Paulus, bic: plane ficreditor id in zratıam tantum , jus facere dixerit, cuires pignoriobligabatur, non nifi adver/us enm pignoris creditorinocebrt, ut eft conffitutum in leg.jubemus, Cod.ad Vellejan. © recte, nam ante diximus, ita demum cred torema confentientem alienationipignoris jus/uum remittere intelli3i, finon Jalva pignoris fui caufa confenferit, quod eum facere apparet, qui in alicujus tantum gratiam pignoris obl igation ni confenfir, ©̌c.qui ulterius num. eqq. profequitur, quod \& idem ex mente Salicetiafferit Petrus Barbof, in i. 1. P.5 num. 71 I. ad fin.ff. de fol. matrim. \&c melius num. 72 .pof princ. ibi, ,ed ex pradiffis dicendum erit, quod ficonffet, creditorem tantum re/pectu certaperfona, vel caule renumtiaffe, ftandum eft certo dict, l. ©icredit. 12. §.fin. ff. qui potiores in pignor. habeant. óc.

Petrus Surdus in d. deci/. 163 . ex num. 1 I . \& fignanter do hac limitatione ex num, 17 - in hixc, tertio, quia ea renunciatio continet expreffam refervationem jurium ipfi T anro contra Provenzalem, ejn/modiautem refirvatio confervar jus, quod ipficompetebat. Bart. in l.penali. C. depofiti. Oldradus canf. 237 . in fin. Becius alios citans in conf. 74 num. 34 - of dixi in conf.152. num.39. Cravetta in conf.974. num.17. © jus refervatum videtur exclufum a renunciatione, quiarefervatioeff quadam exceptio, que modificat actum gloff. in l.item Labeo, 6. fed /a puré, ff. fami . ercifcunda, Becuus d. conf. 74 . num.14. dixi d.conf. 152. nu.30. - ficuti confirmat in non refervati, l. nam quod liquidé, 5. filia, ff. de penu. legata, Archidiacon, in cap. quoniam frequenter, utlite non conte flata, Purpuratusconf-42, n. 14. ita con/ervat intactum id, quiodrefervatum fuit perinde ac nulla extaret renuntiatio, of c. \& per textum in leg. novatione, ff. de novationib. l. fol wtum, in princip.ff.de pign.altion, l unica, C.ob chirograph.pecan.pign. retin. leg. novatione, ff. de fidejufforib. Boetius decij. 332 .ad finem Negufantius de pignor. part.6. membr. 3. num. 2. verTcu. tertio fall it. Mantica de contract, tom. 1 . lib.1. I. tit. 3 I 1 nus. 21. Ơ 22.

Sed quo ordine, \& graduexigere porerit ifteprior creditor confenfum praftans fub fui juris in pignoris refervatione, protinus tractabimus fub fecunda parte noftri cap. quoetiam loco commodiori refervamus tractare de fecundo membrodiftinctionis Saliceti.
Accedamus jam ad alteram, difficiliorem tamen, noftri capitis partem circa creditorem anteriorem, \& potiorem confentientem, ut alius creditor inferioris gradus prius exigat fuum creditum, quonam ordine urerque exigar, \& an exhac pralationis, \& prarogative ceffione prajudicium aliquod fiat creditoribus intermediis ? Pro cujus declaratione primò animadvertendum erit, quod hace prelationis translatio in pofteriorem multum. diverfa eft ab illa fubintratione, quæ communiter fierifolet, quando fecundus creditor folvendo creditum priori in ejus locum fuccedit, fubintrat, \&c fubrogarum, nee quando alius tertius mutuat debitori, utex ea pecunia. folvatur prior creditor fub pacto de fubintrando in focum, gradum, \& privilegium anterioris fic dimiffi, ac foluti, \& ab ipfo facta ceffione, quia in his cafibus, \&\& fimilibus anterior cedens non remanet amplius creditor, nec jus haber ad pignora, nec bona debitoris quia cum fuerit per folutionem dimiffus, omne jus fuum fuit extinctum, jamque definit effe creditor, nec amplius concurrit

In noffro aurem eafu, quamvis anterior cedat prelationem, \& gradum potiorem quem habebat ; adhuc tamen remaner creditor, \& retinet jus in pignore; nam in creditore anteriori \& hypothecario tria jura diverfa concurrunt, jus pignoris, jus pralationis ob temporis, vel privilegitanterioritatem, \& creditumipfum, \& duorum . priorum quodlibet poteft dimittere, \& renuntiare, aut cedere, aliis duobus remanentibus, fcilicet jure ad creditum, \& jure ad pignus, fi folam pralationem cedit, hoc addito quod filus pignoris in totum renuntiat, etiam pralationem amittere intelligitur, quia pralatio caufarur à pinem extingui neceffeef, utalibilatius diximus.
Quapropter fif prior creditor pralationem, \& gradum dumraxat cedat alteri inferiori creditori, adhuc remanet -creditor hypothecarius, quia qualitas antelationis poteft adeffe, \& abeffe abfque pignoris, \& crediti corruptione, theca; quia hypotheca non eft de natura, nec de fubitantia contractus, quia ex jus omiffione, \& defectunon. pendet validitas contractus; ut poftquam plurimos Doctores probat Gatto de credito cap. 4. quafito II. num. 2077. cum multisfeqq. \& ideo hypotheca circa expreffam convendemptis tacitis à jure inductis; latè Gaito cap.2. fit.7. .nmm. 2473. © num. 2475. nec hyporheca fubintelligitur in contractu, fi omifla fuerit à contrahentibus; abundè Gaito cap.4. tit.1. quafite 5. ex numb.239. и que ad num. 259 . S\& melius quafito It.ex nu.2072. cum multis feqq. Et poteft etiam effe creditor fub hypotheca abfque pralatione aliqua ; fed infirmus inter creditores hypothecatios, quoniam. hypotheca, \&r pralatio funt de accidentalibus contractus; ut firmant ipfi doctores. maneat creditor pecunir, quia renuntiatione limitata ultra non extenditur, \& jus hypothecx folum cedi, \& legari potefl fine crediticorruptione, remiffione, aut renunciatione, ut probat l. Tulianus in princ.ff. de legatis 3.I. fatibi, s. de pignore, ff.de paftis, l.grege, s. cumpignus, ff. de pignor.1.3.C. _ipignusp pignor. datum fit,\& probavimus fuperius num 32 .
Ita pariter fi anterior creditor cedat prelationem dumtaxar, manet ereditor quoad catera jura pignoris fcilicet, \& crediti; quod exprefsè probattext. in l.creditor, qui prior 12.5. fitecum, ff.quipotior. in pign, habeant, ubi creditor, quipermifit, ut res fibi pignorata alteri obligetur, \& ifto
3. prius foluto, queritur an pignus priori remanear obligatum ? \& difinguirtext. inter abfolutam pignoris remiffionem, \& folam ordinis, \& prelationis ceffionem, confenfum, \& permiffionem, ibi.pecunia autem foluta fecundo, an rurfus teneatur tibi reité quaritur, erit igitur facti quaftio agitanda, quid inter eos actum fit, utrumut di/cedazur abhyporheca in totum, cum prior conceffit creditor alii obligari bypothecam: an utordo/ervetur, ut prior creditor fecundo lococonffituatur? Et id ipfum DD. omnes in utraque opinione fuperius relati afferunt; \& fupponunt in cafu, quo pignus in torum, \& quoad omnes non fuit per confenfum anterioris remifurm, fed dumtaxat limitatum ad aliquam perfonam, \& in ejus gratiam folius.
Text. tamen in d. 5. नि tecum ; non agit, quando alii creditores fint intermedif, nec quo tunc ordine ifti duo, confentiens, \& ille, cuiaccommodatur confenfus, fint folvendi; fed tantum agit inter primum confentientem, \& fecundumcredirorem, utifte in exactione fit potior, \& praferendus priori, ordini folutionis per confenfum renuntianti, in quo ut diximus omnes Doctores conveniunt.
57 Conveniunt etiam omnes tam tertix opinionis DD quàmprimx, \& fecundx, ut per confenfum anterioris fpecificum non amittat prior creditor jus pignoris in totum, nec quoad omnes, ifferertius creditor, cui confenfus preftatur limitatus, confequatur ordinis pralationem refpectuipfius confentientis dumtaxat, falvo jure intermediorum, qui utrique preferuntur, \& ante cos gradatim exigunt, quoniam medii vincunt ultimo tertioloco contrahentem, à quo vincitur anterior, manente adhuc creditore hypothecario poft omnes praditos exacturo, \& pralaturo alitis poft fuum confenfum contrahentibus, ut fuperius probavimus.

Etinfuper hunc anterioris confenfum tacitè habeti pro- 98 ceffione, conventione", \& pacto inter utrumque, anteriorem félicet, \& ultimum tradit Ofuald. ad Donel. lib. 15 . cap.43. in notab. litt.G. ex quo refultat jus fortius intermediis creditoribus, fed quo ordine tam ifti, quam alii intermedii creditores fua credita confequantur, non facile ex eifdem ; nec ex juribus percipies, in quo verfatur tota noftra queftionis difficultas.
In quo refolvendum erit, quod creditor inferior, cui per priorem folum jus pralationis permiffum, aut conceffumfuir, confequitur gradum potiorem, \&locum anteriorem confentientis fubintrat, \& in pralationem ejus fubrogatur, itaut non folum praferatur ipfi anteriori cedénti, aut patienti, \& permittenti, verum \& omnibus creditoribus intermediis, prout eis praferri debebat anterior, fif fuam pralationem \&clocum retinuerit, non alteraffer, nee dimififfet, itant intermedii creditores omnes fuum proprium gradum, \& locum incommutabiliter confervent, ut antea. Quia folum perfonarum anterioris, \& inferioris creditoris fit reciproca transformatio, ac graduum, locorumque permatatio inter eos facta intelligitur, ultimo in locum prioris, \& priore in locum ultimi fubrogato. Ex quo nullum prejudicium irrogatur intermediis, qui femper habuerunt unum creditorem anteriorem, qui cos praferebat, \& nihil fua intereft, fit ifte, vel ille refpectu ejufdem quantitatis, \& non majoris.

Nee prior creditor, qui fuam pralationem alteri infe- 61 riori conceffit, licet remaneat creditor hypothecarius, poteft exigere immediare poft illum, quem in locum fuum pofuit, cam impoffibile fit ut in uno, \& eodem loco duo federe videantur, atque ideo cum prior fuum locum dimifit, \& alteri conceffit, ifte illum occupabir, non etiam ille; foret enim mirum in modum grave creditoribus intermediis, loco unlus anterioris duos premittere. Qua- 6 propter prior cedens, \& confentiens locum pofteriorem poft omnes intermedios creditores hypothecarios occupabit, à tempore fcilicer quo ipfe fuam pralationem amifit, \& ceffit, ita ut aliis creditoribus etiam hypothecariispoftmodum cum debitore contrahentibus praferatur, non aliis. Quia prior ifte tot gradus defcendit, quot ille infe- 63 rior (cui pralationem fuam ceffit) afcendit, \& ex tunc computari deber fux bypothecx anterioritas, ac pralatioNec ifta inter cedentem, \& ceffionarium locorum tranfformatio fit ex fola vimutuæ, tacitæ, \& fubintellecta fubrogationis, quoniam uterque in locum alterius ex vi cujufdam tacitæ permutationis fubrogatur, fed etiam refpectu anterioris ex vi proprii juris, nam licet inferior cui 6 locum fuum, \& pralationem anterior conceffit in hujus locum fubrogetur, ut dictum eft; anterior autem non defcendit in locum inferioris, nec eum occupat ex vi fubrogationis, fed ex vi fui proprii juris. Quil licet renuntiavit in favorem inferioris creditoris totum tempus pracedens non tamen fequens, nec co indigebat ille inferior, cum fibi fuffecit occupare primum locum, \& gradum pralativum, \& priorem exadionem ante cateros creditores intermedios. Quapropter anterior cedens, \& confentiens, quidefcendit, occupat poft iftos virtute fux hypothecx per hujufmodi ceffionem pralationis nonlafa (urdiximus) locum, \& gradum immediatum, itaut cæreris creditoribus poft pralationis ceffionem cum debitore communi contrahentibus fub hypotheca, praferatur.
Hanc locorum affignationem hactenus feriptam, \& 66 graduum computationem, \& transformationem mirabiliter fcripfit, licet non ita explicitè doctiffimus Francife. Balduin. in tract. de pignorib. © bypothec. tit. quib.mod.pign. vel hypothec. folvat. ex num. 13 . fol. 314 . inter diverf. tract. depignor. col.6. in princip. quifubtiliter in hunc modum loquitur. Porro ficonfenferit creditor hypothecam fibi conffitutam adhuc alii obligari, $l$. Paulus, in princ. quib. mod. pign. vel bypothec. (ol. l.creditor, qui prior. §. fिtecum, qui potior. in pignore habeantur; non facilé dixerit, quid bic operetur con/enfus, an remiffonem pignoris, quoad omnes an veroremiffonem tantum or dinis inter creditores: ita foilicet ut is, cuiobligari confenfit, fiat prior, of potior, eo ipfo tamen femper manet creditor fub pignore, ob hypotheca, quoad debitorem, alinmve quemlibet pignorum poffefforem, atque etiam quoad creditores/equentes ordine temporisillums, cui ex con-

## Pars III. Cap.XIII. s. Unic.

fenfu primi creditoris pignus obligatumeff, nec culla lege fatis manife efè ifud decijam ef; nam quebuno loco, fcilicet ind. l. Paulus in princip. dicturur, eum, quif fic confenfut jus $f$ ui pignoris remi fife; interpretantur nonnalli, Salicetus in d.l. 67 3.C. de remif.pignor, non quia pignus remi/erit, fed tantum jus fui pignoris, quod putant, effe juspralationis ex ordine temporis, cum ei omnium primo hypotheca effet obligata, reffricta, quantum fieri potuit, pignoris renunciatione, leg. jubemus, C.adVellejan, đ̛c. Qui quidem Balduinus, li68 cet hane doctrinam non admittat ad interpretationem d.l. Paulus, quia in totum pignoris jus deciditur amiffum per confenfum \& quoadomnes; adhuctameneam veram. agnofcit, quando fola pralatio in favorem tertii, dataeft à prioricreditore, \& inter contrahentes de folo ordine, \& pralatione actum fuit, juxta text.in d. les.creditor, qui 'prior, 5. /itecum, ff.qui potior in pignor. habeant. ac juxta tertiam opinionem Saliceiscommuniter approbatam, de qua /upran.19.cum /eqq.
Eadem etiam interpretatio colligitur ex Hugo Donello in tract. de pignor. c.14-( fin. col. 5.poft medium, ibi: Vnde ficreditor confenferit, ut res fibiobligata tertio daretur, non tertins in locum prioris fucceffife videbitur, quod futuruim erat, fillitantum earesprodefe, foc. quod ulterius explicatex fequentibus, quando in gratiam folius tertii confenfum fuiffe præftitum apparer, ut tunc ifte tertius fubrogetur in locum prioris, retento adhuc hypothecx jure per ipfum priorem limitatè confentientem amiffa pręlatio ne, quam per confenfum tranftulffe cenferur in ipfum inferiorem.
Her inferiorem graduum transformatio, \& diftributio interinferiorem, \& priorem creditorem cedentem fuam pralationem, necnon creditores intermedios, ulterius jufta redditur, quia ex ea folùm anterior ex facto, \& confenfu fuo prajudicatur in ordine exactionis, non medii creditores, qui fuummet retinent locum \& gradum, ut antea illafum, \& invariabilem, nam quando jus pertinet plurimis gradatim, uni poft alium fucceffivè (prout bitoris communis bitoris communis, ficutimirificè, ac plenè confideravimus, \& comprobavimus in capit, 14. proxime fequenti) primus non poreft per factum fuam, ceffionem, \& renunciationem in tertium, vel in ulteriorem geltam prajudicare intermedits, fed fibidumitaxat, jurique, \& commoditatifue, probarunt Molin. de Hifpanor.primoz, lib. 1.c.21. © 24. © melius lib. 1.c.6. nu.45. ex Jafone, Decio, Tiraq. \& Burgos de Paz in proaem. 11. T aur num.95. ©f 96 , Peralta in rubr. ff. de bered. inffit, num 122 . p-72. Idem Molin. lib.3.cap.2.nu.21. Alvarad. de conjectur. mente defunct. lib. 2. © . 3. 5. 1. n,27. of 28 . Mieres de majorat. 3.p.q.18.n.4. ஞं 6. ©் 2.par. q.3, n.33. Azeved. in l.8, tit.7, n. 10. © 11 .l. 5 recopilat. Joan. Gutierr.practicar. lib.3.9.71. num.13. © 9.79. n.8. Velafq, de Avendan.in l.45.T aur.glof. 2. num. 5. © 6. copiosè poft plures alios rractar, \&\& exornat articulum hunc Caltilio contro v. tom.3.cap. 12 .ex num. 109. cum multisfeqq. \& in optimo, ac fimili cafu videndi erunt
72 Petr. Surd.conf.208. ex num.20. © num.34.tom. 1. Menoch. conf. 21 1, ex nam. 129. ơ ex num. 141. ©ै 146. of in conf. 245.num. 42, ơ in conf.401, num.42. क̛ in confil. 570 . num. 10.
73 Ex quadoctrina, \&e ex fupradietis duo uriliffima inferuntur, primum quod in creditorem inferiorem quiex perfona, \& jure anteriorisprimum gradum afcendit, non plus juristransfertur, quam ipfe anterior habebat, quia ultra jus quod habet, anterior dare non valet, cum nemo plus juris in alıum tranferre poffit quàm ipfe habet, ex vulgari juris regula, \& ideo jus quod recipit inferior creditor, coarctatur ad jus quod anterior habet, \& ad ejus poteftatem limitatam. Unde fit, quod cum anterior non babeat pralationem \& gradus prerogativam ultra quanti74 tatem pecunix fibi debita, ufque ad illam quantitatem., dumtaxat, intelligitur inferior creditor, cui creditor gradusanterioritatis, pralationem accipere, nonamplius, ex juris regula, is, quiin jusfucceditalterius; codem, jure, quoille uti debebit, \& argumento, text. in l. $/$ i potiores 3.C. de his qui in prior. locum fucceffife, of l. eum qui 17. If. qui potiores, ibi. Eatenus tuendam, quatenus ad priorem creditorem ex pretio pecunia pervenit. Nec plus juris 75 compectir ceffionario, quàm competit cedenti, l. emptor. 75 ubi Bald. C. de herad. vel actio. vend. Surd.conf.22. num.16.

Ses. decif.198. num.in.ér 12. \&eper Cenciumpofftralt. de cenfibus deci/...
Finge, anterior confentiens creditor erat pro centum, 76 pro quibus dumtaxat, eidem competebat pralatio, inferior, cui cedit pralationem, creditor eft ducentorum, pro centum dumraxat recipit pralationem ante omnes creditores fibi perfolvendis, pro aliis autem centum acquiritgradum, \& pralationem à tempore, quo cum debitore contraxit fub hypotheca.

Creditor etenim ceffionarius ifte duplicem habet hy-77 pothecam; unam nomine anterioris, \& virture ceffionis; alteram jure proprio, \&e ex propria perfona; \& in co, in quo inutilis fibi fuerit, aut inefficax ceffio, non probibetur alia uri jure proprio Gloff. celebris in leg. Arijfor. \&\& ibì Bartol. num.7. Negufant. de pign. 5.p.princip.membr. 3. nu. 45. verf. © antem ultra, /equitur, Card. Mantica de contraCtibus, lib. 11, tit. 18 . Subn. 16.verf. nec eff omittendum. D. Larea decif. 20. .fub n,26. tom.I.

Faciunt tradita à Surdo conf. $444 . n .10$. Cofta de fcientia, 7 of ignorant. centur. 1 diffinct.20. n.4. Marjus Giurba in conJuetud. Meffan, c.2.gloff.3-p.1.ex n,16, dum dicunt creditorem duplicem gerentem perfonam, propriam, \& ceffionariam, fi confiteatur pro refto fe habuiffe à debitore, à propii tantum debiti petitione excludi ad text. in $l$. © magis, ff. de folut. ita ut creditum ceflum perere non prohibeatur. Quod fi abfque hyporheca mutuavit, fed folius pralationis limitatæ virture agat pro refiduo, inter perfonales abfque pralatione, tamquam creditor merè perfonalis occupabit gradum.
Aliter autem manifeftum fieret prajudicium creditoribusintermediis, quiante fenon habent nifi unam creditum pro centuin, quod exigi poffit à bonis debitoris communis, cujus patrimonium indebitè minueretur, vel fortè non fufficeret pro fatisfactione intermediorum creditorum, qui deducto dumtaxat centum anteriori debitum, ad reliquum debitoris patrimonium jus gradation quarfitum habent, quod ab eifdem per nullum factuma debitoris, vel creditoris auferri poteft, ut fæpè diximus, \& fignanter amplifimè per totum hoc cap.13. nemo enim ex facto alterius poteft progravari.
Sed quia verfa vice dicendum erit, quando fcilicet an- 80 terior ducentorum fit creditor, \& fuam cedit pralationem inferiori dumtaxat creditori pro centum, quiduintaxat confequitur jus ad pralationem, \& hypothecas proea rata parte, cujus fibi facta fuit ceffio à creditore anteriori, ut probarunt Parlador. lib. 2. verum quotidian. cap. fin. 4 . P. S. I. in fin. Joan. Baptifta Colta de ratione rata, q.II 5 . $n=$. 10 . poft Gafp. Rodrig. quibus relatis tenet Gatto de credit. c. 4 quafito I I. $n$. 1844 . fol. 433 .
Quoniam ordine diltribuendi erunt gradus exactionis taminter duos, quadm inter credirores intermedios, in quo breviter dicendumerit, quod ille inferior profuis centumafcendetad priorem, \& potiorem gradum, fimul æqualiter, quo anterior ipfe confentiens, pralativè ad cateros creditores intermedios, ut dictum eft, \& comprobatum, \& probatur text. argum, in l.3. S.1.ff. quipotiores, ibi, verum in ea quantitate, quam folvijfet, eju/que ufuris potiorem efle conffitit.
Nam anterior confentiens, proaliiscentum fibi rema- 82 nentibus fuum proprium gradum, \&x pralationem illæfam præfervavit, quoad omnes in univerfum creditores, tam quoad cum cuiceffit, quàm quoad cateros creditores intermedios; ita ut proillis centum remanentibus prior, \& potior iftis fit, refpectu autem illius, cui ceffit pralationem xqualis in gradu erit, ita ut ambo fimul concurrant in exactione, unufquifque pro rata fua, juxta ea qualat tè diximus /upr.2.p.c.5. exn, 140 . cum /eqq. verf. deveniamus adultimam partem, 6 c , u/que ad finem.
Et hanc doctrinam, ut creditor anterior, qui ex tre- 83 centis quæ fibi debentur, ceffit rertio centum, velaliquam partem, cedens, \&e ceffionarius fimul concurtunt in codem gradu pro rata fuper re obligata, \& ejus valore, atque uterque pro fua rata pariter graduetur, tenent Vincent. de Franchis decif. $260 . n 4.4 . \mathcal{F}$ eqq. quod fingulariter explicat Ponte deci/.34, num,23. Cequitur Gaito de credito, cap. S. quef. 11 . n. 1835 . © (eqq. fol.433. qui quidem per varia fundamenta, ultra adducta à Franchis loc.cit. latiffimè difputat pro utraque parte celebrem aliam, $\mathbb{\&}$ non minus difficilem quartionem, quando nempe concurrunt duo
ceffio-
ceffionaril ab eodem creditore cedente caufam habentes, \& ab eodem jure dependentes, quitamen diverfis temporibus, ceffionem in parte credita pro rata obtinuerunt, quis eorum praferridebeat in exactione prius arguunt pro priore ceffionario: tandem refolvit ut uterque fimul concurrat, pro rata, \& in tributum, per lege eofdem, \& Coflam de portion.rate, qu, 215. àprinc.maximè Giitum.; 85 igitur creditor prior, qui pralationem fuicrediti pro parte ceffit alteri tertio pro ea parte, \&e quantitate gradum habebit poft intermedios, prout in cafn fuperius diximus ex tot Doctoribus, ex num.44. cum multis feqq.verf. accedamus jam ad alteram, ơ c. quando fcilicet folam pralationem ceffit.
Prafatam tamen refolutionem de qua ex na. 8 r . of /eqq. ut ceffionatius, \& cedens pro rata concurrant ; uno \& fingulari modo limitabis, quando ceffio illa partis crediti facta fuit fimpliciter, quia tunc cum cedens non teneatur ad aliud quam ut jus ut ceffum fit verum, non tamen exigibile ad l. finomen, ff.de hered. vel actio.vendita.tamen fi cedens fe obliget ad evictionem juris, \&\& facti, nempè effe verum fequatum; \& exigibile, tunc cum cedensteneatur reperto non folvendo debitore, ad integram fatiffactionem ad larè tradita per Giurbam deci/. 117 . ex nu. 14 . Rodriguez de reddit. lib.1. qu.8. num. 23. Guzman de eviElionib.qu.35.äprinc.ex n.25. Cencius de cenfib.q.72. nu.2. 3. ex ver fic.caterum quia cum feqq. qui plurimos allegant, fequitur manifefté, quod in bonis debitoris fit in hoc cafu praferendus ceffionarius cedenti concurrentiin exactione.
Unus namque, \& idem creditor, ficut poteft contra unum, \& eundem debitorem communem plura, \& diverfa haberecredita; atque pro eis plurium creditorum perfonas reprefentare, argumento l.tutorem, $f f$.quibus ut indign. \& aliis doctrinis alibi ifcripris 2. p.cap. 7. ex num. 26. cum feqq. \& conflat ex text, inl. fiplures, §. cumalum debjzi,ff. depactis, ibi. Si uni forte multe fumma centum aurearum debeantur, alii vero ona fumma quinquiaginta; nam in bune ca/um expectabimus fummas plures.

Ita pariter poreft, \& deber diverfimodè profingulis graduari in judicio concurfus, juxta fcilicet uniufcujufque credititempus, privilegium, vel anterioritatem, poteft namque unus, \& idem creditor diverfa credita habens, \& diverfis temporibus contracta, interpolare nempè inter alios creditores ante, \& poft alios graduari, \& refpectu unius creditieffe anteriorem, \& refpectu aliorum effe intermedium, velinferiorem, jura adfunt fingulariffima, qux in variis, \& mirabilibus cafibus id determinant, text. in l. creditor, qui prior 12.5 . Fi idem, ibi, Siidem bis, ideft, ante fecundum, ơpoff enm crediderit; inpriori pecunia potior eff ecundo, in pofferiori tertiss eft ff. qui potior, in piznor. habeant, i. querebatur 21. ff. codem tiit. in hæc, quarebatur fipoft primum contractum tuum, ante-
89 aquam aliam tu pecuniam crederes, eidem debitori Sejus credidiffet quinquaginta, of hypothecam ejus rei, que tibi pignori data effet, debitor obligaffet: de hinc tu cidem debitoricrederesforte quadraginta, quod plus eft in pretio rei, quam primocredidifti, verum Sejo ob quinquaginta, an tibi in quadrazinta cederet pignoris hypotheca, finge Sejum paratum effe offerre tibif ummam primo ordine credit am. Dix: confequens effe, ut Sejus potior fit in eo quod amplias eft in pignore, ©̛ oblata ab eo fumma primo ordine credita ufurarumque ejas, pofponatur primuscreditor inf ummam, quampoffee eidem debitori credidit, © $c$.
Textusetiam in 1 . fiprior 18. qui in mirabili cafu ita ait : fiprior poftea novatione facta eadem pignora cum aliis acceput, in /uum locum eum /uccedere, /ed $\delta i$ /ecundus non off erat pecuniam, poffe priorem vendere ut primam tantum pecuniam expen/am ferat, non etiam quam poftea credidit: of quod fuperfluum ex anterioricredito accepit: boc /ecundoreffithat. \& in eodemmet cafu loquitur L.3. ff. eod. tit. quipotior. eff creditor accepit pecunius (inquit Confultus) qua in
91 Jecunda conventione fechndus creditor accepit, novatione poffeafacta, pignora prioribus addidit. Superioris tempor is ordinem manereprimo creditori placuit, tamquam infuиm locum fuccedenti, quem textum clariorem reddit gloff. ibi verb. novatione, in hac: per quod videbatur, quod fecundus creditor inter primum contraltum, © tumc fecundum prima pignora erant obligata effet potior; quod remanet, bic quan92 num eff in primis pignoribus, of pecunia primo fuper iis data
non autem in plus, ut hic, , infra eadem l. (िprior, in prino cip. ©- L. fin. in 1 .refpoéco argument, infra de fepar ationib. l.debitor hactenus glofficelebris, qua jura eodem modo poft plures alios Doctores declarar, \& interpretatur. D. Larea videndus in decif. 10 , num,27. of n,12.
Ejufdem gloffe diftinctionem fequuntur Bartol.\& com- 93 muniter omnes Doctores, optimè Negufant. de pignor. 3 membr.6. princip. num. 7 . dicens, quod quando primus creditor mutuaverat debitori acceptis ab eo pignoribus, poftea fecundus creditor mutuavit eidem debitori aliam. quantitatem, \& etiam novavir primam obligationem, repetendo tamen pignora prioris obligationis, \& addendo etiam alia nova pignora determinari in l.3. quod repetitio novorum pignorum facta in obligatione novante, cenfetur facta cum prelatione refpectu fecundi creditoris \& fic cum prioritate temporis, prout erant in priori obligatione novata. Et ficut ex prima obligatione primus creditor veniebat praferendus fecundo ; ita \& praferri debebit ex obligatione novante qua eadem pignora. repetita reperiuntur.

Hac ramen intelligentia, dicir Negufant. ut hæc prala- 94 tio fitadmitrenda refpectu pecunix primo loco mutuaræ obligatione novata, non autem refpectu pecuniæ terio loco mutuatæ in obligatione novante quia in iftis fecundus creditor erit anterior primo .

Eandem diftinctionem fequitur Cardinal. Francifcus 95
 25. dicens, quod fi priora pignora in pofterioriobligatione novante, funt repetita, illa habent eriam temporis prarogativam, \&e fuam antelationem confervant, ex d.l.3. quod procedere, firmat refpectu prioris obligationis, non autem pofterioris novantis, ex d.glof.in d.l. 3. in princ. \& ex Negufant. Bart. \& aliis.
Eandem doctrinam, \&\& pralationis diftributionem cir- 96 ca hunc creditorem fibi ipfi fuccedentem fequati fuerunt, Bart. Bald. Alber. Angel. Salic. \&\& Fulgofius in d.l. creditor. If. qui potiores Balduinus de pignor.cap. 19. paulopoft medium, ơ cap.20. ante medium, ver•. Sed of novata, Mudeus de pignoribus, tit. quib. modis pign. vel hypoth. Jolvit.na.76. Parlador. hb.2. rer. quet. c. fin. 1.p. 5. 12 . num. 55. Gafpar. de Rodriguez de annuis redit. lib.2.q.16. n.53. ©ं 61. Gratian. difcepr. forenf. tom.1. c.175.n.13. Caftillo decif. Sicil.17. n.35of 36.lib.1. ơ deci.5. num. 5. cum /eqq. Marefcotus variar. refol.lib.2.cap. s6.ex num. 18. Carieval. de judicris, tom. 2. lib.1. tit.3.difp.35. num. 14 fol. 388.

Textusetiam in l.primi creditoris, 15. If. quib. mod. pig. vel hypoth. Solvit. ibi. Re/pondit, cogendum accipere falvo jure pignoris prioris contractus, efc. rextus etiam optimus, in l.pupilli g6. §. cum eodem tempore,ff. de folutionibus; quo determinatur, quod pignus obligatum codem tempore uni, \& eidem creditori produobus creditis, fi vendatur 98 pretium inde exactum cedit in urriufque folurionem pro rata cujuslibet crediti, fi autem in diverfis temporibus fuerit obligatum pignus, \& poftea venditum, pretium prius cedat in folutionem debitı antiquioris, \& quod fuperabundat, cedat in pofterius, verbatexrus hxe funt. Cum eodem tempore pignora duobus contrattibus obligantur, pretium eorum pro modo pecunia cuju/que contractus creditor accepto ferre deber; nec in arbitrio ejus electio e rit ; cam debitor pretium pignoris forti omni fubjecerit; quod $\sqrt{2}$ temporibus difcretis Juperflum pignorum obligari plactuerit, prius debitum pretio pignorum jure folvetur, fecundo fuperfinum comspenfabitur, ad idem eff, l. in iis, 5. 5. imperator, or 5. fin. cod. tit. o l. pratoriis, 5. T. ff. de damno infecto.
Ex quibus infertur, quod fiife inferior, cui per ante- 99 riorem, (minoris fummæ creditorum) facta fuit antelationis, \& pralationis ceffio, plus exegerit, quam cedenti debeatur, (ecundò creditori intermedio competet revocatoria actio, ut fibi reftituat id quod fupereft ex quantirate debita anteriori cedenti, cujus jus reprefentat, \& cujus nomine antelationem habet, arg umento textus in diç. 1. prior, I3.If.quipotior in piznor. habeant, in illis verbis. Et quod fuperflumm ex anterioricredito accepit, boc /ecundoreftituaf, textus eriam in l. quarebatur, 21.ff. eod. tit.
Denique infertur ad quaftionem quam in facti contingentia vidi agitatam, anterior creditor per pactum, paffus eft, ut unus ex interioribus creditoribus concurrentibus, prius exigat fuum creditum, cedendo eidem gradum, $\&$ pralationem, hac tamen expreffa conditione, ut poft hu-

# Pars III. Cap. XIV. 

jus inferioris exactionem primo loco, ipfe anterior cedens debeât immediatè, \& fecundolopolurione dimitti, \& fuum exigerecreditum, ita ut non aliàs, nec alio modo facta intelligatir prelationis ceffio, fed imò fuum jus pralativum maneat integrum, \&\& illeffum, ut antea; \& an hee conventio inter priorem, \& pofteriorem creditores aliis intermediis prajudicer, velan etiam deficiente conditione, profit infuper inferiori pralationis ceffio in prajudicium faltem folius cedentis .
Difficultaris hujufmodirefolurionem facilè percipies ex haotenus fcriptis: licèt enim fimpliciter cedens anterior fuam inferiori creditori pralationem ; ifte afcendat ad priorem gradum; \& omnibus in actione praferatur, \& intermedii aliicreditores immediatè polt eum gradatim 02 funt folvendi ante anteriorem cedentem, ut per totum. difcurfum hujus cap. vidifti, nee non pattum hoc de occupandofecundum gradum proculdubio validum fit, \& operetur inter primum, \& fecundum creditorem alio intermedionon flante, utexprefsè probartextus in d.l. creditor qui potior. 5.f Itecum, ff. quipotior, in pign, bab.
Ao, quam tamen alis intermedis creditoribus, quipa\& conventioni inter priorem, \& inferiorem non. interfuerunt, tale pactum obeffe porerit, nec illorum juri femel quaxito immediatè gradation perfolvendus poft priorem, \& anteriorem in aliquo detrahere; quia res inter alios acta aliis nocere non poreft, nec id quod nottrum
Jo4 eft, ad alium fine facto noftro tranfire poterit, l. id quod noftrum, ff. de reg.jur. prout etiam in fententia obrenta inrer pofteriorem, \& anteriorem victum fuper jure pralationis, exprefsèdeterminavittextus in leg. Claudius FoeIix, 17.ff: qui potior, in pign, habeantur, ut non prajudicet intermediiscreditoribusjudicio non affiftentibus, ibi. Nec tertius creditor Jucceffit in ejus locum, nec inter alios res judicata ali isprodeffe, aut nocere folet: ©ed /ine prajudicio priorisfententia totum jus aliis creditoribus integrum relinquitur; decujus texrus applicatione latiùs egimus fuperiùs hoce. 13. ex num. 58. ©̛ ex n. so. cum /eqq.

Necenim eft in poteftate creditoris anterioris contrahentis, cumsereditore inferioris gradus jus tollere aliorum intermediorum, intervertere, aut inaliquo immutare, necminimo perturbare, integrum enim manet, \&
illefum, nullx mutationi fubjectum, corum deficiente confenfu, quo celfante, gradusfemel ipfi quafitus incommutabiliseft prout ex juribus, \& dotoribus apertè probatum reliquimus à principio hujus 6. in quo dabium nullum effe porerit.
refervativæ qualitati, \& conditioni appofita per anteriorem (ut fcilicet, ifte cedens pralationem inferiori, fecundum locum, \& gradum occuper in exigendo fuum creditum, \& poftquam inferior ifte folutionem, \&c fatisfactionem ex bonis debitoris recepit, non aliàs nec alio modo facta intelligatur pralationis ceffio) non acquieverunt creditores intermedit; quorum jus totaliter deducitur, \& involvitur in ipfo pacto, nec conditione: quid operetur pactuminter inferiorem, \& anteriorem initum videamus, \& breviter dicendum, nihil ex eo confequi poffe inferioremiftum.
tis appof quan in omnia pacta prefervativa juris cedenda effe, non eft dubium \&emiffione fui juris obfervanda effe, non eft dubium. Quaflio enim faltieft, quid inter eos aCfum fit, inquit Confultus in d. l.creditor, $\delta$. $\overline{\text { Itecum }}$ ff. qui potier. leg. ficut, cum ominibus fuis $\varsigma \varsigma$. aliaque ll.ff. quibusmod.pignor:vel hyppotbec. Sol vitur, \&e latiùs probavimus fuperius ex num. 37.cum /eqq. \& infuper, quia refervatio hæc creditoris,\& \& proteftatio confervat jus fuum integrum, 108 \& illafum quoad hypothecas pralationem anteriorem. feu privilegium caufe, non verificata conditione, aut qualitate, fub qua ceffio, aut juris renunciatio fuit facta Probaverunt Gozadinusconf.38. num. 12. Milanenfis decif 8. num.38.lib.2. Caftillo decif.num.45. Vincentius de Franchis decif. so, num.7. © 8. Fabius de Anna conf. 35. ©f comf 90. Anton. Amat. variar.ref. 50. num, 20 . \& in variis materiis ex num.8. cum multis feqq.
109 Tum etiam quoniam cum anterior cedat pralationis jus in favorem infertoris non fimpliciter, fed conditionaliter, dummodo occuper fecundum locum in exadtione, non alias nec alio modo. Quod quidem pactú conditionem importar, qua deficiente, perinde erit ac fi contractus celebratus non fuerit, Jafon in I. fin. Cod.de jure emphytent, nu. 142. © confil.162, num.5. lib.2. Curtius Sen. conf.8. num. 6 .

Parif.conf.12. num.104.lib.2. Caputaquenf. decif.82.nam. 3.part.3.Caffador. decif.2.n.7.de Simomia, Natta conf. 482 num.4. © 5 . Rolandus conf. 62.nu. 24. volum.4. Menoch. de arbitrar. caf. 237. num. 34. © confil. 38. nu. 21. © 22. Surdus conf.268. n.9. Flamin. de refignat. lib.2.qu.2.nam, 12.lib. 9. \&c eft claufula limitativa voluntatis \&c confenfus, \& prxfervativa fui juris in cafu contrario, Parifius comf. 10. nu. 285.lib.4. Verall. decif.82, n. 3. decif.84. nu.10. P.3. MaftrilIus decif.76.nu.10. tom.3. Gratian.dif cept.587.n.11. © c. c.748. num. 12.
Et confeufumà contractuadimir, quando contrahens 115 jus fibi refervatum non confequitur, ita ut nhhilactum videarur inter contrahentes Gloff. Bald. \& alii in $l$. fiquidem de excepr. Nevizan. conf.87.n.13. Gratus conf.128.num.13. Alexand. comf.3. n.4. vol.t. Beneventan. de affecuration.gl. 35.n.2.fol. 136 . Grat. dif cept. 784 . mu, 12 . of 13 . \&c alii quam-. 112 plurimicitartper Augultinum Barbof. clauf.81. num. 5. cum feqq. qui $n u .14$ - probathanc claufulant babere vim refolutionis contractus abinitio, ac fi nunquam gettus fuilet Gratian. difcept.517. iprincip. © C.532. n.2 1. tom. 3. Socin. Sen. con/.25 1. vol.2. Lotterius de re beneficial. lib.1.q. 37.n. 60. ఠீ qu.4. n. 272 .

Igitur de primo ad ultimum fequitur; quò ffi huic pacto, \& conditioni non accedat intermediorum creditorum, (quibus ex eo paratur prajudicium) confenfus, ut nempeanterior poft inferiorem ex ceffione occupantem primum gradum, confequatur fecundum, nec anteriorem fuum gradum, \& pralationem, ita conditionaliter ceffam, \& refolutam, amififfe: necetiam inferiorem ceffionis hujufmodi virtute afcendere poffe ad priorem, (eed pręcisè in fuo proprio remanere, illumque acquififfe à rempore fui contractus cum debirore fub byparheca celebrari, eo quod deficiente conditione, nullius gradus adfuit mutatio, fed omnes ut antea manent illaff, acfi ab initio nulla facta fuiffe ceffio praxlationis. Quod fi infuper ea ufus fuerit credtor ifte inferior, ftatim quod reclamaverint cæteri credirores intermedii, foluta pecunia actioni revocatorix fubjecta femper remanebit, reftituenda anteriori, aliifve creditoribus intermediis potioribus fe, juxta quæalibi latè aiximus r.p.c.io.

## C A P U T XIV.

De creditoribus pramaturè folutis gradatim defcendentibus ob revocatoriam contra corum primumà priori, \& potioricreditoremotam.
Et an prior creditor cogatur revocatoriam prius intentare, \&zincipere à polterioribus folutis, vel an potius poffit fuo arbitrio quemlibet ex jam fatisfactis convenire.
Et an res judicata contra primum fic lata ad iftius favorem aliis inferioris gradusnon citaris gradatimprejudicet.

$$
S V M A M A R \quad I V M \text {. }
$$

Creditoresin exigendofua credita gradus, ơ ordinem fenzentiafervare tenentur, ne confumptis bonis inter pofteriores, priozes infoluti remaneant, n. 1.
Concucurfus judicium inter crediteres movetur, ơ deftinatur, at unuIquifque fciat, quo gradse exigere poffit , num. 2 .
Creditores potiores habent regreffum contra adminiffratorem ordinemgraduum prapofferantem, n.3.
Poffunt etiam revocatoriam intentare contra pofteriores folutos, five pecania confumpra fit, five non, numer. 4 .
Concur/u pendente, folutio, of exaCtioprepoferata anmallatur, ob dolum, malam fidem, ơ fraudem prafumptam, num. 5 .
Creditoribus anterioribus datur eleftio in agendacontra creditores intempeffivé folutos, five contra adminijfratorem, eis perperam folventem, n. 6.
Creditor qui mala fide pecuniam exegit nunquame ejus fibi ifuit acquifitum dominium, n.7.
Boma fide ceffante, pecunia etiamfo millies commi/ceatur, dominium non transfertar, n.8.

Pecunia mala fide confumpta creditor dicitur dolo definere poffrdere, que ideo extat, ơ vendicari poteft, numer. 9 .
In creditor is potior is poteffate, of libero arbitrio an fit, contra quamlibet ex creditoribus poferioribus revocatoriam intentare, vel ari cogatur incipere abultimis, of ficgradatim a/cendere quoufque de fuopotiori credito fatisfiat, ex mum.10.
Debitoris bonis alienatis creditorem teneriagere prius contra ultimum emptorem qui teneant, num.II.
De perfona ad rem valet argumentam, ờ è contra, nиm.12.
Siprior avocat pecuniam folutam à fecundo, ifte à tertio, © tertius a quarto credifore, of Itc de Ingulis gradatim defcendunt, of revocant a pof terioribus fe, num.13.
Vendens fua bona, cum pactout emptor fatisfaciat creditoribus, licet iffide rigore jurris nequeunt emptorem eonvenire; tamen bene poflunt ut circuitus evitentur, quia $\sqrt{2}$ conveniunt venditoram, iffe ageret contra emptorem, num. 14.
Non folvere melins eff, quam folutum ab alio repetere, num. 15.
Quiapoteft is, a quo vult, repetare, vel non effe folvendo, vel effe litigio/um, num. 16.
Iudex eam viam ampletti tenetur qua partibus magis fit confultum, n.17. © n.18.
Creditorems primum liberum babere arbitrium, of electionem in avocanda pecunia do quolibet ex pofterioribus creditoribus pramature jolutis, verior eft opinio, ex num. 19.
Creditor fecundus, \& conventus revocatoria per priorem nequit buic opponere, ut agat contra tertium, © alios inferiores jam folutos, n.20. ơ feqq.
Creditor primus poteft eligere unum ex certis poffefforibus, ©た snum ex creditoribus ante folutis, ut folutio avocetur, $n$.

Qucopinioverior probabilior, of receptior eft, n.24.
Concurfu pendente creditori pecunia foluta fingitur ftare num. 25.
Equitas non pravalet in prajudicium tertii, n.26,
Tuspropter circuitus vitandos poteff addi creditoribus,fed non adimi, 12.27.
Meliusretinere, quam ab alio repetere, procedit quando ei competit jus retinendi, of excipiendi, non alias, num. 28.
Resjudicata obtenta a primo creditore contra fecundum malé folutum, an prajudicet tertionon citato, pariter pramaturé foluto, ex n.29. cum /eqq.
Eodem jure quoprimusrevocatpecuniam ajecundo, eodem, © fecundus à tertio, of fic de fingulis fucceffroe, of gradatim, n. 30 .
Primocreditore dimiffo, fecundus remanet primus, ơ poflerior, n. 31 .
Gradatim ubi plures admittuntur fecundus primus efficitur primo de medio fublato, n. 32 .
prior ©́ proximior ille dicitur, quem nullus precedit, num. 33. © 34

Ius inferioriscreditoris diverfum eft, of diftinclum à jure prioris qui eum vicit in revocatoria, n.35.
Res judicata fuper pralatione obtenta per tertium creditorem contra primum non obftat fecundo non citato, num. 36 .
L. Clandius Felix 16.ff. qui potiores adducitur, ibid.

Sententia lata contra fecundum creditorem prius folutum obsenta a priori fuper avocatoria exequi poteft contra tertium, ơ cateros, qui imiliter intempeftrvè exegerunt, ex num. 37.
Inter cateros $\int$ eparatos fuper pralatione, ơ inter viltos /uper revocatoria pecunia exacte maxima reperitur differentia, n.38. © ( feqq.

Injuribus/eparatis, of dependentibus quilibet, of per fe vincidebet, \& res judicata inter alios aliis non nocet, nee prodeff, n. 39 .
Credirorum exaltiograduationis fententia lata babet dependentiam, \& confequentiam à prioribus exactionibus, num. 40.
Creditores, quemadmodum gradatim a/cendunt prolegitimis exactionibus, ita gradatim defcendunt propter exactiones inordinatas, n. 41.
Sententialata fuper defcendentia contra fecundum credito-
rem nocet tertio, * alisis creditoribus,' c̄aufative exigentibus, n.42.
Qaivirtutequarte portionis optavit portionem integram $\sqrt{6}$ poftmodum quarte collatio fuit nulla declarata etiam ex. eadem fententia privatur quarta ad quam a/cendit, num. 43 .
Quiex portione optans afcendit ad canonicatum, aliofque, a/cendit adportionem dimifam poftmodum vittus fuerie in canonicatu, hac Jententia officit portionario, ut portionem viClo reftituat, uum.44.
Nam quemadmodum ommes gradatim afcenderunt ita primo vilto omnesgradatim def cenderunt, n.45.
Defectus in primogradu à quo cateri jus habent, of caufam primoreftituto adver/usfecundum, ifte pariter adverfus tertium, ac de fingul is gradatim, n.46.
Ex una radice quando multiplex vitium nafcitur, confequens eft ut pariter refolvatur cum prima radice, num. 47.
Sententia lata Juper caufa cenfetur lata Juper caufato, nam.48.
L.Clandiusfelix, If. quipotiores mirabiliter interpretatur of ponderatur in propofite, n.49.
Caufa propter quam tertius creditor vicit priorem quando ifs communis cum fecundo intermedio, etiamiffi prajudicas fententia, n.50.
Secundus creditor revocative contentus à primo nutius facier $\int_{1} \sqrt{1} \mathrm{mal}$ citet tertium, of ceteros pramature folutos, ut Jecurius eis noceat fententia contra fe lata, num. 5 x.
Ob circuitus vitandos fententiam obtentams contra fecendum fuper revocatoria exequendam effe contra tertium, of cateros, quibus nulla defenfio competere poteff, numer. 52.

cReditores in exactione fui crediti gradum omnino 1 fervaretenentur, \& ad hunc finem, \& effectum inter ipfos in judicio concurfus conditur principalitew, qui primo loco, \& gradu exigere debeant, ne tamquam pofteriores debitoribus non fufficientibus, \& per priores confumptis, infoluti remaneant, ad latiffimètradita fuprà bac 3.part.cap.IT.per totum, atque, etiam ad hunc eundem finem inter omnes creditores 2 profertur graduationis fententia, qua unicuique creditorum affignatur gradus, ut eo fervato, unus poft alium gradatim exigere, confequif fuum creditum valeat, prout fæpè diximus; quia hoc judicium concurfu inter creditores deftinatur, \& ordinatur, ut fciatur, qui prius exigere debeant.
Si igitur gradibus præpofteratis, pofterioribus credito- 3 ribus fuerit folutum, omiffis creditoribus anterioris, \& potioris gradus, ifti licèt habeant jus, \& actionem contra adminiftratorem perperam, \& inordinatè folventem, ad latè tradita fupra hac 3. p. c.8.per tot., ubi accurarè fundarur.

Pofunt etiam liberè convenire creditores pramaturè , 4 \& inordinatè folutos, \& adversùs eos revocatoriam intentare, \& ab eis indiftinctè, five pecunia extet, five, non, \& fit jam confumpta repetere $\& \&$ ad reftituendum cogere; quia diftinctio prædıcta non haber locum, ubi adeft concurfus, ob malam fidem, dolum, \&\& collufionem prafumptam tam creditoris pramaturè exigentis quam debitoris, vel adminiftratoris prapofterè folventis, \&\& gradum præpofterantis, de quo ampliffimè, \& accuratè egimus 5 fuprà 1.part. cap. ro. ex num. 64. cmm multis feqq. verf. his fuppofitis, quoad noftrum judicium concurfus, ơ c. ©' ex num. 41 . itaut prioribus creditoribus recurfus detur five contra adminiftratorem, five contra creditores intempeftivè folu- 6 tos, electivè ; prout latè probavimus in d.c. 8 ex num.29. ©よ feqq. ver. © bac pars fulcitur ex vera interpretatione, ơc. \& fuprà cap.10. ex num.19.verf. eandem queftionem movet Gratianus, co r. bac 3.p.
Nam fi mala fide exegit creditor, nunquam dominum 7 eif fuit pecuniæ quafirum, ut communiter tenetur per textum, in l. Fed of fipariter, in fine, ff.ad Senatus Confult. Macedon.gloff.celebris, in l. filins, verb. conditionem, iff. icert. petat. quæ dicit pecuniam mala fide confumptam poffe, condici, \& denique ad idem faciunt l.obligari, s. pupillus, I.ff. de authorit. tutor. ©' S. nunc admonen di, inftitul. quib. mod.alien. licet vel non; ac l.fiCaffus, If. de /olut. quibus in locis tum demum confirmari dicitur folutionem, cum bona fide recipitur.

Pul- enm eft in propofito Angeli Aretini dictum in 6 . conffituitur, mum. 2. ingloff. permutationemfit. de nfufructu, quod ce $\int f a n t e ~ b o n a ~ f i d e, ~ e t i a m / i ~ m i l l i e s ~ p e c u n i a ~ c o m m i f c e a n-~$ tur, dominiam non transfertur, quibus addit Petrus Surdus 9 comf.4.n.44-aliam rationem ex Jafon in l. rogafti, 9. fin. ff. ficertums petat. quia quando pecunia confumitur mala fide, dicitur creditor dolo defilfe poffidere, $\& x$ tali cafu fingitur pecuniam extare, ideoque ac fi flaret, vindicari poffe, plures refert Surdus n.43. Alexand. Ambrofinus decif. 35.n.26.part.2.decif.2.n.22.part.1. Gutier. practicar. q.101. n.12.part.3. Fontanella de paCt.clanf.5.glof.8.8.7.ex n.1.cum feqq. tom. 2. fol. 148.
Sub quibus veriffimis fuppofitionibus duæ utiliffimæ quaftiones examinandx feofferunt. Prima (ex cujus refolutione fecundx inveligatio pendet) an in poteltate, electione, ac libero arbitrio creditoris prioris gradus fit, convenire, \& revocatoriam intentare contra quemlibet ex pofterioribus fe folutis; vel pracisè cogatur à pofterioribus iucipere, \& gradatim afcendere, quoufque integrè de fuo credito potiori fatisfiar? Et pro negativa, ut non fit in eleatione prioris creditoris eligere quem voluerit, fed ut precisè teneatur revocatoriam intentare contra ultimos, \& inferioris gradus folutos; Probatur primo; quia licèt creditor poffit agendo contra debitorem eligere fuper qua re velit, quod in creditoris arbitrio eff; tamen alienatis omnibus debitoris bonis amittit hanc electionem, \& tenerur contra pofteriorem emptorem experiri, \& non contra primos prout tenent Hyppolitus de Marfillis fingulari 290. Amanellus de claris aquis fing alaris 128. Caffaneus in confuetad. Burgund. tit. des rentes, rabr.5.5.2.gloff.2.n.35. Bart inl. Mofchus, ff. de jure fifci. Egidius Magonias in tratt. de fuóbaffation.cap.41. in decifonibus diver forum, © refponf. lib. 11. Arrefto, tit. 3. Arreft. 1. Ergo idem dicendum erit refpectu creditorum qui præpolterè fuerunt foluti, ut creditor pofterior, \& fuperioris gradus intentans revocatoriam non poffit eligere quem velit, fed debet incipere ab his, quiin noviffimo gradu funt; cum validum fit arguere de perfona ad rem;\&\& è contra Surdus conf.262.n.38. ©゙ conf. 460.n.36. Efcobar de ratiociniis, cap.1 5.n.9. Oter. in repetitione, cap. gratam de officio delegatin. 68. Tufchus litf. A, concluf. 502.n.4.
Secundò, quoniamfi perınitteretur, quod creditor primi gradu avocaret pecuniam folutam fecundo creditori, ifte haberet regreffum contratertium, \& tertius contra. quartum creditorem fimiliter folutum, \& fic de fingulis gradatim defcenderet avocatio pecunix folutæ; quod maximum foret inconveniens, \& lites ex litibus orirentur, \& ideò ut circuirus vitentur, deber creditor primi gradusincipere à pofterioribus, $\&$ ultimis folutis, $\& \&$ directè contra cos agere, ne tot exburfent folutum quod iterum recuperare debent ab aliis inferioris gradus fucceffivè, \& gradatim, prout in fimill probant Doctores in debitore donante, aut vendente rem fuam cum pacto, quod donatarius aut emptor teneantur fatisfacere credicoribus donantis, aut vendentis, vel etiam haredis hoc pacto vendentis hareditatem inquibus cafibus licet derigore juris creditores non habeant obligatum emptorem aut donatarium, ur hunc convenire valeant, fed dumtaxat debitorem;adhuc tamen ęquitate actio eis datur contra emptorem, aut donatarium propter circuitus vitandos, quia fi debitor conventus folvit, habet regreffum contra emptorem, vel donatarium, quem obligatum rener virtute pactiad recuperandum folutum. creditoribus fuis, quam conclufionem firmarunt, Boetius deci/.204, n. 43. quem fequitur Joannes Gutier. PraEticar. quaff. lib.2.q.68. n.19. Azevedus in l.2. tit. 16. lib.5.recopil. n.39. per quam etiam firmat Hermofilla ad l.13.tit.5.par.5. 3lof.n.10.tom.2. fol.62. \& Nos fupra 2.part. c.26. n.70. © 71 . verf. qua ftante poteft. probabiliter, ơc. \& fuperius $n .90 . v e r f$. binc licet de jure communi, éc.
Melius namque eft non folvere, quàm folutum ab alıo recipere, textusin $l$. ficum legetur, $9 . \sqrt{2} T$ itio, \& ibi Aretinus in 3 . notabili,ff. de legat. I. l. If debitor in fine, ff. de liberat. legat, 1. ff fiputatus effer, ff. de fideintforibus, ubi ita feribitur, intereft eius, pecuniam retineri potius, quam folutam repetere, $火 l$.poftulante, in princip.ff.ad Trebellian, ibi Pechniam retinere maluit, quam petere, Faber in $\oint$. noviffimé, infitut. de fu/pect.tutor. ©́ in leg. à Divo Pio, $\S$. fipof ediEtum n.2. ubi Jafon n.10.ff. dere ind. Surdus conf. 36.num. 14. © decif. 295 . in fin. Nevifan. conf. 37 . Caballin. de evictionibus,

Salgad. Labyrint. Credit. Tom. I.
6.2. Craveta conf.845. num.12. Carrocius decif.96. num. I. Turretuscon/.67.num.8.vol.3. Maftrillus decif.160.num.6. Thefaurus deci/.85, num.1. Gabriel. con/.129.num.13.vol.1. Rota Lucenf. diver/orum deci/. 152. Giurba decif. 100, n.30. 16 © decif. 55. num. fin. ubi addit rationem, quia tertius à quo erit recuperandum folutum, vel non erit folvendo, vel erit litigiofus, \& à quo vix; vel non nifi cum maximo certamine, \& detrimento jus fuum folvens recuperabit, ex Tiraquell. lib. 1. retract. 5.29 .gloffa 3. n. 3. imò in dubio deber 17 judex eam amplecti viam, qua partibus magis confultum, \& provilum effepoffit; ex Caftrenfi, quemalii communiter fequuntur, inl.r. ff. fiquis caution. Caballo confil.34, n.6. é con $/ .38 . n .7 .8$ per quam illis minus afferat prajudicium, ex Caballo conf.84. num. 8. conf. 98. n. 5. Ergo idem dicendum videtur noftro cafu, ut nec permittatur prioricredirorirevocatoria agere contra primos alios creditores folutos, quiab aliis fequentibus gradatim pecuniam avocatam, \&c reftitutam recuperare debent, fed ab inferioribus incipere debet, ob circuitus vitandos, \& ne omnes litibus involvantur, quæ via tutior, \& æquior eft ex Doctoribus hactenus allegatis.
Sed nihilominus contraria fententia dejure verior eft, Is \& in praxi quotidiana obfervata, \& frequenter amplexa, ut creditor prior, \& potior poffit fuo arbitrio eligere unum ex aliis creditoribus pofterioribus fe, quem maluerit, \& contraipfumintentare revocatoriam, ut fibi reftituat pecuniam à fe præmaturè exactam, \& fibi ordinis gradu non fervato folutam, fiveconventus fitanterior, five pofterior inter folutos; nec corum prior poteft creditori potio- 20 riopponere, ut prius debeatincipere, \& revocatoriam intentare contra pofteriores, quia ad hoc nullum jus habet, ut per textum in l. creditoris arbitrio, ff. de diftract. pignor. l. Mofobis, ff. de iare fifci, l. quigeneraliter, ff. qui potiores in pignore habeantur. Probarunt tam inter tertios pof- 2 feffores rerum debitoris, quam inter creditores diverfi gradusfolutos in prajudicium prioris, \& potioris, Guido Papa decif.432. Leo. decif. 17. inter decifiones diver/. Francifcus Marcus decij. 296. of decif.433. 1.part. of decif.930. part.2. quibus adhæret Amendula in addition. ad Vincent. de Franchis decif. 53 .ex num. 4 -quiloquuntur in electione data creditori contra quemlibet tertium poffefforem rerum debitoris, cum in fuo arbitrio fit convenire ex eis, quem maluerit nulla data diftinctione pofteriorum, aut anteriorum.

Et loquendo in urroque cafu, idem tener ex dittaleg. creditoris arbitrio, Cæfar. Mancnte decif.45.num. 18. ubi dicit creditorem in revocatoria arbitrium habere ad revocandam folutionem pofteriori factam, quamvis alis fint inferioris gradas, nee illi de hoc conqueri poffunt; idem affirmat Manent.in decif.62, num. 1. க் 2. Cartarius decif. 105. Cofta de reintegra, diffinctione 56. num.2. Maurus Aretinus de fideinfforibus 2.part.principali, feet. 10. g. 39.8 Riccius deci/.280. part. 2. quos referens fequitur Noguerol, allegat. 7. num. 48. ubi dicit dubitari non poffe, electionem, \& arbitrium habere credirorem, ut liberê poffit eligererem, quæipfi placuerit, ita ut creditor po. fterior ei opponere non valear, quod exigat ex aliis affectibus; atque etiaminquit creditorem in revocatoria haberearbitrium ad revocandam folutionem pofteriorià fe faCtam, quamvis alii fint inferioris gradus, quibus pariter inordinatè folutum fuerat; hanc infuper opinionem fequitur Anton. Faber de crroribus pragmatic. decad. 5. errore9. pertot.

Quæ opinio longè verior eft, \&z receptior contra alios 2 Doctores, quos in contrarium allegavimus fuperitis num. 11. verf.quia licet creditor poffit agendo, ớc. licèrloquantur dumtaxat in creditore conveniente tertios rerum poffeffores, cum in urroque cafu eadem fit juris ratio, \& communior, atque praxi receptior fententia, quam obiter retulimus 1.part. cap. 17.cx num. 16. cum feqq. ver/. certé namque dubitari non poteft, © c. © 2. part. cap.4. num. 84 . © 85 .verf. proqua doctr, na recté conducit, ©je. Tunc ciam, quia pecunia inordinatè; folita crediroribus pofterioribus pendente judicio concurfus ob malam fidem, \& collufionem prafumptam fingitur adhuc ftare, \& confiderar ur inter bona debitoris, attento jure credioris anterioris, \& K ejus refpectu confiderato, quam ob id adyocare poreft à quocumque, \& fuo arbitrio, ut diximus fupra I. p.c\&p. 10. ex num. 64. \&s fuperiùs, verf. hisfuppogisis quoad noftrwm indi-
cium concurfus, ơc. ơ bac 3.part.cap.8. ex n. 18. verf. ideo adminiftrator, quicontra formam, éc. ć ex $n 26$.
Atque ideó non obftant argumenta in contrariumadduCta, tum quia, ut diximus, contraria fententia verior de jure, $\&$ in praxi receprior eft, \& magis communis; rum etiam quia Doctores ibidem citati loquuntur, \& fundantur in quaitate, quæ non prævalet in prajudicium juris tertii (creditoris fcilicet anterioris habentis electionem, \& arbitrium à jurequemlibet ad libitum conveniendi) prout latiùs alibi probavimus fupra 2. part. cap.28. e.t n. 41 . verf. ©́ quia compenfatio eft faEta folutio, ớc.
Nec obflat fecundum, de quo fupra ex n.13. verfifecundo , quia /i permitseretur, ớc. ordinatum ad circuitus vitandos; quia doctores in argumento allegati, corumque doCtrina, quod facta per debitorem donatione, aut venditione bonorum cum pacto de folvendo creditoribus quibus jus comperit, \& adtionon contra emptorem, aut do natarium, fed contra debitorem ipfom jure communi attento, propter circuitus vitandos, addunt juscreditoribus, ut poffint directè convenire emptorem; non tamen adimunt eis jus, quod antea comperebat contra debitorem, fed exprefsè creditoribus electionemattribuunt, utrum. velint, conveniant, quod non procedit in noftro cafu, ubt agirur de tollendo jure creditotibus, arbitrio, \& electione fibi competentibus de jure, ex d. l.creditoris arbitrio, ff. de diftrall. pignor, cum fimilibus; quibus nullo modo adaptari poteft doctrina, \& quatenus adaptatur, retorquetur \& noftram favet opinionem.
Nec obftat quod ibidem diximus, fatius effe non folvere, quam folutum ab alio repetere, ex juribus $\&$ authorisaribus ibidemadductis, quia rectè, \& juridicè procedent quando debitor jus habet retinendi, \&c non folvendi, etiamfi pro fecuritate fibi cautio offeratur à creditore in cafu fuccumbentiæ, non tamen procedit doctrina, quando de jure debitor, \& retinens ad folvendum, \& tradendum adftriCuseft, \& tenetur nulla exceptione opitulante; prout in cafu de quo agimus, in quo creditor liberè poreft, \& habet electionem conveniendi, \& avocandi pecunias folutas pofterioribus fecreditoribus, \& incipiendi à primis, ficut ab aliis inferioris gradus, tit communis, \& praxis obfervat.
Ex quarefolutione alia fingular is fuboritur quaftio; an creditor fecundus, à quo prior, \&x potior per rem judicatam avocavit pecuniam pramaturè folutam, poffit adverfustertium credirorem fimiliter intempeftivè folutum executionem ipfius rei judicat $x$ contra fe obttante petere, abfquealia condemnatione, \& novo judicio, \&f fic an illa resjudicata fuper revocatoria, quam fecundus contra fo reportavit, prajudicet tertio, \& fucceffivè aliis creditoribus inferiotis gradus.
Proqua in primis fupponendum erit quod quando primuscrediror avocavit pecuniam folutamlecundo, fecundus eodem modo, \& jure poreft à tertio reperere, $\mathbb{E}$ revocatoriam intentare, \&f fic de fingulis fucceffivè, \& gradatim; quia dimiffo primo, \& foluto, fecundus potior, \&t prior remanet, $l$. qui balneum 9. §. Titia, ibi; tunc enim prioridimiffo, fequent:s pignus confirmatur, ff.qui potiores in pignore habeantur, l. i potiores, C. de isis qui in prior. locum/ucceff.l. Paulus, ff. qui potiores in pign. habeant, nam potiori, dunt, illorum dimiflis, equentes gradatimad pignusaicencap.3: num. 28. ©́ fequentibus, verf. ex quo clare infertur, むc. © Jupra.

Et quod fecundus creditor prioridimiffo, \& foluto incipiat effe primus, probant per leg. 2, in fin. ff, de pignoribus, Caftrenf, inl. fires obligata, ff. de legatis I. Negufant. de pignor. p.5.membr.3.n.42. Gratuan. decif.21 5.n.3. Giurba dec. 87. n.24. in fin.

Nam ubi gradatim plures admitruntur, fecundus primus $3^{2}$ dicirur quando is, qui primo loco eft, è medio tollitur ; \&c jus fuum fuit extinctum cum primus dicatur is, quem nemo pracedir, c. nam ơ ego, de verbor. fignific. c. fin. 6 . item opponitur 22.q.2. Ancharranus, Romanus, Turaquellus, Ruinns, \& alii per Molinam de primog. lib.1. cap. 6, nu. 43 . Mantica de coniectur, ulsimar, volunt. li6.8. tit.10. ex n. 6.0 3 /eqq. Surdus conf. 494, ex n.1. Lib.4. ©́ per totum, ơ con. 413 . n.17. Secundum namque jam nullus pracedir ; \& ideò dicitur prior, \& proximior, l. proximi, ff, de verbor, IIgnific.l. Iureconfulems, §. I.ff. degradibus, Galliaula conf. II 1. n. 1 I.

Schrader. de feudis, part.8. cap.7.n.12. Alolphefi ad conftit, R.N.par. 4.q.56.\%mw. 1. Tufchus littera P, concling.959. num. 2, Valenz. Velaiq.con $/ .63$. num. 113. © con/.97.num. 105. Menoch. conf.1111. num. 63. Marius Giurba de con/uetudin. Meffanenf.cap. 11 . glof. io. nums.6. part. 1. fol. 663 . \& quamplurimialii per Caltillum controverf.tom. 5. cap.93. 6. I. per tor, ubi abundè quod refpecta fequentium femper fecundus dicitur primus, \&x primum locum occupans, primo fublato; \& eft textus in leg. 1. §. hereditas proximo agnato, ide/l ei, quem nemo precedit, defertur, ff. de fuis, © legit. hered. l. Lege 12. tabularnm, verf. illo proguldubıo, C. de legit. bered. g. Jiplures inftit. de legitima agnator. (ucce ff.
Videtur quod res judicata obtenta per prımum credito- 35 rem contra fecundum non poffit exequi ad hujus inftantiam contra tertium, aut cæteros fucceflivè, fed novo judicio unus adverfus alios gradatim revocatoriam experiri debet; tum quia jus inferioris creditoris diverfum eft, \& feparatum à jure inter alios acta aliis prixjudicium afferre non poteft ex vulgaribus. Ergo fi tertius, \&x alii fucceffivè non fuerunt citati in primo judicio per priorem motum. prioris, \& ab eo nullatenus dependet, quo cafures contra fecundum illis projudicare non poreft, cum corum jus equè principale fir $\ll$ diverfum.

Secundò, \& prohac parte ficit, textus qui videtur ex- 36 prefus inleg. Clandius Falix 16. ff.qui potior, in pignor, habeant, ubirribus diverfis temporibus pignus à debitore fuit hypothecatum; rertius fuper pralatione egit concra priorem, \&z hunc vincit, \&x obtinuit remjudicatam; querit textus, an bæc res judicata prajudicet fecundò creditori non citato, itaut tertius fubingrediatur locum prioris viCti, exclufo fecundo, qui exclufo primo locum ejus occupareintendebat? \& refolvit Jure-confultus fententiam fofum præjudicare primo vieto per tertium, non verò fecundo creditorinon citato, qui proptercà fuum fecundum locum occupare deber in pignore; cui ob id fententia contra primum non prodeft ; fed contra cum jus prioris remanet intactum, remanente re judicata illæfa inter tertium, \&c primum victum; verba textus bxcfunt: Claudius Falix cundem funaum tribus obligaverat, Euchychiane prinum, deinde Turboni, tertio loco alii creditorı; cum Euthychiana de fuo jure docere, fuperata apudjudicem à tertio creditore, not procuraverat. Turbo apud alium judicem appellaverat, querebatur, utrums tertias credicor eciam Turbonem /uperare deberet, quiprimam credirricem expulerat, antea remota Turbo tersium excluderet ; plané cum tertias creditor primums de /ua pecunia dimifit, in locum ejus fub/fituitur in ea quantitate, quam fuperiori exolvi; fuerunt ergo qui dicerent, bic quoque tertinm creditorem potiorem effe debere: mibinequaquam hoc juftum effe videbatur pone primam credirricem judicio conveniffe tertium credit orem, of exceprione, aliove quo modo à tertio /uperatam: numquid adver/us Turbonem, qui fecundo lococrediderat, tertiss creditor, qui primum vicit exceptione rei judicata uti poterit aut contrs poteft primums judicimm, in quo prima creditrix fuperata efl a tertio creditore, fecunaus creditor à tertio obtinnerit, poterit uti exceptione rei jadicate adverfus primam creditricem? nullo modo, ut opinor: igitur nec tertins credicor fucceffit in ejus locum, quem exclu fit; nec inter alios res judicata alii prodeffe, ant nocere folet; fed fine prajudicio prioris fententic totum jus alia creditoriintegrin relinquitur. Decujustextus intellectu, \& circaindifolid bilem intricationem ex eo deductam, vide latiffime per Negufant de pignorib.3.membr.6.p.princip.ex n. 43 .fol.mibi 64. Igitur idem dicendum viderur in noftra quaftione, ut fen tentia avocationis lata contra eum, qui fecundum gradum obrinet, nec ci profic contra tertium, nec buic noceat, fed novo judicio contra illum agioportere.
Sed pradictis non obftantibus contrarium de jure ve- 3 ? rius exiftimo; imò, ut fola fententia lata contra fecundum creditorem per quam ab eo avocatur pecunia exacta, huic profit contrarium, quartum, \& cæteros non citatos, qui etiam intempeftivè exegerunt. Si confideres maximam. verfari differentiam inter credirores fuperatos, \&e victos in jure pralationis, \& creditores vietos in revocatoria, nam in pr mo cafu quando inter cos contenditur de, jure prelationis fententia contra primum obtenta a rertio ideò non nocet fecundo; nam citato adilludjudicium, quia unufquifque creditor jus habet in pralatione principaliter, \&\& de per fe independens ab aliquo, fed feorfum feparatè quafitum, ideò quilaber de per fe vinci debet,
ita ut res judicata contra unum priorem aliis fubfequentibus, \&\& inferioris gradus nonnoceat, ssepoffit , tanquam res inter alios acta, ex juribus vulgantins, quocalu loqui tur, \& rectè prosedit dípofitio text.in d.l.Claudias Falix, \&ea quax in contrarium confideravimus. catoria obtenta contra fecundum creditorem intempeflivè exigentem, alia, \& diverfa ratio militat, quoniam exaCtio credirorum graduatione facta habet dependentiam, confequentiam, \& quandam conditionem gradualero à prioribus exactionibus, ut creditores fecundi gradus non poffit exigere, nifi fequata exactione priorum, \& eorum, qui in primo gradu funt, \& fie de fingulis; quifolutis, \& dimiffis prioribus, \& fubintrant, \&\& optant locum, \&\& gradum ab eis dimiffum; \& fic de fingulis unufquifque gradatim afcendit, juxta fuperiùs comprobata ex nam. 30 . quo cafu, quoad juftam exactionem, ficut unufquifque gradatim afcendit, ita pariter propter inordinatam, \& illegitimam exactionem gradatim defcendere deber; nam exactio inordinata, \&xillegitima antecedentis, dedit caufam exactionibus fabfequentium gradatim, \& fucceffivè. Etfententia lata fuper defeendentia contra fecundum prejudicat creteris inferioris gradus qui exegerunt caufativè ab exactione, \& dimiffione creditoris victiob dependentiam unius exactionis abalia gradatim; \& confequutivè, ac propter illam caufam. tantes, \&x plarimis, ac validiffimis fundamentis folvimus in noftris commentariis de Regia prote CI. 4.part.cap. 24. Per totum, maximè ex num. 14. cum /eqq. wbi num.z9. nagis propofitum adduximus Hieronym. Gonzalez in regula de alternat. gloff. 34. fubnmm. g1. dicentem, quod fi quis fuit provifus de aliqna quarta portione, cujus vigore optavit, \& afcendit ad dimidiam, \&\& poftea ad integram portionem; § poftmodum victus fuit in quarta portione, \& lata fuit contra cum fententia, qua nulla declarata fuit quartie collatio; quodetiam hojus fententix virtute erit privandus Integra portione, quam nunc poffidebat; quia proceffità principio injufto, \& infecta radice.
解 diximus in d.cap. 14.ex n. 33. ubi, quod fi quis habens aliquam portionem, \&c afcendit atque optavit canonicatum, \& in portionem dimiffam novas alius portionarius fuit provifus, \& poftmodum fuit evictus Canonicatus, primo loco optarus, \&xad dimiffionem , \& reffitutionem conI5 demnatus fuit poffeffor evictionis fententia, \&t condemnatio efficit huic rertio noviter provifo in portione, ad quam ex eadem fententia victus rediir, \&c tertius ea privatur, nam ficut omnes gradatim optaverunt, \& afcenderunt, \&\& primus locusfitevictus, ita gradatim omnes defeendere debent vieto primo afcendente, \& obflante, fic per textum in cap. हिde beneficio 20. ubi notat Ancharanus n.2. notab.8. Philippus Francus num.4. de prabendis lib. 6. \& Hieronym. 46 Gonzalez in regula de menf. ©ّ alternat glof. 34 - in. 94 . © $g$ l. 31.n.44. dicentes, quod quando adeft defectus in principio, \& in primo gradu, à quo cxteri vīn capiunt, \& caul fam, \& ille eft caufa defectus, \& vitii in fequentibus gradibus fucceffivè contingentibus, primo vincente, \&r reftituto adverfus fecundum, reftituitur, \&\& fecundus adverfustertium, \&fic de fingulis fucceffivè, qui defcendant gradatim ob latam fententiam. Nen quando ex una radice multiplex vitium nalcitur, confequenseft, ut eodem modo tollatur, \& refolvantur cum prima radice, à qua jus faum derivatur, \& caufatur, ut ex pluribus comprobavimus d.c.14. ex n.19.cum feqq. itaque cum dimiffio, \&c folutio fecundi creditoris fuetir caufa, ut tertius, \& aliii inferioris gradus exegerint, fine cujus exactione cateri exigere porerant, fecundo ad reftitutionem condemnato, hac condemnatio influit in cateris gradatim folatis pura fententia lata fuper caufa, cenfetur lata fuper caufato; ut ex plurimis refolvimus d.c.14. ex n. 28, ubi alix plurime doatrine, \&zexempla adducuntur in comprobationem quer rectè conducunt haic noftre quaftionis refolutiont.
Congruiretiam mirabiliter ratio decidendi, ad d.l.Claudins Faelix, ff-qui potiores, tradita per Hugon. Donellum in tral. de pignor. ©̛ bypothec.c. 13. de jure pof Eeriorum creditor. ante finem; dum alterit, quod ideò in cafu illius text. res judicata obtenta per tertium creditorem contra priorem in Salgad. Lahyrint.Credit. Tom. I.
jure pignoris non nocet fecundo non citato, quia tertium non vicit eo quod effer prior illo, fed quia prior de jure fuo non docuir, autaliqua exceptio illum, quamvis ceteris priorem, removit; que quidem caufe vincendi non nocent fecundo, nec cum eo communes funt; at verò quando caufa, ex qua tertius vincit priorem communis eft cum fecundo, tunc ex ea à tertio etiam fuperarur fecundus; \& ei nocet res judicata contra primum; prout latiùs profequitur videndus Donellus loc.cit, at cum in noftro cafu caufa, ex qua fecundus faperatur à primo creditore fitcommunis cum cęteris inferioris gradus, manifeftè fequitur, quod res judicata obrenta per priorem contra fecundum nocear etiam tertio, cum quo cafu qua victus fuit fecundus communis fit omninò, \&c ex eadem tertius vinci debetà fecundo.

Securius tamen erit, \&c cautius aget fecundus creditor, 5 quidum convenitur revocatoria à prioti, \&e porioricreditore, fimul ipfe faciat citare cateros creditores pofteriores fe jam fimul folutos, \&2 adverfus eos tamen revocaroriam intentare, ut pari paffu omnes condemnentur, prout quotidiè fieri affoler, non ut de rigore teneatur hoc pracavere, cum (ut probavimus) fententiam, quam contra fe in revocatoria reportavit fecundus creditor ad inflantiam primi, poterit exequi contra tertium, \&\& carteros inferioris gradus jam folutos, quibus nocet etiam non citatis, fed ut cautius, \&c fecurius procedat; \& ut omnis tollatur ferupulas, \& dilationis caufa.

Conducit etiam pro hac parte aquitas confiderata per $\xi^{2}$ doctores fuprà ex n. 13 . verf. fecundo, quoniam fi permitteretur, ofe. ut circuitus vitentur, etenim ficertum eft, ut quemadmodum primus haber jus avocandifolutionem receptam à fecundo creditore; pariter, \&e fecundus conrra tertium, \&e fic de fingulis, in quo nullus ullam humanam defenfionem haber, aut exceptione ulla uti poffit, ad fe à reftitutione fucceffivè, \&\& gradatim excufandum, ideò, necnovalis, nee nova citatio requiritur, ex vulgaribus.

$$
C A P U T X V \text {. }
$$

Mortuo debitore concurfus judicio pendente; an bona majoratus ipfo jure à nexibus concurfus, \&zadminiftratoris liberentur?
Ubi de fruCtibus feudatarii, ufufructuarii, emphyteutæ, aut beneficiati debitoris, an cadant in concurfum, \& morte debitoris, diffolvantur?
Et quid pro rata fructuum ipfi debitori tangente; an ejus refpectu faltem omnium recollectio, ad adminiftrationem pertineat, fucceffore exclufo.

$$
S \because M M A M A R I V M
$$

FruClus majoratus, feudatarii, ufufruCtuarii, ơ beneficiati ficuti cadunt in oblizatione, ita © in concurfiw creditorum, of fubejus adminififratore, num. I.
In fruet ibus rei prohibite aliemari, fis executio, ©́ capi poffunt in caulam judicati, $n .3$.
In fructibus majoratus durante vita debitoris poffunt in pignus capi, © in illis fieri executio pro folvendis creditoribus poffefforis, 3.3 .
In fructibus fendi poreff fieri executio, n. 4.
Majoratus prodotereflituenda non obligat bona majoratus, fructas tamen ab eo percipiendi zacite manent obligati, num. 5.
Fructus majoratus non funt pars ipfus, ideo in eis fivexechtio, 1.6 .
Confifcatio bonorum poffeflor is majoratas cadit in fructibus maioratus vita poffe/for is darante, n.7.
Fruchus rei probibite alienari cedunt in commodum creditorum, qui liber í poffunt vendi, ©̛ obligari, n. 8.
Fructus rei probibite alienari capiunnur in caufam iadicati, $\sigma$ : per indicem dantur in folutum creditoribus, n.9.
Fructus reiprobibita noncadune fub probibisione; quia funt liberi five jumus in fideicommif/o fendo ơ emplaytenniex paCto, ©́ providentia, $\sqrt[3]{ }$ sve antiguo, n. 1 o . Oo =

Fru-

Frultus furari ex re probibita alienari obligari poffunt iprohibito dammodo non vergat in prajudicium vocatorum, num. 11.
Etiamf cum probibitione legati concurrat probibitio expreffa teftatoris, que re/picis proprietatem ret non fruElus, $n .12$.
Eruftuum rei probibire adjudicatiocreditoribus pro latione walet, 1.13 .
Probibitus alienari, non probiberur cedere, donare, aut vendere commoditatem, ©́ fructus ex re probibita producendos, $n .14$.
Debitor cedens bonis foufumfrultum habeat jus non adjudicatur creditoribus, fructus tamen fic , n. 15 .
Fructas majoratus, quipleno jure ad poffeforem persinent, poffune abeo alienari, ơ lyjpotbeca /ubiicere fua vita durante, n.16. © 17 .
Fru\&usproventus, © commoditates majoratus poteff poffef. forcedere, locare, ơ quovis modo alienare fua vita durante, n. 18.
Morte poffefforis majoratus accedente ffatim extinguitur bypothecteceffro, © locatio commoditatum ife falla vivente, n. 19.
Probibitio alenationis non extenditur ad fructus, proventus, © commoditates rei probibite quas Juas facit prohibi tas. ibid.
In obligatione, ac renantiatione omnium bonorum comprehenduntur fruClus majoratus pertinente debitors, num. 20 .
Majoratus bona, fendalia ơ fimilia ficuti probibentur alienari, © bypotbecari, aut obligari, n. 21 .
Nec cenfus juper eis confititui, n.22.
Super fructibus reiprohibite alienari cadit hypotheca, obligatio, © cen/us con/fitutio. n.23.
Nec per eam contravenitur prohibitioni expreffe, numer. 24.
Fructum rei prohibita bypotheca, ac cenfus impofitio tamdin durat, quandin vita poffefforis obligantis; ita ut co mortho ant aliter privato refolvatur hypothect, num. 25 . © 26 ,
Cenfus impofitus abherede fuper bonis fideicommiff, tantum durat quantum vita gravati, © non amplius, num. 26.
Etrefolvitur adveniente cafu/ubfituutionis, ri. 28 .
In fructibus feudi, ac emphytenfis potef/ fieri executio pro fatisfactione creditoram durante vita debitoris dumbaxat, $n .29$.
Fructus majoratus poffunt obligari, of in executionems capi, vita poffefforis debitoris durante, cujus morte jus creditorum refolvitur, et $\sqrt{2}$ integri non fint foluti, nuser. 30.
VJus fructuarius poreff fructus obligare, \&' in causam judicatipoffunt capi, falvo jare proprietatis : durat tamen obligatio durante ejus vita cujus morte ipfo jure refolvitur, num. 31.
Fructusbeneficii, ficut poffeffor potefo obligare fua vita durante, ita in executionem capi profatisfaciendis fuis creditoribus, n.32.
Mortuo debitore concurfum formante fiatim, of ipfo jure diffolvuntur fructus majoratus, qui in concur/is Jfabant, O் bona illico tradenda fucceffori, n.33.
In fuccefforem majoratus, $\circ$ fimilinm nullum onus autgravamen impoftum ì poffefjore tranjut, fed illico difolvitur, $\boldsymbol{n}, 34$.
Poffefore majoratus mortuo jus Juum extinguitur, numer. 35.
Perinde ac finunquam fuiffet in mundo, $n \cdot 36$.
Succeffor majoratus non a debitore, fed a primo infitutore capir, © tot funs donationes, quot vocationes, nua ab altera independens, $n .37$.
Succeffor majoratus non tenetur ad debita predecefforum, mum. $3^{8 .}$
Commoditas, đ fructus majoratus vel fideicommiff obligantur, morte debitoris, jus creditorum extinguitur, numer. 39.
Etiam/icreditores ex integro non fint fatisfacti, ơ remaneant infoluti, n. 40 .
Debitornonformat concur/um de bonisalienis, fed de fuis, alienaque in concur/ u reperts, $a b$ /que co recuperantur id domino, n.4I.

Creditores poffefloris majoratus, feudibeneficii, \& fimiliums so mortuo jus babent adratam fruCluam illi pertinentem, num. 42 .
Et pro ea rata continuatur adminiffratio concurfus, ibidem.
Mortho debitore an adminiftrator poffit recolere omnes fruEtus majoratus beneficii, © f fimilium, ut fucceffor à concurfupetat fuam ratam, velan iftiomnium recolleCtiopertineat ex $n .43$.
Inter fequefrum, of fuccefforem majoratus eadem fit fruItuumprorata divijo, que inter iffum, ơ heredempoffef. forismortui, n. 44 .
Fructuum omnium recollectionem pertinere integraliter /acceffori majoratus adminiffratore concar/us prajente, determinavit Senatus, $n .45$ :
Bona majoratus nunquam ingrediuntur concur/um, nec /uper illis formatur, n. 46 .
Fractus/equantur dominiam, © ad dominum reipertinent, nиm.47.
Fradluum recollectio (pectat ad eum, quimajorem partem habetinre, n.48.
Inffrumenta apad eum deponenda, qui majorem partem facit inre, $n .49$.
Fructuam recollellio pertinet ad fuccefforem, qui integram partem habet in re, ex qua producuntur, numer.so.
Majoratus bona funt tradenda fucceffori cum frrettibus pendentibus, n.51.

FRuCtus majoratus, feudi, ufuftuctuarii, emphyteu- I fis, ac beneficii cadunt in concurfus judicio ? atque fub adminiftratione, quia fructus rei prohibita alienari cadunt fub prohibitione, fed plenojure, \&equoad dominium pertinent ad majoratus, feudi, emphyteufis, aut beneficil poffefforem, \& ad ufufructuarium, \& ideò ficati cadunt in obligatione, \& hypotheca generali, feufpeciali; ita pariter capiuntur pro executione, \&x pro folutione creditorum, durante vita poffefforis dumtaxat, \& fic in fruetibus ad debitorem quomodolibet pertinenubus;idcirco in judicio concurfus inter eos formato à debirore pof. feffore majoratus, feudi, emphyteufis, ufufructuarii, aut beneficiif ructus cadere probarunt in fingulis innumerabiles penè Doctores.
Gutierez de Gabellis q. I17, n.8. ubi pluribus citatis fir-2 mat generaliter, quod in fructibus rei prohibitz alienari poteft, fieriexecutio, \&\& capi in caufam judicati, allegat Tiraquellum, \& plures alios.

Plenè tractar Mieres de majoratu 3.p.q.9. ex n. 106. ubi 3 dicit, quod fructus bonorum majoratus durante vita poffefforis poffunt in pignus capi, \& in illis fieri executio pro fatisfactione creditorum ipfius poffefforis majoratus ex $l$. peto, §. predium, ff. de legat. z. allegat Jafonem, Segu- 4 ram, Palacium Rubeum, \& alios, of inn.107. dicit ipfe Mieres, quod in fructibus feudi porett fieri executio, ex Marthro de Afflettis, \&e plurimis aliis of in fin, cum Palacium Rubeo in cap. per vefras de donation, inter. 5.38. n.4. pa3.372. atque Ang. in leg. 1. tit.6.lib. 5. recopilat. gloff. 12 . num.23. quod fi maritus habens majoratum, \&̌ receperit \{ dotem, non viderur tacitè obligare mora majoratus pro dote, nec etiame exprefsè; benè tamen veniunt in tali obligatione fructus, \&x commoditas quam habiturus eft marib rus poffeffor majoratus; reddens rationem num, 118.com Matienzo in l. 5. tit.9. lib. 5. recopil. glof.5. num. 3. referente Palacium Rubeum, quia fructus majoratus hon 6 funt pars majoratus ; \& quód in fructibus majoratus poffit fieri executio ob debita poffefforis, iterum refolvit ipfe Mieres num. 117. poft Augufinum Berojuin, Palacium Rubeum, Simancam, utrumque Molinam, \& alios qui etiam loquuntur iu confifcatione bonorumu, 7 condemnatione poffefforis, ut in fruetibus majoratus procedar, durante vita poffefforis condemnati ; lawiff- 8 mè hunc punctum profequitur Gratian. difcepr. forenf. cap. 580. ex num. 18. ubi affirmativè, \&e intrepided affe- 9 rit, quod ad commodum creditorum debent cedere frudtus rei prohibita alienari, cum in illis nulla confideretur prohibitio, fed liberè poffunt vendi, \&c obligari prodebitis illius, qui fuit prohibitus alienare, $\&$ quod ideô prodebitis illius, qui fuit prohibitus alienare, \& quelutum 10
reate capiuntur in caufam judicati, \&e dantur in for per
per judicem, quia frutus habentur tanquam booa allodialia, \& libera, \& non fubjectara alicui prohibitioni, five fimus in fideicommiffo, five in füfac, five in emphyteufi ex pacto, \& providentia, vel antiqua, feuin fimilibus difpofitionibus, ut latè poft multos ab eo adduGos concludit Surdus de alimentistit. 4. q. 10. ex. num. 24. u/que ad nam. 34 .
Et num. 19. ipfe Gratian. extendir ad fractus nafcituros ex re prohibita alienari, ut valeat obligatio per poffefforemfacta; cum prohibitus alienare, non cenfeatur prohibitus quoad fructus ex fundo percipiendos, quando hoc non tendit in prajudicium vocatorum, ex $L$. codicillos, $\S$. inftitut.ff. de legat. 2. \& ex larè comprobatis per Menochium de arbitr. centar.6, ca/u 560. num.8.cum/eqq. 才̛ in 2 num. 2 1. ©́ 22. Gratianys metipfe fic ait: Necobffat, quod inca/s noffroconcurrat prohibitio expreffa teffatoris, cum tacita legati, que impedit fierialienationem, etiam quando poffes fierialienatio, quia procedit quoad bona probibita alienari, non autem quoad fructus, qui (unt liberi, of non fubjecti fideicommi/Jo, at fupra dictum eft, \&c ita loquitur Becanus conf.9. num. 11. lib. 1. cum aliis ex adverfo adduEtis; namprobibitio tanc redditur magis efficas:, quod bona principaliter probibita alienari, ex Deciano, \&cc. Videndus ad idem num. 23.
Quiex num:24.25. © 26 . notanter loquitur ad noftrum propofitum, ibi: Nec facit, quod quandofundus ferdalis, fen fideicommı fo fubjectus non potefi adjudicari, nec tunc poterit fieri adjadicatio de fructibus annalibus, ó aliis commoditatibus, itaut non detur creditoribusinductio in poffeffionemillarum, juxta doctrinam Salyceti in puncto ex adverfo allegatam, é videndam, in auth. eiqui jurat. col. penalt. in princip. n. 48. ad med. C. de bonis author, jud.poffid. quia contraria opinio eft verior, of magis commanis, quod valeat tal is adjudicatio in fruCtibus ad favorem creditorum, ut tener Bart. in l.ff finita, $5 . \frac{1}{2}$ de vectigalib, n. 5 . If. de damno infecto, quam opinionem fequitur tanquam mag is receptam, Roland. conf. 80. num. 34. lib.1. Ruin. conf.72.n. 12. lib.5. O- receptiffimam fententiam, o fequendam contra Salycetum dicit Menoch. de arbitr. centur, 6.caf. 560 . num, 16 . in fin.ubivigintiquinque authoribusper cum adductis illam approbat, quod etiam voluit ipfe Menoch. de recuper anda remed.9.num, 260.4 /que ad num. 264 . cum aliis perSurd.de alim.tit.4. q. 10. num. 29. cum feqq. ©or. Marius Giurba in Confuet. Meffanenf. cap.1. gloff. 2. ex num. 109. poft alios dicit, quod prohibitus alienare non prohibetur cedere, donare, aut vendere, \& quomodolibet alienare commoditates fructuum ex re prohibita percipiendorum, aut perceprorum; ex quo infert num. ror, quod fi cedens bonis habeat ufumfructum, licèr jus ufusfructus creditoribus affigoandum non fit, pertinebit tamen ad ipfos pro eorum folatione fructuum commoditas, Bald. in l.fin. col.3. Cod. qui bon.cedere polf. Jal. in \&. in. col. pen, in fin, inf. de action. Cravetta conf.2 13. num. 2. Anna conf. S1, n. II, itaut finito ufufructu, extinguetur etiam commoditas ejus creditoribus applicata, Baldusin l.1.col.2.verf.quara numquid ille, Cod. quibon. cedere poff. quem ibi fequirur Salycetus inquaff. 2. Alexand. Trentacinq, variar.refol.lib.3.refol, 27. de folutionib. num. 22 .
6 . D. Larea in decif. 10. num. 3. probat, quod licet bona-e majorarus non poffint obligari, vel alienari; fructus tamen poteft poffeffor alienare, \& hypotbecx fubjicere , cum poffeffores fint pleno jure; nam alias, \& libera difpofitio poffeffori majoratus prohiberetur, quod non eft ferendum, fed pro vita fua poteft fructus, \& commoditates, qux ad fe pertinent alienare, \& $\&$ donare, $l$. $f$ iis cul $^{1}, \S$. beres, ff.quemadmodum fervitutes amittantur, l.qui tabernas 38. ibs : Non folum, /ed jusvendidit, ff. de contraben. empr. Les.peto, 5 -predium, ff.deleg. 2. ibi: T andis empror retimere debet, quandis venditor haberet, bonis non venditis, poff mortem ejus non habiturus. Quia in cis non eft prohibita alienatio, Menoch. lib. 3.prajumpt. 3. Molina de jufitit. © jur. tom. 1.di/p.7. in in. \&e ex Covarr. \&c pluribus aliis Thomas Sanchez de ftatu relig. lib. 7. cap, 13. num, 17. Gregor. Lopez in l. 24. gloff. 5 .ad fin. tis. 31. par. 3 . Gratian difcept.211. num. 4. Cancerius $l i 6$. 1. varsar. cap. 8. in. 71 plurimos refert Valenzuela Velafquez conf. 56, num. 1 .cum Jequentibus.
Et idem D. Larea num. 4. repetit, quod poffeffor majoratus poteft alienare, \& obligare fructus, \& commoditates pro vita fua, ex Baldo, Soccino, Bertrando,

Salgado Labyrinth.Credit.Tom.I.

Caltrenf. \& aliis per Mieres de maioraty 3.par. queff.9. a num, 121. Mantica de tacitis, of ambiz. conventionibus lib. 13, tit. 25.num.8. \& Molina lib. 2, de primogenit. cap. 10. num. 20.

Et quod poffeffor majoratus liberè valeat donare, ven- 18 dere, cedere, aut locare fructus proventus, \& redditus fuimajoratus, aut quavis caufa alienare in fui prajudicium, non tamen in projudicium fuccefforis, ita ut tandiu duret jus ceffionarii, donatarii, aut fructuum emproris futurorum, quandiu vita pofiefforis alienantis, \&\& non amplius, in tantum ut accedente morte poffeforis flatim refolvatur, \&e extinguatur, tenent Molin. lib. I. cap. 21. maximè num,24.0. 25 . Aven, in L. 45 . Taurigloff. 2 . num.6. Guttier.praClicar. lib.3.num, 12. optimè Blaf. Diaz. de Mena in addit, ad Gammam decif. 92. Caved. decif. 96 . num. 7. optimè Caftillo controv, zom. 3.cap. 18. num. 189.* 110. num. 17. ex eo, quia prohibitio alienationis non e»tenditur ad fructus, \& proventus rei prohibitæ alienari, quos fuos facit poffeffor majoratus.
Et quia in renunciatione, \& obligatione omnium bo- 20 norum comprehenduntur fructus majoratus pertinentes ad debitorem . Probant Ruinus lib. 1. conf. 112 2. num. 10 Parif. lib.3.conf.71, num. 14. Cravet.conf.638.num. 14. Rolandus lib. 4.conf. 34. num. 92. Cephalus conf. 430 . n. 49 . Menochius conf. 87 , num. 26. vol.1. Ozafch. decif.Pedemon. 112. num.43. Cavalcan. 1.par. decif.36.num.17. Decianus lib.1.conf. 52 1. n.4. Peregr. de fideicommi/f. art. 32 . num. 33 Antonius Petra de fideicommif.q.14.
Comprobatur, quoniam licet fuper bonis majoratus, 21 \& aliis exprefsè prohibitis alienari, pariter cenfeantur prohibita pignora, hypothecx, \& obligationes, ex §.alienationi, in auth. de alien. ©̛ emphyt. © ex l. fin. \&x ibi Bart. Bald. Alberic. num. 1. \& Fulgof.Cod, de reb, alien, non alienand. Bart. in leg.quorum, ff. de pignorib. © in leg.penult. 与. inftrumento num.4.ff.de legat. 22. Alexan. in leg. Marcellas, 5.res que num, 3. ff.ad Trebellian, Joan. Nicol. in repr.leg. generaliter num. 139. Cod. de fecund.nups. Cardin. Albanus in l.quoniam, Cod.de pignor. Ruin. con/. 123. num, 20. lib,2. Pancirol.conf.171. num.8. Menoch.conf, 116, num, I5. Tiraq. delegib. connubial. gloff.3. num. 101. Covar, lib. 2. var. cap.16.n.7. Rodoan. dereb. Eccle, non alien.q. 1.n.6. क11. ó q.2.cap.6.n.9. © feqq. Favius de Monte de empt.ớ vendit.q.3.art.22.n. 10. Mafcard, de probat. concl. $1236 . \mathrm{mo}$ 108. Petra de fideicommif. q.8. n, 105 . Peregr. de fideicomm. art.4.n. 118. \& ex aliis pluribus Vincentius Fufar. de /ub/f. q.703.n.2. ©̛ per tot. qui ampliffimè tractat. Copiosè ctiam Ludov.Cenc. de cenfib.q.19. ex n.1. cum /eqq. quia tunc by19
$\qquad$ potheca, \& obligatio, vel cenfus conftitutio ab initio eft ipfo jure nulla. Probant ipfi DD. \& innumeri alii adducti à Fufario q.706. num.2. ó fequensib. \& Cencius num. 5 .

Adhuctamen hax prohibitionon extenditur ad fructuis 23 majoratus, \& rerum, quæ exprefsè prohibitæ funt alienari, nam in cis cadir hy potheca, \& obligatio, atque etiam cenfus conftirutio. Ita probant Follerius in pradficar. cenfual. in verbo bunu/modi num. 41. Aurelius Corbul. die inre emphyt. canfa 14. ob alienat. irrequifuto domina ampliat. 49. num. 1. © Jeqq. Felician. de Solis de cenfib. tom. 2. lib. 2. cap. 4, num. 4. ver/.fed antequam, Ludovic. Avendanus de cenfib. cap. 61, numb. 6. ©o feqq. \& optimè ex num. 8. Vincentius Fufarius de fubffif. d. quaft. 706, n. 9. \& pluribus adduct is Rotæ decif. probat Cencius de cen $/ i b$. qua/l. 19. ex num. 27. ó jeqq. Ubiaddit, quod regulaster per alienationem fructuum rei exprefsè alienarí prohibita non contraveniatur prohibitioni, per totam decif. 333 -poff tractatum.

Hoc tamen temperamento, ut obligatio bypotheca, se cenfus impofito fuper fruetibus majoratus ad rei exprefsè probibitx alienari tantum daret, quantum vita debitoris obligantis, \&eo ufque valere quatenus, \& quamdiu imponens rem illam poffideat, \& ea fructus percipiat, \&e fuosfaciat; illo autem non poffidente, nec fructuspercipiente refolvitur obligatio, \& hypotheen, qux contra tertium fuccefforem, \& poffefforem non datur . Ut ex Cuman, in leg. codicillos, s. inftituto num. z. verf. movetur, ff. de legat. 2. Corbulus de iure emphyteutico in canfa ob alienat. ampliat. 49. num. 18. Cencius de cenfib. ditt. quaft. 19. Jubnum. 27. ver.ijfa autem impofitio cen/us.

Et loquendo in cenfu impofito fuper fractibus rei 26 emphyteutice, utampliusnon duret, quam vita impo-
nentis durante, plarimos refert ipfe Cencius in quaft. 22. 27 num. 10. Atque loquendo in cenfu impofito ab harede, fuper rebus fideicommiffo, \& reftitucione gravatis, ut dumtaxat duret, durante vita heredis gravati imponentis, quam plurimis Doctoribus exornatipfe Cencius $d$. quaflig. ex num. 1. \& quod impofitio cenfus refolvatur ad8 veniente cafufubftitutionis, poft Avend. Intrigol. Foller, Benedict. Bonon. Bocac. Solis, Frederic. Martam, \& multos alios probat Vincentius Fufarius de jubfiti.queft 7o6. num, I, quia refoluto jure imponentis, refolvitur jus cenfus, \& hypothecx
Et quod in fructibus feudi, \&x emphyteufis poffit fieri executio pro fatisfactione creditorum durante vita debitoris, dumtaxar latiffimè nos, \&c accuratè probavimus fupra hac 3.Par.cap. 3.per totum, Adde Caroccium de exceptionib. except. 58.per tot. idem poft plurimosalios probat Gaito de credito cap.4.quafl. 11. extnum. 1855. cum Jequentib.

Et tandem quod fructus majoratus poffint per poffefforem obligari, \&r in execurionem capi pro farisfactione creditorum poffefforis, ita tamen, ut jus creditorum fuper fruetibus tantum duret quantum vita, \& poffeffio debitoris, ita ut hujus morte extinguatur, \& refolvatur etiamfintegrè folutinon fint innumerabiles Doctores, \& fingulariffimas doCtrinas congeffimus fuprà i. par. cap. 24. ex num. 32. cum fequentib. verf. in qua queftione, quantum attinet, ơc. Et inferiùs ex num. 55 . verf.non obftat primum, quod in publicum, ơc. Et eadem I.par.cap. 10. ex n 89. ufque ad finem, © cap.9. ex num, 69. verfic. ex hactenus sbundè comprobatis, ơc. Iis locis copiosè videbis, non. repeto.

Idem procedit in ufufructuario, qui poteff fructus obligare, \& hypothecare fuis creditoribus, \& in caufam judicati capi pro credirorum fatisfactione, falvo jure proprietarii, \&t bæc obligatio, \&\& executio durat durante vira debitoris, ufufructuarii dumtaxat, \& eo mortuohypotheea, \& jus credirorum ad fructus extinguitur, refolvitur, \& expirat ipfo jure. Ut argumento text. inleg, neeeffariö, 6. fin.ff. de periculo, of commodo rei vendite. Proparunt Felic. de cenfib. lib.2. cap. 4 , num. ad fin. ©' num. 5. Caftillo in trattat. de u/ufruCtu cap. 70. num.9. of ex num. 1. latè etiam Fontanella de paltis nupt. clanf. 13.gloff. 18. p. 3. \&x num.92. © 93 .tom. t. fol. 467.
Quod etiam admitritur in fructibus beneficii, quos ficut debitor poffeffor poteft fua vita durante obligare creditoribus fuis, ita $\&$ in executione pro eorum fatisfactione, \& folutione capi, fecus mortuo debitore, \& per plures probat Augult. Barb. inicap.olim 16. num. 3, dereftitut. fpoliat. optime Menoch. conf. 105. ex num.88. tom. I. \& alit plurimi per nos adductifupra I.part.cap.42, ex n. I. ©́ per totam, e-majorarus, , quiris clarè paret, quod mortuo poffeffoin concurfus, of fimilum, fatim fructus, quiaderant res diffolvusturà nexibus concurfo inter fuos creditominiftratione, arque adminifraripio jure, 8 ab adda funt bona ipfa verò fucceffori, cum atque illicò tradenbitoris annihilatum futt, ex quo dependebat jus crediro rumad ipfosfructus, quod pariter annihtlatum, \& refolurum fuit ipfajure, ex hactenus latè comprobatis
34 Nam in fuccefforum prajudicium nullum à debitore, nec gravamenimpofitum fubfiftir, nec rranfit, nec valet, Ifernia, \& alii in cap. I. tit. in agnatus, Suar, in thefauroreceptar. fontentia litt. F, num. 70. Mafcard. deprobationibus concl. 767 num. 4 . Franch, de fendis rubr./pecial. feud. nuns. 112. Menoch. conf. 454 , num. 17. © conf. 563 . num. 36 . Intrigol, de feud. cent. I.q. 5 I . n.44. Bammacar, in cap.omnes filii num, $40 . f 1$ de feud. fuer. controv. Petr. Gregor. de conce ff. fend.par. 3 -q. $6, n, 3$. Affict. decif,26,n.6. Tobias Nonius conf. 1. n.24. \& ex aliis Giurba decif.2. 108. num.41.

Quia co mortuo jus fuum extinguitur, Iferniaconftif. dive memoria in princip. \&x ibi Ann. n. 127. Perrus Gregor, d.q.6.num.9. Alex.can/.51,vol.4. Ruinusconf.45.n. 17. ©

36 conf.go. in in. vol. \& peralios infinitos, Giurba $/ u b d . n t$. II. perindè, ac fi nunquam fuiffet in mundo, Giurba d. n. 1 I. in in. ex Freccia de fubfeudis lib. 3. different, 6. Thomas de Martin, tit. de feud. palt. ©o providen. num. 57. Intrigol. d. q. 51, num. 92 . Camill.de Curte de feudis, $\$$.vunc de alvera ทแm. 5. © / eqq
37 . Quia fucceffor non à debitore, fed à primo inftitutore
capir, \& tot funt donationes, quot vocationes, \& una non depender ab alia copiosè, Giurba dict. decif. 108 . num. 13. © num. 19. proptereà fucceffor non tenetur ad debita 38 predecefforis ; multos citat Giurba num. 20. Molina de primog. l.1.cap.10. ex num.28. Caftillo tom.6.cap.161. ex n.

## 32. \& Surdum.

Et quiaquando commoditas, \&x fructus majoratus, 38 vel fideicommiffi obligantur, aut donantur, ut mortuo debitore refolvaturjus creditorum, \& adjudicatio pro executione facta, probat ex Paulo Caftrenf. comf. $351 . n .4$. lib.1. Mieres de maioratu 3.par q. 9. num.112. © num.121. ubi dicir, quod executio poteft fieri in fructibus rerum 40 feudalium; tamen vaffallo debitore mortuo, fi ex fructibus creditor non fuit fatisfactus, \& maneat in folutus revertitur feudum ad dominum, vel agnatum pro fua natura, plurimos Doctores conduximus fuprà i.p. cap. 24.ex num. 55 .cum /eqq. verf.non obftat primum, quodius publicum, e̛兀.

Et quia debitor non format concurfam de bonis alie- $4 \mathbf{I}$ nis, fed de fuis dumtaxat, \& proptereà tertius dominus bonorum, quæ penès concurfum funt ante omnia, recuperat abfquealio concurfu, prour alibi fxpè diximus fuprà 1. par.cap.8. ex num. 38. cum feqq. \& aliis in locis ibidem. commemoratis, \& idè fucceffor in majoratu, beneficio, feudo, emphyteufi de providentia, ac dominus proprictatis re/pectu debitoris ufufructuarii, hoc mortuoabfque dubiorecuperat omnia bona-fua, quorum jus fuit extinOtum permorrem poffefforis debitoris, quia ipfo jure, diffolvuntur à nexibus concurfus, \&\& ejus adminiftrationem excunt.

Benè verum eft, quod creditores poffefforis morruijus $4^{3}$ habebunt ad ratam fructuum, quidividi debent inter hæredem debitoris, \& fuccefforem majoratus beneficii feudi, \& fimilium, quia cum illam ratam fuam fecerit debitor in vita fua, \& ad eum pertineat, in illa poffet continuari concurfus judicium, \& folvi credirores; \& quemadmodum fiat pro rata temporis fructuum, \& emolumentorum divifio hæe, vide Efcobar computat. 20. per totam, Additionat. ad Molinam lib.3.cap. 11 . num. 12 . fol.253. Cafanate con/.28.ex num. 24 .

Solet tamen mortuo debitore inter adminiftratorem. 43 bonorum concurfus, \& inter fuccefforem in majoratu, aliifve fimilibus rebus fupradictis contentio oriri, quis corum debear recolere fructus omnes majoratus integraliter, ut alter poftmodum ab eo petar fuam ratam tangentem ; nam inter fequeftrum, \& fuccefforem majo- 44 ratus cadem fit fructuum pro rata divifio, quemadmodum fieret inter fuccefforem, \& haredem prædecefforis defuncti, ut poft alios probant Chritophorus de Paz in tract. de tenuta cap. I I. ex num. 30 . cum /eqq. \&\& Additionat. ad Molinam lib.3. cap. 1 I. Jub num. 12 . fol.253.
Quam controverfiam in facticontingentia refolvithic 45 Senatus Valliloletanus, \&\& rectè, ac juridicè, ur omnium fructuum recollectio pertineat ad fuccefforem, cum affiftentia tamen adminiftratoris, fi velit proofficio fuo, \& intereffe creditorum adeffe recollectioni, ut fciatur quot, \& quanti fructus fuerint recollecti, \& percepti, ut poftmodum fecurè, \&z fine fraude dividi poffint inter eos pro rata cuilibet tangente; aliud enim foret abfurdum $\omega$ tum quia bona ipfa nunquam ingrefla fuerunt concur- 46 fum, nec fuper eis formari unquam pornit ex fupradictis, \& que fignanter ex pluribus Doctoribus annotavimus fuprà 1. par. cap.24.n. 36 . verf. in qua queft. đ̛c. © verf. ó in terminis noftris idem probat Matthaus Brunus, Ơc. Et 47 ftatim à concurfu exeunt mortuo debitore, \&r reincidunt in dominium fuccefforis, ad quem proptereà fructuum, recollectio exindè pertinet, quia fructus funt acceffio dominii, \& dominium fequuntur, ut ex plaribus juribus, \& Doctoribus probavimus fuprà I.par. cap 2 I. ex num. 240 verf. ex quo duo notabilia, ※̛6. © 2.par.cap. 20. ex num, 20. ver. ®́ quemadmodum fruClus reiempte, ớc.

Et quia recollectio fructuum (pectat ad eum, qui majo- 4 rem partem habet in fe , ex $l$. fi qua funt cautiones, ff. famil. ercifcund. latè Tiraquell. de primogeniis, de prafat, in.126. D. Lara de Capellaniis lib.1.cap.7. Sicuti inftrumenta depo- 49 nenda funt apud eum, qui majorem partem habet in re, Caldas Pereira de empt. © vendit. cap. 15. numb. 6I. \& 62. qui jura, \& plures Doctores allegat, \& conducunt, quæ latè fcribit Percira de inftrumentor. edit. lib. 5. refolut. 13. A princip. © ex num. 9.fol. 588, facit etiam doctrina gloffe in
l.2.5. 1. ubi Bald. \& Butrius C. communia de legatis, quod electio fectat ad habentem majorggr partem in re, so quodres affignanda erit habenti wajorem partem in ea, fequitur Fablanus de Monte de empt. ©o vendit. quaff. 50 20.3. quafle.princ. in fin. at cum in noftro cafu bonorum non folum majorem partem, verum $\& \%$ omnes integra-
\$1 liter habear fucceffor in majoratu, \& fimilibus, proculdubio ipfi pertinebir, omnium fructuum recollectio, \& ab eo adminiftrator, \& creditores recuperare debent ratam fructuum debitori defunctotangentem, ficuti tenentur petere, \& exigere alia credito pertinentia debitori . Etquia res majoratus tradende funt fucceffori, cum fructibus pendentibus, ut per plura jura probat Efcobar de computatione 20. ex num. 2. ஸ゙ feqq.
52 Arque is confors, \& focius prafertur, qui majorem partem habetin re, Bald. in coll.adl. dudum n...... C. de contr. empt. Plures relatià Gratiano tom. 4. cap. 745 . num. 16. Є /eqq.

## CAPUT XVI.

De vita, \& interitu judicii concurfus quandiu pendeat, \& qualiter extinguatur?
Etan in poteftatedebitoris fit judicium femel à fe inter creditores formatum diffolvere ?
Ac quemadmodum adminiftratio , \& adminiftratoris munus diffolvatur?

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

Debitor communis, qui litem, of concurfumformavit, an poffit abealibere difcedere invitis creditoribus ad illam citatis, num. 1.e. Jeqq.
Debitor cedens bonis, poteff panitendo à ceffrome difcedere, of bona fua recuperare invitis creditoribus, num. I. ex num. 64.
Plarima jura ad idem expenduntar, ibid.
Debitor cedens bonis, poteft re integra ponitere, of impedi. re eorum diftractionem; juxta communem Doctorum, пит. 3.
Resincegra, ut debitor poffit poenitere, acceffrone difcedere, quando dicatur, ibid. num. 4. ©6 5 .
In judiciis quafi contrabitur inter litigantes, quorum nullus invito adverfario a lite dif cedere poffit, n. 6 .
Ceffiobonorum ef privilegium, cui lite pendente, of fententia prolara poteft debitor renunciare, n.7.
Reffitutioniper fententiam obsente poteft minor renunciare, ©' ea non uti invito adver $\int$ ario, n. 8 .
L.fijudex circumvento, ff. de minoribus exornatar, ibid.

Debitori licere à ceffrone difcedere tanquam a jure privilegiato, qui teneant, num. 9.
AEtus geffus in judicio, quide per fe non erat obligatorius; non arctat altorem, quominus ab eo libere dijcedat, num. 10 .
Debitorem formantem concurfum non poffe liberè à lite difcedere invitis creditoribus, verius effe offenditur, ex num. 11 .
Et ita obfervat omnium tribunalium aniver $\int a l i s$ praxis, num. 12.
Aceffone bonoram fatlaper debitorem extra judicium po$t e f$ difcederere integra, juxtajura, $\odot$ communem opinionem, de qua ex num. 2. of 13 .
A ceffione bonorum facta per debitorem in indicio, © per viam litis mote di/cedinon poffe invitis creditoribus, tenet communis Dofforum, num. 14 .
At notatur Vincent. de Franchis, qui obiter, of aliud agens, contrarium dixit, num. 15 .
Simplexceffriobonornm in indicio, or extraindicinm fieri poteff a debitore, num. 16.
Lis noftra creditoram, non nifi in indicio formatointer creditores moveri poteff à debitore, num. 17 .
Differentia maxima ver/atur inter fimplicem bonorum ceffionem, ơ litem concur/us, num. 18.
Concurfus lis non facile adaptatur regulis de fimplici ceffione bonorum loquentibus, fed frifli indicii ordinaris potius, num. 19.
In lite concurjus velata involvitur ceffo bonorum, prinSalgado Labyrinth. Credit.T om.1.
cipaliter tamen a jure ordinarioprovenit, num. 20 .
Cafus fimplex non comprehenditur fub mixto inpraiudicium tertii, nam. 2 r .
A lite concur/us potefir re integra debitor recedere, num. 22.
Alite, \&r indicio concurrus debitor di/cedere nequit, quandores non fit integra, patà poff citationem intimatam creditoribus, vel poft litis conteffationem, num. 23 .
Ex citatione adverfario intimataifti iusqueritur, quo inviso alteri liti renunciare nequit, $n .24$.
Per citationem adver/ariointimatamses definit effe integra impeditiva di/cefus à lite, n.25.
Litis concurfus renunciandi via precluditur debitori poff litis conteffationem, num. 16.
A quafl contratts iadicii non receditur ficuti, nec à
contractu celebrato altero contrabente retinente, nusmer. 27.
Quafi contraCtus oritur à litis conteffatione non antea, num. 8.
A fimplici bonorum ceffrone difceffro ad duo permittitur debitori, ut folvatcreditoribus, vel us denno andiatur; © defendatur, num. 29.
Per folutionem oblatam a debitore creditoribus admittitup debitor álite concurfus difcedere, num. 30 .
Litis concur/us formatur, at atdiatur debitor, of cagnofcatur de iuribus creditoram, ac de fuo antea quam ad bonorum difractionem perveniatur, nam. 31.
Ad fimplicems bonorum ceffionem debitor non admittitur, niff jam condemnatus, aut debita fateatur, num. 32.
Creditor formans concurfums abdicat fe adminiffrationi, - bona in depofito, © Jequeftro ponuntur, n.33.

Depofitum authoritate iudicis factum ab/que ciurddem authoritate deponens removere non poteff, num. 34 .
Liscreditorums extingui poteft creditoribus, quibus intereff fimul confentientibus, num. 35.
Palta tamen, ©் conditiones appofite in prateffatione confenfus ad unguems fervande funt, num. 36 .
Indicium concurfus diffolvere poteft debitor, $\sqrt{\text { a folvat cre- }}$ ditoribus, num. 37 . © 38 .
Debent tamen fatisfiericreditores cum effeEtu, aliasiudicium permanet, nam. 39 .
Adminiffratio concurfus durat durante lite, of ea extinCta extinguitur, num. 40.
Lis finitur per rem indicatam executioni mandatam, cum effectu, ita ut interim adhuc pendere dicatur, num. 4 r.
Lis credisorum finita dicitur, poffquam virtute fententie graduationis omnes font foluti, of integrè fatisfa© $i t$, num. 42 .
Concur/us creditoram finis eff ipfa, tum folutio, of fatisfactio, qua ceffante lis, ©் sudicium durat, mo mer. 43.
Finis expectandus eff, num. 44 -
Omnia a fine media regulantur, num. 45.
Lis creditorum non finitur creditoribus omnibus nondum Jolutis, num. 46.
Lex grege 13 . fi creditor, ff. de pign. ad idem ponderatur, ibid.
Concurfus creditorum, nee per fententiam graduationis, necper adjudicationem bonorum factam creditoribus finitur, quoufque omnes cum affecta fint /atisfaCii, num. 47.
Concurfus judicium non diffolvitur, fo aliquis creditor fuiffet folutus fub cautione de reffituendo alseri potentius ins habenti, num. 48 .
Novus comparens potior creditor, idems ingreditur judicinm concurfus, quod non eft extinEtum etiam ommibus illi affifentibus folutis, fo adfir claufula de reffituendo potiori venienti, num. 49.
Nec nova aggreditur lis, fed antiqua continuatar, ibid.
Iudicium concurfus non diffolvitur, quando nnus creditor infolutus remanjit, num. 50 .
L. сиm unиs ex credirorib. 12. §.planè, If. de bonis author. judic.poffid. ponderatur, num. sI.
Concarfus aniverfitas confervatur, of continuatur in ano creditore nondum foluto, etf $\frac{1}{\text { ommes alii fuerint dimiff, }}$ num. 52.
Pralatio non cadit in unico, fed inter plures concurrentes, num. 53 .

Oo 4
Vni-
 54. 5 siverfitas, of fatus non poteft incipere, ni/s à tribus, confervatur tamen in uno, n. 55 .
Concur/us creditorum dicitur creditorum cotus fignificans sniverfitatem perfonaram, n.57.
Inter unum, of alterum creditorem judicium concurfus à principio formari non poteft, $n, 58$.
Concurfus bonis inter credifores confumpris, vel aliter extinctis, an concurfus difolvatur, of lis finita dicatur, ex num, 59.
Cedens bonis, que omnia venduntur pro fatisfatlione creditorum, licit omnibus non /ufficiant liber debitor manet, itatat amplius de noviter quefitisill is non teneatar, num. 60.
Concurfus judicium non diffolvitur etiam vendentis bonis debitor is procreditorum jolutione, quando anus remanfit injolutus, num.5I.
Adhuc durat contra debitorum oblizatio, of fententicerecutio in fu/penfo manet quon/que boma noviter debitori acquirantur, num. 62.
L. Debitor bona, ff. de ceffiome bonorum, ơ l. qui bonis 6. antecedens, ff.eodem tit. thter pretantur, ibid.
Per defebtum bonorum neque cvane/cit executio, nec diffolvitur obligatio debitoris, jedjus penditur, of durat in/pe acquirendorum, num. 63.
Sententia late contr a non poffidenitem executio /u/penditur, atque ad effectum perducitur, quandocumque capit poffidere, nam.64. © 65 .
Bonis ceflis, $\odot$ diffractis pro folutione creditorum, $\sqrt{6}$ omnibus non Jufficiant infoluti confervant obligationem bova noviter á debitore quafute, num. 16.
Limitatur quando ceffio bonorum fit cum infamia, é ignominia, num. 65 .
Quam diffinctionem reddunt, quàm plarimi Doctores, num, 67.
Concurfus judicium mosum fuper bonis majoratus quando extinguatur, nam.68.remiffive.
Adminiffratio, atque adminiftrator concurfus durat durante judicio concurfus, ơ extincto extinguitur, nam. 69.
Sequeftrum ob caufam litis mote durat durante lite, n. 70 .
Sequeftrum, \% depofitum, ut difolvatur requirit executionem rei judicata uper lite principali, n. 71 .
Curatoris ad bont dati propter aliquam caujam officiam finitur cef /ante caufa , num.72.
Curator datur filiofamilias minoriob patris deportationem, finitur patre rever $/ 0$, num. 73.
Carator boniscaptivi finitur capto reverfo, $n .74$.
Cur ator datss bareditati jacenti finitur hareditate adita, nиm. 75:
Curator bereditati, tamquam jacenti datus ad inftantiam creditorum, que revera jam crat adita adj judiciam creditorum annulletur, num, 76. ©́ 77.
Curator datus furiofo durat quaxdin furor, $n, 78$.
Curator dafus ventri, non tusor, num. 79.
Curatoris officium ventri dati finitur fiatim, quod infans na/citur, nam. 80 .
Curator datus ob certam caulam, ceffat ceffante caula, num. 81.
Solutis creditoribus, ơ extincto judicio concurfu, bona que fuper/unt, reftituuntur debitori, num. 82 . PRiurquam judicii concurfus vitam, \& interitum difcutiamus ; pramittenda eft refolutio difficilis quaxttonis, an debitor qui litem concurfus inter fuos credirores femel formavit, poffir liberè peenitere, \&\& à lite difcedere invitis creditotibus fuis ad illam convocatis.
2 Et proparte affirmativa, ut in fua poteftate, \&\& facultate fit à lite, \& ceffione bonorum difcedere, litem \& concurfum levare, \& bona fua recuperare, \& ab adminiftiatione, atque adminiftratore collere, faciunt jura expreffa, lis qui bonis ceffe ante rerum venditione utique bonis fuis non caret. Quare fiparatus fuerie fe def endere, bona ejus non veneunt, 3. text. in leg. quem panitet bonis ceffife, poteft defendendo fe conjequi, ne ejus bona veneamt, If. de ceffione bonor. lez. /l quantitatem, quam licet Reipublica condemnatus debebas; frufira vereris, the verbum bonum ceffionis temerè àte pralatum, privare

Cod.quibonis cedere fisc confonat, leg.2. tit. 15. part.5.1bi : Perofiel debdor, que viliseffe affi def amparado lo foyo, dizieffe ante que fuflen vendidos todos fas bienes, que los queria cobrar, para facer paga à /us debdores, o para defenderfe luego con derecho contra ellos, eftonce non deven vender ninguna cofa de lo foyo ante decimos que deve fer oido.
Hanc debitoris partem fovent plurimi Doctores fir- 3 miter ex prafatis juribus affeverantes, quod debitor, qui ceffit bonis poteft reintegra peenitendo impedire, bonorum fuorum venditionem, ut folvat, vel ut defendatur, \& remeffe integram declarant, anteaquam bona fint diffracta, prouretiam exponunt jura praallegata, vel quando inter creditores nihil eft diffributum, poft ceffionem factam, fed omnia jura, \& bona funt in codem. ftatu, quo eranttempore ceffionis, notant Bart. \&e Allgel. in d. l. is qui bonis, © in l. 2, ubi etiam Bart. Bald. Salycet. \& Caftr. C. de ceffion. bonor. \& eft decifum per Capellam Tholofanam quaft. 134. aliàs 194. Brunus in tratt.de ceffione bonor. quaft. principal. 15 . per totam, \&́ quafl. 19. num. 6. \& per Bald,inl.8. C. de ceffion.bonor. \& Alberic. in rubr. num. 7. Soccinus Junior conf. 58. num. 14. Lib. 4 . Marius Muta fuper confuetudinib. Panormit. cap. 57. . 1.4. Jafon in 6 . fin. num. 23 . inftit. de aftionib. tenet Gratianus difcept. forenf, tom. 3. cap.486. num. 24. © 25. \& ita in foro vidiffe dubirari, \&e determinari, affirmat Jacob. Cancer. variar. refolut. li,, 2 . cap. 9. num. so. idem afferit Sanctius à Mello in opufcul. de induciis debitor. quaff. 1. $n$. 14. © quaff. 4. num. 17. \&e fequitur Gratianus loco citato. Idem noviffimè Antonin. de Virgil, in traltat. de legi- 4 tima perfona cap. 12. num. 14. dixit, quod cum debitor, licèt cedat bonis, maneat corum dominus anteaquam. ejus bonafint vendita, aut creditoribus tradita, potelt fires eft integra, hoc eff fi poft ceffionem nihil eft venditum, aut inter creditores diftributuan, led omnia bona, \& jura funt in eodem fatu, prout erant ante ceffionem pcenitere, \& profequi fua jura agendo, \&\& fe defendendo re integra, ut dictum eft.
Et quod debitor poffit re integra poenitere, \& ceffio- 5 nem revocare, tenet cum Tafone, Aretino, \&s Cephal. Philippus Parchalis de viribus patria poreftatispar.2. c.9. num. 55.

Deindè \& pro debitore litem, \& concurfum credito- 6 rum pendentem liberè deferente, $\&$ bona fua ad libitum recuperante, fortiter urget, quod licet in judiciis quafi contrahatur, à quo invito collirigante nullus difcedere non poteft, cum contradtus, qui a priacipio fuit voluntarius, expoft pacto fiat neceflarius, ut inferius dicemus: adhuctamen hec regula fallit in cedente bonis, qui etiam lite pendente inter fuos creditores à fe ipfocaufata, poteft pœenitere, \& abea liberè difcedere invitis creditoribus . Nam cum ceffio bonorum fit privilegium extra- 7 ordinarium, \& ipeciale inductum in favorem debitoris, ei poteft renunciare lite pendente, \& etiam fententia prolata, qua non uriporeft, fi velit . Ita per text, in leg. 8 quibonis, If. de ceffione bonoram, juncta ratione text.inl. $f_{1}$ Iudex circumvento, ff. de minor. ubi minor perite reftitutioni, \& per fententiam obtentæ poteft itet ùm renunciare, \& fententia non uti invito adverfatio, quam latè exornant Tiraquell, \& alii per Gutier. prač, g. lib. 2. q. 22. Eodem modo debitorem liti inter fuos creditores in- 9 troductre poffe liberè renunciare, \&c à ceffione bonorum difcedere, probat latè Vincentius de Franchis in decif. 346.ex num. 1. cum /eqq. \&c fignanter ex num. 9. ubipro hac opinione, ex prefato fundamento allegat Bart, inleg. qui bonis, If. de ceffione bonorum, dicentem, in ceffione bonorum in favorem debitoris inducta poffe debitorem peenitere, \& revocare fuam confeffionem, \&\& fe defendere adverfus creditores. Et ideò dicit ipfce Franchis, quod text, in $l$. jicut ab initio, Cod, de act. $\begin{gathered}\text { of oblig. Hèr procedat }\end{gathered}$ tam in contractu, quam in quafi contractu, \&e fic in jucedit, quando atus, qui fit in judicio, per fe non fuit obligatorius, quia (pecialjoure fuit inductus in favorein facientis, in quo cafu poterit paenitere.
Qubbustamen (quef fortiffima videntur) minimè re- If fragantibus, contrarium in noftra difcepratione vertuseft, \& firmiter tenendum, ut filicer debitor commuols, qui \& firmiter tenendum, ut filicer debitor com, \& cirare fecis
femel liteminter foos creditores formavit,
cume effectu iudicis authoritate, ut penitere, \& ab ea difcedere non poffit invitis, \& renuentribus fuis creditoribus probatur. Tum ex univerfali omniamtribunalium. praxi, hanc veram opinionem communiter in dies ampleatentium.
Tumex communi Doctorum eandem tenentium, \&e difinguentium inter ceffionem bonorum factam à debitore extra iudicium, \&e cam quam fecit in iudicio, \&c authoritare iudicis, ut in primo cafu procedant iura, \& DD. hactenus allegati, ut debitor re integra poffit pœenitere, \& bona recuperarefua, ad foivendum creditoribus, vel fe defendendum. In fecondo autem cafu quando in iudicio, \& per 4 viam litis motę inter fuos creditores ceffir, tunc eis invitis, Se renuentibus, ab ea difcedere non poffe, probarunt, \&s ita iura preallegata limirarunt exprefsè Bald. in l.nlt.n.4.C.qui bonis cedere poff. Grat. difcept for. d.c.486.n. 26. tenet eriam Sanctius à Mello intrait. de induciis debitor.qu, 4. nu, 18. \& Antonius de Virgilio ints de legitim. perfon. ., 12, n.14, qui omnes ita limitant, intelligunt, \&\& declarant dicta iura permittentia pcenitentiam in debitore cedente ad effectum. predictum
$346 . m$, propter nec audiendus erit Franchis, quiin d. decif. tus ex doctrina $B$, \& alitud agens dixit contrarium, motus fuit de ceffione bonornm facta in iudicio; fed fimpliciter dixit, cedentem poffe penitere ex iotibus allegatis, \& fic fecundum ea, \& cum declaratione, diftinctione ac limitatione per tor Doctores tradita loqui intelligitur .
poreft in implex ceffio bonorum ad libitum debitoris fieri poun iudicio, \& extraiudicialiter, exl.,bonis cedinontansum in iurefed etiam extra ius poteft, ơ /ufficit, vel per nuntium vel per epifolam id declarari, L.f., D. de ceffione bonor. at 17 nottra lis creditorum non aliter fieri poreft, quam in iudicio, \&-per litem, qua vertitur inter creditores, \& debitorem, \& inter eofdem creditores inter fe, ut fxpè diximus per difcurfom huius Labyrinthi. Et magna verfatur diffe-
rentia, \& diferimen inter eam, \&e fimplicem ceffionem. bonorum, prourlatius annotavimus /upràp. 1.c.1. per tot. quia folum conveniunt in origine, $\&$ fine, in medis aut penitus differunt, \& difcriminant, quia noftrum concurfus genus nova fuit inventio,\& introductio inter debitores, \& creditores incognita, \& non inventa à iure communi, nec à legibus partita, nec ferè, vel raro etiam Doctores mo derniillam agnofcunt, aurde ea tractant, quia eft remediun quoddam praventivum, ut debitores à moleftiis creditorum fetueantur, ad latètradita $\int$ upr. L.p. ©.2. ex num. 5 cum /eqq. eideo ifte nofter concurfus non facile adaptari po teft regulis de fimplici ceffione bonorum, loquentibus, cum lisà debitore inter creditores formata ftrictiffimis iudiciiordinarii regulis adftringitur, \& iuxta illas gubernatur, ad late tradita /upr. I.p.c.16. per totam vatur ceffio bonorum, \& fitremedium extraordinarium; nihilominus tota noftra lis principaliter provenit exiure ordinario, remedio fcilicet præ ventivo,aliis etiam permiffum, ut fupraip.1.c.1.per tot. maximè a $n .6 . \&$ fic cafus fim-
21 plex ceffionis non comprehenditur fub cafu mixto maximè quando difpofitio conunet prętudicium rertii, creditorum nempe, cumquibus iis pendet, latè probar Surdus dec.174.n.13.14.é 16 . Ruinus in conf.197,n,20. lib.1. Hieronym. Gabr.conf. 197. n.6. lib. I. eleganter Cravera confil. 941. n.31. tom. 5 . Caftillo controv.tom. 5. . .89.n.160. $\begin{gathered}\text { ( } \text { eqg. }\end{gathered}$

Quare in hoc noftro iudicio concurius, ut admittatur, aut negetur difceffio, \& indiciiac 1 tris creditorum renuntiatio, iuris regulxattendendæ, \& tria rempora confideranda funt. Primum re integra, hoc, eft quando ceffio bo-
22 norum confiftit in eius petitione prefentata in iudicio, data lifla bonorum iurata, necnon creditorum, ut in c.i.p.t. diximus, petens citaricreditores, \& etiam expedita citatione, non tamen adhuc actualiter intimata creditoribus. Et tunc non erit dubium, ut ipfe debitor poffit pænitere, \& refilire à peritione, ac iudtcio moto, re integra. Et ad hunc atticulum quade ere integra peenitendo dixerunt Doctores, \& iura fuperitus adducta refpettu ceffionis extra iudicialis, trahenda funt : qux pariter procedunt, quando lis, \& iudicium concurfusintegrum eft; prout comprobabimus in articulo fequenti. pliciter confiderari poteft, vel per citationem executam,
\&tamintimatam creditoribus, aut per litis conteftationem abeifdem cum debitore, aut inter fe ipfos factam, \& tunc neutro cafu datur facultas debirori communi peenirendi, zut recedendi à lite à fe mota, renuentibus, aut invitis cre- 2 ditoribus. Sirefpectu citationis iam indmaræ, \& execu$t æ$, clarum eft, locum non fore penitentix, cum iam ex ea ius fit quafitíadverfario, quo in vito, altera pars citans renuntiare nequit, aur difcedereà lite, ira poft Decium, Baldum, Cagnolum, Guillielmum Benedićtum, Marcum Antonium Colum, Menoch. Villalobos, Suarez, Thom. Non. Fabrum, Ananiam, \&e plurimos alios diximus, \&c late probavimus in noffris Commentariis de retentione Ballarum, 1.p. c. 13 . ex $\quad$ n. 72 . cum maltis /eqq. ubi mirabiles, \&c fingulariffimas doctrinas in cafibus fingularibus congeffi- 2 mus valde conducibiles hutc articulo. Et quod per citationem adverfario intimatam res definat effe integra, ad hoc ut citans nequeat paenitere, aur liti, \&\& articulo renuntiare invito adverfario, cui ex citatione ius iam quefitum fuir, exactè videre eft in eod. tract. 2.p.c., 19.ex. n, 23.cum mult is feqq. ubietiam alios cafus mirabiles ad propofituan videbis, \&e mirabiliter etiam eadem 2.p. c.12, ex nu. 36 . cum multis /eqq. ad quax loca te remitto libenter non repeto.

Secundo cafu, poft litem conteftatam, multò magis prę- 26 cluditur via debitori, liticreditorum à fe femel moræ renuntiandi; pœnitendi \& recedendiipfis invitisiamtunc duplex, \& qualibet fortis ratio militat. Prima, quix oritur ex pracedenticitatione executa, ex qua proculdubio ius acquiritur creditoribus, ut dudum probavimus.
Secunda, quæex quafi courractu orttur; nam in iadiciis inter partes contendentes quafi contrahitur: ita ut ficut in contractibus celebratis, non admittitur peenitentia, nec receffus ab eis invita altera parte, ex l./icut abinitio, C. de actionibus, of obligationib. ita pariter in iudiciis, in qu:bus quafi contraht, inquit textus in $l .3$. s.idem /cribit, ibi, nam feut in ftipulatione contrabitur, ita in iudicio contrabi, ubi gl.verb. contrahi, D.de periculo, l. 2. D. de prior. Atipulation, \& communiter DD. in d.s. Idem feribit Bart.nume.r. of fequentibus. Bald. in utraque lectura. Angel. Saltc. Bulgolius in eadem l.3. 6.fó fervus, n. 3. Paulus ibi, in 5 .fí filius famsiaus, n7.gloff.fin. tuxla textum ibi, in l.2. S.slf. ff. de prator. fuipulat. ubi Imola, Paulus, \&c Cuman. n. . Fulvius Conftantius inl.t. n. 106.in fin. cum n./equent.C. penis fifcal. credit.praferri Felin. in rubric, n, 23. de fentent, of reiudic. Gtegorius Lopez in l.25. tit.1.p. 7. gl. s. in princ. Didacus Percz. in l. r. tit.3. lib.3. ordinament. verb, conteftando el pleito, Poft q. 13 . col.1866. Caftillo in $l$. 55 .T auri, verb, erivilio Thepatus in compend. variarum, tit. I $11 . c .4$. verfic. in indiciis. Carleval. de indic. tom. 1. tit.1. di/put.2, n.173, e̛ tom.2. lib. 1.tit.2-difpur.1. nù.I. of eqq. Ioannes Marc. Bellet. dijgmijut. clerical. 1.p. tit. de favore clericoram reali, $\S, \mathrm{mu} .8$.pag.271. Cevallo's commun. contra commun, fom.4. q.897, n. 887 . Hieconymus Gonzalez ad regul.8. Cancellar.gl. 7. nu. 171. Ioan. Maria Navar. in praxieleettionis, © variatio fori, q.20.n4.8. fect.z. pag. 183.

Erquod per litis conteffationem oriarur quafi contra- 28 Ctus, non antea, diserunt Bald. in l.error. in q.4. ver fic. ant poff. Cod.de iuris of fact is ignorant. quem referens fequitur Laricellot. Decius in l.ơ ita colum. 3. ver fic. funt qui contra commanem. C. de edendo, fequitur Iacobat.inl.de atate, , .interrogatus,ff. de initerrog. altion. Vincentius de Franch. dec. $346 . n .6$. er go de primo ad ultimum fequitur,quod debitor litipendent abeo femel moto inter fuos creditores renuntiare non poffit, nec peenitendo, iterum bona recuperare illis invitis, \& renitentibus, prout praxis in dies tribunalium obfervar.
Deinde probatur, quoniam in fimplici bonorum ceffione ad duos effectus admutcitur poenitentia nempe ad folvendum creditoribus, vel aut audnatur, \&e defendator debitor de iure fuo adverfuseos, ex roribus fupra citatis ad principium humscapitis; at folutio oblataà debitore, etiam in noftro concurfu admitritur, qua fequuta poteft à lite debitor difcedere, ur protnus dicemus: © ideo in hoc cafu bene convenit fimplex bonorum ceffio cuin noftra lite concurfus, quantum verò attınet ad fe defendendum, nullo modo adaptatur. Cum hoc novum iudicium concurfus ad hoc deftinerur, ut andiaturdebitor, \& in codem iurecreditorum controvertitur anteaquam ad bonorum diffractionem perveniatur, prouvin toto hoc Labyrintho videre eft : at in ceffione bonorum eft diverfum, cumad eamdebitor non admittatur, nifi fiv iam condemnatus,
$\qquad$
$\qquad$27

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

$\qquad$ :
8
aut debitum confiteatur, ex l.2. D. de ceffione bonorum; atque ideo miferationis caufa auditur, atque fe defendere promittitur. Et quia etiam extra indicium fir ceffio fimplex bonorum abfque aliqua precedente defenfione iuris fui, $\&$ ideo penitentia ductus re integra ad eā admittitur debitor. fo quod fecit concurfuminter fuoscreditores, à fe abdicavit fuorum bonorum adminiftrationem, \&r depofuit in manibus Curix, atque adminiftratoris ab ea nominati, penes quem deponuntur bona ad latè tradita fuprà c.I4. ©̛́ $c$. 13. P.I. \& ex pluribus iuribus \& Doctoribus hac 3.p.c.6.ex nu. 4-verfic. deinde quoniam cum ifte adminiftrator, \&c. ac 34 etiam citatis, \&confentientibus creditoribusfequitur ut amplius fibi ipfi debitori, adempta fit facultas removendi, \& petendi depofitata bona abfque auctoritate, \& confenfuindicis, \& creditorum, prout ex plurimis probavimus d.c.6.n.6. verfic. (equitur, wt ip/e, \&zc.\& optimè tractat Tir. deretralt. convention. 5. 4.81.9.per totam, \& iterumgloffa fequenti, \& ingloff. antecedenti 3 .ex $n .5$.
fenenè verumeft, \& ex fupradictis infertur, quod confentientibus creditoribus quorum principaliter intereft, \& cum quibus lis mota, \&e introducta eft poffit concurfus iudicium diffolvi, \&\& bona ab adminiftratione liberari, prout in dies fieri affolet inter debitorem, \& fuos creditores, cum quibus debitor pacifcitur,\&\& certo modo convenconditiones, promittir. Sed catue femper attendenda funt condittones, \& pacta conventionaliara, \&c innumerabiles tur \& compleantur ad unguem ad iura, $\& x$ innumerabiles penè doctores laudatos per Marium Giurbam dec.1 13 . nu. 17. nam folent creditores cautè agere, ut non fervatis conventionis pactis, \& conditionibus, nihil factum intelligatur \& poffint redire adiudicium concurfus, \& litem continuare, quæclaufula præfervat proculdubio ius creditorum, antea : ex abundè comprobatis fuprai hac.3.p.c.13. 5. unic. maximê ex $n .100$. cum feqq. verfic. denique infertur ad quaftionem, \&c.

Secundò etiam infertur, quod poterit debitor concurfusiudicium diffolvere, hac adminiftrationem levare, fi fuis folvat creditoribus, cum ex hac folutione confequatur finisipfus concurfus, ad fatisfactionem etenim eorum deftinatur; ut ex fequentibus patebit. Imo etiam in fimplicl $3^{8}$ ceffione poenitentiare integra admittitur fub hac declaratione, \& limitatione, quando conftiterit, debitorem cef fionem revocare volentem poffe habere bona de prafenti, ex quibus folvat creditoribus; nam cum ad hunc finem ad mittatur eius pœnitentia, \& bonorum recuperatio, feu potius diftractionis impedimentum, dicendo, quod vult fol-
39 vere, ut probant iura, \& Doctores hactenusallegati. Ideo debet conftare fe bona ad folvendum fufficientia habere de præfenti, ne aliàs debitor varius in peenitendo dolosè fe gerat, ita poft Bald. Salic. \& Caftrenf. docet Brunus de ceffiome bonorum q. 14. n. 1. D. Pichard. in 5. fi.n.26. inffitut. de attion. Capella Tolofana dec. 18. Sanctiusà Melo de indiciis debitor.cap.4. n.18. \& ideo in noftro iudicio concurfus multo magis à lite difcedere debitor impediri debet, nifi prius fatisfactis creditoribus omnibus. tum, quandiupendeat, viter dicendum erit, quod concurfus, \&e per in quo breetiam fequeftratio bonorum, \&\& adminiftratio, durat durantelite, \& extinguitur lite creditorum extincta, quaproprer ad cognofcendam durationem, \& perfeverantiam. concurfus, neenon eius diffolutionem, \& extinctionem, ut prorfus ceffent effectus, \& fpecialitates, quas ex narura huius iudicii confideravimus /up. T. c. I. ckm /eqq. ac etiam
41 2.p.c. 1. pertotum, ) pra oculis habere habemus quamdiu lis pendere, aut finita effe dicatur. Etrunc lis dicitur finita per rem iudicatam executioni mandatum, ita ut non fufficiat fola res iudicata, ut lis dicatur finita, fed fimul requiritur eius effectiva, \& actualis executio, antea vero adhuc lis dicitur pendere. Probant Sarner in regula de annali, qu. 44.nu.4-* 5. Caputaquenfis dec.172.p.2. Mohedanus dec. 8. aliàs 115 . of dec.14-aliàs 240 . de cau/a poffeff. \& propriet. © dec.3.aliàs $180 . n .3$. Vivianuspoft tract. de iurepatronat. ( dec.25.n.7. Coccin.dec.185.n.3-c' princ. Alex. Ludov.dec. $546 . n$.3-世 10 . idem Coccinus dec.225.n.4.Seraphin. dec. 937,n,2. Caffiodorus dec.7. de canfa poffeff. of propriet. Paleorus dec. 2 15. Pacificus dec. 144 . n.2. poft tract. de Salviano interdicto. Rota in recent. dec.225. n.2.p.1. Ludov. Poft. de manut. ob ferv.12.n.160. © 161. ©f poft traikt. dec.161.nu.
7.optimè etiam Grat. difcept. for. toms. 1.c.66. ©゚ c. 114. nu) 34. Puteus dec.310. Lib.2. latiffimè Lancellotus de attent. 4 . p.in prafation.230. Niculaus Garcia de benefic. 6.p.c. 4. nu. 42. in fin. \&\& plurimi alii, quos latius comprobantes adduximus in noftris Commentariis de /upplicar. ad Sanctifftmum 2.p.c.18. ex n.9. cum multis /eqq.

Et ideo lis creditorum finita dicetur, quando fententię graduationis virtute omnes creditores dimiffi fuerunt, \& foluti, ut probant Bart. \& Ia fon. in l. fideiuff. fi $\$$. fati/datum, ff. qui fatifdare cogantur. Alphonfus Guzman in tract. de evictionib. q.7.n.64.quos nos in puncto fequati fuimus in d.c.18. ex nu.9. cum /eqq. ubi latius probavimus, \& ad alias illationes progreffi fuimus.
Nam cum finis, ad quem deftinatur iudicium hoc con- 43 curfus peractum à debirore communi, alius non fit quam folutio, \& fatisfactio creditorum; ideo finis attendi debet, ut lis finita dicatur, \& iudicium, ita ut dum ad finem, \& $\&$ effectum non perveniatur, femper adhuc in mediis perfiftemus, cum fit finis expectandus, l.diximus,ff. de excu/at. tutor. Tiraq. de retract. lign. ad fi.tit.18.n. 19. Tufchus lit, F. conel. $37^{8}$. plenè Marius Giurba in confuetud. Meffanenf. p.1.C.1.gl.4. numer.I12. \& à fine omnia media regulantur, 4 Craver. conf.137.n.14. Albinusconf.52.n. 7. Surdus confil. 164,n.32. Caffanat. comf.45 nam. 107. Bimius conf.771. 37. Giutba ubi proximè.
Atque ideo fi nondum foluti fuerant creditores amnes, 4 nec lis, nee ceffio bonorum ceffat. Ut probat text. in l.grege 13. 6.ficreditor. D. de pignor. ibi. Nec enim per hoc videbitur fatisf actum creditori, quod babet indicati ątionem, text. etiam in l.I.C.quiboniscedere poffunt.ibi. Qui bonis cefferint, nift folidum creditor receperit, non funt liberati. Et quod in concurfu creditorum etiam per fententiam graduationis imò, \& per confignationem factam creditoribus in bonis debiroris, ut ex eis folvantur, nec extinguatur concurfus, nec liberetur debitor, fed adhnc ius integrum creditorum fir, \& illæfum, donec cum effectu foluti fuerint, \&x dimiffi exaCtiffimè probavimus/uprà i.p.c.17. © c. 18 . per tota, nbi mirabiliter tractarur poft plurimorum Doctorum allegationem.
Unum in comprobationem mirabile in hocarticuloannotabis, quod licèt omnes creditores fint per iudicium concurfus foluti, \& dimiffi : fi tamen aliquis, vel aliqui corum infoluti fint no fimpliciter, \& abfolutè, fed cum clatsfula, fine præiudicio aliorum creditorum potentius ius habentium, vel fub obligatione, cautione, aut fideiuffione dereftituendo aliis ius fortius habentibus. Ut tunc non dicatur finita lis creditorum, fed adhuc in pendenti effe. Adeo, ut quandocumque poftmodum alius noviter creditor comparuerit porior, coram eodem iudice concur fus lis tractanda fit prælationis, \&r avocationis, cum hoc cafu non dicarur ifte comparere lite creditorum finita, fed durante, \& exiftente, \& per novi creditoris comparitionem nova non aggreditur lis fuper reftitutione crediti foluti: fed porius prior lis continuatur, cum priori folutio fub hac claufula conditionali per comparitionem novi creditoris refolvatur, \& res redeat ad priorem illum fatum, quo erat ante folutionem factam. Ac fi nunquam folutio facta, fuerit, prout feliciter poft magnam Doctorum catervam, \& fundamenta probavimus fupr.2.p.c.6. ex n.42.cum multis feqq. ver $\sqrt{i c}$. ad ultimampartem,\&ec. ©́ ex $n .50 . \mathrm{cum}$ multis/eqq.

Ergo multo magis lis dicetur adhuc pendere, quando aliquis creditor nullo modo fuit folurus, nee dimiffus, nec purè, nec conditionaliter.
Ex quibus omnibus infertur, quod cum ad hoc ut lis cre- 50 ditorum finita dicatur, fitneceffaria executio actualis, \& omnium creditorum fatisfactio; fequitur quod uno non foluto, \& fatisfacto, lis non dicatur finita, fed adhuc pendere, cum quo profequenda, \& continuanda erit nfque ad farisfactionem integram, cum fit pars formalis illius indicii, \& æque principalis cum cæteris, eiuque ius independens ab aliorum iure. Pro quo iufuper eft rex. famofus in $l .5$ cum onus ex creditoribus 12.5. plane, $D$. de bonis authorit. iud. poffid. ibi. Aliter atque ficreditor, cui permiffam eff poffsdere, poftea receperit debitum /uum, cateri enim poterumt peragere bonoram venditionem.\&cc. Qui ex tex. fingulis,maximè iuncto principio ciufdem legis, ibi. Cum unus ex creditoribus poftulat in bona debitoris fe mitts ; queritur, utrum folus is, qui petit poffidere poteft; an cum unuspetit, of prator folus is, qui petit poffidere poteft; an cum unuspetit,
permijerit, omnibuscreditoribus aditus fit? commodius dici-
tur,


8
,
8



# $\qquad$ 







$\qquad$
nur, cump pretor permiferit: non tam perfona folins petent is quam alius creditoribus, ơ in rem permi/Jum videri, \&c. tus, \&c continuatur univerfitas iudicii, quam confideravimus/upr.1.p.c.3.ex n.1. © ' hac 3.p.c.ex. num.7.cum /eqq. © 2.p.c.2. ex n.12. cum /eqq. ver/jc. queconfideratio adhuc, \&cc. quibus probavimus, concurfum creditorum formarum à debitore communi effe iudicium univerfale, \& facere ftatum \& univerfitatem. Maximè cumuon poffint à principio formari cum uno folocreditore, fed inter duos, aut plures pracisè, cum pralatio noncedat in uno fed inter plutes occurrentes, prout non ineleganter probatum fuit 1.p.d. c.2, ex num.7.cum plurib./equentib. hoc etenim iudicium dicitur concurfus creditorum, fiigitur plures creditores non concurrunt, fed unus dumtaxat, non poterit vocari iudicium concurfus, nec lis creditorum. 35.exn.51 quin:52. ed pr sis qui n. 52. it ait, illad bene verum eff, quod etiamf dipraens non fit nis/ unus, aut ad fummum dro, qui non $f a$ ciant ftatum. Si tamen olim fuerunt res nobiles in eo populo, tunc bene conflat indicium, quia ctiamfif fatus, ơ collegium \$5 non poffit incipere nif a a tribus;poteff tamen confervari in uno Lee. fcut eff, s.ff. D. quod cuiu que aniver fitatis nomine, ©o notabatgl. in d.l. Neracius 85. D. de verbor. fignific. of notant omnes inc. cum omnes de conffitutionib. © ibigl. ơ in c.cum delitta, de refcript. of multa vide, © optima apud Petrum de Viarto, in direCtorio eleCtionum 1.p. c.2.n.34-ó s.ubi latè; \&c. Et iterum in fine nu. 53 - ita air, quia unus, aut /altem verificari d.l. Ner aciuss, fed ficonffet, ol im fuiffe tresplebeios, quamvis hodie unus dumtaxat reperiatur, recté dicimus confervatum fiatum plebeium, ex. d.l. ficut $\oint$. fin. of legitimam effediftinctionem, ac fubinde poffeffone, \&cc. Et tetigit Otero de iure pa/cendic.20.n.8.

Et quia concurfus creditorum dicitur certus eorum, ut ex plutibus Grat. $t 0.2$. dijcept. 222, n, 27. \& ccerus fignificat univerfitatem perfonarum, Leviticoc.19.6.cap. ibs, loquere ad univer/um ceetum filiorum I/rael, ơ dices ad eos. \&\&c. Atque ideo cum quolibet creditore infoluto remanente continuatur lis, \& executio.
Etex iis unum obiter elicetur forte argumentum ad hoc, ut nullus debitor admitti debeat à principio ad formandam litem, \& iudicium creditorum, dum unum aut alterum duntaxat nominavit creditorem, nifi tres,aut plures nominet, cum hic prafumatur fictus concurfus, ceffant enim creditorum moleftix, quas requirunt Doctores, ut inc.i. a princ. 1.p. diximus maximè i in.7.atque ideo magna fraudis prefumptio inducitur in debitore hoc. concurfusiudicio, \& adminiftratione, iam confumptis. Puta, quia poff fententiam graduationis, \& in cius executionem fuere fubhalfata, \&ex pretio prioribus creditoribus fuit folutum, alins inferioris gradus infolutis manentibus, iuxta terminos leg. 2, tit. I5.P. 5. \& ea quar fcripfimus fuprai hac 3.p.c.11. an concurfns diffolutus, \& liscreditorumfinitadicatur, in quoaffirmativè dicendum videtur.
60 Prime, quata debitor, qui bonis fuis ceffit, \& omnibus venditis pro fatisfactione creditorum, licet omnibus non fufficiant, liber remanet abhorum obligatione, quibus amplius non tenetur, nec amplius abeis moleftari poteft, in bonis noviter, \& poftea quafitis. Ut per Gloff. in e.ficut dignam, s.eos in/wper de homicidio, ơ inc. peccatum ingl.t.in fi. de regul.iur. lib.6. quam refert Paris de Puteo de Sindicatu, in verbopanac.5. Jub n.3.verf. © tamen pofquam furif, \& Perrus Cavallus in refolutionibus criminalibustib.1. 6.77 .n.31. Philippus Parchalis de viribus patria poteffatis 2 . p. cap.9.n.53.ergoidem dicendumerit in noftro concurfu creditorum.
Sed contrarium veriùs eft, imò omnibus etiam confumpris bonis adminiftrationis, fi tamen aliquis, vel aliqui pofteriores creditores non fuerunt foluti, non diffolvi concurfum, nec litem creditorum finiti,tum ex hactenus comprobatis, ut lis non finiatur, quamdiualiquis creditor non 62 elt fatisfactus. Quoniam adhue durat eius obligatio, \&\& debitor non eft liberatus, \& executio eft in furpenfo, quo ufque debitor five per induftriam, five per hęteditatis delationem, aut donationem alia noviter bona quafierit, ex quibus prorfus creditoribus fuis antiquis fatisfacere, \&o folvere tenetur, \& ftatim continuata executione vendun-
rur eadem bona noviter quatita text. eft expreffus in leg . fo debitoris bona venierint, pofulantibus crediroribus, permittitur rur/useiufdem debitoribus bona di/frabi, domec faums confequantur, fitalestame n faculrates acquifita fint debirori, quibus pretor moveri poreff 7. D. de ceffione bonorum, iunCta etram l.quibonis /uis 6. antecedenti. ex quibus iuribus clarè pater, quod in bonis noviter per debitorem quafitis continuatur prior lis, \&x executio profequitur, cum diftrahibona manderut, à qua diffrabtione incipi non poruiffer, fi novalis requireretur; ergo prima pertanaer, quæ durat $\&$ pendet ufque ad actuaiem executionem cum effectu, ut fupra diximus.

Nam per bonorum debitoris defectumnon evanefcit 63 executio, nee diffolvitur obligatio, fed fufpenditur, \&\& durat in (pe bonorum acquirendorum, ut probant pradicta iura, \&\& Doctores citatià Palchali de iuribus patrie potefiatis, 2.p.c.9.nu.52, etenim licèt exceptio inopix impediat ac fufpendat execucionem fententix, c.olim 16 . de reftitut. /poliat. c.6. Odoardus, ubi Doctores de folutionib. lnam is, ff. dedolo: non tamen impedit proceffum, qui proculdubio profequitur, \& operatur, quoties inops perveuit ad pinguiorem fortunam, ut tunc folvere compellatur ditt.cap. Odoardus, \&c Abbas in d.c.cum olim, Cardof. in praxi indic. © advocat. verb. exceptio, $n, 28$.
Prout videmus in fententia lara contra non poffidentem, 64 cuius executio licet interim fufpenfa maneat, exequirur tamen contra ipfum ab(que novo iudicio, fi poftea ceeperit poffidere, prout latiffimè ex plurimis Doctoribus comprobavimus in noffris commentariis de regia protectione, 4.p. c.9. ex n. 156 . M/que ad 172 . \& adde Iacobum Gallum conjul. 5.per tor. $\begin{array}{r}\text { or maximé ex } \\ n, 20 \text {. Et eodem modo in noftro ca- } 65\end{array}$ fu, fi bona concurfus deficiant pro folutione aliquorum creditorum, non propterea evanefcit res iudicata, \& eius executio femel ccepta, fed durat proculdubio, ut repertis bonisaliis debitoris, five occultis, five novirer acquifitis continuatur lis, \& profequitur executio in eis; cum ius creditorum non fit extinctum, fed duret contra debitorefin, ut antea.
Nec obftat quod in contrarium diximus, debitorem fa- 66 Ata ceffione, \& bonis femel omnibus diffractis, manere liberatum, ut amplius in bonis noviter acquifitis non teneatur fuis anterioribus creditoribus, quia ipfimet Doctores citati fuprà num, 60. regulam in contrarium affirmant. Quam limitant in debitore cedente bonis cum infamia, \& ignominia, ut ifte amplius non teneatur, admiffa ignominix compenfatione. At in ceffione abfque ea prout in noftro cafu, contrarium ipfi, \& iura exprefsè affirmant.
Quam infuper diftinationem \& difcrimen inter cef- 67 fionem factam cum ignominia, vel abfque ea, ut in primo cafu debitor de poftea quafitis non teneatur fatisfacere, creditoribus. In fecundo autem fic probatunt infuper quamplurimi alii Doctores. Guido Papa dec.343. per text. in l.fi.ff.de in ins vocand. Rom. fing.24. Modic.de iur.natur. © zen. l.2. 与. plebif citum, dub.28. n.9. Bald. in d. l. fin. Angel. in l.1.ff.de ceffro.bonor. Brunus de ceffro. bonorum 3.qu.princ. nu.6. © 7. Vitalin. de clauf.sit. an poffit renanciari benef.cefSio. bonor. \$.32.verfic. notandum. Graffis except. 17. num. 6 . Cancer.2.refol.c.9. n.23. Carpan.Mediol., fatu.408.n.140. p.2. Bruno à Sole qu. leg.6. n.8. q.7. numer. 10 . कठ 1 1. q.9. n. 4 . 38. Aufrer. ad Capell. Thol. q.61. Roland. comf.7. nh.10. . \& 11. vol.2. Tepatus variar.lib.2.tit.deceffion, bonorum, col.1. Annibal.Monter, in /chol. ftatut. Bonon. lib.2. tit.de pracept. facien, ceffion. gl. non liberetur, verfic. fic etiam fol.262. Menochius de arbitrar.cafu 183.nu, 23. Urfillus ad Afflictum dec.379. n. 5. plures alios refeit \& fequitur Giurba ad ftatu-
 Et quando iudacium concurfus factum fuper bonis maioratus extinguarur, vide quæ latè diximus fuprà r.p. c.9. ex n.72. cum /eqq. verf.ex hactenus abundé comprobatis, \&cc. hac 3.p.c.antecedenti 15 -per totum.

Denique videarmus, quando adminiftratio, atque adminiftrator is munus diffolvatur, in quo dicendum erit, quod cùm fequeftrum hoc, \&e depofitum fiatex caufa litis creditorum, à litis creditorum vita \& interitu regulanda erit adminiftratio, ut tandiu duret, quandiu ipfa lis, ac perear, \& finiatur finita lite, iuxta ea qua hactenus fcripta funt: tum quia fequeflrum ac depofitum ob caulam litis mota durat, durante lite. Greg. Lopez ad l.5.8l.6, tit.3.p.1. \& ibi Hermofilla eademgl. n.1. © 2. som, 1. fol, 202.ex Paulo conf. 433. Bart. \& Bald. in l.f olesm, in princ.ff.de dolo malo. Fol-
ler.inpraxi cen/wal. verb, inffrumentumgratia, n. 54. Tiraq. de retract. lib.2.6.4.8.gl.9. n. I. Rebuffus 3. to. con/ftit. Gallic. tit. de fequeftr. arr.1.gl. 1. n, 17. Felicianus de cenfib. lib.4, to. 2. c. unic.n.4. verfic.denique fallit, innumerabiles penè alios antiquos, \& modernos laudavimus in noftris commentatiis de Reg.protect. 2.p.c.16. exn. 64.
Et quodurdepofitum iudiciale, five fequeftrum diffolvatur ; requiratur executio rei iudicata, cum aliter non dicatur lis finita. Diximus ibidem n.65. ex Grat. difceptat. for.to.1.c.114.n.34. © 35 . 8 idem in noffris terminis concurfus poft Guzman diximus in tralt. de fupplic. ad /anltif. 2.p.c.18.n.16. Vide ex n.9. © eqq. Hinc curatoris ad bona dati propter aliquam caufam finitur officium ceffante, ac finita caufa. fin.C. de ententiam pa/f. ubicurator datus filiofamilias minori propter patris 72 deportationem, finitur patrereverfol. muto, 9 .f.f. If. de tate--lis, lo in poffeffionem, ex quibus caulis in poffeffionem eatur . ubi 73 datio curator is bonis captiab hoftibus ob abfentiam, finitur capto reverfo. Et curatoris dati hereditati iacenti, fini-
74 tur officium, cum hæres adierit, l. 2. C. de adminiftr.tutor. Ant. Virgil. delegit.perfon. c.15. Jub n.29. ad f., ubi ex n.30.
75 tractat fingularem quętionem, quando ad inftantiam creditorum concurrentium ad hareditatem iacentem datus fuit eidem curator, \& a dminiftrator, cum re vera adita iam fuiffet hareditas an iudicium concurfus fuftineatur, vel nullum dicatur. Er diftinguit inter fcientiam, \& ignorantiamaditionis, poft plurimos Doctores inter fe dificor76 des. Addit tamen cautelam, ut ante dationem curatoris
fiat proclama, an aliquis compareat hares. Vide quod la: tè fuit difceptatum fupra t.p.c.i32. per tot.
Item officium curatoth datam ob furorem, tandiu du- 77 rat, quandiu durat furor, l.tandiu, ff. de curatore furiofo . Atqux pariter ventri datur curator, non tutor, quia. $7^{8}$ curato datur bonis, tutor perfonæ, qux dum eft in utero fub matris tutelaeft, plurima iura, \& Doctores exactè tractans, allegat Valenzuela Velafqu. to.2. conf. 192.ex nu. 106. cum multis feqq. Hoc tamen curatoris officium dati ventri continuè folvitur, \&\& finitur, cum infans nafcitur, 79 l.I.S. tandiu, Dig. de ventre in poffeff. mittend. \& voluerunt Ioan.de Platea \& Aret. in 5 .cum autem, inftit, de tutelis. Tir. 80 de retr. lign.5.1. gl.g. num.78. Afcanius Clemens in tract. de patria poteft. effectu 14. n. 12. Valenzuela d.conf.198.n. 115. qui ponderant text. in l.tutor 3.5 . (icur ator,ff. de fu/peet.etut.
Atque fic de fingulis curatoribus daris quacumque ex 8 I caufa, ut finita, \&e extincta caufa, eius finiatur officium; prout profequitur videndus Ant. Virg.ubiproxim.c.6. ex n.4. Solutis tamen creditoribus omnibus ex bonis concurfus, 83 quemadmodum ifte, \&r adminiftratio diffolvitur ex hattenus dietis; pariter omnia bona, quæ fuperfunt liberè redduntur, \& reftituuntur debitori; ut cum Intrigol. \& aliis tradit Giurba dec.53.n.4. \& Hermofil. ad l.52.tit.5. P.5.sl.6. n. 11 . tom.2. fol.232. \& eft textus optimus in l.T. D. de curat. furiof. Quibus pariter finem apponimus huic Labyrintho creditorum feliciffima die I. Ianuarii, anni Domini 1645 . ad eius, \& facratiffimæ Virginis Marix honorem, \& fempiternam gloriam.

Finis Tertix Partis.



[^0]:    

[^1]:    2
    $\qquad$

[^2]:    
    $\qquad$

[^3]:    Ia

[^4]:    $\mathrm{Mm}^{2}$ com-

